Nápoj mládí

Hledím před sebe, na lahvičku

uvnitř ní voda jak růžový květ.

Není to však voda obyčejná,

napiji-li se, nebude cesty zpět.

„Život, bytí, věčné mládí

to ti nápoj zaručí.

Zda máš zájem, nezaváhej,

popřeji ti: na zdraví!“

Takto pravil a ustoupil,

alchymista z vesnice.

A má mysl, ztratila se

v myšlenkách, co stalo by se?

Mohla bych se bezstarostně

každé ráno probouzet.

Netřeba se času báti,

když nebudu odcházet.

Co by to bylo za život?

Byl by to opravdu zisk?

Hodiny tikají, a že jednou odbijí

dodává životu risk.

Koho by bavilo žít věčně?

Všechno viděl, všechno zná.

Těžkou nudou bych onemocněla

taková nuda je zlá.

Ze svých myšlenek probrala jsem se

oči upřela na alchymistu

a se zklidněnou myslí

odpověděla jsem mu.

„Jak velkorysá nabídka,

zdá se to být.

Co někdo pokládá za splněný sen

mně připadá nešťastné mít.

Nerada žila bych život bez konce

o vodu zázračnou nestojím,

někdo jiný uslyší s radostí jistě

tvé zvolané: na zdraví!“

Vstala jsem a odešla,

neobracela se zpět.

Však spousta času je přede mnou

než životu zamávám, na shledanou.

**Lucie Zemanová**

3. A

Gymnázium Oty Pavla

Loučanského 520, 153 00 Praha 5 – Radotín