TROVADOR.

Non digas trovador cal será o meu retiro,

cando ti sabes o lugar do meu segredo

a sebe que ampara como lírio durmido,

sospeito trovador que que a soidade tamén

te deixou no camiño, o mesmo que as campás

da aldea, perdendo o son nun vento feiticeiro.

Ti , eu, achegamos cara ó solpor fuxidio, onde

a noite arrastra os seus velos denegridos, esperando

a figura que xamáis sairá o noso encontro,

alí agardaremos na rúa da aldea.

A modiño queda perdida a tarde nunha cunca de

cariño, cando acabe o tempo, lembrando a promesa

dos séculos, e tamén da nostalxia das idades con

sixilo, ¡ trovador¡ a esperanza pousa na alma como

a máis bonita pruma. Decir xamáis é ver a sombra na

mirada.

Despois do espazo e dos sons, vivir unha raza de silencios

extrañada.

Ana Mar Fraga Rábade.