آشتي

«ــ اقيانوس است آن:

ژرفا و بي‌کرانه‌گي،

پرواز و گردابه و خيزاب

  بي آنکه بداند.

کوه است اين:

شُکوه ِ پادرجايي،

فراز و فرود و گردن‌کشي

  بي اين که بداند.

مرا اما

  انسان آفريده‌اي:

ذره‌ي بي شکوهي

  گداي پَشم و پِشک ِ جانوران،

تا تو را به خواري تسبيح گويد

از وحشت ِ قهرت بر خود بلرزد

بيگانه از خود چنگ در تو زند

تا تو

  کُل باشي.

مرا انسان آفريده‌اي:

شرم‌سار ِ هر لغزش ِ ناگزير ِ تن‌اش

سرگردان ِ عرصات ِ دوزخ و سرنگون ِ چاه‌سارهاي عَفِن:

يا خشنود ِ گردن نهادن به غلامي‌ تو

سرگردان ِ باغي بي‌صفا با گل‌هاي کاغذين.

فاني‌ام آفريده‌اي

پس هرگزت دوستي نخواهد بود که پيمان به آخر برد.

بر خود مبال که اشرف ِ آفرينه‌گان ِ تواَم من:

با من

  خدايي را

    شکوهي مقدّر نيست.»

□

«ــ نقش ِ غلط مخوان

  هان!

اقيانوس نيستي تو

جلوه‌ي سيال ِ ظلمات ِ درون.

کوه نيستي

خشکينه‌ي بي‌انعطافي محض.

انساني تو

سرمست ِ خُمب ِ فرزانه‌گي‌يي

که هنوز از آن قطره‌يي بيش درنکشيده

از مُعماهاي َ سياه سر برآورده

هستي

  معناي خود را با تو محک مي‌زند.

از دوزخ و بهشت و فرش و عرش برمي‌گذري

و دايره‌ي حضورت

جهان را

  در آغوش مي‌گيرد.

نام ِ تواَم من

به ياوه معنايم مکن!»

فروردين ِ ۱۳۶۴