شبانه

به فريادي خراشنده

بر بامِ ظلمتِ بيمار

کودکي

        تکبير مي‌گويد

گرسنه‌روسبي‌يي

                     مي‌گريد

آلوده‌دامني

از پيروزي بردگانِ دلير

                         سخن مي‌گويد.

□

لُجِّه‌ي قطران و قير

بي‌کرانه نيست

                  سنگين‌گذر است.

روز اما پايدار نمانَد نيز

که خورشيد

              چراغِ گذرگاهِ ظلماتي ديگر است:

بر بامِ ظلمتِ بيمار

آن که کسوف را تکبير مي‌کشد

نوزادي بي‌سر است.

و زمزمه‌ي ما

هرگز آخرين سرود نيست

هر چند بارها

دعاي پيش از مرگ بوده است.

۸ مهرِ ۱۳۶۳