**PALCE U NOHOU**

**ANONYM**

 Zahrávám si s ohněm, když tohle píšu ale ... strašně se stydím za svoje palce u nohou. Jsou totiž úplně obří. Fakt. Oproti relativní drobnosti ostatních částí těla moje palce úplně vyčnívají. Nikdy nezapomenu na ten večer, kdy jsem si je prohlížela a vypila u toho na ex dvě flašky červenýho.

 Snažím se žít tak, abych stíhala, ale většinu času nestíhám ani sama sebe. Hlavně sama sebe. Vždycky když si to uvědomím, tak mě to rozčílí. Ale nejvíc mě stejně vždycky rozčílíš Ty.

To poslední ráno s tebou bylo totiž úplně stejný, jako každý ráno bez tebe. A to mě sere. Sere mě úplná spousta věcí a lidí, ale hlavně teda Ty. Sereš mě zhruba stejně, jako moje palce u nohou a jsem si jistá, že jsem ti to už někdy v minulým životě řekla.

Zahrávám si s ohněm, když tohle píšu, ale stejně mi tak nějak z logiky věcí vyplývá, že tady nemáme co dělat. A modlím se, abych to pochopila. Dneska možná vím, kdo jsem ale to neznamená, že to budu vědět i zítra.

 Jsem, a žiju tak, abych stíhala. Ale stejně mám podezření, že příčina většiny těch věcí jsou moje palce u nohou.