**Dragoste pe tâmplele antarcticii**

*Răzvan Poşchin*

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

i se părea că tot ce vede în jurul său

e o câmpie a dragostei, precum mărgăritarele i se păreau

dulci cântări elegiace

aduse unei tinere femei, o tânără adolescentă

deoarece pe trupul ei de o mătase ca aurul, atât de fină şi lucioasă

făceau dragoste sălbatică o hienă gânditoare şi o lupoaică îndrăgostită

cu atâta patos o privea, fiecare ridicare a mâinii

i se părea cum un gheţar de pe tâmplele antarcticii

se sinucidea în apele involburate ale oceanului

nimic nu i se părea mai frumos decât atunci

când, sub fruntea unui izvor de apă caldă şi moale

tânăra adolescentă se dezbrăcă de hainele ce-i acopereau trupul

fin, de o formă ieşită din tiparele fizicului omenesc

făcându-te uneori să crezi că în trupul ei

un sculptor-zeu al Olimpului îi modelează trupul într-o formă paradisiacă

o privea în veşnicie, până ce oasele vor cădea în praful pământului

iar sufletul lui o va privi în continuare

de pe o altă câmpie, atunci când alte doua fiinţe

vor face dragoste pe un gheţar al antarcticii, simţind frigul

ca o adiere a unei contopiri erotice