**Výkrik**

1.

Život skríkol

V jasnom bytí,

Výkrik práve

Počujem,

Život prosí,

Už nie v sláve,

Prečo ho ja počujem?

2.

Bez slov, bez tónov,

Počuť,

Ako, odkiaľ prichádza?

Upozorní,

Čo sa deje,

Už ma to žiť odrádza.

3.

Ľudia ničia,

Svojich ľudí,

Priamo a či nepriamo.

Prečo život

To dovolíš,

Stratil si nad nimi moc.

Počula som

Tieto slová,

Každý z nás

Živý čo je,

Bez ohľadu na to,

Aká rasa, rod a národ je.

4.

Akoby mohol niekto za zo,

Za čo on nemôže,

Stereotypy a spoločnosť

Spolu s peniazmi,

Nás o šancu

Pripravili.

Sociálny konštrukt,

I iné,

Stereotypné predstavy,

Nám právo voľby vzali.

5.

Niekto je génius,

A niekto nie,

Napriek tomu

Druhý na škole spí,

Ten prvý,

Sa tam možno nedostane,

Peniaze tomu zabránia,

Niekto sa dostane,

Na vysoké miesta,

A nemusí nič robiť.

Stačí sa len správne narodiť.

6.

Kým budú peniaze,

Tak to tu bude,

Útlak za to,

Za čo sa nemôže,

Za väčšinu môžu gény a výchova,

Peniaze sú prekážkou,

Na ceste zdola.

Niekto môže mať,

Talent odhodlanie,

Len výchova a podmienky,

Z neho spraví,

Človeka na dne.

A vraj život je zdravý.

7.

Peniaze,

Sľuby a zmluvy,

Obmedzujú

Našu slobodu,

Sloboda bez nich

Nemôže byť,

Zvrhnime vládu,

A vládu peňazí,

Nech sa zmenia ľudia,

Z ktorých takmer každý,

Po moci a bohatstve baží.

Tak nás vychovala spoločnosť,

Až z toho mrazí.

8.

Zrušme peniaze,

A moc zavrhnime.

Spolu si všetci

Sami vládnime,

Hovorím teraz,

Nech tak aj buď

Vplyv moci na ľudí,

Pozná ľud.

Tak sa zbavme otroctva,

Bohatstva, moci,

Tí čo na nich zaspia,

Z tej pasce niet pomoci.

**Realita**

1.

Realita v neexistne,

Dnes nám smutne zavila,

Jej sila

Celkom pustne,

Skutočnosť ma zabila.

Pravdu nepočula

Z úst iného,

Človek, stroj,

Ti nepovedia

Pravdu skutočnú,

Iba klamstvo osekané,

Malý zločin,

Veľký bes.

2.

Tvrdia ľudia,

Celkom z realitou

„Spätý“.

Krášlenie si reality,

Klamstvá,

Nie je jediné čo,

Mi tvrdia

Ľudia ktorí klamali

3.

Chcú byť veľa,

Hovoria si,

Mylnú ilúziu

Že sú veľa,

Vo všetkom,

Nik nie je viac,

Na zemi,

Či vo vesmíre.

Boja sa

Tak preto klamú,

Svoj vlastný mozog

Ohlúpli.

A kto im neuverí,

Toho rýchlo do truhly.

4.

Báli sa a preto sami,

Oddialili od slov,

Nechcú počuť,

Pravdu, nie zo snov,

Ich smiech klamstva

Pokropí.

Radi všetko prikrášľujú,

Kto ich život pochopí?

5.

Milovali,

Geocentrum,

Človek v bode,

Všetkého,

Mysleli si,

Ľudia hlúpy,

Že im všetko

Patrí.

Napísali

Hrubé knihy

Veľká bytosť

Autorom,

Ospravedlnenie

Pre ich činy,

Sú v knihe a za morom.

6.

Ospravedlnenie,

K ich činom

Bola kniha,

Texty tiež,

Napísali

Že sme vládcom,

Niekto nám zem dal,

Vieš?

Vraždy, klamstvá, antonymá

V knihe ako dobré sú.

No nie sú tí

Ľudia čudní,

Na kritiku nie je nič.

7.

Boja sa a

Preto klamú,

Všetkých okolo.

Život plynie,

Vraj dostanú,

Po smrti

Zaň odmenu.

Ohlupujú,

Oblbujú,

Nechcú mať

Zodpovednosť,

Preto radšej napíšu

Niekto život,

Nám vymyslel,

Už vie ako skončíme.

