**Cântec**

*M Horlaci*

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

Cântec

Vestejite frunze se desprind usor

În bătăi de aripi pasărea zglobie,

Saltă printre ramuri si luându-si zbor

Se înalță unde cerul o îmbie.

Si urmând exemplul, alte-naripate

Zboară în vazduh, ciripind în vânt,

Si-n bătăi de aripi cerul îl străbate

În melancolia unui vesel cânt.

Si pornind cântarea păsările cântă

Par din depărtare niște puncte mici,

În bătăi de aripi bolta o frământă

La lumina lunii parcă-s licurici.

Si din ceruri stele se ivesc pe cale

Implorând luceferi să asculte blând,

Dulce melodie, ce străpunge-n zare

Într-un cor de păsări care zboară-n rând.

În bătăi de aripi stoluri se adună

Si pornesc degrabă legănate-n vânt,

Spre o nouă țară unde împreună

Vor purta mireasma unui dulce cânt.

De Mitică Horlaci. 09-10-15