שבוש,

מילה אחת שווה אלף אנשים

שלא יצליחו למלא את החלל הריק

ילדה קטנה מול עודף כאבים

שלא נתנה לעצמה להידחק

הניחה ידיה בחבל דק וארוך

גם כשהכאיב לה והשאיר סימנים של שרוך

היא לא ויתרה לעצמה

לא נתנה לזה מקום להיות

רצון אחד היה לה בין כל השאר

לחיות.

אז היא החזיקה בו והחזיקה בכל כוחה

בלי מקום להנחה

אבל החבל הדק והארוך נסדק,

נחתך

הוא לא היה שם כשהיא רצתה להחזיק בו

ואז הכל התבהר לה

החבל כמו שיקר לה "אני ארוך"

אבל לא, הוא לא החזיק בדיבורו

קצר היה ויותר מקצר

והוא כמו מובך הביט בה במבט של סליחה

מנסה לחפש דרך לעודד, אולי בדיחה

אבל היא כמו ילדה קטנה חייכה לו

הניחה לו בשלווה

אמרה לו שלום

והלכה לעולמה