Posol

1.

Kráčam v tme,

Tmavou nocou,

S jasným, poslaním večera,

Priniesť správu,

Za pár slov,

Ktoré použijem na neskôr.

O slávu mi vôbec nejde,

Šetrím si ich na predslov.

2.

*Posol kráča v ústrety noci,*

*V absolútnosti svojej myšlienky.*

*Jeho správa má mať význam,*

*Pre neho i pre ľudstvo.*

*Slušnú cenu zjednal posol,*

*Kráčajúci mestom tých,*

*Pár slov navyše,*

*Vyslovyteľných.*

3.

**Prečo posol má tú cenu,**

**Posol ktorý kráča v tme,**

**Prečo myšlienky mojich dní,**

**Posol doručuje?**

**Prečo slovo zakázané,**

**Posol má ich naviac,**

**Prečo si vybral úlohu,**

**Posol nosič slov a správ.**

4.

List je viazaný v slovách,

Ktorý zákaz nás vyžaduje,

Sme ich priamym dôsledkom,

Ktorý zavládol za vlády tmy.

Slová sú zakázané,

Pár na mesiac ako plat prímame,

My ich nesieme,

Tam kde zakázanie je.

5.

*Posol ide,*

*Neosvetlený mesačným svitom,*

*Ten už dávno nežiari,*

*Zhasol už pri požiari,*

*Ktorý zachvátil túto,*

*Krajinu večnej tmy,*

*Tmu kto privodil?*

*Mesiac bez žiare či slnko bez svetla?*

6.

**Platený posol,**

**Naším prídelom,**

**Ktorý sme dostali za život,**

**Koľko slov si mohol vyrieknuť,**

**Pre ktoré museli mlčať?**

**Pre ktoré sme museli pracovať,**

**Ktoré sme si zaplatili slobodou,**

**Lebo myslieť je zakázané?**

7.

Temnota nikdy neustúpi,

Spod našich očí,

Bude tak navždy kráčať nočnou tmou,

Bez záblesku lúču,

Budeme doručovať správy,

Ktoré sami nemôžu,

Sme podriadený,

Lebo taký je poriadok.

8.

*Slnko nikdy nevyjde spod mraku,*

*Chmáry neodženie od sveta,*

*Navždy budú ako dieťa,*

*Ktoré sa stratilo od svojej cesty,*

*Nebudú už rásť do výšin,*

*Mocný budú nad nimi,*

*A poriadok je základný,*

*Ten ktorý sa neporušuje,*

9.

**Prečo sme pod vládou,**

**Čo berie nám slová,**

**Odmena sa šetrí,**

**A preto si ich každý schová.**

**Už nastalo ticho v našom svete,**

**Lebo si ich šetríme,**

**Ani slovo nazmar,**

**Niekde ich položíme.**

10.

Vláda tá vie asi prečo,

Slovami nás vypláca,

My sme tí čo posielame,

Lepší, vždy a všade.

Nie je to šťastím,

Je to nami,

My chápeme prečo,

Pretože je dobré nevedieť.

11.

*Poriadok je zakotvený,*

*Zakotvil ho kto?*

*Kto by vedel,*

*Kto by pátral,*

*V tej tmou vedenej tichej krajine.*

*Tá sa nebúri,*

*Nekoná protesty,*

*Nemíňa si slová na mesiac.*

12.

**Prečo to tvrdíte deti génia,**

**Čo vás o váš hlas zobral,**

**A my sme ho počúvli,**

**Blahobyt sme dúfali,**

**A ticho počúvali,**

**Protesty nepočuj,**

**V tichu si žijú,**

**Ktoré sme im dovolili.**

13.

Neveď človek, svoje práva,

Vyhneš sa tak veľa stratí,

Oni vedia čo je dobré,

Inak by nám neručili,

Navždy ticho,

To je dobré,

Oni vedia,

Všetko a vždy.

14.

*Kto predáva svoje slová,*

*Pre svoj vlastný blahobyt,*

*Aby mohol v pokoji a tichu žiť,*

*Na tržniciach, sami doma,*

*Potajme ich vymieňajú,*

*Slovo za dom,*

*Dve slová za dva,*

*Míňajú sa inak, to je úmysel?*

15.

**Nepredám ja svoje slovo,**

**Ja ho poviem,**

**Vyjdem s ním,**

**Ukameňujú ma,**

**Zničia,**

**Ale ja budem hovoriť,**

**Posol bude mojimi morami,**

**Ale nechcem zabudnúť žiť.**

16.

Cieľ sa týči pred očami,

Môj pohľad sa v ňom vidí,

Odovzdám správu,

Idem ďalej,

Ako povinnosť káže,

Ktorá je daná,

Prirodzeným tichom,

Ktoré je ustanovené.

17.

*Kde ide posol,*

*Ku akým obydliam?*

*K tým čo si za ne platia slovami,*

*Alebo takými čo ledva stáť?*

*Ide k druhým,*

*A bude hovoriť?*

*Či iba bude vyplatený?*

*Vie to vôbec on sám?*

18.

