شامگاهي

ــ نظر در تو مي‌کنم اي **بامداد**

  که با همه‌ي جمع چه تنها نشسته‌اي!

ــ تنها نشسته‌ام؟

                     نه

  که تنها فارغ از من و از ما نشسته‌ام.

□

ــ نظر در تو مي‌کنم اي **بامداد**

  که چه ويران نشسته‌اي!

ــ ويران؟

        ويران نشسته‌ام؟

                            آري،

و به چشم‌اندازِ اميدآبادِ خويش مي‌نگرم.

□

ــ نظر در تو مي‌کنم اي **بامداد، که تنها نشسته‌اي**

  کنارِ دريچه‌ي خُردت.

ــ آسمانِ من

               آري

  سخت تنگ‌چشمانه به قالب آمد.

□

ــ نظر در تو مي‌کنم اي **بامداد، که اندُه‌گنانه نشسته‌اي**

  کنارِ دريچه‌ي خُردي که بر آفاقِ مغربي مي‌گشايد.

ــ من و خورشيد را هنوز

  اميدِ ديداري هست،

  هر چند روزِ من

                    آري

                       به پايانِ خويش نزديک مي‌شود.

□

ــ نظر در تو مي‌کنم اي **بامداد...**

۱۳۴۸