سبز، سرخ، زرد، نارنجى، آبى، خاكسترى و چه كسانى كه با لامب سوختّه مى كذشتثند! صداى جير بير خيابان را بر مى كند آدم آهنى شـده ايم.
 داريم سقّوط مى كنيم

كسى دستمّ را بكيرد.

## نيكو سياه كوهـى - ايوران

انيتناب طولانى

> تازه دالثود كردها ات رام يعنى باسىى كذاشته از نيمه شـبِ شيما در آن سوى دنيا هـمان ساعتى كه تو تو پاور جيّ در بيراهن ناز
 و من نيستم كه بيبنم رودد مابين يك بشقاب توت فر فرنگى و يك بيالهُ بستنى بيوه الى در برابر يخپال باز ايستاده آى آى و بخار سرد و سبكش آرام هى بییپ بر برهيب خواب آلوده ات

چچه بى رحم انست عشثق هحو تماثماى تو در اين حالت
 سرما نخورى عزيزم اما در دل آرزو مى كردم انتخابت يك قَرن طول بكثّد .
عباس صضارى


قلب هاى زنك كرقفه

جقدر ملال انگّيز !
 و مُهر باطل بزنتد، روى خوشى خيالى ما.

چهَ روزهـایی!
عشق،
انگار دستمال كاغنى ست يك بار هصرف

لبغند،
 با اعلام دير بـه دير
و كريه،

جلايى نمى بغشُد، مى خشكي در بالغداى دردى ناتمام



كه كامل مى كند وظيفها را


و جون ششفايى نيست، تكرار، تكرار بى خيالِ صداقُت و راستعويى! كذذشته تاريخ مصرفشان
وثتى توى بياده رو كيفت را مى زتنتد و جيبّ
وقتى كلاه مى كذارثد رو روى سرت،
تو ايمانت مى لرزد، اعتماد و باورت هم
احترام،
حرفش را نزن؛!
 تعو نيمهٔ خالى ليوان را مى بينم

به جان خودم و خودت،
اين ليوان لب بريده، خالى خالى ست كاش! روى سر آدم ها، لامبّ روششن مى شد

درست همرنگ دلشان

## ع


مى كثنايم عاقّبت يك شُب در ميخاته را


مى روم در حال مستى برده ريب و ريا
 مى كشّم بيرون ز اعماق قرون صد نكتها را

تا هويدا سازم آخر پو جیى افسانه را را تا براذداز م نظام تيريكى از روز انكار
 جام جانم كُشّه لبريز از شُبراب آريا
 ایى جدا افتّاده از اصل و تبار خويشت الـن پثد مى بوشثى به تن اين كسوت بيگانه را برتو روشنیرى در شيوهُ بيكانه نيست ز آتشثى ديرينه بايد برفروزي خا خانه را را اى ز زسو


 هرغ زيرك كى اسير دام دونان مى شـو
 كن برون محزون ز دل انكيزة بيداد را تا سرورانكيز و جان برور كنى كاشیانه را

## منصور بمشيد آجاهى(محزون) - ايران

## اولين تراعنها

ساعت : يك دقيقئّ بامداد كسىى هام داد و بغد ناف مرا بريد و و كره زد به رو ششنايى مهتاب دلم كرفتّه بود و

اولين ترانه
بوى شُور كريه را مى داد

لولى
اين جهان جهان من نبود
اين صـدا صداي من نبود
ساز تو را لال كردند و كوش مرا بر
بيرون از اين اتاق هـه بهي بيز خريدارند
قلب كهنه عششق كهنا حرف هـا هاى تكرارى بيهودگى آلات خون ضايعات اثاث زندگى خريدارند لولى!



و لبخندشان تز بريقى ست و زيبايى شان و خونشان تزريقى ست

بزن بر سيم هاى مسى رنـ رئ ركهايم كه اشنك هاى تو ششور بود و و راه درياى من دور
كه اصـابت مى كثم روزي
 وهلاك مى شـوم لولى ميان عذاب مردمى دردنـاكـ

و نارنت و خرما و انواع ديعرى در من ميوه هى دهنـ

و اينطور است لولى سياه من!
كه كاهیى خبر مى دهم تو را
به صبـى روشن
به درختّى سرشار
و خورشيدى حاصـانيز
و خدايى زيبا
بعد از من
تو بر اين لحظأ موميايى شده مهربانى كن و راز اتاق را دور بدار
از نكاه خريداران.

## روجا جمنمكار

