طرح‌هاي زمستاني

۱

 چرک‌مرده‌گي‌ پُرجوش و جنجال ِ کلاغان و

سپيدي‌ درازگوي برف...

ته‌سُفره‌ي تکانيده به مرز ِ کَرت

تنها حادثه است.

مرد ِ پُشت ِ دريچه‌ي ِ زردتاب

به خورجين ِ کنار ِ در مي‌نگرد.

جهان

اندوه‌گن

 رهاشده با خويش.

و در آن سوي نهالستان ِ عريان

هيچ چيز از واقعه سخني نمي‌گويد.

۲۱ بهمن ِ ۱۳۷۵

 ۲

آسمان

  بي‌گذر از شفق

  به تاريکي درنشست.

دود ِ رقيق

از در و درز ِ بام

بوي تپاله مي‌پراکَنَد.

کنار ِ چراغ ِ کلبه

نقلي ناشنيده مي‌گويد بوته‌ي زرد و سُرخ ِ سَربند

و در تَويله‌ي تاريک

هنوز از گُرده‌ي يابوي خسته

بخار بر مي‌خيزد.

۳۱ بهمن ِ ۱۳۷۵