MRTVÁ?

Autor: Mišmáš AdK

a zase mě to svazuje.

a zase jsem v síti.

v síti strachů a obav,

v síti myšlenek a pochybností.

je to ztracená radost, poletující nad hlavou.

nejde ji chytit, nijak přitáhnout.

uniká jen o pár milimetrů,

přesto je kdesi v nedohlednu. vysoko, daleko, hluboko, předaleko.

pohlcuje ji vichřice v mojí mysli,

psací stroj s odřenými písmeny, co stále dokola píše jen samé nesmysly.

je mi dál a přece ji cítím tak blízko,

je to pokoj bez oken, kam neproudí vzduch,

kde by se udusil i mrtvý duch.

je to puch.

je to bolest. pocit smrti za dveřmi.

je to rána do srdce, která jen tak neodezní.

je to síla. je to tlak.

je to ten neskutečný hlad.

je to můj vnitřní boj,

kdy nemám nad ničím moc.

přehrávač nervů.

nezastavitelné, bezduché volání o pomoc.

je to nepokoj.

je to slabost.

je to strach.

je to strašná bezmoc.