سپيده‌دم

به هزار زبان

وَلْوَله بود.

 بيداری

از افق به افق مي‌گذشت

**و همچنان که آواز ِ دوردست ِ گردونه‌ی آفتاب**

**نزديک مي‌شد**

**وَلْوَله‌ی پراکنده**

**شکل مي‌گرفت**

تا يک‌پارچه

به سرودی روشن بدل شود.

**پيش‌ْبازيان**

**تسبيح‌گوی**

  **به مطلع ِ آفتاب مي‌رفتند**

**و من**

**خاموش و بي‌خويش**

با خلوت ِ ايوان ِ چوبين

بيگانه مي‌شدم.

مرداد ِ ۱۳۵۵

بهمنمير