**Βερλαίν συμβούλεψε με**

Νιώθω πως ίδια μοίρα θα έχω και εγώ

Σαν του Βερλαίν, ένα τέτοιο ταγκό

Με αλκοόλ, καπνό, πάγο και ποτήρι

Όταν με φωτίζει το φως, θρηνώ

Μητέρα μάθε μου να τραγουδώ!

Στα πρόσωπα την ιστορία μου να πω

Να γελάσουν ώστε να μπορέσω να σταθώ

Πιάσε μου το χέρι, νιώθω πως το ποτήρι ειναι κούφιο Βερλαίν

Δεν δουλευει Βερλαίν, διψάω ακόμα

Μου ψιθυρίζουν λες και είμαι χαζός

Ο εγκέφαλος μου απλά είναι ένας χαώδης κεραυνός

Μια διέξοδο ψάχνω, όπως με τον λαχνό

Όπως με τον τζόγο, έναν χορό απελευθερωτικό

Κάθε βράδυ αλλού ξενυχτώ

Μιας και δεν μπορώ να κοιμηθώ

Η τρύπα στον τοίχο μεγαλώνει

Και αυτή η σκιά στην γωνία με στοιχειώνει

Μου λέει παραμύθια, πως την ζωή μου

Ακόμα μπορώ να φτιάξω

Ωραίο αστείο, θα ξενυχτήσω να γελάσω,

τα λέμε και πάλι αύριο;

Με το ποτό στο χέρι και την εφημερίδα

Για να πιούμε περισσότερο το λέω

Να πιούμε για την δυστυχία των άλλων

***Γεωργία Αγγελική Γαζέτα***