*László Noémi*

**Tükör**

Olyanok a források, mint

föld arcán a könnyek.

Forrásvíznek fölbuzogni,

nekem sírni könnyebb.

Olyanok a csermelyek,

mint kezemen az ujjak.

Ezek árkos tenyerembe,

azok völgybe futnak.

Olyanok az állóvizek,

mint a sűrű álom.

Akármeddig nézem őket,

csak magamat látom.