۱

سنگ

      براي سنگر،

آهن

    براي شمشير،

جوهر

      براي عشق...

در خود به جُستجويي پيگير

                                 همت نهاده‌ام

در خود به کاوش‌ام

در خود

       ستمگرانه

                  من چاه مي‌کَنَم

                  من نقب مي‌زنم

                  من حفر مي‌کُنَم.

□

در آوازِ من

زنگي بيهوده هست

بيهوده‌تر از

            تشنجِ احتضار:

اين فريادِ بي‌پناهي‌ **زندگي**

از ذُروه‌ي دردناکِ يأس

به هنگامي که مرگ

سراپا عُريان

با شهوتِ سوزانش به بسترِ او خزيده است و

جفتِ فصل ناپذيرش

**ــ تن ــ**

روسبيانه

به تفويضي بي‌قيدانه

                        نطفه‌ي زهرآگينش را پذيرا مي‌شود.

□

در آوازِ من

زنگي بيهوده هست

بيهوده‌تر از تشنجِ احتضار

                             که در تلاشِ تاراندنِ مرگ

با شتابي ديوانه‌وار

باقيمانده‌ي زندگي را مصرف مي‌کند

تا مرگِ کامل فرارسد.

پس زنگِ بلندِ آوازِ من

به کمالِ سکوت مي‌نگرد.

□

سنگر براي تسليم

آهن براي آشتي

جوهر

براي

مرگ!

۱۵ مردادِ ۱۳۴۵