ترانه‌ي اندوهبارِ سه حماسه

براي عمران صلاحي

«ــ مرگ را پرواي آن نيست

    که به انگيزه‌يي انديشد.»

               اينو يکي مي‌گُف

               که سرِ پيچِ خيابون وايساده بود.

«ــ زندگي را فرصتي آنقَدَر نيست

    که در آيينه به قدمتِ خويش بنگرد

    يا از لبخنده و اشک

    يکي را سنجيده گُزين کند.»

               اينو يکي مي‌گُف

               که سرِ سه‌راهي وايساده بود.

«ــ عشق را مجالي نيست

    حتا آنقدر که بگويد

    براي چه دوستت مي‌دارد.»

               والاّهِه اينم يکي ديگه مي‌گُف:

               سروِ لرزوني که

                                 راست

               وسطِ چارراهِ هر وَرْ باد

               وايساده بود.

۱۶ ارديبهشتِ ۱۳۶۷