Сто пъти свят да изгрее,

сто пъти нощта да се слее,

любовта остава една

началото - край на света.

Вселени безброй и:

Покой, разруха, устои

Бяла искра , после тъмнина

На всяка съдба - светлината.

И ни начало, ни край -

безкрайна пустош, ад и рай!

Блести любовта като следа,

капка роса в тишина.

И няма какво да я спре.

Твори -

разрушава, за да построи,

изгаря, за да се роди.