2011.02.14.

Még senki sem mondta neked.

Te sem vagy tökéletes.

Viszont a gondolatot dédelgetem,

de szívesen megnézném a tenyeredben a jeleket.

Persze biztos, hogy erre esélyem sem lehet. Akkor, ha még is, látnám a csuklódon a jeleket, mondanám mint bárki másnak, te sem vagy tökéletes. El ne tévedj, a kevélység üdvösségében.

Milyen rossz lehet, ha mindent lehet.

Azt ismerem,

hogy szinte semmit nem lehet.

A minden telített, a semmi üreset.

Két egyforma eset, pont így esett.

Gondolom ehhez születni kellett,

hogy folyamatosan,

vagy hézagosan gyakorolhassák e kegyeket.

Vagy az is egy út vége,

mindent elérve, de furcsa lehet.

Dagadhat a kebel,

a mitől is, ja az is telített lehet.

Na az nem mindegy, hogy ott lakik- e a jó lélek.

Vagy van még választék bőven amivel telített lehet.

Nem tudok már irigyelni, ilyen érzés sincs már bennem.

Őszinte leszek, néha nagyon fáj a sok hiánytól a lelkem.

Nekem reményem sincsen, hogy egyszer megváltozom és megszerzem.

Nem ilyen embernek születtem, így amíg lehetek vagyok mindenkinek.

Aki szeretné megtudni mit fedeztem fel, mi az a soha módszer nem lehet.

Amikor felfedeztem a generációs jeleket, a csuklórészen.

Hű,

de sok ember kerülhetne, önmagára ismerve, a helyére vele.

Ne engedd a saját nagyságod fölé emelni magadat.

Ott nem a saját rezgésedben vagy.

A visszaút egy pillanat.

A tudásnak megtartó ereje van,

hiánya mögé nem bújhatsz.

Ha, szeretetből vagy, áradj.

Köszönöm Istenem, hogy vagy.

2011.02.14.

A legnagyobb dolgodat teljesítetted.

Amikor tudod mit jelent,

megmaradni,

egyszerűnek.

Alázatban élni az életet.

Hinni az emberek nyiladozó szemében.

Előbb, utóbb ők is ráéreznek.

Mindenki csak a saját életét élheti meg.

Amit teszel mások ellen,

holnap ott lesz veled szemben.

Amit teszel másokért,

holnap teszik gyerekeidért.

A megcsináltam állapot a legszebb.

Közben nem ártottam,

nem bántottam,

csak éltem ahogy lehetett.

Egyedül születünk,

saját sorsot viszünk.

Majd ha lejárt az idő,

teljesült a feladat,

egyedül megyünk.

Elsősorban,

a saját sorsunkat törleszteni jövünk.

A családunk,

gyermekeink felé is törleszteni jöttünk.

A legkisebb közösség a család,

a legfontosabb a gyermek.

Családodnak,

magadnak,

a lehetőségeiden belül,

tervezd és éld meg az életed.

A gyermekedet akkor is szeresd,

ha más úton járva tapasztal,

mint te tetted.

Mikor,

hogyan éppen.

Amikor nem látod a kiutat.

Nem tervezheted az életedet.

Univerzális energiának mondod.

Én Istennek nevezem.

Amikor a sorsodban már ott tartasz,

amikor a legkedvezőbbek a körülmények neked,

megoldja helyetted.

Jól gondold meg mit kívánsz,

mert megadatik.

Van az Isten tudom, ez az én alázatom.

Jó szerencsét jó emberek, áldjon meg az Isten benneteket.

2011.02.13.

Magadon átengedni a napot,

meg a jót amit a mai nap adott.

Jó egészséget kívánok!

Megindul az érzés a lélekben,

az ember lélek nélkül,

csak porhüvely.

Ami szerintem a szív mellett,

a másik oldalon helyezkedik el.

Vágyom rá, közvetíti a szívnek.

A szív jelzi, igen lélek,

megkaptam az impulzust,

szívesen adom a ritmust.

Gondolja az elméd, ketten vannak,

egy ritmusban.

Működik, jó érzés,

egészségesek mind a ketten,

láthatóan.

Életszerű,

örömet ad,

mindhárman, egyensúlyban, harmóniában.

Hozom a pecsétet, mondja az agy.

Egy ügyben alkalmazkodva,

egy ritmushoz társulva.

A hármas,

a lélek,

a szív,

az agy,

formálja a gondolataidat,

a ritmusát a testnek,

a lélek széppé teszi az egészet.

Erősödik a gerinced, méltósággal éled az életed.

Vidáman mondod, jó egészséget. Szeretetben élni könnyebb. Áldja meg az Isten a jó embereket.

Ne félj megtapasztalni új és új dolgokat.

A tapasztalás sűrűjében megoldások vannak.

Az élet szép, adok-kapok, körforgásban vagyok. Szeretetteljes napot kívánok.

2011.02.12.

Gyerekek nőnek fel,

azt látják, arra nevelődnek.

Győzzél,

hiszen azt mondták vezetni születtél.

A maga módján,

meg is tesz érte mindent,

igazi vezető,

nem ő lesz.

