**Ofrandă ţie...amintire!**

*Carmen*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amintirile în suflet,

Muze sunt pentru poet

Şi acesta are gânduri

Aşezate rând în rânduri

De cuvinte ce-au venit

De departe, din zenit!

Cu aripi de fericire,

În parfum, o amintire

Pune tandru-n colţ de buze

Un surâs…rămân confuze

Gândurile ce au păşit

Pe tărâmul răvăşit.

Altă amintire caldă

Ochii mari acum îi scaldă

Într-o rază de iubire.

În suflet o licărire

De lumină alb-cerească

Dă senzaţia firească

Că vibraţia susţine

Dragostea printre suspine!

Aminitirile venite

În gândurile răscolite

De parfumul cu iubire

Fac cuvintele-n mirare

Să tresalte-n aşteptare.

Sufletul–poet se-nchină

La icoana cea divină

A muzei care-l inspiră

Şi îi pune-n braţe-o liră

Ca să-şi cânte-n veşnicie

Inspirata rapsodie!