با سماجتِ يک الماس ...

و عشقِ سُرخِ يک زهر

در بلورِ قلبِ يک جام

و کش‌وقوسِ يک انتظار

در خميازه‌ي يک اقدام

و نازِ گلوگاهِ رقصِ تو

بر دلدادگي خنجرِ من...

و تو خاموشي کرده‌اي پيشه

من سماجت،

تو يک‌چند

من هميشه.

و لاکِ خونِ يک امضا

که به نامه‌ي هر نيازِ من

                             زنگار مي‌بندد،

و قطره‌قطره‌هاي خونِ من

که در گلوي مسلولِ يک عشق

                                     مي‌خندد،

و خداي يک عشق

                      خداي يک سماجت

که سحرگاهِ آفرينشِ شبِ يک کامکاري

                                              مي‌ميرد، ــ

[از زمينِ عشقِ سُرخ‌اش

                             با دهانِ خونينِ يک زخم

                                                         بوسه‌يي گرم مي‌گيرد:

»ــ اوه، مخلوقِ من!

باز هم، مخلوقِ من

باز هم!«

و

مي‌ميرد!]

و تلاشِ عشقِ او

در لبانِ شيرينِ کودکِ من

مي‌خندد فردا،

و از قلبِ زلالِ يک جام

                          که زهرِ سُرخِ يک عشق را در آن نوشيده‌ام

و از خميازه‌ي يک اقدام

که در کش‌وقوسِ انتظارِ آن مرده‌ام

و از دلدادگي خنجرِ خود

                            که بر نازگاهِ گلوي رقصَت نهاده‌ام

واز سماجتِ يک الماس

                            که بر سکوتِ بلورينِ تو مي‌کشم،

به گوشِ کودکم گوشوار مي‌آويزم!

و به‌سانِ تصويرِ سرگردانِ يک قطره باران

                                                که در آيينه‌ي گريزانِ شط مي‌گريزد،

عشقم را بلعِ قلبِ تو مي‌کنم:

عشقِ سرخي را که نوشيده‌ام در جامِ يک قلب که در آن ديده‌ام گردشِ مغرورِ ماهي مرگِ تنم را که بوسه‌ي گرم خواهد گرفت با دهانِ خون‌آلودِ زخمش از زمينِ عشقِ سُرخَش

و چون سماجتِ يک خداوند

                                خواهد مُرد سرانجام

در بازپسين دَمِ شبِ آفرينشِ يک کام،

و عشقِ مرا که تمامي روحِ اوست

چون سايه‌ي سرگردانِ هيکلي ناشناس خواهد بلعيد

گرسنگي آينه‌ي قلبِ تو!

□

و اگر نشنوي به تو خواهم شنواند

حماسه‌ي سماجتِ عاشقت را زيرِ پنجره‌ي مشبکِ تاريکِ بلند که در غريوِ قلبش زمزمه مي‌کند:

»ــ شوکرانِ عشقِ تو که در جامِ قلبِ خود نوشيده‌ام

    خواهدم کُشت.

    و آتشِ اين همه حرف در گلويم

    که براي برافروختنِ ستارگانِ هزار عشق فزون است

    در ناشنوايي گوشِ تو

                             خفه‌ام خواهد کرد!«

 ۱۳ تيرِ ۱۳۳۰