در آستانه (1364 – 1376)

حکايت

هاسميک

ظلمات ِ مطلق ِ نابينايي

حجم ِ قيرين ِ نه‌درکجائي...

درپيچيده به خويش...

طبيعت ِ بي‌جان

در آستانه (بايد استاد و فرود آمد ...)

خلاصه‌ي احوال

آن روز در اين وادي ...

خاطره

بر کدام جنازه زار مي‌زند ...؟

ما نيز...

قناري گفت...

نه عادلانه نه زيبا بود ...

آن روي ديگرت ...

يکي کودک بودن ...

ترانه

سِفْر ِ شُهود

قفس قفس اين قفس...

جوشان از خشم ...

بوسه

گدايانِ بياباني

ببر

طرح‌هاي زمستاني

١. چرک مرده گیِ پُر جوش و جنجالِ کلاغان و ...

٢. آسمان | بی گذر از شفق ...

طرح ِ باراني

ميلاد

قصه ی مردي که لَب نداشت