Dokonalosť

Dokonalosť o dosiahnutie snažili sme sa,

Dokonalosť dve telesá,

Či fí, či kruh a kupola,

V každej dobe,

Niekto začína odznova.

A tieto hľadanie nikto nekončí,

A nikto nezačína,

Niekto hovorí hlina,

Niekto zlato,

A dokonalosť nenájdená.

Objektívna, subjektívna

Názory sa rôznia, menia.

A my sme ju stále nenašli,

Každý začína s názorom tým.

Že dokonalosť je niečo čo na sebe nenašli,

Dokonalosť nemá chyby,

A preto nie je celkom bez chyby.

Bezchybná je dokonalosť,

Viere všetko, pozná,

Dokáže a urobí,

A čo jej dá bariéru,

Keď všetko dokáže?

Čo bude robiť keď všetko vie?

Kto odpovie.

Jediná chyba v dokonalom svete,

Kde sme všetci rovnaký,

Dokonalý.

Na nude sme zaspali.

A nikto už nevie kde sa stala chyba.

Prečo stále dokonalosti niečo chýba.

Nastala chyba v dokonalom svete,

Už ním nie je.

Už sa dokonalosť stratila.

Iba myšlienka zúfalého,

Ktorého chyba zabila.

Napriek tomu,

I keď snaženie,

O niečo lepšie je lepšie, Nie?

Nehovorím o dokonalosti čo nechybí,

Hovorím o lepšom svete.

Nie dokonalom, ktorý má chyby.

Svet je zaujímavší keď chybí,

Ale snaží sa to napraviť.

Zabudli sme

1.

Zabudli sme na slová,

Ktoré vidíme v svetle.

A kto pozná oznamy,

Ktoré to položilo.

Naše slová v svetle,

Zalesknuté v lese.

Práve tieto životy,

O ktorých sme netušili,

Stali sa nás záhubou,

O ktorej sme netušili.

2.

Poznanie to sme vyhnali,

Slová v nádeji,

Zabudli sme na životy,

V ich Ar'ji.

Naše slová v existne,

Neexistujú.

Zabúdajú sa ich svetlo,

V osvietených dní.

A len slová nezabudnú,

Ale kde budú?

3.

Stretli sme sa v tomto svete,

Už nie sme len na výlete.

Už nám naše Ar'je zabúdajú,

Na koho? Koho poznajú?

Zabudnutá nádej,

A jej Potom nádejná.

Už sme nevedeli,

Že v budúcnosti nie sú dná.

A čas stále plynie,

Zabudli na áno, hovoríme nie.

4.

Jej životy z lesnej tône.

Čo ich vôňa nejde k nám.

Svetlo ktoré je bez tieňa,

Ide cez prekážky,

Rýchlosťou najvyššou.

Prešlo tmavou ríšou.

Zabúdali na nás všetkých,

Na príkaz či prosbu.

Žite! Nie je príkaz len pre teba.

Ži tiež ale viac žite!

5.

Už prerazili múry poznania,

Už zničili svetelné stĺpy,

Už zbúrané boli nádeje hradby,

Už neexistovali bývalé Ar'je.

A my sme poznanie zničili,

Veď na to sú tu iný.

A my sme svetlo zahasili,

Veď tma je krajšia snáď,

A my sme nádej zavrhli.

Veď načo sa nádejať.

Sen slova

Náš svet zrútený,

Pohodený len tak na zemi.

A sen slova je dosnívaný,

Stojíme tu oni, my.

Sen slova je príliš krátky,

Na to aby zaznel.

Len túžba blázna.

Nech ideme cez životy,

Proti prúdu zeme,

Nezabudnime!