**Búchajú na dvere úmysly žiadnych,**

**Je to posol, slov nejakých?**

**Či iba ten čo presviedčať chce,**

**Na čo sú slová,**

**Kúp si za ne ovce.**

**Nedám sa poviem im to,**

**Za posledné slová čo mám,**

**Pôjdem do mínusu, to je môj rozhodnutia sám,**

19.

Dvere sú zatvorené,

Čakajú mňa, posla slov,

Či som ich nevítanou návštevou?

*Posol klope a čaká na dvere otvorené,*

*Na vstup a odkaz, ktorý nevieme,*

**Posol je tu,**

**Predsa prišiel, z povinnosti,**

**Daj mi slová posol ktoré som dostala.**

20.

*Otvára dvere, posol,*

*Posol slov a myšlienok,*

*Otvára mu, a vypočuje si odkaz.*

„Príliš myslenia je tu javené, toto je posledné varovanie.“

**Dostávam odkaz, priamo od zeme,**

**Ktorá nad životmi nedrieme,**

**Dostávam odkaz, alebo varovanie,**

**Posol sa otáča, ale ja nie som na dne.**

21.

*Otáča sa posol, úlohu splnil,*

*Čo povedal ani nevie,*

*On je nosič, posol len.*

**Nečakám, ja nie som bábka,**

**Nebudem pre nich ma strácať ma.**

**Obraciam sa ku poslovi,**

**Oči nemám sklonené.**

Čo robí osoba, čo odkaz dostala, prečo sa pozerá?

22.

*Vyriekla ona, slová zo zásoby i nie,*

*Má dlh, ktorý nebude mať splatenie.*

**Vravím mu, vyčerpávam všetky čo mám i nemám,**

**Som dlžníkom, ale ja ich neuznávam.**

**„Prečo mlčíš posol slova?**

**Prečo nevieš o odkaze?**

**Si ich bábkou, čo podľahne skaze?“**

Prečo hovorí adresát, míňa si ich, prečo snáď?

23.

*Hovorí ďalej, už slová v zásobe nemá,*

*Vie trest, ale stále nie je nemá,*

**„Prečo počúvaš rozkazy mocných, posol?**

**Prečo im slepo veríš a myslíš že vieš ich úmysel?**

**Prečo si myslíš, vedia čo je dobro i zlo?**

**Prečo im veríš, keď vidíš temnotu?“**

Mlčím, nemíňam si slová.

Ale prečo táto áno, trest pre ňu!

24.

*Zavolá mocných čo mu pomáhajú,*

*Za prekročenie limitu?*

*Alebo jej pomôže do úkrytu?*

**„Vieš vôbec zmysel slov posol?**

**Alebo si ich len odkazom,**

**Bez vedenia významu?“**

Čo hovorí osoba?

Vojsko zavolať treba a ju potrestať!

25.

*Nepomôže jej, lebo on predsa pozná pravidlá.*

**Má to zmysel hovoriť?**

**Posol je až príliš zaslepený,**

**Vyjdem do ulíc,**

**Skôr než zomrieme,**

**Aby aspoň niekto videl temnotu tejto zeme.**

Čo robí osoba táto nechápavá,

Lebo armádu volám.

26.

*Nie je už v dome osoba,*

*V temnote sa stráca a volá svoje posolstvo.*

**„Vyjdime z domov a povstaňme,**

**Nech slová si nenecháme brať!**

**Je to naše dedičstvo,**

**A klamstvo majú tí čo nám ho chcú brať!“**

Hovorí nezmysly osoba,

Armáda už prichádza, a tak načo?

27.

*Poznala osoba, smrť svoju dávno,*

*Vojak a posol ju už uväznili,*

*Tak v čo dúfala osoba,*

*V čo verila keď sa zničila?*

*Chcela mať posolstvo,*

*Alebo už nechcela žiť?*

*Čo je odpoveďou na jej úmysel,*

*Ktorý bude aj tak hniť v zaslepených?*

28.

Prečo si zničila svoj život osoba?

Prečo to urobila?

Prečo svoje slová viac krát použila?

Prečo si ich nešetrila?

Prečo to urobila i keď videla svoju popravu?

Prečo volala slová do temnoty?

Prečo nechcela vládu?

A prečo nad tým rozmýšľam, keď myslenie je zakázané?

29.

**Zomriem za malú chvíľu,**

**Už nemám slová,**

**Ani vtedy som ich nemala a použila,**

**A dúfam že to nebolo nadarmo.**

**Že sa niekto prebudí,**

**Že si otvorí oči.**

**Ak keby jeden,**

**Lebo bez slov v temnote nežijeme, len sme.**

30.

*Zomrela osoba ako iné zomreli,*

*Koľké iné jej hlas počuli alebo ho videli,*

*Koľký pochopili význam,*

*Koľký pochopili zmysel?*

*Žiadny či aspoň jeden?*

*Či zomrela ako mnohý ďalší?*

*Že nikto nevie,*

*Nikto nič nepočuje....*