خواب‌آلوده هنوز...

خواب‌آلوده هنوز

در بستري سپيد

صبحِ کاذب

در بورانِ پاکيزه‌ي قطبي.

و تکبيرِ پُرغريوِ قافله

                      که: «رسيديم

آنک چراغ و آتشِ مقصد!»

□

ــ گرگ‌ها

          بي‌قرار از خُمارِ خون

حلقه بر بارافکنِ قافله تنگ مي‌کنند

و از سرخوشي

                  دندان به گوش و گردنِ يکديگر مي‌فشرند.

«ــ هان!

    چند قرن، چند قرن به انتظار بوده‌ايد؟»

□

و بر سفره‌ي قطبي

قافله‌ي مُردگان

                  نمازِ استجابت را آماده مي‌شود

شاد از آن که سرانجام به مقصد رسيده است.