با تخلص ِ خونين ِ بامداد

مرگ آن‌گاه پاتابه همي‌گشود که خروس ِ سحرگهي

بانگي همه از بلور سرمي‌داد ــ

گوش به بانگ ِ خروسان درسپردم

هم از لحظه‌ي تُرد ِ ميلاد ِ خويش.

□

مرگ آن‌گاه پاتابه همي‌گشود که پوپک ِ زردخال

بي‌شانه‌ي نقره به صحرا سرمي‌نهاد ــ

به چشم، تاجي به‌خاک‌افگنده جُستم

هم از لحظه‌ي نگران ِ ميلاد ِ خويش.

□

مرگ آن‌گاه پاتابه همي‌گشود که کبک ِ خرامان

خنده‌ي غفلت به دامنه سرمي‌داد ــ

به درکشيدن ِ جام ِ قهقهه همت نهادم

هم از لحظه‌ي گريان ِ ميلاد ِ خويش.

□

مرگ آن‌گاه پاتابه همي‌گشود که درخت ِ بهارپوش

رخت ِ غبارآلوده به قامت مي‌آراست ــ

چشم‌به‌راه ِ خزان ِ تلخ نشستم

هم از لحظه‌ي نوميد ِ ميلاد ِ خويش.

□

مرگ آن‌گاه پاتابه همي‌گشود که هَزار ِ سياه‌پوش

بر شاخ‌سار ِ خزاني ترانه‌ي بدرود ساز مي‌کرد ــ

با تخلص ِ سُرخ ِ بامداد به پايان بردم

لحظه‌لحظه‌ي تلخ ِ انتظار ِ خويش.

۲۷ آبان ِ ۱۳۷۶