Singurul scoţian pe care l-am văzut în Barcelona

e nedesprins de barului hotelului nostru,

stă noapte de noapte pe terasă şi aprinde chibrituri,

apoi le stinge direct în paharul cu whiskey.

Nu mă pot abţine să mă holbez la picioarele lui

păroase şi la kilt în timp ce întunericul ia foc

şi se stinge în paharul cu whiskey.

Din când în când îşi taie câte un deget cu briceagul,

apoi aprinde un chibrit şi spune:

– Aye! Nu-i aşa că arde cu o flacără minunată?