A látszat,

a körítés,

nagy teher lesz.

Hamar fárad majd.

Hiszen nem tölti, viszi.

Aztán, észrevétlen,

besüpped,

szunyókál,

jól megül majd a székében.

Azt hiszi elérte,

hiszen,

vezető lett belőle.

Amikor már felismerik az emberek,

tudják mit szeretnének.

A saját sorsukat törlesztve élnek.

Alakul az alázat,

erősödik a gerinc,

fejlődik a lélek.

Gyerekeik ezt látva,

ennek hatása alatt,

lélekben is erősödve élnek.

Akkor már boldogtalanok nem lehetnek.

Köszönöm Istenem,

hogy a sorsomhoz,

kellő alázatot adtál nekem.

A telefonomat magamnak vásároltam,

+36 30 2470 589,

szeretném, ha a hívásaim kimennének újra,

és az engem hívók elérnének rajta.

Mi Atyánk,

ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

Mint a menyben, úgy itt a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké ámen.

Szerencsés napot kívánok jó emberek, áldjon meg az Isten benneteket.

2011.02. 10.

Még nem tanultad meg látni magadat.

Még nem tudod ki vagy.

A sorsod a múltad magyarázat.

Az emberek fölé helyezted magadat.

Tudod-e most éppen mi hajt.

Hol ilyen, hol olyan vagy.

Mikor éppen mit gondol ki az agyad.

Megint látod a kiskaput, hogy nagy maradj.

Vágysz rá, hogy önmagad légy,

már van hozzá felhalmozott javad.

Kukorékolsz, ha szabad,

ha nem szabad, neked akkor is szabad.

Nem tart fogságban a hiánya, van elég agyag.

Az agyaghoz csak folyadék kell, hogy formában maradj.

Már megint teljesíttetted a vágyaidat.

Magad voltál, magad vagy, magad maradsz.

Hol fényes, hol mázas, hol pedig natúr vagy.

Egy darab agyag,

aminek életet más izzadó homloka által,

más keze ad.

Más érzése,

lelke,

esze,

szíve,

szépérzéke formál téged,

nem tudnád magadat.

Használod azt is,

amit a földanya agyagban megad.

Aggódsz,

érzed már elhasználtad,

amit az Isten az embernek,

a megszületésénél ad.

Látod egyedül nem megy,

másokat hajtottál, kihasználtál.

Elölről kezdeni már nem akarsz,

nincs miért.

Hiszen ami hatott,

már a tartalék tartalékának hajtat,

erőt már nem ad,

egy másik világban vagy.

Jó magad is agyagdarab vagy,

ha meguntad,

vagy,

már rád untak,

átformáltatod magadat...

Talán ráébredsz, néha te is érző ember vagy...

Ne bántsd a másikat,

ne vedd el a szellemi termékét,

úgy sem hiszik el, hogy a tiéd...

A te szemed hülyének látja a másikat, hiszen, szerinted nem gazdag.

A szótárad nem ismeri a szavat.

Alázat...

Jó szerencsét jó emberek, áldjon meg az Isten benneteket.

2011.02.09.

Megy a világ,

a lélek,

a szív,

az ész irányába.

Több gyerektől,

kis felnőttől,

sok mindent tanultam.

Szülő-gyermek között tolmácsoltam.

Vegyétek észre kérlek,

mit szeretnének mondani a gyermekeitek.

Van úgy, hogy a gyermek neveli a felnőttet.

A világ ilyen lett.

Fejlődne ha engednétek.

Emlékszel még a szeretetre?

A tiszta, adni tudó,

nem magamutogató szeretetre?

Nézz mélyen a lelkedbe,

ott lakik benne.

Ez a nap is,

mesél,

zenél.

Látod,

csak szabadságon volt a remény.

Szerencsés napot kívánok nektek, éljen a szeretet.

2011.02.08.

Félrelököd,

eltaposod,

felhasználod,

van mindened,

már nincs barátod.

Semmibe nézed az egyszerűeket,

az  ilyen embereket mint én vagyok.

Mit képzelek én,

hogy kisemberből is lehetnek nagyok.

Ne mondjak ilyet a gyerekeknek.

Jobb ha megbékélnek azzal,

hogy csak a tehetőséknél nőnek ki a nagyok.

Akkor mi marad,

ha az Isten adta tehetséget ellesve,

eltanulva,

ellopva,

lemásolva,

igazinak mutatjátok.

Semmi szikrája nem maradt a lelketekben a jónak, az

építőnek, nem a rombolónak.

Mit látnak a gyerekek,

erre nevelődnek.

Akkor miért várjátok tőlük,

hogy a kitalált sablonnak megfeleljenek.

Álmokat,

nem természeteset kergettek,

remélem időben ébredtek.

Soha nem késő a tiszta útra lépnetek.

Az egyenes úton, nagyon nehezek a lépések.

Akadályok, kátyúk, lenézők, átkozódók.

Viszont  ha végig mentek, minden pillanata a tiétek lesz,

anélkül, hogy valakitől, bármit elvennétek.

Tiszta úton járni,

tisztelni,

szeretni,

méltósággal embernek lenni.

