ÎNTRE TIMP

Ca o replică

la îndepărtare

Ca o rotunjire

și odihnă

tihna cea de toate zilele

înaintea nopților

între-vederea

între noi spre noi

cu liniște și aplecare

Toate culorile își veneau acasă

în lumina cuvântului nerostit

În inima rostului ca un post de sunet

începea să se nască

mâinele

ca un iepure hăituit

pe care nu-l vom atinge niciodată

între timp