شبانه

به **گوهرِ مراد**

کوچه‌ها باريکن

                  دُکّونا

                      بسته‌س،

خونه‌ها تاريکن

                 تاقا

                     شيکسته‌س،

از صدا

       افتاده

             تار و کمونچه

مُرده مي‌برن

              کوچه به

                       کوچه.

□

نگا کن!

        مُرده‌ها

                به مُرده

                         نمي‌رن،

حتا به

       شمعِ جون‌سپرده

                            نمي‌رن،

شکلِ

      فانوسي‌ين

                   که اگه خاموشه

واسه نَف‌نيس

                 هَنو

                     يه عالم نف توشه.

□

جماعت!

          من ديگه

                    حوصله

                            ندارم

به «خوب»

            اميد و

                   از «بد» گله

                                 ندارم.

گرچه از

         ديگرون

                 فاصله

                        ندارم،

کاري با

        کارِ اين

               قافله

                    ندارم!

□

کوچه‌ها

         باريکن

                 دُکّونا

                      بسته‌س،

خونه‌ها

         تاريکن

                 تاقا

                    شيکسته‌س،

از صدا

       افتاده

             تار و

                  کمونچه

مُرده

     مي‌برن

             کوچه به

                       کوچه...

 ۱۳۴۰