ظلمات ِ مطلق ِ نابينايي

به **ايرج کابلي**

ظلمات ِ مطلق ِ نابينايي.

احساس ِ مرگ‌زاي تنهايي.

«ــ چه ساعتي‌ست؟ (از ذهن‌ات مي‌گذرد)

 چه روزي

چه ماهي

از چه سال ِ کدام قرن ِ کدام تاريخ ِ کدام سياره؟»

 تک‌سُرفه‌يي ناگاه

تنگ از کنار ِ تو.

 آه، احساس ِ رهايي‌بخش ِ هم‌چراغي!

 ۱ مهر ِ ۱۳۷۰