تمثيل

به **پوران صلح‌کل** و **سيروس طاهباز**

براي تمام صفا و محبتشان

در يکي فرياد

               زيستن ــ

[پروازِ عصياني‌ِ فوّارهيي

که خلاصي‌اش از خاک

                           نيست

و رهايي را

            تجربه‌يي مي‌کند.]

و شُکوهِ مردن

در فواره‌ي فريادي ــ

[زمينت

        ديوانه‌آسا

                   با خويش مي‌کشد

تا باروري را

             دست‌مايه‌يي کند؛

که شهيدان و عاصيان

                          يارانند

که بارآوري را

               بارانند

                      بارآورانند.]

زمين را

        بارانِ برکت‌ها شدن ــ

[مرگِ فوّاره

             از اين‌دست است.]

ورنه خاک

           از تو

                باتلاقي خواهد شد

چون به گونه‌ي جوبارانِ حقير مُرده باشي.

□

فريادي شو تا باران

وگرنه

مُرداران!

۲۰ مرداد ۱۳۴۷