8.

Tvrdia,

Máme pod rukami,

Osud a tiež život náš,

Vraj máme vôľu slobodnú,

Ak neveríš, smolu máš.

Zároveň však aj tvrdia,

Ako skončím už je dané,

Ako môžem rozhodovať,

Keď celý život,

Spísaný máme?

Vymysleli si pravidlá,

Pre nich jasne

Výhodné,

Moc si mali,

Zakrývali,

Peniaze sú zvlášť mocné.

Tvrdia jedno,

Robia druhé,

Vraj sú si všetci rovní.

Je to pravda?

Aké právo,

Čo majú nám ponúkajú?

9.

Len sila a moc

Je naším sponzorom,

Poslúchaj a neodporuj,

Lebo budeš za morom.

Konštrukcie,

Bez práva na obhajobu,

Odsúdia,

Veď moc je sladká,

Bez súdu.

Musí trpieť že je iný,

Pre hádky a spory?

Pýtam sa vás teraz ľudia,

Sme nájomníci,

Či netvory?

10.

Boja sa pravdy,

A paranoja,

Sprevádza moc,

A táto konkrétne,

Už mnohých zničila,

Pretože strach,

Myseľ zahmlieva.

Kto sa ich odváži,

Spochybniť, napadnúť,

Toho hneď čaká,

Neprávom, nepravdivý súd.

Akoby niekto mohol za to,

Že prekonal strach

A povedal o tom.

Vyvolať diskusiu,

Sa stále nedarí,

Konzervujeme zvyky

Z dôb starých.

Tie už pominuli

Tak sa spamätajte.

11.

Prečo by sme mali trpieť,

Za to čo sme nemohli.

Za to koľko pigmentov

Máme v koži.

Za to k akej národnosti,

Prihlásia nás rodičia,

A či ony, práve oni,

Rozmýšľať nás naučia.

Vraj sme si všetci rovní,

Napriek tomu vravím nie!

Aplikácia do praxe,

Na tom všetko viazne.

Vyhovárajú sa na tých

Ktorý to spôsobili,

Nie každý kto,

Má potenciál

Má priestor ho využiť,

Zabraňujú to peniaze,

Rasa, pleť, národ, a tiež rod.

Úplatky a peniaze,

Sú záhuba ľudstva,

Raz sa celkom pobije,

Mŕtvol bude spústa!

Nemáme demokraciu,

Od rovnosti sa upúšťa.

12.

Prečo ľudia chcú,

Príbehy, zákony?

Aby bolo jasné,

Že najvyššie sú oni!

Tvrdia máme viac,

Mozgových buniek,

Ako tá primitívna,

Forma existencie,

Ako by nemohlo prísť,

Niečo, čo z evolúcie vyspeje.

Nie sme najvyššie,

Iba niekde v strede.

Ešte niečo príde

A my budeme poznať,

Že sme sa stali tým,

Nad čím sme vraj viac,

Dostali ste oznam.

Raz to tak bude,

Tak nedajme sa skrývať,

Sme len evolučný stupeň,

Prečo to zakrývať?

13.

Že sme jediná bytosť,

Ktorá myslí mozgom,

Pudy sme potlačili,

A zničili sme ozón.

Tak potom prečo,

Je nás stále viac a viac,

A pudy už zomreli v nás....?

Tí čo mali evolučne,

Trochu viac sily,

Si naraz zmysleli že sú viac.

A napísali.

Že druhý na okraji,

Človek ten istý,

Je niečo menej,

Ten druhý,

Čo má DNA čo ukrývajú

Dedičné informácie

X a X,

Sú menej.

Lebo chceli moc.

14.

Napísali do kníh,

Že je druhá, doplnok,

Toho pudu,

Čo tvrdia že nie je.

Zakrývajú sa za tvrdenia,

Že to je láska,

Vraj krásny cit,

Klamstvo si okrášlia

A je z toho cnosť,

Ospravedlňujú,

Snažia sa to zakryť,

A na výber,

Je všetko alebo nič!

15.

Napriek tom,

Že vieme,

Že raz sa zo slnka stane obor

A my zahynieme,

Napriek tomu sa stále klameme.

Človek sám osebe je iba bytosť

S buniek,

A tie sú z atómov.

To ľudstvo ich zničilo.

