**Esperantza**

Ekaitza igaroko denean

eta bideak mantsotuak

eta bizirik geratuak gu

hondoratze orokor batetik

Bihotza malkotan

eta zoria bedeinkatuz

zoriontsu gara sentituko

bizirik irten izan hutsagatik.

Eta besarkada diogu emango

lehenengo ezezagunari

eta zortea dugu onetsiko

adiskide bat gorde izatearena.

Eta gogoratu ditugu orduan

galdu genuen hura guztia

eta ikasiko dugu behingoz

ikasi ez genuen guztia.

Ez dugu jada inbidiarik izango

denok baitugu sufritu izango.

Ez dugu jada nagikeriarik biziko

gupidatsuago gara izango.

Balio handiagoa duke guztiona den hark

inoiz eskuratuak baino.

Eskuzabalago gara izango

eta konprometituago.

Ulertuko dugu zein galkor den

bizirik izatea.

Enpatia izerditsuaz diogu begiratuko

gelditu denari eta joan denari.

Agurearen falta dut sentituko,

azokan ohi zuen eskatu,

ez genion izena eskatu

nahiz beti zenuen izan zeure alboan.

Eta agian agure gizajoa

zeure Jainkoa zenuen musukoaz mozorroturik.

Ez zenion izena inoiz ere galdetu:

presaka eta estu zinen bizi.

Eta mirari da izango dena

eta ondare den-dena,

eta begirune biziari,

irabazia dugun biziari.

Ekaitza igaro denean

ene Jainko, penak jorik dizut erregutzen

bihur gaitzazu jende ondraduago,

amestu gintuzun bezalako.

*Alexis Valdés kubatarra, aktorea eta antzezlea*

*(Frantzisko aita santuak telefonoz deitu zion*

*zorionak emateko eta baimena eskatzeko*

*laster argitaratzekoa zuen bere liburuan*

*[Soñemos juntos' Plaza y Janés].poema sartzeko).*