Elena Aremenscu

**Cântă-mi iubite**

Cântă-mi iubite în noaptea sublimă

Până bat zorii albi în fereastră

Despre întunecime şi lumină

Despre vifor în viaţa pământească...

Cântă-mi despre cercuri şi piramide

Despre câmpii, văi, dealuri şi munţi

Despre prinţese îmbrăcate-n hlamide

Despre etherul înconjurător, nunţi...

Despre durerea pe care o cunoşti

La despărţirea de cineva drag

Despre războaie, absurde şi oşti

Despre suferinţă, gol şi înţelesul vag...

Despre preaplinul aşteptat al răcorii

Care alungă în hăuri arşiţa verii

Despre misterul care poartă cocorii

Spre poarta râvnită a împerecherii.

Cântă-mi iubite despre viaţă şi moarte

Despre înflorirea narciselor, închisori

Cântă-mi despre galaxii, despre arte,

Până ne va îmbrăţişa somnul în zori!

Sing me

Sing to me, beloved, in the sublime

night

Until the white dawn breaks in the

window

About darkness and light

About vigor in earthly life ...

Sing to me about circles and

pyramids

About plains, valleys, hills and

mountains

About princesses dressed in cloaks

About the surrounding ether,

weddings ...

About the pain you know

When breaking up with someone dear

About wars, absurdities and armies

About suffering, emptiness and

vague meaning ...

About the expected overflow of

coolness

Which chases away the summer heat

About the mystery of the crows

To the coveted gate of mating.

Sing to me, beloved, about life and

death

About the flowering of daffodils,

prisons

Sing to me about galaxies, about

the arts,

Until

sleep embraces us at dawn!