Prečo si to nechceme priznať,

Že to čo ovláda život je chémia a fyzika

Oni sú skutočné,

Pravé vlády,

Ich zákony sa nedajú porušiť,

Nechceme si to priznať,

Lebo na to nie sme vyvinutý.

**Prísaha pod slovom**

Bolesť, slza, jeden tón,

Už nie je ona, on,

Navždy v slove

Stratený,

Kto vlastne žije,

Na zemi?

Zas sa vrátili,

Sny čo desia nás,

Lámu hlas,

Šíri oheň,

Pán a my,

Stratený,

Ako výbuch sopky,

Čo drieme pod povrchom,

Zistila som niečo,

Neviem o ničom.

Keď uvidím,

To čo nie je,

Ani bude,

Bolo, je?

Čo je v slovách,

Ktoré prepustil spod

Zámky slov.

A či život,

Je len jeden?

A či jeho jeden tón,

Čo vraj slovo,

Zatajilo,

Neviem,

Nevidím,

Už viac nič,

Zas ma zabíja,

Zmija,

Čo každý v sebe má,

Prísahu jej posledným,

Bolesť skladá,

Tma, temnota,

Žiara nemrazí,

Ale spaľuje,

Všetky nádeje,

Spolu to nie je.

Jediná,

V slove, ukrytá.

**Posledná otázka**

Posledná,

Bolesť- sen,

A v jeden deň,

Nepoznáš- nemáš,

Stratil si svoju moc.

Posledný s posledným,

Stratený,

Ako môj život na zemi.

**Neveriť**

Neverím ti nikdy viac,

Zradil si ma, všetkých

Nás. Moje rany, plány,

Otvoril si. A zničil. Krv

Ako voda, steká. Už

Nemám nič, vzal si mi

To. Prečo? Zničil si mi,

Život, rozbil moje sny.

Už nemám dôvod veriť

Ti. Klamali ste, zastierali

Všetky svoje lži, za krásny

Dar. Teraz keď stojím

Tvárou v tvár. Som konečne

Pochopil. Nikdy nechcem,

Byť vy. Sklamanie, vo

Veľkej nádobe možno

Nevyzbieram nikdy,

Už nechcem vás, ľudstvo,

Čo zneužívate to čo má

Každý. Veď kto by

Nechcel byť viac,

Keď sa druhý nemôže

Brániť. Všetko čomu

Nerozumie, radšej rýchlo

Zničiť! Preučiť a prinútiť

Byť ako my. A prečo?

Nemám slová, už sú

Stratené. Aj ja som vašou

Obeťou, čo ste sa rozhodli

Možno nepriamo, zničiť.

**Prečo?**

Prečo ľudia?

Prečo ste ma zničili?

A o šancu pripravili?

Prečo práve vy,

Vy ktorým som verila,

Prečo?

Ešte raz sa pýtam,

Keď moja slza

Zem pokropila.

**Šanca**

Druhá šanca nie je,

Niečo sa deje

Porážka je krutá

Mýlil som sa žiaľ

Nič sa nedeje

Premárnená šanca

Zmenil ju život

Už neexistuje

Porážka nebude

Načo? Veď už prišla

Druhá šanca nie je,

Tak sa s tým zmier.

**Navždy**  **Nikdy**

Ostaň sám, Už nechcem

Nemaj plán, **Skutočne žiť**  Ostať

Navždy Jediný, bojuj,

Načo bojovať? Alebo chcem Zbav sa viny!

Skutočne žiť.

Zatvára sa pomaly

Nemám čas ju zastaviť.

Päsť ruku zvierajú, bojuj, volá

Nie už nikdy! Boj je veľký.

Už nie? Áno? Prečo? Načo?

Zbavím sa mojich snov a oni....

Nie chcem skutočne žiť!

**Vitaj**

Vitaj hosť,

Vitaj v dome,

No predtým,

Ako vstúpiť ráč,

Upozornenie,

Na záclone,

Čo je tento dom zač.

Návštevník,

Ty čo si tu vošiel,

Nepoznáš všetky

Nástrahy.

Ak chceš odíď, nech sa páči,

Máš na výber,

Od Kremnice do Prahy.

Alebo radšej,

Vstúpiš za prach,

Predtým ako ale vojdeš odpovedz

Bude to nemenná a hotová vec.

Že najskôr varovanie,

Chcel by mať,

Hovorí.

Tak teda nech-

Potvory.