Ez is jó minta lehetne,

ha hagynátok a tisztaságot áradni,

ahogy az Isten megteremtette.

Majd eldöntenék a gyerekek, fiatalkák, merre tovább.

Persze ehhez, több lehetőség is kellene.

Hiszen ők tisztának születtek,

nem csak emlékeznek, vágynak, remélnek.

Ők is valami fontos feladatra születtek,

ha biztonsággal haladhatnak úgy is nőnek.

Tisztelet a maga útján járó embereknek.

Istenem óvd meg őket.

Éljen a szeretet.

2011.02.07.

Amikor már nagyon kevés dolog tiszta.

Amikor a mihez képest, honnan-hova, se tiszta.

Amikor látszik rajta, ő maga sincs vele tisztába.

Akkor Istenem te áldott, hozzád fohászkodok.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

Miképpen a menyben, úgy itt a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Ne vígy minket a kísértésbe, de a szabadíts meg a gonosztól.

Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké ámen.

2011.02.07.

Pistike áll az útszélén,

ácsorog.

Nincs dolga,

ebbe a szétesett cipőbe nem megy el az iskolába.

Gondolja szórakoztatja magát, úgy sincs jobb dolga.

Gyűjti a jó kis lapos kavicsokat, azzal olyan jókat dobhat.

Ahogy emelkedik felfele, látja egy szép nagy autó hajt feléje.

Idő van, kavics már van, kedve is hozzá,

valamit csinálni kéne, hogy az idő múljon.

Eldob egy kavicsot,

kíváncsi,

látja-e a sofőr,

mi jár a fejében.

Lehajtják az autó ablakát,

mész innen te, még megsérted.

Pisti sercint egyet.

A sofőr találkozik valakivel, elmeséli neki a történetet.

S ő így meséli tovább a sofőrnek.

Holnap reggel a Pisti áll az útszélén lyukas cipőjében.

Tele a keze kaviccsal, gondolkodik.

Az autó elhalad mellette.

A lehúzott ablakból kérdezed.

Pisti hányas a lábad.

Pisti meglepődik,

de válaszol,

közben kiengedi a kezeiből a kavicsokat.

Harmadik nap.

Pisti ugyanott, a helyzet hasonló.

Az ablakból kinyúl egy kéz,

egy címet mondva átad a Pistinek egy papírt,

megbeszéltem a boltossal, ezért kapsz egy csukát.

Következő nap Pisti alig várja,

hogy jöjjön az autó a lábán az új cipőben tánclépésben, boldogan.

Üres a keze,

integet és emeli a lábát,

köszönöm bácsi,

vigyázz a szép autódra,

mert ott a kavicsosnál résznél megcsúszhatsz.

Kisbence áll a vízparton,

látja a parton kiakasztva hálók száradnak.

Gondolja ez lehet az a jel, amire azt mondják tanítsd meg halászni.

De jó, ha halászik, halat foghat, ha kifogta, elkészíti, megeheti.

Kezdi lefejteni a hálót a tartóról, nagyon boldog.

Az jár a fejében,

hogy a nagyvíz az mindenkié,

ebből baj nem lehet.

Az is eszébe jut,

talán ad a szomszéd árváinak is a halból.

Sokat is foghat, ha ügyesen veti a hálót.

Szorgalmas gyerek, majd gyakorolja és megy.

Eszébe jut,

mi lesz ha nagyhalat fog, vajon azt szabad-e fognia.

Vagy csak a kicsiket lehet a kisember gyerekinek.

Egyszerre egy öblös hang ráordít mellette.

Nem mész innen kisbence,

hogy kerülsz te ide.

Ez a part nem mindenkié,

csak a miénk.

Hozzá nyúltál a hálómhoz,

el akartad lopni.

Nem lopni,

csak halászni.

Éhes vagyok bácsi.

Nem tudtam,

hogy a nagyvíz is valakié.

Nem tudtam azt bácsi,

hogy a kisbencének nem,

csak a fontosaknak szabad itt halászni.

Másik változat egy másik ember szájából.

Kisbence ne nyúlj a hálómhoz,

míg meg nem kérdezted, hogy lehet-e.

Régóta száradnak már,

nincs ki halásszon vele.

Nem akar már halásznak tanulni senki se.

Néz a kisbence, de hát neki nagyon lenne kedve.

Gondolja az öreg halász, úgy sincs már mit tennie.

A gyerekei nem igen törődnek vele mit csinál, hogy múlik a túl sok ideje.

Ha nyitott szemmel élsz, nem csak adsz, kapsz is reményt.

Mindenki csak megy lohol, hogy neki többje legyen mint másnak.

S közben elfogy a forrás, honnan adjanak a lassabban mozgók a sok éhes szájnak.

Figyelni kéne egymásra emberek, ma nekem, holnap neked.

A dolgaink körbeérnek, ki mit tesz, vele is úgy lesz.

Szép napot kívánok jó emberek,

áldjon meg az Isten szerencsével benneteket.

2011.02.06.

Nem mondta az apád,

anyád,

ne árts, ne bánts.

Szeretetben élni jó,

jó embereknek való.

