هجرانی

**تلخ**

**چون قرابه‌ی زهري**

خورشيد از خراش ِ خونين ِ گلو مي‌گذرد.

سپيدار

**دلقک ِ ديلاقي‌ست**

**بي‌مايه**

با شلوار ِ ابلق و شولای سبزش،

که سپيدی خسته‌ْخانه را

مضموني دريده کوک مي‌کند.

□

مرمر ِ خشک ِ آب‌دان ِ بي‌ثمر

آيينه‌ی عرياني‌ شيرين نمي‌شود،

**و تيشه‌ی کوه‌کن**

**بي‌امان‌ْتَرَک اکنون**

پايان ِ جهان را

در نبضي بي‌رويا تبيره مي‌کوبد.

□

**کُند**

**همچون دشنه‌يي زنگاربسته**

**فرصت**

**از بريده‌گي‌های خون‌بار ِ عصب مي‌گذرد.**

لندن

۱۳ تير ِ ۱۳۵۷