ما فرياد مي‌زديم...

ما فرياد مي‌زديم: «چراغ! چراغ!»

و ايشان درنمي‌يافتند.

سياهي‌ چشم ِشان

سپيدي‌ کدري بود اسفنج‌وار

  شکافته

    لايه‌بر لايه‌بر

شباهت برده از جسميّت ِ مغزشان.

گناهي‌شان نبود:

از جَنَمي ديگر بودند.

۲۱ خرداد ِ ۱۳۶۷