DOPIS

Sedím, jen lampa mi svým svitem dělá společnost…

Píšu ti dopis… na rozloučenou…?

Neřekla bych.

Veškerou lásku, naději…

Zalepenou v obálce

Ti posílám.

A snad se dovolám… Toho, co ti vzkázat má,

veškerá má touha… vepsaná…

Do řádků samoty a života bez tebe.

Pode mnou peklo… já bez sebe.

V kleci… vzpomínek.

Těch zimních polibků, které se nestaly,

přesto v mysli zůstaly…

Co nakonec dodat mám?... Nikdy nezapomenu!

PS.: S láskou nám vlastní… ač od podzimu zvláštní!

ROZHOVOR

- Až ti zas jednou dám šanci mě milovat...

- Vím,
už se neotočím.
Nenechám na tebe padat sněhové vločky.
Neodejdu s puklým srdcem a tichostí kočky.

- Děkuji.
Nic z toho by se možná nestalo.
Tak hluboce jsem tě miloval,
každý tvůj nádech sledoval.

- Není mou vinou,
že nikdy nebudeš s jinou.
Tak hluboce jsem tě milovala...
Snad stále? A vše odpustila!

- Prosím, neplakej.
Nespravedlnost si vybírá daň.

- Z mých tváří už brzy,
někdo jiný bude stírat slzy.