۴

اصرار

خسته

        شکسته و

                     دل‌بسته

من **هستم**

من **هستم**

من **هستم**

□

از اين فرياد

             تا آن فرياد

سکوتي نشسته است.

لب‌بسته در دره‌هاي سکوت

                                   سرگردانم.

من **مي‌دانم**

من **مي‌دانم**

من **مي‌دانم**

□

جنبشِ شاخه‌يي

                     از جنگلي خبر مي‌دهد

و رقصِ لرزانِ شمعي ناتوان

از سنگيني پابرجاي هزاران جارِ خاموش،

          در خاموشي نشسته‌ام

          خسته‌ام

          درهم‌شکسته‌ام

          من

          دل‌بسته‌ام.