Önmagad becsüljed,

a gyengét segítsed.

Úgy érezted tökéletes vagy.

A saját sablonod másoktól is elvártad.

Már csak magad vagy.

Önmagad tükre vagy.

Van aki érti, van aki még nem.

Tanulni nem szégyen.

2011.02.05.

Már értem uram.

Nincs kérdésem.

Figyelj a lelkedre ember.

Az érzés ami a legfőbb vágyad ott lakik benned.

Oda senki sem láthat bele, ha jól gazdálkodsz vele,

boldogulsz, boldog leszel benne.

Az a tied,

neked szánta az Isten,

attól lehetsz, leszel nagyember.

Alázattal meghajolok a nagyságod előtt Isten.

Mi Atyánk,

ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Tiéd az ország és a hatalom.

Most és mindörökké ámen.

2011.02.04.

Miért nincs emberség próba.

Az egyszerű ember álmai miért nem válhatnak valóra.

Miért csak azokat az embereket mutogatják.

Miért, minek alapján ők a minták.

A többiekről a nagyközönség miért nem tudhat.

Ki mondja meg mit szabad, mit nem szabad.

Neki miért lehet még is ugyanazokat amik a másik számára tilosak.

Ki írja a szabályokat.

Minek alapján írja azokat.

Miért nem tudják, hogy mindenki egyedül született.

Mindenki más feladatot hozott amikor leszületett.

Akkor, hogy lehetne jó ugyanaz mindenkinek.

Könyörgöm emberek, gondoljátok át ezeket.

Az ember, egyedül fájta meg, hogy megszülethetett.

Levegőt is egyedül vett, bár némelyeket késztetni kellett.

Várták, hogy sírjon fel, ha nem sírt fel, akkor kapta a késztetéseket.

A végén még is sírni kezdett.

Sírtam már eleget, nevetni szeretek.

Könyörgöm emberek, túlságosan komolyan, magatokat se vegyétek.

Van az Isten, hát miért csak divatból mutatjátok, miért nem hiszitek.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Bocsáss meg az ellenünk vétkezőknek, hogy mi is megbocsáthassunk. Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Most és mindörökké ámen.

2011.01.03.

Nem én vagyok az embered,

tisztának születtem,

tisztulok,

ajánlom tisztelettel ugyanezt neked.

Tisztulni jöttünk le mi lelkek a földre.

Ettől boldogulunk, boldogokká válunk.

Semmi nem történik az anyagi helyzetünkkel,

nem gazdagszunk, nem vagyunk kiemelkedve.

Nem lettünk híresek, divatosak, éljük a hétköznapjainkat.

Legfeljebb néhány ugyancsak tisztulni vágyó elolvassa a gondolatainkat.

Nem vágyunk másra,

mint, hogy a leszorított lehetőségeinkből meg tudjunk élni.

Át tudjuk vinni a mát a holnapot.

Egyformán láthatjuk a ránk nehezedett súllyal a holdat a napot.

Minden amit az Isten adott nekünk is megadatott.

Könnyű az embereket bevinni a rózsaszín ködbe,

ha pénz csalit használtok.

Nem ti teremtettétek a Világot,

így nem uralhatjátok.

Szegény földanyuska,

dobálja magát,

lerázná a szutykos súlyát.

Csak figyelni kéne, hol mik is történnek.

Milyen energiák gyűltek ott össze.

Amikor túl sok a negatív energia,

egy kis pozitív energia bekerül oda...megtörténhet a hétköznapi csoda.

Szép napot kívánok jó emberek, áldjon meg az Isten benneteket.

Éljen, áradjon a szeretet.

2011.01.02.

Felszínen élni,

kikerülni a nehezet,

hogy lábad ne érje a földet.

Azt is lehet!

Élni könnyen,

tapasztalás nélkül,

falnak vezet.

Istenem segítsd jó útra őket!

2011.02.01.

Brüsszelért kiáltok!

Engedjetek be!

Ne legyetek tagadásban felnőttek.

Nézzétek egy kicsit másképp a gyermekeiteket.

A Világ halad,

a gyerekek tisztán látnak,

éreznek,

kihallanak.

A felnőttek meg csak mondják,

amit eddig szoktak.

A gyerekek meg nem értik,

miért azt várják el tőlük amit ők nem látnak jónak.

Dédelgetem a vágyaimat,

hoztam,

nem tervezve voltam,

pottyantam.

Amióta gondolatot formál az eszem,

tudom,

hogy van szívem lelkem.

Nem tehetem másképp,

mint ahogy belülről e kettő jelez.

Mindenkinek jó kell legyen, nem csak nekem,

mondja az eszem.

Együtt emberekkel körülvéve,

egymás különböző kedvére,

áradva,

adva.

Lássam őket,

vidámnak,

nevetni.

Ne legyen szomorú egyikük szeme se,

ha lehet Istenem.

Érzem,

saját ritmusomban közlekedek,

használom a magadhoz való eszem.

Lépnék,

lépegetek,

vigyázom a tyúkszememet.

Várnom kell.

Várok,

reménykedek,

nekem is saját sorom lesz.

Megírom a sorsról,

az éppen sorosnak a levelet.

