Rozhovor

*Oko XX.*

Pred jaskyňou,

Bez nikoho,

S poznaným,

Aby nepoznal,

Hľadala som odpovede,

Od tých čo znali.

Som sama,

A od nej brána,

Stále zatvorená.

Pýtam sa,

Alebo i to zmysel nemá?

Keď potom,

Videla som,

*A nevidela.*

Hlas sa ozval,

Neviem kto,

Hovorím ďalšiu vetu,

Možno príde na osvetu.

Keď počula som,

*A nepočula,*

Keď cítila som,

*A necítila,*

Keď stála som,

*A nestála,*

Keď existovala som,

*A neexistovala,*

Keď bola som,

*A nebola,*

Keď vedela som,

*A nevedela,*

Keď spoznala som,

*A nespoznala,*

Keď poznala som,

*A nepoznala,*

Keď hovorila som,

*A nehovorila,*

Keď chápala som,

*A nechápala,*

Keď zachytila som,

*A nezachytila,*

Keď dúfala som,

*A nedúfala,*

Keď nádejala som,

*A nenádejala,*

Keď verila som,

*A neverila,*

Keď naplnila som,

*A nenaplnila,*

Keď žiarila som,

*A nežiarila,*

Keď žila som,

*A nežila,*

Keď napĺňala som,

*A nenapĺňala,*

Keď bola som,

Tak prečo stále nie som?

*Prečo nie si?*

*To je otázka,*

*Prečo len bola,*

*A nie je,*

*Činy sú v prítomnom čase,*

*Vtedy musíme konať,*

*Ja som jaskyňa,*

*A pýtam sa ťa,*

*Či slová zo zlata?*

*Čo keď nie,*

A čo keď áno?

*A kedy?*

*Ráno,*

*Včera,*

*Pred rokom?*

*Prečo stále nie,*

*A prečo tu je spoliehanie,*

*Ktoré stále rastie,*

*Nemáme istoty,*

*A prečo ich chceme,*

*Prečo sa o nás majú postarať?*

*Prečo sa všetci spoliehajú,*

*Na jaskyňa, na bohov?*

*Keď to vedia spraviť,*

*Keď hľadajú silu,*

*Už sú len slová,*

*Nikto nezačne znova,*

*Len povie, ó veľký.*

*I ja som iba vlnenie vzduchu.*