**Omagiu ţie (Supărarea)**

*Pavalachepaul*

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

Sunt foarte supărat

Şi tot te mai iubesc-

Spre tine am zburat

Căci vreau să îţi vorbesc.

Omagiu ţi-am adus

Şi sigur l-ai citit.

Te-ai înnălţat prea sus

În zbor spre infinit.

Sunt vesel supărat

Când mă gândesc la tine-

Ce om... ce minunat...

Cuvintele-s puţine.

Ai fost omagiat

Cu zecile de mii.

Poeţii te-au cântat

În zeci de poezii.

Ai fost un om prea bun

De ce... ai decedat?

Mai fi-va un... "Tribun"

Atât de... luminat?

Sunt oameni care-ţi zic

Tribunul, a murit!

Le-am scris şi le explic

Ce-nseamnă... infinit!

Înseamnă, nemurire

Înseamnă, veşnicie.

Înseamnă, fericire

Înseamnă... POEZIE.

Ai fost poet iubit

Şi mult omagiat.

În zbor spre infinit

Hristos, mi te-a iertat.

Acum, rămâi cu bine

Şi: "România Mare"...

Se va gândi la tine

În zi de sărbătoare.

Ţi-am scris de supărare

Un strop de poezie.

Căci... "România Mare"

Rămâne... ROMÂNIE.