Prišiel si do zlého domu,

Milý hosť,

No zatiaľ neutekaj,

Máš miesta dosť.

Len či neuviazneš v nástrahách,

Čo náš dom ponúka.

Visí tu jedna,

Životná ponuka.

Je tu veľa ciest,

Každá z nich je pravá,

No na viacerých čakajú,

Veľké bralá.

Ak chceš vstúpiť milý hosť,

Len povedať skús,

Dvere sú otvorené,

Len názov nášho domu,

Zbežne hovorím.

Je to život,

A niečo s ním je- horí?

**Tmavé- svetlé svetlo**

Tmavé svetlé svetlo,

Zahorelo.

Niečo vidím?

Potemnelo.

Jeho tmavá komnata,

Kde stojí?

Keď sa skrýva,

Na odboji.

Jej svetlé slnko,

Lúče stratené.

Vypili vodu,

Zo zeme.

Tmavá svetlá noc

Vraj nikdy nebola.

Ale ja ju vidím,

V očiach netvora.

Kde možno nájsť,

Tú žiarivú noc.

Nikdy som nevidela.

Tmavá žiara-

-Svetlý tieň.

Niekde sú

Potrebujú pomoc?

A či nie my ich?

Učíme sa od nás

Ľudí samotných.

Niekde boli-

-Niekde budú.

Každý sám-

V ruke osudu.

Niekde je niečo

Nikde nie je nič

Čo by svetlo či tma

Nemohli presvietiť.

A teraz zas

Prichádzajú k nám.

Za temnú noc sa zjaví,

Žiarivé svetlo vám.

**Ruža**

Ruža čo zranila

Tŕňmi,

Ruža čo zranila sny.

Odpustí žalobu mi?

Ruža a tvoj tŕň,

Ružová budúcnosť

Bolestných strún.

Ružová ruža zo žiarivou mocou,

A tiež s tŕňmi a ich pomocou.

Nie je len ružová

Ako sa myslí,

Keď sa na ňu pozrieš,

Dobre sa zamysli!

Nevidíš iba krásnu krásu?

A nie zakryté zlo lup(e)ňami krasu,

Nevidíš do vnútra ruže,

Čo myseľ oklame

A ruku olže.

Nevidíš čo ruža vykonať chcela,

Nemáš jej krásu,

Myseľ, telá.

Možno je iná ako vyzerá.

Možno ti skutočne ublížiť nechcela.

Možno... možno...

Nikdy sa to nedozvieš-

Čo cíti čo chce.

Tak ju akceptuj a nenič lup(e)ňe.

Tak ju nechaj žiť život svoj,

Ak ju nechytáš-

Nebezpečných tŕňov sa neboj.

**Zomrieť**

Zomrieť, moja myšlienka

Dávnych vekov,

Čo myslí aj na človekov.

Zomrieť,

Rýchla túžba,

Či strašidelný sen?

Pre mnohých to druhé,

Ale už život,

Na pleciach neunesiem.

Zomrieť,

To čo mi niekto nútil,

Keď mi zničil život,

Roztrieštil deň,

A či ujsť,

To voľba lepšia,

Vzniesť,

Sa vzduchom do povetria.

Ktoré krídla,

Unesú ma,

Ktoré sa pod ťažkou bolesťou neprepadnú?

Ktoré ma môžu uniesť?

Ktoré ma zachránia?

Čistý štít,

Už nie je,

Zahnali na útes,

A či iná cesta nie je, bes?

A či život,

Ten cenu má,

Keď je celkom zničený,

Už nehľadím na koho,

Vrhli ma do karantény.

Bolesť, tá dnes,

Zasiahla ma,

Život svetla,

Zronený,

Bolesť, ňou bolí život,

A to nielen na zemi,

Ako výkrik,

Nie len sen,

Ako bolesť,

Dnes, deň.

**Dcéra Suvelty**

Dcéra Suvelty,

Života a smrti,

Suvelta, do smrti sa rúti,

Tvoja bolesť,

Pochádza zhora,

Dcéra čo sa,

Zo svetla narodila,

Suvelta,

Čo voľba,

Čo sen,

Dnes je možno,

Fantastický tvoj deň.

