**Cum asortăm iubirea**

*Eugenia Calancea*

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

Căutăm flori să ne asortăm în toate,

Dar rodul moare la fiecare îngheț,

E uneori iubire, e uneori dispreț

Și-atunci căutăm alte lucruri asortate.

Dincolo de zăpada pufoasă cea fost,

E gerul ce vine cu viscol nemilos

Și-alungă din inimă cerul nebulos,

Căldura-i in iubirea ta mare cu rost.

Alteori vin și fenomene stranii,

Ce-aduc în inimă dragoste pe cord,

Iar cu-n sărut aduci iubirea în acord

Și-ai vrea să nu mai pleci cu anii.

Împletești de zor dragostea-n lumină,

Că facem c-o sudură între inimi pod

Și ramuri cu flori aduc doritul rod,

Scăpând de frig ținându-ne de mână.

Să porți apoi cu tine magica scânteie,

Cutreierând în vise deșarte mereu,

Si-aprinzi iubirea pe drumul nopții greu,

Cu noi făclii și vaste curcubeie.