**Simfonia unui cerc**

*Blacks*

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

Precum stelele se-adapă din a zilei energie

și o seacă de lumina tolanită la pământ,

din magia unor gânduri am cules o simfonie

Cu acorduri de legendă ce ne sunt aşezământ

Când căldura unei raze a strapuns a mea armură

și mi-a germinat iubirea către chipul tău bălai,

am simțit cum viata însăși, într-o nouă partitură,

își trimite simfonia spre al nemuririi splai.

Din aceasta simfonie eu culeg doar portativul

ce cuprinde-o înșiruire de bucăți din Infinit,

un rastel care se-ntinde și a devenit stativul

unor bulgări de iubire ce ardeau în noi mocnit.

Cei ce clevetesc aiurea, fără să priceapa starea,

ar vedea paralelismul unor linii ce-au tânjit

ca la un final de piesă să-și trădeze depărtarea,

să se-adune în magia unui trai învârtejit.

Cum de nu pricep ei oare că a timpului trăire

cu a vieții desfătare în trecut s-au întâlnit

în explozia de visuri germinate din iubire

și-au înfrânt paralelismul ce în bârfe s-a ivit?

Iată că a mea gândire o trimit înspre trecuturi

să culeagă împlinirea din magia celui punct

care ne-a fixat destinul când noi ne-am unit prin trupuri

și-am compus o simfonie fiind bârfei contrapunct.

În a punctului magie noi găsit-am împlinirea

și ne-am prins prin jurăminte că vom fi al vieții cerc.

Să atingem Necuprinsul rază-am stabilit iubirea,

iar exploziei de visuri noi i-am devenit luperc.

Astăzi, dragostea se întinde către margini de legendă

ce nicicand n-au fost cuprinse de al omenirii gând.

Nu purtăm la nimeni pică și nu cerem vreo pretendă

celor ce-au decis că Cercul e la Univers, intrînd.

Unde, oare, e hotarul ce indică abdicarea

de la căutarea vie ce prin vene o simțim?

Unde se așterne pacea aducând cu ea uitarea

celei ce ne-a fost relege și în viațä o dorim?

Nicimăcar tot Universul nu cuprinde în ogradă

ale noastre sentimente și al dragostei fior.

E un port ce recunoaște că a Nesfârșirii radă

e prea mică să primească al iubirii viitor.

A iubirii simfonie pleacă spre eternitate

rupând granițe dictate de al omenirii gând.

Cu lumina ce se naște din a ei tonalitate

Universul se curbează, Cercului fiind intrând.