Любов

Дъх във дъх и отначало
поглед, допир, тишина,
и даже времето е спряло,
да се загледа в любовта.

А то любов ли е, изпепелява,
гори, руши, и пак е в нас,
без нея просто оцелявам,
със нея знам какво е страст.

Очи в очи, и огън в огън,
и двамата горим до прах,
не ме е страх да се загубя,
да те загубя ме е страх.

Затуй с любов света е вечен,
тя може всичко да реши,
тя сто пъти ще сътвори земята
и сто пъти за миг ще я руши.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Любов

За очакващите ласка рамене,
и моето страхливо вдъхновение,
за вечерите плакала като дете,
ти смяташ ли, че има извинение.

Дали те мисля за виновен, не,
виновна съм самата полудяла,
която нищо никому не взе,
но всъщност нищо и не беше дала.

Една уж нищо незначеща среща,
едни уморени мъжки очи,
и чувство забравено тъжно подсеща,
че нещо се случва, но ще боли.

То беше любов, но веднъж осъзнала,
че любовта не просто гори,
тя може сто пъти да сътвори земята
и сто пъти за миг да я руши.