Любовна магия

Някъде, някъде, там през пролетта,

тихо ме спря любовта!

Омая, вълшебство, оказа се тя,

дяволита искрица в мен засия!

Невидима нишка се спуска!

Времето, тихо притваря очи!

Погледи се срещат,

чертаят нов път, променят се съдби!

Любов, магия, чувство,

изпитание за твоята душа!

Щом аромата сетиш,

Пленен оставаш за дълги времена!

Това е нещото, което,

за миг обръща ти сърцето!

Незнайно, как до сега,

ти не си вкусил обичта!

Но щом искрица се запали,

лумват големите пожари!

Дори да искаш да избягаш ти,

покой не ще намериш, съдбата ще те сполети!

Някъде, някъде през пролетта,

Тихо ме спря любовта!

Сърцето си докрай открих,

любовната магия, преоткрих!

**Стоянка Кънчева Илиева**, 47 години, специалност „Социална педагогика“