معاد

من

باد و

مادرِ هوا خواهم شد

و گردشِ زمين را

                    به‌سانِ جنبشِ مولي

در گندابِ تنم احساس

                            خواهم کرد.

من

خاک و

مولِ زمين خواهم شد

و هوا

به‌سانِ زهدانِ زني در برم خواهد گرفت.

از سردي مرده‌وارِ پيکرِ خاکي خويش

رنجه خواهم شد.

از فشارِ شهوتناکِ بازوانِ نسيمي خويش

شکنجه خواهم شد.

از ديدارِ خويش عذابِ فراوان خواهم کشيد

و سخنانِ هميشه را

در دو گوشِ بي‌رغبتِ خويش

مکرر خواهم کرد.

 ۱۳۳۸