نمي‌توانم زيبا نباشم

نمي‌توانم زيبا نباشم

عشوه‌يي نباشم در تجلي جاودانه.

چنان زيبايم من

که گذرگاهم را بهاري نابه‌خويش آذين مي‌کند:

در جهانِ پيرامنم

                    هرگز

خون

     عُرياني‌ جان نيست

و کبک را

          هراسناکي‌ سُرب

از خرام

باز

  نمي‌دارد.

چنان زيبايم من

که الله‌اکبر

            وصفي‌ست ناگزير

                                  که از من مي‌کني.

زهري بي‌پادزهرم در معرضِ تو.

جهان اگر زيباست

مجيزِ حضورِ مرا مي‌گويد. ــ

ابلهامردا

عدوي تو نيستم من

انکارِ تواَم.

۱۳۶۲