Qu'i plau aus pins

 Qu'es immobil, qu'es lentament. Plau aus pins com dens lo passat, mès un d'auts còps dont enviroa e dont complís. I èn1 pas mèi end eth medís, e jamèi estón pas d'eth mèi pròpi. Es pas nat mormor, ni nada vutz, qu'es lo blasit d'ua vutz. Es com ua amna de contuna. Se'n pòden pas tracar.

 L'escotan pas ni tanpauc la veden, mès li hèn shau a sas paraulas shetz tristumi e shetz gai. Pensan en arren.

 Aquí, n'i a pas nat pr'amor, ni de causa d'esperar. Qu'es víver lunh. Qu'es créisher a descús com las huuç, com lo sable, remudar tot just com la tempèsta honsa a capvath. La pluja que bedosseja per aperar, mès que dijà li responón i a dehèt pausa.

 Mèi en hons que l'amor, un amor com avossin aimat. Un après. E darrèr, mèi lunh, d'autas linhas d'umilitat. Qu'èn de la pluja l'abitança, dab son brum e son evidéncia.

Inutils qu'èn.

1 - Fòrma reala d'*estar,* present de l'indicatiu, tresau persona deu plurau