Sara Pico López, 1ºBAC A

(2 poemas)

**Nalgún lugar do ar**

Daquela eu tamén tivera chorado,

mais ninguén estivera preto de facelo.

En ningures atopara a razón.

Pode que eu me tivese achegado,

aínda que só pouco fora.

Unha culpa sen perdón.

Non son quen de comprender

esa dor no corazón.

Esta culpa sen perdón.

Aquela noite sen razón.

Non son quen de aceptar

porque non tivera chorado

porque non me tivera achegado

porque me doía o corazón.

E sen reacción

nas miñas mans

non quedou máis cas túas cinzas.

Fiquei leda

querendo ollar os teus ollos,

querendo atopalos nalgún lugar do ar.

Pero mamá xa non estaba alí,

nin tan sequera os seus ollos,

agora o meu fogar era un espazo en branco.

Agora a mamá venceuna o cancro.

**A mirada**

A mirada é importante,

permítenos coñecer,

sentir, empatizar;

mirar máis aló de nós

o noso carácter, as nosas razóns,

virtudes e defectos,

sen ter que ter afecto

á persoa á que mirei.

Sen saber que é

a mirada permítemo saber.

Permíteme coñecer,

percorrer novos lugares

que agochaba a miña mirada

controlada polo meu ser.