Balogh Roland

Összetört szív

Volt egyszer egy múzsám  
kinek sajnos későn adtam  
rózsát.  
Nem elfogadta, hanem szívét  
adta át más ifjúnak.

Hirtelen jött ez nekem,  
Sírtam is én rendesen.  
Kiballagtam házából,  
Lépteim sugározták  
szomorúságom.

Ránéztem a virágra  
haragudtam e világra,  
Életemre gondolva  
szívem bánatosan dobogva  
múzsám nevét kiáltotta.