*Autor: Tereza Sobotková*

Klimbáš

už neudržíš

hlavu v dlaních,

protože jsi celou noc

látal oblohu lepidlem

a obaloval sepraným prostěradlem jen abys nemusel

ráno nacházet světlo

pod podrážkami bot

Prvního ledna nechodí pošta na patníku protější ulice se usadila vrána

a s pobavením sleduje mou snahu někde ve škvírách vyšťárat zbytky poraněné přítomnosti