Válasz most sem érkezett.

Tudtam,

hogy így lesz,

de megírtam,

amit gondolt az eszem.

Hátha odaér,

felér,

meghallják,

meglátják.

Nem így lett,

most sem így lett.

Várnom kell,

érzem.

Most már az imához is megjött az eszem.

Hát imádkozom,

egyre többet.

Jót tesz az a lelkemnek,

szívemnek,

érti már a rálátó eszem.

Nem fáj már,

ehhez is megjött az eszem.

Csitt te lélek, hát nem érted.

Még nem érnek rád.

Még nem értik,

miért állsz a nemlétező sorba.

Miért állsz,

megint hátra,

s kezded újra.

Most éppen mások vannak,

akik megmutatják magukat.

Jézusom eddig hol voltak.

Biztosan itt voltak,

milyen hirtelen nőttek ki,

ilyen rövid idő alatt.

Nem is várakoztak,

hol voltak.

Jól van,

várjam ki a soromat.

Ez már megint nem az én sorom.

Még is várakozom,

mert megígértem magamnak,

hatvanéves koromra.

Hat darab egyes, összeadva, mellé meg a nulla.

Az meg a lélek dolga.

Nem lehetne egyszer,

hogy én kerüljek a jó sorba.

Megígértem magamnak, ha sokadiknak is,

nem tervezetten, de még

sem hiába, pottyantott a gólya...

Hátha egyszer,

valaki,

lenéz a porba.

A mindenit az meg mi, hozd a szemüvegem szolga.

Valami,

vagy valaki,

integet ott lent,

félig befedve a porba.

Emlékszel még a szeretetre.

A tiszta adni tudó,

nem magamutogató szeretetre.

Nézz mélyen a lelkedbe, ott lakik benne.

Azt mondta egy nagyon szegény asszony nekem.

Mikor mondom neki, hogy most nem tudok adni, elhiszi.

Szégyell kérni a gazdagoktól, nem a te szégyened az.

Az Isten minden embert egyformán teremtett.

Nem csinált egyikőnk között sem különbséget.

Az Isten szegény embert nem teremtett.

Miért vannak azok a szegények,

akik arról nem tehetnek.

A jó Isten áldjon meg,

jó érzéssel,

benneteket.

Éljen a szeretet.

2011.01.31.

Tiszta utat az mutat,

aki azt élte.

Nem csapta be,

nem lökte félre,

a lehetőségét el nem vette tőle.

Nem nézte semmibe.

Valaki akkor lesz belőled,

ha helyén van a szíved,

lelked,

eszed.

Az ember tisztának született.

Nem ártva,

nem bántva, haladva.

A saját,

számára,

kijelölt útját járva.

Az ősei,

a családja,

az emberek felé hozott,

törlesztésének megfelelően.

Nem kötelező törlesztenie.

Élhet nyugodtan a maga hasznára.

Akkor vállaljon többet,

ha a többi ember felé is,

törleszteni született.

Belső késztetésre,

megszólal a lelke.

A sorrendet felcserélni nem lehet,

a saját lelkére,

szívére,

eszére figyelve.

Az emberiség javára figyelő,

értelmes,

szíves ember lesz belőle.

Alázattal haladva.

Az Isten pecsétje rajta,

így is,

úgy is,

"nagyember" lesz.

Jó lenne,

ha a világban egyensúly lehetne.

Mindenki a maga, tiszta, szép feladatát végezve,

haladva,

menne.

Jó sok megélt,

megtapasztalt élet után,

vezetne.

Ez nem az életkora függvénye.

Van úgy,

hogy a fiatal az idősebbnél bölcsebb.

Megfordult a világ,

a pénz,

szaga,

íze,

léte.

Került a lélek magaslatára,

helyére.

Az Isten,

a természet,

ráz egyet,

ha már túl ment.

Rendezné vissza,

hogy működőképes legyen.

Figyelmeztet rendesen.

Jelzi itt vagyok feletted,

körülötted, melletted,

ha elfogadod benned.

Miért gondolja az ember,

hogy ő,

elég tudással rendelkezik ehhez.

A legnagyszerűbb,

a legegyszerűbb.

Nem megváltoztatok.

Inkább figyelek,

tapasztalok,

ha lehet alázatot gyakorolok.

Néha,

vagy már gyakran semmi vagyok.

A semmivel,

a mindennel azonosulok.

Porszem vagyok,

kicsi fontos része az egésznek.

Hiszen minden egy,

egy minden,

benne szerényen a világ közösben.

Mindenki lehetne így ezzel,

ha nem érezné magát a többieknél különbnek.

Lassan,

óvatosan,

térdre,

hasra,

hogy a föld ritmusa áthassa.

Erősítve azzal,

hogy semmi vagyok,

a föld,

a világ gyógyulását.

A túl sok,

nagyon másképp,

a ritmustól eltérő rezgést adó.

Ki mondhatja meg a többi felett,

hogy legyen és hogy lehet.

A természet ereje,

az azonosulni tudó ereje,

az alázat,

alázattal fűszerezve.

Szerény,

szelíd napot kívánok emberek,

áldjon meg az Isten benneteket.

