Ogledalo

Dvije dimenzije.

One dijele stvarnost

 od onog nestvarnog – našem oku ljepšem.

Ponekad žudim za realnošću, a ponekad mi zamišljanje

i sanjarenje kraj mog staklastog portala,

Također odgovara.

Problem mi stvara jedino istina.

Ta prokleta istina.

Rađe bih toliko laži izgovorila, nego joj povjerovala.

Presječe sve poput mača i misli da je važna.

 Ne bih se složila. Prokletstvo.

I tako, stvarnost ili nestvarnost.

Bijelo ili crno?
Igra ili borba?

Što ću izabrati?

Hoću li pogriješiti?

Gledam i gledam,

Zapravo ne znam u što.

Možda nečiju drugu figuru ili možda ipak samo svoju sjenu.

Očekujem li nekog drugog?

Nitko ne zna.

Još uvijek stojim,

Pratim kretanje oka svoga.

Što reći?

Gledam između dimenzija.

Nestvarnost mi puno bolje stoji.

Zaključila sam.

Polako sam se odmaknula,

Ugasila svijetlo i,

Vidjela kako me je mrak progutao – mrak stvarnosti.