aş vrea să-ţi pot vorbi  
cu blîndeţe  
ca şi cum ferestrele  
casei noastre  
ar da înspre mare  
şi zilele ni le-am petrece  
privindu-ne  
şi seara ai picta  
sau ai ţese  
şi prietenii ar veni la noi  
înotând  
şi organele noastre  
şi-ar fi uitat pentru totdeauna  
activităţile fasciste  
şi viaţa noastră ar fi curată  
ca un cuţit de măcelărie  
proaspăt şters