**از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن**

**فردا که نیامده ست فریاد مکن**

**برنامده و گذشته بنیاد مکن**

**حالی خوش باش و عمر بر باد مکن**

**2.**

**در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش**

**دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش**

**ناگاه یکی کوزه برآورد خروش**

**کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش**

3.

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

جان و دل و جام و جامه پر درد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب

آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

جامی است که عقل آفرین میزندش

صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف

می‌سازد و باز بر زمین میزندش