Naděje

Co vidí člověk v prohlubních očí,

jež mají vlastní osud a cíl?

Nejdříve štěstí a lásku, snad naději, potom zklamání

a nakonec pár těžkých chvil.

To vše bylo skryto v očích mých,

co nitkou pevnou ke mně spjaty jsou,

aby tu byly i v chvílích zlých,

kdy srdce a mysl jsou zahaleny tmou.

Ale čas utíká a čas běží,

děti již dětmi nebudou

a na mne vzpomenou jen stěží,

na medvídka s koženou záplatou.

Takový plyšový medvídek

nemá život snadný,

někdy cítí radost,

někdy kout chladný.

Občas závidím těm medvědům,

co svobodně si chodí po Aljašce,

co důvěřují jen svým pudům

a nikdo je nepere v pračce.

I já bych chtěl nasát ten čerstvý vzduch,

stát na skalách a poznávat les,

tam divoká řeka je samý pstruh,

kdežto tady na mě hledí jen pes.

Místností zazněl sametový hlas,

ruka se po mně natáhla,

v dívčiných očích zračil se úžas,

jenž objevil se tak znenáhla.

Ocitl jsem se na ulici,

kapky deště mi stékají po těle,

a i když svírán jsem byl v náruči,

cítil jsem se osaměle.

Pak nastala ta chvíle osudná,

ten okamžik byl jak zlý sen,

když dívka zničehonic vykřikla

a já spadl na zem.

V kaluži tělo mé bezmocně leží,

kapky jak slzy po knoflících stékají,

bezmocně sleduji, jak dívka má pryč běží,

bezvládné tlapky ke dnu mi klesají.

Perly vody padají dál,

o tvrdou zem tříští se,

znavený vítr tiše vál,

sledujíc, jak blyští se.

Oblaka tmavá jak perutě vran,

hrozivě nade mnou se stahují

a kapky vody míříc do všech světových stran

s lehkostí o asfalt bubnují.

Je tohle konec?

Jemný a prostý jak rosa za jarních rozbřesků?

Kdy v kaluži bláta plyš svou smáčím

s pohledem upnutým na moře záblesků?

Ruka mrazem bledá ke mně se sklonila,

tělo mé neživé divně se zachvěje,

tlapky povadlé něžně se chopila,

hlavou mi probleskne poslední myšlenka,

NADĚJE.

Eliška Hoferková

ZŠ a MŠ Traplice

9. třída