**Olena Teliha**

Mávnout rukou! Víno přitom rozlít!

Ať kdosi křikne – vichrem se nechá nést,

nepatrné okno toužím probít

v šedivé zdi oněch jednotvárných gest.

Čísi tvář – umanutá a smělá –

ať se zas v onom okně zamihotá,

aby vlna přílivu se vlila

alespoň na chvíli zpátky do života.

Ten pohled jak vzácný lektvar léčí,

rozjasní dny jinak unylé a bledé,

kde pelyněk z nepřátelských očí

otravuje chvíle svým podlým jedem.

A v zadýchaném sále znovu zazáří

dětinský a trochu nereálný sen:

že stejně jako já zas někdo dokáže

jít kvůli mně do sporu s osudem.