2011.01.30.

A fogantatás pillanata,

feloldás rezgésszinten zajlik.

Volt egy ismerősöm aki azt elemezgette,

hogy mit is jelent.

A szegény embert még az ág is húzza.

Szerinte az ág téves lehet,

mert hogy az ágyról lehet szó.

Hiszen a szegény embereknek születik sok gyereke.

Lehetséges,

hogy az öröm érzete miatt van ez.

Mert szerinte az ő egy gyermekének,

majd nem kell a vagyonon vitázni, ha ő már nem lesz.

Aki feltételezte,

a kisemberekből is lehetnek nagyok.

Gondolkodhat,

érezhet,

építhet,

segíthet,

tisztelhet,

szerethet.

Megélés nélkül,

dönteni,

hogy lehet.

Ott,

abban is,

tapasztalni kéne.

Minden halad,

fejlődik,

az értelem nyílik.

Mi lesz a gyerekekkel,

ha tagadásban vagytok.

A gyerekek,

éreznek,

látnak,

hallanak.

Vagy ismerik a jó életminőséget,

vagy csak szegénységben élnek.

A felnőttek meg mit magyaráznak.

Mit beszélsz,

ha nem úgy élsz.

Egy idő után lekopik az álca,

és azt majd mivel magyarázza.

Rohanva eltűntek.

Hol lehetnek Istenem.

Ott lakhattak,

abban a tömbben,

ahol kiégett sötét lyuk tátongott.

Valamikori szép,

intelligens anya és riadt gyermeke,

hol vagytok.

Szóljatok.

Sajgott a lelkem értetek.

Azóta minden nap értetek is imádkozom.

Istenem segítsd az anyát és riadt gyermekét.

Nem lehetett segítenem,

az idő nem volt elég Istenem.

Istenem, légy velük, forduljon jóra az életük.

Nők,

Asszonyok,

Anyák,

szeretettel,

szerencsével legyen tele a zsebetek.

Amikor szükséges segítsétek az Anyákat és a Gyermekeket.

2011.01.29.

Különböző rálátással, beleérzéssel,

kihallással születünk le.

Van, hogy nem veleszületett,

tanulni még lehet.

Köztük vannak,

akik nem haladhattak a saját ritmusuknak megfelelően.

Egyszer csak látja,

hol volt,

hol nem volt,

ugyan mi módon került az álma lapátra.

Az Isten a világban rendet teremtett.

Kinek-kinek a saját értelmének,

lelki,

fizikai erejének megfelelően.

Éljen boldogan,

annak függvényében,

hogy mit, mennyit teremtett.

Ha sietett,

felhalmozott.

Ezáltal megváltozott az értelmes,

tartalmas élet.

Amikor elé teszi az élet,

látja mit vétett.

Keresse meg a lehetőséget.

Simogassa el a múltat,

s nyugodt lelkiismerettel jövőt építhet.

Legyen hasznára a Világnak,

önmagának,

a többieknek.

Tisztelet a már útjukon járó embereknek.

Áldjon meg az Isten benneteket.

2011.01.28.

Senki más,

az életedet nem élheti helyetted.

A tapasztalás adja az értelmét az egésznek.

Amikor már megéltél jó sok nehezet.

Ettől erősödik a gerinced,

nyílik az értelmed,

tapasztalt ember lesz belőled.

A lehetőségeiden belül,

magad irányítod az életed.

Ne használd fel a többi embert,

a magad sorsának könnyítésére.

Adok-kapok a legjobb dolog.

Tiszta marad a lélek.

Így az ember,

a nehezített körülményeken belül is,

boldogan élhet.

Áldjon meg az Isten benneteket.

2011.01.27

Apró porszemként fontos

része,

vagyunk az egésznek.

A legnehezebb helyzetből az Isten hit erejével,

megint kijöttél ember.

Elmúlt,

nincs,

megváltozott,

ne veszteségként éld meg.

Sorsfordító egy jobb élethez.

2010.01.26.

A gyermeked akkor is szeresd,

ha más úton járva tapasztal mint te tetted.

Mikor,

hogyan éppen.

Amikor nem látod a kiutat.

Nem tervezheted az életed.

Univerzális energiának mondod.

Én Istennek nevezem.

Amikor a sorsodban már ott tartasz,

amikor a legkedvezőbbek a körülmények neked,

megoldja helyetted.

Jól gondold meg mit kívánsz,

mert megadatik.

Van az Isten tudom,

ez az én alázatom.

2011.01.25.

Ne engedd,

a saját nagyságod fölé emelni magadat.

Ott nem a magad rezgésedben vagy.

A visszaút egy pillanat.

A tudásnak megtartó ereje van,

hiánya mögé nem bújhatsz.

Szeretetből vagy, áradj.

Ne feledd.

A gazdagság,

így is,

úgy is igaz.

Hol a pénzed,

hol a lelked által lehetsz az.

Úgy élj,

hogy egészséges körforgásban maradj.

2011.01.24.

Tapasztalni teremtettél Istenem.

Segítsd Istenem a szeretet többlettel élő embereket.

