Учител за любов

Ти беше този, който открадна ми сърцето,

Отнесе го далече – отпусна го в морето.

Нашата любов беше необятна, както е небето,

чувствах се като малко дете, тичащо из полето.

Ти се появи, когато най-малко те очаквах,

душата ме болеше, от живота се отказвах.

Взе сърцето и ума ми,

Взе ръката ми, започна с думи.

Всичко при нас се случи толкова неволно,

чудех се дали това, някак е възможно,

тихо ми говореше, нежно и любовно,

никога не бях виждала, нещо толкова чаровно.

Вървя до теб и вече чувствам се по-добра,

Седя и си мисля- това ли е любовта?

Научи ме да вярвам и обичам,

и че чувствата си не е нужно да отричам.

Показа ми, че не е нужно да крещя,

за да бъда чута от света.

Беше с мен, когато страдах,

когато бях сама и цял ден плачех.

Взе ръката ми и ме поведе,

гледаше ме като нежно цвете.

С времето с тази мила грижа свикнах,

и където и да погледнех, тебе виждах.

Живота ни изпълни се с мечти,

всичко започна все по-ярко да блести.

И бързо поправяхме всякакви грешки,

и нямаше място за чужди забежки.

Времето минаваше и израствахме заедно,

всеки ден се обичахме и бе съзнателно.

Ти ми даде сила и кураж,

и в живота ме научи да се изкачвам, етаж по етаж.

Вече знам какво искам за себе си и съм решила,

винаги ще те обичам и ще бъда твоя сила.

И каквото и живота да ми поднесе, ще го преборя,

И обещавам аз да бъда вечно твоя.

**Алекс Атанасова Корабова**, 19 години, специалност „Софтуерно инженерство“