Vári Attila

 *Halál-mondóka*

a dombon túl

a fákon át

a fákon át

a fénybe

az erdő hűs

és hűs homály

a mesebarlang

mélye

és hegyre föl

és völgybe le

és rőzse lángja

fénye

és szikra pattan

szikra száll

kamaszok ösvénye

égen éppen

csak megáll

pernye hull a zöldre

virágtölcsér trombita

szólítja a földre

földre hullva

szürke már

szürke mint

a félt halál

mint kialudt csillagok

elfeketült fénye

óh be rég volt

és közel

karnyújtásnyi távol

ifjúság

te szép sziget

lágy zenei

h moll

elmerült a múltam is

vagy senyvedve ég el

megvámolják napjaim

félt álmatlan éjek