**Meneer Cogito vertelt over de Verzoeking van Spinoza**

**Zbigniew Herbert (1924-1998)**

Baruch Spinoza van Amsterdam

werd gegrepen door een verlangen om God te bereiken

op zijn zolderkamertje

waar hij lenzen sleep

drong hij plotsklaps door een voorhang heen

en stond oog in oog

hij sprak gedurende lange tijd

(en terwijl hij zo sprak

werd zijn gemoed groter

en ook zijn ziel)

hij stelde vragen

over de natuur van de mens

‒ God streelde verstrooid zijn baard

hij vroeg naar de eerste oorzaak

‒ God staarde in het oneindige

hij vroeg naar de laatste oorzaak

‒ God kraakte zijn kneukels

schraapte zijn keel

toen Spinoza stil werd

sprak God

‒ je praat aardig Baruch

Ik vind je geometrisch Latijn leuk

en de heldere syntax

de symmetrie van je redeneringen

maar laten we het hebben

over Waarlijk Grote

Zaken

‒ kijk naar je handen

gehavend en bevend

‒ je maakt je ogen kapot

in het donker

‒ je let niet op je voeding

je kleedt je sjofel

koop een nieuwe woning

vergeef de Venetiaanse spiegels

dat ze oppervlakken herhalen

‒ vergeef de bloemen in het haar

het dronken gezang

‒ zorg voor je inkomen

zoals je collega Descartes

‒ wees gehaaid

zoals Erasmus

‒ draag een traktaat op

aan Lodewijk de Veertiende

hij zal het toch niet lezen

‒ temper die rationele furie

tronen zal ze doen vallen

en sterren verduisteren

‒ denk

aan de vrouw

die je een kind zal geven

‒ zie je Baruch

we hebben het over Grote Zaken

‒ ik wil geliefd zijn

door de onopgevoede en de gewelddadige

dat zijn de enigen

die echt naar mij hongeren

nu valt het voorhang

Spinoza blijft alleen achter

hij ziet geen gouden wolk

geen licht op de hoogten

hij ziet de duisternis

hij hoort het kraken van de treden

voetstappen die de trap af gaan