شبانه

برای **ِ ضياءالدين جاويد**

**يَلِه**

**بر نازُکای چمن**

  **رها شده باشي**

پا در خُنکای شوخ ِ چشمه‌يي،

و زنجره

زنجيره‌ی بلورين ِ صدايش را ببافد.

در تجرّد ِ شب

**واپسين وحشت ِ جان‌ات**

**ناآگاهي از سرنوشت ِ ستاره باشد**

**غم ِ سنگين‌ات**

**تلخي ساقه‌ی علفي که به دندان مي‌فشری.**

همچون حبابي ناپايدار

تصوير ِ کامل ِ گنبد ِ آسمان باشي

**و رويينه**

**به جادويي که اسفنديار.**

**مسير ِ سوزان ِ شهابي**

**خطّ ِ رحيل به چشم‌ات زند،**

و در ايمن‌تر کُنج ِ گمان‌ات

به خيال ِ سست ِ يکي تلنگر

**آب‌گينه‌ی عمرت**

**خاموش**

  **درهم شکند.**

مهر ِ ۱۳۵۰