**Mă simt pierdută fără tine**

*Gabriel Stănciulescu*

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

Mă simt pierdută fără tine

Iubite, am chibzuit destul,

Azi nu îmi pasă de etate,

Viața-mi rânduiește rostul,

Deși mai rar îi dau dreptate.

Pe traseul lung și haotic,

N-am știut să ofer iubire,

Singurătății-i sunt ostatic

Și dragostei dezamăgire.

Părea imposibil, dar am sperat,

Dorințele-ntre noi zburdau,

Nu le amăgeam și n-au cedat,

Plecau pe rând, dar se întorceau.

Te-am întâlnit, om cu suflet bun!

Simt că iubesc, și-mi este bine,

Ia-mi tu dorul și până apun...

Strâge-l la piept să te aline.

Te ascult atent când îmi vorbești,

Îmi spui că timpul nostru vine,

Iar tu când pleci, și îmi lipsești,

Mă simt pierdută fără tine.

Autor: Gabriel Stănciulescu