Segíts,

hogy segíthessenek a tiszta lelkűek.

Akik segíteni születtek,

a lélek hangján segítő embereket,

segítsd meg Istenem.

Mutasd meg az igazat,

segítsd megtisztulni a hamisat Istenem.

Hiszen te minden teremtményedet egyformán szereted Istenem.

Mire lehetne figyelni.

Mert az életéhez a kulcsa, ott van.

Ott rejlik benne, ott van a tenyerekbe.

Nem fordulna szembe, a szülővel a gyermek.

Hiszen rá kell ébredjenek, mindketten, családjuk tekintetében, egy.

Egyéniségük tekintetében, más-más ügyben tisztulni, törleszteni jöttek.

Köszönöm Istenem, hogy ráébresztettél időben.

2011.01.23.

Sokadszorra kezdem el.

Körbeértem, kezdem újra,

még egyszer,

még egyszer...

A remény belőlem van,

a magam ellensége sem vagyok.

Hát ahogy lehet haladok.

Menni könnyebb,

maradni nehéz.

Amikor felfogta az ész,

hát mit remélsz...

Jajgatni, sírni azt is lehet.

Sok kisember az Isten adta tehetségével vezet.

Tisztelik, szeretik, elismerik a többiek.

Van az Isten elfelejtitek.

Én úgy tudom az ember azért születik egyenként a földre,

tanulja meg, hogy s mint lehet.

Magzatként már átél mindent,

ami vár rá.

A anya rezgése a leghosszabb idő.

Ők együtt rezegnek, míg meg nem született.

Megszületése óta próbálja,

a légzést,

az örömöt,

az evést,

a sírást,

az ürítést.

Alap dolgok ezek,

az ember fejlődni született.

Nem csak a teste,

leginkább a lelke.

Egyre több és jobb dolgot hoz létre.

Kiszenvedi,

gyakorolja,

kigondolja,

megoldja.

Fejlődik tőle rendesen,

ezáltal lesz emberséges az ember.

A talaj a lába alatt az is rezeg,

ő azért született ide, hogy itt teremtsen,

itt alkosson,

a gyümölcsét itt szedje le.

Jöttek,

beépültek,

trükköztek,

tanácsot adtak,

hagytátok,

hát elcsábítottak.

Jó magasra önmagatok fölé helyeztek benneteket,

aztán,

egy mozdulattal elengedtek.

Mi lett veletek már nem érdekli őket.

Átgázoltak mindenen,

átfúrták magukat,

s közben ürítettek sokat.

Sírtak,

sipítottak,

hangoskodtak,

mulatoztak,

jó színben mutatták magukat.

Összekapaszkodnak,

míg tart a káprázat intelligensnek látszanak.

Letarolnak, átrágják magukat.

Az ép holmi után csak lyukak,

már nincsenek se ajtók,

se falak,

se halak,

se jó falat.

Csak pusztaság és a huzat.

Pőrévé válhat,

ami oly szépen,

színesen,

szívesen,

együtt,

egymás mellett nyugodtan élhetett.

Közben jót röhöghetnek,

akik ezt szerették volna elérni,

hiszen jól ismernek benneteket.

Várják,

hogy a személyes érdekek sokszorozási vágyában,

ne lássátok meg őket.

S ha majd elmúlik a káprázat,

kitisztulnak a tájak.

Egy haza ez csak egy,

mindannyian elfértetek,

ne veszekedjetek.

Áldjon meg az Isten benneteket.

2011.01.22.

Ma elhagytam a házat.

Parkoló autóban várakoztam.

Egy kedvenc szalmakalapommal a fejemen.

Mivel szólt a zene, hát dúdolgattam.

Párban közlekedő alsósok közül egy fiú meglátott.

Az arca felé kapta a kezét és kuncogott.

Az autó ezüst,

a hajam ezüst,

a kalap világos,

a blúzom fehér.

Gondoltam csinálok nekik egy kis vidámságot.

Mikor megbökte a társát,

hogy nézzen engem.

Milyen nevetséges vagyok,

ülő helyzetemben,

meghajolva megemeltem a kalapot.

Lett nagy kacagás, szép napot srácok.

Hamarosan julamami.hu

2011.01.21.

A megcsináltam állapot a legszebb.

Közben nem ártottam, nem bántottam,

csak éltem ahogy lehetett.

Egyedül születünk.

Saját sorsot viszünk.

Majd, ha lejárt az idő,

vagy teljesült a feladat,

egyedül megyünk.

Elsősorban,

a saját sorsunkat törleszteni jövünk.

Amikor valaki sorsa irigylésre méltó,

látszik, hogy megéli.

Neki szánta a sorsa,

ne irigyeld tőle,

ne másold le,

ne akarj bebújni a bőrébe.

Ne legyél azon,

hogy tönkretegyed,

hogy helyette a szerepét vigyed.

Nem lehet.

Magadra venni azt lehet.

Megérdemelt jutalmadat viszed, öröm helyett egyre nehezebb.

Törlesztened sem lehet, hiszen nem a tied.

Keresse meg a lehetőséget.

Simogassa el a múltat,

s nyugodt lelkiismerettel jövőt építhet.

