"روزن عالم غیب است دل اهل جنون

من و آنشهر که دیوانه فراوان باشد"

صائب تبریزی

وای بر آدم اگر پیرو شیطان باشد

ع ر پژواک

تکیۀ تخت چو بر بازوی دیوان باشد

آدمی حیف که بر تخت سلیمان باشد

اهرمن باشد اگر آدمی حرفی دگرست

وای بر آدم اگر پیرو شیطان باشد

روشن است اینکه تباهیم اگر خود بینیم

مرگ نرسیس چون آیینه نمایان باشد

باش آن قطره که روشنگر جان گهرست

نه محیطی که پُر از گوهر پنهان باشد

از برم رفت بجائی که مرا راه نبود

وای بر دل اگر از رفته پیشمان باشد

دل، گناهست، اگر روی به ایزدان آرد

گوشۀ چشم تو تا جانب شیطان باشد

حرف عشق تو ز بر کرده و جاوید شدیم

نشود خاک دل، ار حافظ قرآن باشد

رفتم از بادیه اندر پی صائب پژواک

"من و آنشهر که دیوانه فراوان باشد."