شبانه

اکنون، ديگرباره شبي گذشت.

به نرمي از برِ من گذشت با تمامي لحظه‌هايش.

چونان باکره‌ي عشقي

که با همه انحناهاي تنش

                               از موي تا به ناخن

                                                    تن به نوازشِ دستي گرم رها کند،

بانوي درازگيسو را

در برکه‌يي که يک دَم از گردشِ ماهي خواب آشفته نشد

غوطه دادم.

□

به معشوقي مي‌مانست، چرا که

با احساسي از شرم در او خيره مانده بودم.

از روشنايي گريزان بود.

گفتم که سحرگاهان در برابرِ آفتاب‌اش بخواهم ديد

و چراغ را کُشتم.

چندان که آفتاب برآمد

چنان چون شبنمي

پريده بود.

 آذرِ ۱۳۴۰