No Suvelta,

Ar'ja v Ar'ji,

Život,

Ako slovo možné,

Pochopíš až raz zhasne,

Suvelta,

A tvoja dcéra,

Tvoja Ar'ja v pozone,

S pozone,

Čítam knihu,

Čo je plná,

Budúcnosti, života,

A prisahám ti,

Suvelta,

Dcéra tvoja zo svetla,

Ako ty si,

Vzišla zo svetla,

Prisahám ti,

Ešte raz,

Že som Ar'ju sklamala,

Posledný raz,

Viem že zomriem,

Je to pravda,

A či sa raz,

Do času preč,

Dostanem,

A môj pokoj,

Bolesť krokov,

Ktoré väzeň

Počuje.

A nemôže,

Vyjsť za nimi,

Mučivý tón,

Počuť krátky žalospev,

Niekoľko rokov,

Niekoľko dní,

Niekoľko ostatných,

Ar'je,

Možno raz pochopíš,

Dcéra Suvelty,

Ešte raz prosím,

Sustuvelu,

A moju vieru,

Zabi ak,

Nie je

Nad pravým mračnom,

Nechcem veriť klamstvo,

No nechcem sa sklamať,

Je lepšia falošná nádej,

Pri ktorej sa musím klamať?

Či je lepšie prebudenie,

Z ružového sna?

Čo využije pozone,

A zabije ma?

Čo je lepšie?

Ešte raz sa pýtam ťa,

Dcéra Suvelty,

Ty čo máš mocnú Ar'ju,

Nenič život,

Ale sen,

Čo mi zničil,

Moju ilúziu,

O pravde,

Čo zničil,

Pravú ilúziu,

A nahradil ju,

Tou, čo má falošný lesk,

Ako slovo,

Ako sen,

Len,

Jediné,

Dcéra Suvelty,

Čo ťa nemáme.

**Štvorka síl**

1.

Život Ar'je,

Život svetla,

Niečo, niekto,

Z tých, čo vládnu,

Čo sú,

Konečným

Aj nekonečným,

Slovo- život,

Čo ma stretla,

Ilúziu,

Si mi dnes zmyl.

Strhol závoj,

Závoj,

Ktorý chránil,

Chránil pred životom.

2.

Rukou kradmou,

Čo mi vzala,

Iluzórny obraz,

Myslela som,

Dnes,

Slová mi,

Zobral,

Najtemnejší bes,

Och Ar'ja,

Oči mi niekto,

Pred svetom,

Zatvoril,

Bolesť je veľká,

Keď vidím.

Čo som nemala.

3.

Suveltu moje,

Vráť sa mi,

Do Suvelta,

Čo som dnes

Stvorila,

Suveltu života,

Čo ako tvoja,

Stvoriteľ,

Čo bol,

Nebol?

Suveltu slova,

Čo si niečo ukrylo,

Ja ti dnes vravím,

Všeličo som uvidelo.

4.

Ar'ja, čo sila,

To schopnosť,

Čo bolesť,

No nie žiaľ,

Vraj.

Ar'ja,

Prečo som,

Si dala,

To čo je nemožné,

A vraj nie,

Krv v žile,

Žilách tuhne,

Pri pohľade na to,

Čo mi otvorilo,

Moje videnie.

5.

Negloen, to sila,

Čo slobodu,

Čo rozhodnutie dáva,

Aj to že oči zatvorím,

Bojím.

Negloen,

Ty si mi ale,

Závoj,

Čo zakrýva videnie,

Na tvár nedal,

Kto ho tam vložil?

Kto pritlačil?

A teba- Negloen potlačil?

Pred tým, ako zavanie ma mdloba,

Pýtam sa, nie je to doba?

6.

Ako spieva Sustuvelu,

Otázka je zlá veru,

Ako je to, to čo vravíš,

Nezničíš to,

Žiaľ.

Sustuvelu,

Prečo?

Len čo mi ho,

Niekto strhne,

Znova ho tam mám.

Ešte raz Sustuvelu,

Čo sa stane ak si ho,

Zas na tvár dám?

Čo sa stane,

Sustuvelu?

7.

Pozone, tá zvláštna sila,

Na tú sa dnes spolieham,

Čo dnes Ar'ju vymenila,

Zas na dlani,

Srdce mám.

Nie sú spolu,

Ako raz,

Z tisícich dôb,

Spieval krátky žalospev,

Pozone.

Veď len,

Keď si spoja,

Svoju silu,

Všetky zázraky,

Rozoženú mraky.

8.

Vraj tu je nádej,

Vraj tu je Stuvelu,

Pýtam sa či to je pravda,

Fakticky,

Veru?

