**Discurs catre un perete alb**

*Popa Ionel*

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

Liberi de-am fi, ne-am crede intelesi?

Sau ce ganditi despre aceasta slova?

Ei vor ramane, pururi, ai legilor alesi,

Deloc folositori, dar foarte buni de vorba!

Si isi vor spune-aiurea cuvintele docente,

Ii mai asculta, totusi, cate-un perete alb,

Noi slabi suntem cuprinsi intre torente

De teorii abstracte: asa e omul, slab!

Adeseori, cu pleoapele-obosite,

Cu coatele tocite, ca scribi sortiti la viata,

Ne poarta pasii-ntruna pe cai mai ocolite

Si cumparam ideea la pret negru, de piata.

Voi, farisei ai limbii romane, hrana dulce,

Va complicati sa spuneti ce nu aveti de spus,

Luati ideea noastra si-o rastigniti pe cruce

Ca ultima dorinta a eului apus.