 جهان را که آفريد ?

«ــ جهان را که آفريد؟»

«ــ جهان را؟

    من

    آفريدم!

    بجز آن که چون من‌اش انگشتانِ معجزه‌گر باشد

    که را توانِ آفرينشِ اين هست؟

    جهان را

    من آفريدم.»

«ــ جهان را

    چگونه آفريدي؟»

«ــ چگونه؟

    به لطفِ کودکانه‌ي اعجاز!

    به جز آن که رؤيتي چو من‌اش باشد

                                                (تعادلِ ظريفِ يکي ناممکن

                                                در ذُروه‌ي امکان)

    که را طاقتِ پاسخ گفتنِ اين هست؟

    به کرشمه دست برآورده

    جهان را

    به اُلگوي خويش

    بريدم.»

□

مرا اما محرابي نيست،

که پرستشِ من

                   همه

                        «برخورداربودن» است.

مرا بر محرابي کتابي نيست،

که زبانِ من

             همه

                  «امکانِ سرودن» است.

مرا بر آسمان و زمين

                          قرار

                              نيست

چرا که مرا

             مَنيتي در کار نيست:

نه منم من.

به زبانِ تو سخن مي‌گويم

و در تو مي‌گذرم.

فرصتي تپنده‌ام در فاصله‌ي ميلاد و مرگ

تا معجزه را

امکانِ عشوه

               بردوام مانَد.

۳ تيرِ ۱۳۶۲