*****„Любов! Тя може всичко да реши. Тя може сто пъти да сътвори земята и сто пъти за миг да я руши“***

 ***Дамян Дамянов***

*Попитаха ме: „Какво за теб е любовта?“*

*Аз не знаех как да отговоря.*

*Знаех само, че в сърцето си държа*

*най-скъпите за мене хора.*

*В свят пълен с гняв и суета*

*любовта е нещо съкровено,*

*успееш ли да я запазиш чиста,*

*си спечелил нещо ценно.*

*Неволно хората те нараняват,*

*дори и близки ти обръщат гръб,*

*света ти срутват за минути,*

*сърцето ти потъва в скръб.*

*Опитваш се да продължиш напред*

*и щастие отново да намериш,*

*ала спомени те удрят изведнъж,*

*и целия започваш да трепериш.*

*Но някак си, съвсем случайно,*

*съдбата ти изпраща точния човек,*

*и всичко по-красиво става,*

*щом имаш някого до теб.*

*Любовта е странно нещо,*

*дори и лукс за „бедния“ народ,*

*и не казвам „беден“ заради парите -*

*той е беден за любов.*

*Не можеш да си купиш онова,*

*дето в тебе празно е отляво,*

*там няма обявена стойност -*

*да обичаш е безплатно.*

*И със скъпи дрехи да обвиваш*

*суетното и празно в теб сърце,*

 *те няма да го стоплят,*

 *както две преплетени ръце.*

* А може би ще дойде ден,*

 *когато любовта ще е на мода.*

 *И може би ще се пречупи бучка лед*

 *в студените души на тези хора.*

*Попитаха ме: „Какво за теб е любовта?“*

*аз вече имах отговора на въпроса.*

*Усмихнах се и казах ясно с лекота,*

*че любовта е пламъчето, което ще спаси света.*

 *Радостина Трифонова*