2010.12.12.

 Egyszer volt, hol volt...

 Írhatnám így is,

 de ezt már megírták.

 Született egy ember,

 nem véletlenül úgy fogant

 és

 azok közé a körülmények közé született.

 Hiszen feladattal érkezett.

 Az Ő feladata csak az övé,

 más nem érhet célt vele.

 Tiszta, szép lelkűnek,

az emberiség javát képviselni született.

 A Jó Isten írta meg a forgatókönyvet.

 Az ő családjában azon férfitagok egyike,

 aki a nevet azért kapta,

 hogy felemelje, tovább vigye.

 Tehetséget adott bele az Isten rendesen.

Van idő,

 hogy az élete során szépen a saját ritmusában kiteljesedjen.

 Már apró korában letörlesztett mindent,

 amit generációsan rárakott a sorsa.

 Azért született,

 hogy az intelligens agyával,

 a megoldhatatlannak tűnő dolgokat megoldja.

 Mielőtt a mestere feladta egy reggelre,

a szüleinek elmondta.

 Őstehetség a gyermek,

 nagyember van benne.

 Hagyják küzdeni,

 mások őt tanítani nem tudják,

 természetesen teljesedjen ki.

 Azután a barátja is feladta egy reggelre,

 pedig életkora szerint, még nagyon gyerekecske.

 Isten teremtménye, saját képére teremtette.

 Reggelente,

 az uzsonnáját az erőszakosai,

 megették helyette.

 Bevonzott minden tapasztalni valót.

 Lassan meglátta,

 maga körül a szépet és a jót.

 Azután mikor megébredt benne,

 hogy az anyja nem szülte fölöslegesre.

 Erős lelkű ember lett belőle,

 ráébredt mi a különbség a látszat és az igaz emberek között.

 Mindenkinek adott még egy felszabadító mondatot.

 Azután az intelligens agyával értelmessé tette a napot.

 Már mindent látott, hallott, s rég nem akart győzni.

 Megoldotta a megoldandót,

 akkor is,

 ha mások azt hitték nem érti,

 ő sem képes arra.

 Pedig érti,

 nagyon is érti,

 de már  nem sérti,

 hogy az ostoba lenézi.

 Az ő dolga az,

hogy megoldja,

 a mások számára megoldhatatlant.

 Már tudja, hol a teteje, hol az alja.

 Az embert az intelligens agya és a lelke adja.

 Te aki méltatlanul jól élsz,

 találkozol egy ilyen emberrel.

 Adj neki tiszteletet,

 legalább gondolatban,

 hajolj meg a nagysága előtt.

 Ne próbálkozz,

 ne gátold,

 add meg a lehetőségét,

 ne akarj ártani neki.

 Őt az Isten védi.

 Ha már ártottál,

 keresd a módját, teljesíts felé.

 Kérj tőle bocsánatot,

 köszönd meg neki,

 hogy ő nem akart neked,

 viszont ártani.

 Hajtsd meg a fejed a tudása előtt.

 S akkor talán,

 valamit törlesztettél már,

 a sok ártó tettedből.

 S megbocsátást nyerhetsz az Istentől.

 Feledést a sok megalázott,

 embernek sem nézet embertől.