نخستين از غلظه‌ي پنيرک...

نخستين

از غلظه‌ي پنيرک و مامازي سر برآورد.

(نخستين خورشيد...

 بي‌خبر)...

و دومين

از جيفه‌زارِ مداهنت سر برکرد.

(ديگر روز...

 از جيفه‌زارِ مداهنت...

 خورشيدِ روزِ ديگر) ...

سومين

اندوهِ انتظار را بود از اندوهِ انتظار بي‌خبر.

و چارمين

حيرتِ بي‌حاصلي را بود

از حيرتِ بي‌حاصلي

بهره سوته‌تر.

پنجمين

آهِ سياهي را مانستي

يکي آهِ سياه را.

آنگاه

     خورشيدِ ششم

                        ملالِ مکرر شد:

آونگِ يکي ماهِ ناتمام

به بدل چيني کاسه‌ي آسماني شکسته درآويخته.

و آنگاه

خورشيدِ هفتمين در اشکي بي‌قرار غوطه خورد:

اشکي بي‌قرار،

بدري سياقلم

جويده‌جويده ريخته‌واريخته.

□

و بيهوده

           ما

              هنوز

انتظاري بي‌تاب مي‌برديم:

ما

   هنوز

هشتمين خورشيد را چشم همي‌داشتيم:

                                                   (شايد را و مگر را

                                                    بر دروازه‌ي طلوع) ــ

که خورشيدِ نخستين

هم به تکرار سر برآورد

تا عرصه کند

               آسمانِ پيرزاد را

                                  به بازي‌بازي

در غلظه‌ي بوناکِ پنيرک و مامازي.

۲۴ فروردينِ ۱۳۷۸