**Iubirea ce piere**

*Lucian-Horațiu Hînsa*

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

În orice caz...

În orice caz,

Amoru-i necaz!

Durerea ce-o simt,

Iubiea ce piere

Oprește cu jind

A vieții mistere.

Căci astăzi norii lungi se înșiră

Pe bolta necuprinsă,

Iar lacrima ce-o vărs este din silă-

O stea a veșniciei a fost stinsă.

Cum de voi,

antice versuri

Ce în nopți adânci și fade visul mi-ați înseninat

Ați găsit noi univeruri,

M-ați lăsat însingurat?!

Căci acum, duhul mi-e o mare tristă, fără valuri, fără soare

O răcoare pacifistă,

O neutră stea ce moare.

Și deși răsar scântei

Când mă uit în ochii ei

Un vânt rece-mi bate-n piept

Căci nu e vreme de-a iubi

Lumina stinselor vecii.