توازي ردِّ ممتّدِ...

توازي ردِّ ممتّدِ دو چرخِ يکي گردونه

در علفزار...

□

جز بازگشت به چه مي‌انجامد

راهي که پيموده‌ام؟

به کجا؟

سامانش کدام رُباطِ بي‌ساماني‌ست

با نهالِ خُشکي کَج‌مَج

کنارِ آبداني تشنه، انباشته به آخال

درازگوشي سوده‌پُشت در ابري از مگس

و کجاوه‌يي درهم‌شکسته؟ ــ:

کجاست باراندازِ اين تلاشِ به‌جان‌خريده به نقدِ تمامتِ عمر؟

کدام است دست‌آوردِ اين همه راه؟ ــ:

کَرگوشان را

              به چاووشي

                             ترانه‌يي خواندن

و کوران را

            به ره‌آورد

عروسکاني رنگين از کولبارِ وصله‌بروصله برآوردن؟

۲۸ آبانِ ۱۳۶۸