**5.3.2021**

Milý deníčku,

na světě je spousta druhů lásek. Například láska mateřská, otcovská, sesterská, láska milenecká, láska k jídlu, k místu, k filmu, k věci, … Jsem si vědoma toho, že láska ke každé téhle lásce se vyjadřuje vždy jinak, a že každý svou lásku dává najevo jiným způsobem a snažím se to tolerovat a respektovat. Avšak hluboko uvnitř své papírové duše žárlím. Ano žárlím, neboť způsob, jakým ostatní vyjadřují svou lásku mně se dá nazvat jedině nedbalostí a ignorancí. Vím, zní blbě, že se papír svěřuje papíru, ale už to v sobě nemůžu dále držet. Potřebuji si postěžovat, vypovídat a poplakat. Proč dal Bůh tento těžký úkol zrovna mně? Když mě lidé milují, tak do mě čmárají, ohýbají stránky, drobí na mě, a dokonce ke mně čuchají. Tahají mě ve svých taškách, až z toho mám úplně rozcuchaný obal a bolavý hřbet. Čtou dlouho do noci a nenechávají mě ani chvilku odpočinout. Ale to ještě není to nejhorší, situace se dá vždy z kopce společně s poslední kapitolou. To mě lidé zpravidla začínají proklínat. Brečí a nadávají na mě jako by to byla moje chyba a každou chvíli mě vzteky prudce zaklapnou. A to jsem to já, kdo tu pro ně je v dobrém i ve zlém. Mám já tohle zapotřebí? Pak mě odstaví na poličku a nechají mě tam. Sami neví, zda mě milovat či nenávidět. Ale na tom nezáleží, protože ať je to tak nebo jinak, nikdy se ke mně nechovají slušně…

Autorka: Barbora Kortusová