طرح ِ باراني

به **جمشيد لطفي**

منطق ِ لطيف ِ شادي

چيزي به دُمب ِ سکوت ِ سياسنگين ِ فضا آويخت

تا لحظه‌ي انفجار ِ کبريت ِ خفه در صندوق ِ افق

  خاموشي شود

و عبور ِ فصيح ِ موکب ِ رگ‌بار

بياغازد.

برق و

ناوک ِ پُرانکسار ِ پولاد ِ سپيد و

طبله‌طبله

  غَلت ِ بي‌کوک ِ طبل ِ رعد

    بر بستر ِ تشنه‌ي خاک.

خاک و

پاي‌کوبان ِ فصيح ِ نوباوه‌گان ِ شاد ِ باران

در باراني‌هاي خيس ِ خويش.

آن‌گاه

جهان به‌تمامي:

زمين و زمان به‌تمامي و

  آسمان به‌تمامي.

و آن‌گاه

سکوت ِ مقدس ِ خورشيد ِ بشسته‌روي

بر سجاده‌ي خاک،

و درنگ ِ سنگين ِ ساتور ِ خونين

در قربان‌گاه ِ بي‌داعيه‌ي فلق.

درنگ ِ سنگين ِ ساتور ِ خونين و

نزول ِ لَختالَخت ِ تاريکي

چون خواب،

چونان لغزش ِ خاکستري‌ خوابي بي‌گاه

بر خاک.

۲۸ فروردين ِ ۱۳۷۶