cu cearșaful fluturându-mi pe trup

undeva la înălțime întunericul

ascunde un hău

adânc și tenebros ca Baikalul

cu apa limpede și rece prin care să aluneci

cu brațele și părul lung despletit atârnând în sus

de parcă o algă ți s-ar încolăci pe picior și te-ar trage la fund

te uiți la pata luminoasă pe suprafața apei

depărtându-se

dar nu e niciun soare acolo

e târziu după miezul nopții

și geamurile toate s-au stins