 شبانه

به محمود کيانوش

شب تار

شب بيدار

شب سرشار است.

زيباتر شبي براي مردن.

آسمان را بگو از الماسِ ستارگانش خنجري به من دهد.

□

شب

سراسرِ شب

                يکسر

از حماسه‌ي درياي بهانه‌جو بي‌خواب مانده است.

درياي خالي

درياي بي‌نوا...

□

جنگلِ سالخورده به‌سنگيني نفسي کشيد و جنبشي کرد

و مرغي که از کرانه‌ي ماسه‌پوشيده پَرکشيده‌بود

غريوکشان

به تالابِ تيره‌گون

                   درنشست.

تالابِ تاريک

سبک از خواب برآمد

و با لالاي بي‌سکونِ درياي بيهوده

                                        باز

به خوابي بي‌رؤيا

فروشد...

□

جنگل با ناله و حماسه بيگانه است

و زخمِ تبر را با لعابِ سبزِ خزه

                                   فرومي‌پوشد.

حماسه‌ي دريا

از وحشتِ سکون و سکوت است.

□

شب تار است

شب بيمار است

از غريوِ درياي وحشت‌زده بيدار است

شب از سايه‌ها و غريوِ دريا سرشار است

زيباتر شبي براي دوست‌داشتن.

با چشمانِ تو مرا به الماسِ ستاره‌ها نيازي نيست.

با آسمان

بگو.

۱۳۳۷/۴/۱۷