شبانه

نه

تو را برنتراشيده‌ام از حسرت‌های خويش:

پارينه‌تر از سنگ

تُردتر از ساقه‌ی تازه‌روی يکي علف.

تو را برنکشيده‌ام از خشم ِ خويش:

**ناتواني‌ خِرَد**

**از برآمدن،**

**گُر کشيدن**

**در مجمر ِ بي‌تابي.**

تو را بر نَسَخته‌ام به وزنه‌ی اندوه ِ خويش:

**پَرّ ِ کاهي**

**در کفّه‌ی حرمان،**

**کوه**

**در سنجش ِ بيهوده‌گي.**

□

تو را برگزيده‌ام

رَغمارَغم ِ بي‌داد.

گفتي دوست‌ات مي‌دارم

**و قاعده**

**ديگر شد.**

کفايت مکن ای فرمان ِ «شدن»،

مکرّر شومکرّر شو!

۱۷ مرداد ِ ۱۳۵۹