Stuvelu, ty sila,

Čo Ar'ju nenahradila,

Ani sa z nej

Nevytrhla,

Je to sila, paralelná.

Jedna sila,

Dvaja mocný,

Vraj existuje,

Jeho meno, vraj je,

Modrý vták čo nádej nesie.

9.

Búrka už pomaly sa zbieha,

Nikde sa nezastaví,

Oblaky ma nútia hľadieť do neba,

Mám strach čo sa stane potom,

Príď, modrý Vták.

Ty nádej,

Ty Stuvelu,

Čo máš v sebe ju, veru,

Konečne príď,

A zažeň búrku.

Tá sa zas na mňa dáva,

Málokto jej odoláva,

Rýchlo príď,

A rozožeň mraky,

Čo ničia nás.

10.

Možností je málo veľmi,

Vytláčajú sa von dvermi,

Nech sa spoja,

A Ar'ja získa srdce nepokoja,

Ktoré vyvolalo búrku.

Čo je táto,

Organizácia,

Srdce chvíľ,

Čo získalo,

Jedno z proroctiev tých.

Príde srdce,

Nie tu,

A zachráni,

To čo bolo zničené,

Pýchou dôb.

11.

V srdci je vždy viac funkcií,

Čo robí,

To určí,

Ale aj ty,

Čím budeš.

V tomto srdci,

Sú všetci čiarami

Spojený,

A či sedia na zemi,

Prepojený.

Je tu Ja`Snoˇvid,

Vedľa nej Ma’gii a Al`chymist,

Vedma a Bojovník,

A na konci spájajú,

Dv’ajˇi.

12.

Ja’Snoˇvid,

To oko, čo je v strede

A zároveň na obvode,

Srdca čo ich spája,

Ar'ja.

Oko, mocné,

Čo je v strede,

Niekedy má požehnanie,

Niekedy má veľký dar.

Vidí.

Oko, čo chápe,

Oko čo pozná,

Tvoj oznam,

Ma zdesil,

Bola to tvoja ruka.

13.

Ma'gii, ty čo vieš,

Čo silu slova máš,

Čo Ar'ju v svetle,

Cez silu čo z Negloen,

Pramení.

Mágia je iba veda,

A to čo dokážeš sám,

Ak si to nevieš vysvetliť,

To čo robí mág,

On vie.

On vie, že robí tajomstvo,

Ktoré čaká,

Na toho kto ho odhalí,

Kto pravdu už nezatají,

Za závojom.

14.

Al’chymist, on robí to isté,

Nemusí byť nikto on či ona,

Vedu ale nezatají listom,

Papiera, ktorému každý uverí,

Nie, on ju odhalí.

Al’chymist, čo vedu skúmaš,

Zákony prirodzena,

Čo vyvreli, z tresku, z prameňa,

Večného pozone.

Ar'je.

On sa snaží,

Odhaliť, nie zatajiť,

To čo sa niekto rozhodol,

Má byť skryté,

Za závojom.

15.

Vedma, čo vie,

O mnohých tajomstvách,

Ona nemá závoj,

Strhla ho do kotla,

Kde sa ničí.

Vedma, síce nevidí,

Všetko čo Ja’Snoˇvid,

Ale vie viac,

Ona je mysliteľ,

Mysliteľ srdca.

Ona vie,

Nie to čo sa stane,

Nie to čo bolo,

Ale to čo sa deje.

Vedma, tá čo vie.

16.

Bojovník, nemusí mať v ruke meč,

Ani napnutý luk či dýku,

Bojovník má silu,

Motor srdca, fyzický či duševnú,

V sebe skrytú.

Má v sebe Ar'ju,

Ktorú sa rozhodol,

Využiť na boj,

Ducha či telo,

Aby zničil nepokoj.

Bojovník, závoj čo má,

To je hotová pohroma,

Ten čo bojuje a nevie s kým,

Ani ten boj nepochopil,

A mohol mnohých zničiť.

17.

A Dv’ajˇi tí čo spájajú,

Svet a život,

Dv’ajˇi, čo Ar'ju a slovo,

Spojené síce nemajú,

Spojili.

Dv’ajˇi čo Ar'ja,

Čo slovo čo povedalo,

Nech je spojenie,

Dvoch rúk,

A múk,

Keďže sa spojili,

Ťažko sa rozpoja,

A keďže spájajú zodpovednosť majú,

Všetkých na sebe,

Ako sa rozhodnú? A čo sa stane?

