چون فوران ِ فحل‌ْمست ِ آتش...

چون فوران ِ فحل‌ْمست ِ آتش بر کُره‌ي خميري

به جانب ِ ماه ِ آهکي غريو مي‌کشيديم.

حنجره‌ي خون‌فشان ِمان

دشناميه‌هاي عصب را کفر ِ شفاف ِ عصيان بود

اي مرارت ِ بي‌فرجام ِ حيات‌اي مرارت ِ بي‌حاصل!

غلظه‌ي خون ِ اسارت ِ مستمر در ميدانچه‌هاي تلخ ِ وريد

در ميدانچه‌هاي سنگي‌ بي‌عطوفت...

ــ فريب ِمان مده‌اِي!

حيات ِ ما سهم ِ تو از لذت ِ کُشتار ِ قصابانه بود.

لعنت و شرم بر تو باد!

۱۳۷۷