**156.Bufnița și cucuveaua**

*Radu Dan Alexandru*

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

BUFNITA ȘI CUCUVEAUA

Într-o pădure pe înserare o Cucuvea,cam curioasă,

O, tot o interpela pe,verișoara sa,cea ochioasă,

Bufnița,cum de știe atît de multe,că, nici ziua n-o pătrunde,

Și, cum face de le desface,de le știe, ea, pe toate,

Și se gîndea, cum să facă să îi spună tot ce știe.

-Ce secret duci tu verișoară, mai mare,spune-mi și mie?

-Că eu, am să ți-l port în lungă, adîncă,veșnicie,

-Și,am să tac, toată viața,și n-am să spun,nimic,

-Chiar lui nimeni,nici de fulgerul m-ar bate,nici ploaia, m-ar cuprinde,

-Știi prea bine ,că îți sunt, demult timp lîngă tine.

-Eu,n-aș spune nimănui,știi bine, secretul,ce mi-l dai, tu,mie,-

-Despre tot și toate cîte sunt în lume cu mine, se vor duce în pămînt,

-Numai de aș cunoaște puține din cîte multe, știi?

-Pe cuvînt ,eu le voi păstra, pînă ce le voi duce în al meu mormînt...

-Așa tot îi îndruga,Cucuveaua,Buifniței cea care o învățase,să nu spună,nimănui.

-Bine,dragă verișoară îți încredințez secretul meu,dară, să te ferească bunul Dumnezeu,

-De îi vei spune cuiva,că de nu se va strica prietenia noastră dragă,

-Cea care este ca un legămînt de cruce bine, și atît de sfînt,

-Eu,ziua mereu, tot gîndesc la orice,și caut să aplic,cînd noaptea sfeșnică se lasă,

-Și ,încerc, pe cît se poate să le pun cap la cap pe toate.

-Și, cînd voi, dormiți, pe o ramură,eu, tot fac și desfac multe lucruri,

-Ce nu sunt deslușite,ăsta este al meu secret, cel pe care acum ți-l tot confesez,

--Și sper să-l ții bine în a ta tăcere,și să nu îl împarți cu nimeni,

-Că de aflu,că le-ai spus care cuiva,...va fi vai și amar de pielea ta,

-Că o să ți pun pielea în băț, sau o să îti smulg fulgi cu tot ...de mă vei știi, o lungă vreme.

Dară,plecînd Cucuveaua,de la verișoara Bufniță,uită de cele spuse,-

-Și,prinzînd momentul, în gura mare secretul,ce i-l încredință ...îl zise ,la orișicare,

Pînă și peste hotare,toții știau despre acest secret, ce trebuia ținut,mult,

Și,reușind ,să-i facă rău, Bufniței,care avusese atît de mare,încredere,în ea,

-Că nu va spune,nimic, lumii,cu care se tot întînlea...de atunci o izgonește.

Morală:''Să aveți grijă cui și mai ales,lu' cine, vă împărtășiți secretele''.

DREPTURILE REZERVATE AUTORULUI.

Volumul al 16 lea''FABULE''

Radu Dan Alexandru ''Alias''-MISTERUL POEZIEI.