**Despre dezăpezire**

*Blacks*

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

Am înghețat de-a mea timiditate

ce mi-a produs în viață greu năstav,

Dar îți comunic cu temeritate:

Că te iubesc cu un amor bolnav!

Nu spune nimănui ce boală are,

că fericirea-l arde cătinel

c-o unică și tainică splendoare:

De a te ști aproape, lângă el.

El e bolnav de-a ta angelitate

și nimănui nu cere tratament,

Dar zeii, cu o rea brutalitate,

din munți de nea i-au dat cazarmament.

Au ridicat troian de-absurditate

crezând că vor opri al meu amor,

că gerul, cu a llui algiditate,

la suflet îmi va fi alinător.

Să ningă munți, nu cred în abdicare!

Voi înfrunta al zeilor fatum

Și nicimăcar această grea ninsoare

nu va opri amorul meu de-acum!

De-or ninge munți n-o fi vre-o osebire,

pe crestele iubirii va păși,

iar în abis, cuprinse de mâhnire,

troienele de nea se vor topi!