*László Noémi*

**Mennyből az angyal**

Most toboz van, nem barka.

Száll az ezüst-arany por,

koromsötét van hatkor,

s mosolygunk, készakarva.

Most mind szeretjük egymást.

Azért veszekszünk annyit.

Anya éjfélkor ránk nyit,

fejünkre olvas egy s mást.

De mire jön az angyal,

már angyalok vagyunk,

szürcsölünk, majszolunk

kipirult arccal.