18.

Život, svetlo, nádej,

Čo som nevidel,

Závoj čo mi niekto dal,

Vidím? Aj keď len niečo,

Pýtam sa?

Čo je pravé videnie,

Áno nie?

Čo je pravda?

Nikto mi neodpovie?

Či to vôbec niekto vie.

Ktorá zákony platia?

A ktoré by mali?

A či niečo vyplýva rovno zo života?

Pýtam sa síce,

No som jediná.

Kôl s plota.

19.

A či Ar'ja,

Tá čo žije,

Pravosť práva odhalí,

Či sa to dá,

Etická dilema.

Pred ňu som teraz postavená,

Čo je dobré?

Čo je zlé?

A z čoho to pramení?

Je viac pohľadov.

Na zemi.

Čo? Ešte jedna otázka.

Keď sa pozriem z jedného-

Je to tak,

A druhý tvrdí,

Pravý opak.

20.

Chcem iba počuť,

Chcem iba vidieť.

To čo sa deje,

A to čo je pravé,

Vraj.

A naozaj,

Čo je pravé,

Ako spojiť

Všetky sily.

Čo sú.

Keď jedna druhej odporuje,

Čo teraz pravda je, netuším,

Iba dilema na duši,

Čo sa nedá spoznať.

Chcem uvidieť.

**Ideál**

1.

Pýta sa ma,

Potulný filozof,

Čo myseľ zaťažuje,

Písaním úvah troch.

Pýta sa ma,

Vraj príživník,

Či názor mám-

Či niečo si myslím.

2.

A neviem teraz

Odpoveď na záludnú otázku,

*Čo si myslíš o tomto*

*Svetskom obrázku?*

A ja neviem,

Čo odpovedať mám,

Na otázku

Starých mám.

3.

Filozof dobiedza,

*Že čo si myslím,*

*Že čo je moja odpoveď*,

Dá mi hodinu,

Inak odíde hneď,

A teraz ja tu stojím,

Nechcem aby šiel,

A zo sebou múdrosť zobral.

4.

Radcovia sa hrnú z celej zeme,

Zbierajú múdrosti-

Zrno po zrne.

Dopočuli sa

Kde sa skrýva

Majster myslenia vied,

Je ich rad,

Koniec nevidieť.

5.

I anjel zostúpil,

Z krvavého neba,

Čo už nezmyselná vojna nebaví,

Čo nemajú radi argumenty,

Iba ich vlastné.

Na nich to raz zhasne.

Aj keď nepodložené,

Veď vychádzajú zo zeme!

6.

I diabol počul

Myšlienky múdre.

A vyšiel von-

Cez sopky, lávu dnes.

Čo ostal potrestaný,

Lebo nechcel priať,

Argumenty len

Jednej strany.

7.

Ja som ostala

Nehybne stáť,

Na samej výške,

Na najvyššom z brál.

Vedľa mňa stál filozof- mysliteľ,

A pýta sa ma

*Či mi podnet neuletel.*

*Či odpoveď viem- ale svoju*.

8.

Zástup sa pohol-

Smerom k nám,

Viem že veľa času nemám.

Niekto letí z neho hore.

Kto to je?

A či niečo povie?

*Pozri sa mu celkom bližšie,*

A vidím, rada pomohla.

9.

Sú to ak presne vidím,

Dve postavy,

Dvaja letiaci,

No nie králi.

Anjel a diabol,

Myslím si,

Ten z neba je ten dobrý,

No filozof: *Zri nie na slová, lež činy!*

10.

Činy? Vždy som len počula,

Oslavné ódy,

Na nebo nebeské,

A prekliatia,

Na oheň pekelný,

A či videla som niekedy to,

Čím strašia sny.

Nie, tak otvor oči, pôjdeme my.

11.

Vezme ma za spomienky,

Filozof múdrosti,

Vezme ma do svetov,

Vzývaného a nenávideného.

Poď ďalej,

Ale sa obzeraj,

Na svet sa pozeraj,

Mysli, svojím rozumom, iný nie za teba.

12.

Nebo je obrovské,

Na to počúvam ódy od ľudí,

Vidím však niečo iné,

Ako poznám.

Veľká bytosť,

S žezlom moci.

Ničí všetko,

Nechcené.

13.

Prečo? Pýtam sa filozofa,

Je skutočne zo zeme?

