شبانه

شانه‌ات مُجاب‌ام مي‌کند

**در بستری که عشق**

**تشنه‌گي‌ست**

 زلال ِ شانه‌هايت

همچنان‌ام عطش مي‌دهد

**در بستری که عشق**  **مُجاب‌اش کرده است.**

 ارديبهشت ِ ۱۳۵۴