**Mirese, florile de soc**

*Carmen*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ce plăcut e azi afară

Fiindcă este-o zi de vară

Şi chiar de-i căldură mare

În grădină e răcoare!

Mă aşez la umbra lui,

În parfumul socului

Căci florile-i sunt mirese

Ce-n curând vor fi culese.

Un vânt mic, răcoritor,

Trece peste noi în zbor

Făcând florile de soc

Să-şi găsească-n păru-mi loc.

Am pe cap o diademă

De steluţe ce mă cheamă

Să-mi pun văl alb şi gălbui

Din polenul socului.

Acum sunt şi eu mireasă

În umbra cea răcoroasă

Şi-nchid ochii şi inspir

Aer parfurmat ce-i mir

Într-o mânăstire unde

Florile de soc sunt blânde

Mirese ce-s la altar...

Socule, tu eşti un dar!