شبِ غوک

خِش‌خشِ بي خا و شينِ برگ از نسيم

                                              در زمينه و

وِرِّ بي واو و راي غوکي بي‌جفت

از برکه‌ي همسايه ــ

چه شبي چه شبي!

شرمساري را به آفتابِ پرده‌دَر واگذار

که هنوز از ظلماتِ خجلت‌پوش

نفسي باقي‌ست.

ديوِ عربده در خواب است،

حالي سکوت را بنگر.

آه

چه زلالي!

چه فرصتي!

چه شبي!

۲۶ تيرِ ۱۳۶۶