Táto bytosť,

Nárokuje na všeobecnú pravdu,

Že odkiaľ sme,

Na morálny zákon,

Niekoho na zem pošle,

A nie aby mu odporoval.

14.

Keď odchádzame,

Som zdesená.

To čom počula,

Reálny základ nemá,

A teraz zas filozof šokuje,

Viac nebies,

Pre ľudí je,

A každé na univerzálnu pravdu nárokuje.

15.

Stále mi hovorili

Že len to bytosť hovorí,

Čo je skutočná pravda,

Že nič?

To filozof tvrdí.

Mňa zašíva do nepriehľadnej búdy,

Čomu treba veriť,

Keď každá pravda lžou.

16.

Ideme ďalej.

Do väzenia bytosti,

Čo sa rozhodlo,

Potrestať nechcenosti,

Spomienky sú už omladené,

Do vraj miesta rebelov,

So mnou idú,

Aby videli pravdu.

17.

Vidím, nekonečné muky,

A že vraj bytosť je láska,

Je milosrdná?

Ja vidím odpoveď: nie!

Všetci mi klamali,

Slepým slovám verili,

Rebelov treba potrestať,

Pravek zachovať!

18.

Tých čo nechceli,

Nezmyslené zákony,

Hodíme levom,

My sme veľa!

Vraví ten ľud,

Zbaví sa nepriateľa,

Kritika.

Či toho čo sa trefne pýta.

19.

Ľud hovorí:

Ten kto sa nepodvolí,

V plameni povrazu zhorí,

My nechceme toho,

Kto hovorí,

Kto myslí a tvorí!

My chceme dav,

Čo sa nebrojí.

20.

V pekelnom ohni,

Zničia si rebelov

Veď chcú mať moc,

Komplex bol pridlho.

Vytvorme si pravidlá,

A ten kto ich kritikom,

Toho zničiť,

Dav potrebuje jednoliaty tón.

21.

Filozof mi ukázal,

Vnútro dvoch svetov,

Jeden dobro druhý zlo.

Ktorý je ktorý?

Ktorý je ten ideál?

Či ten čo proti nezmyslu brojí,

Či ten čo slepo počúval?

Ktorý je pravý?

22.

Ešte máš pár chvíľ,

Na odpoveď,

Čakám na ňu,

Inak odídem, hneď.

Dav sa k nám blíži,

Zvrhnúť chce myseľ.

Veď ktorý vládca chce,

Aby si niekto niečo myslel?

23.

Na útese niet úteku,

Ale veď hovorí,

Že keď siahnem po rozume,

Niečo nám priletí.

Ešte pár minút ešte pár chvíľ,

Mám na to aby sa čas usídlil.

Filozof, ja ti poviem moje myšlienky,

Počúvaj, prezradím ich do mienky.

24.

Čo je skutočný ideál?

Sloboda pri ktorej de facto je dav?

Či otroctvo v ktorom ti nikto nekáže,

Čo si máš myslieť, nemá dosť guráže.

Čo je lepšie?

Či väzenie rebelom,

Či slobodu davu?

Čo je na oslavu?

25.

Či nie je klamstvo samého seba,

Že sme slobodný,

Keď sa ovláda dav bezodný!?

Či nie je pravdou,

Že väzni zákona,

Čo nezmyslu sa stavajú,

Vždy majú menšiu cenu,

Ako ovce čo počúvajú?

26.

Otvorili sa mi oči,

Už vidím,

Že svet nie je čiernobiely,

Že je niečo medzi tím,

Prvým, posledným.

Dav sa preto na mňa rúti,

Koho to zarmúti?

Veď v dave sa rýchlo stratíš.

27.

Už nepotrebujem tvoju pomoc filozof,

Ďakujem ti že otváraš moje oči,

Lebo ja už nie som v dave,

Ja už som sama,

A moje myšlienky nikto,

Okrem mňa nevytvorím,

Viem že máme šancu,

Skočíme zo skaly.

28.

Tam nás dav neprivalí,

A preto odlepím nohy zo zeme,

Zo všetkých pút,

A skočím z pomyselného útesu,

Z ľudských múk.

Už lietam,

Neviem čo sa stane,

Ale už nie som človekom.

29.

Už som sama,

Nie v dave,

Vo vzduchu zo slov a fráz.

Vidím na zemi, v boji,

Anjel diabol v každom z nás.

A kto vyhrá,

Rebel, či slepý?

Ten čo vidí, či dav?