För kärlekens skull

Jag älskar, jag ber för kärlekens skull.

Ty natten är nära och månen är full.

Jag vandrar med henne på stigar, runt snår.

För kärlekens skull, jag ger och jag får.

Hon tindrar av skönhet som stjärnan i skyn.

Så ljuvlig och vacker, min hand över hyn.

Jag smeker den kropp som jag älskar.

Hennes hår följs av vinden,

en ljummen natts vind.

Jag smeker den kinden,

en len kvinnas kind.

Hon ler och hon njut-er

av smekning-ar ömma.

Jag tänker: för henne jag intet ska gömma.

För kärlekens skull, för kärlekens skull.

När natten är nära och månen är full.

Jag smeker den kropp som jag älskar.

Text: Karl-Gunnar Svensson, 1981

Musik: Karl-Gunnar Svensson, 1981