Legyen hasznára a világnak,

önmagának, s a többieknek.

Tisztelet a már útján járó embereknek.

Isten áldjon benneteket.

2011.01.20.

Már a következő feladatra gondol,

de még erről beszél.

A másik csak azt veszi le belőle,

már megint türelmetlen.

Nincs megelégedve vele.

Biztosan nem szereti,

ha így bánik vele.

Ezért a nagy megfelelésben,

mert nem akar elveszíteni,

hiszen szeret téged,

sokat sokszor téved.

Addig visszasimogatható,

amíg nem ment túl a szó!

A kulcs az egészhez.

A kérlek szépen,

ha lehetséges,

megkérnélek erre.

Vedd észre,

mindenki másképp rezeg.

Amíg ezt mondja a szád,

nem megy át,

aminek nincs a másiknál helye.

Hiszen nem ő kapta törlesztésül,

nem tud mit kezdeni vele.

Mindenkinek,

a saját rezgésében van a törlesztése.

A legnehezebb megélés,

a kivárás, az alázat.

Küzd az ember,

de megbirkózik vele.

Hiszen mindenkinek van magához való esze.

Egyedül mit kezdene.

Alázat,

önmagához és a másik ember fele.

Általános műveltséget növelő "Tenyérolvasó" tanfolyam. Online! Julamami@gmail.com

2011.01.19.

Lehet úgy gondolni,

jaj,

de sanyargat az élet.

Vagy úgy.

Megcsináltam!

Így most tele van a lelkem jóérzéssel.

A gerincem meg sokkal erősebb lett.

Nem  mások szerint éltem.

Nem ártottam,

nem bántottam,

lassan de haladtam.

Egészséges maradt a lelkem.

A saját ritmusomban élek,

élem amit a sorsom elém tett.

Nem várhatod senkitől sem,

hogy a te életritmusodban éljen.

A legnehezebb az egészben,

türelemmel kivárni,

a mások életritmusának megfelelően csinálni.

Ne ellenőrizd közben,

mert a kétféle energia,

nagy különbséggel rezeg éppen.

Ilyenkor,

ha nem vonod ki magad belőle, idegesek lesztek tőle.

Figyelj másra közben,

foglald el magadat,

merülj el valami neked jóban.

S nem lesz él,

vád,

sürgetés,

a szóban.

Megbetegedhet a másik,

ha felhozod,

vagy elvárod a saját ritmusod.

Hiszen az helyett,

hogy már cselekedne,

arra kell figyelnie mit sorolsz még,

vagy vettél zokon éppen.

Ha szereted megszeret.

Megnyílik feléd,

a szó,

megérinti a lelkét.

Nem mindegy,

hogy azt érzi szeretlek,

türelem rezgésével beszélek.

Vagy sürgetlek,

hiszen jó lenne már túl lenni rajta.

2011.01.18.

Hol bujkálsz szeretet?

Jer elő kérlek,

csak a magam nevében ígérhetek.

Kiállok melletted.

A magam erejével megvédelek.

Hittem benned,

ez a nehéz időkben,

sokat segített.

Megtanultam bánni veled.

Megláttalak az emberek orcáján.

Kézfogásán, mozgásán.

Megéreztem a rezgésedet.

Éltem benned,

a szívembe,

lelkembe engedtelek.

Jó volt tudni,

itt vagy velem.

Nem hagytál el végleg,

csak néha,

picit,

átmenetileg.

Oda bújhattam a melegedhez,

ha fáztam.

Akkor is,

ha csak,

a tekintetemmel körbe-körbe jártam.

S védtelenül álltam,

a sötét,

hűvös,

gőgös,

áramlásban.

Nem jártam soha nálad,

nem láttam a portád,

házad.

Birtokolni nem tudnálak,

nem ismerem,

az erre utaló vágyat.

Remélem sokan elférnek nálad.

Kérlek engedd meg nekem,

hogy követ lehessek nálad.

Sokan várnak,

rád várnak.

Téged,

soha sem,

a nagyravágyók várnak.

Alázattal,

kitartóan,

szeretetedre szomjazva,

régóta,

sorban állnak.

Nézz ki kérlek,

hogy láthasd.

A tekinteteddel,

a reszketőket áthasd.

Szépen kérlek,

a megérdemelteket,

sokáig már ne várasd.

Fordulj, egyet,

kettőt,

hármat.

S már újra áradsz.

Tartást kapsz,

s ők a kérdésekre választ.

A támaszra várók támaszt.

Áldjon meg az Isten ugye még látnak?

Nem magam miatt várlak,

hiszen bennem rezeg a lenyomat.

Egy pici hangulat,

áramlat,

s amíg az így hat,

marad.

Minden jó embernek mondom,

szeretetből vagy,

áradj.

Ne félj minél többen várnak,

annál nagyobb áramlásban járhatsz.

Bekerülsz a körforgásba,

otthon leszel,

nála és nála és nála.

Áramlik vissza a részed a hála.

A hála is bekerül a körforgásba.

Ő majd az emberek tartását formálja.

Szeretet+hála, nem ítéltetett senki magányra.

Megízleli, nem idegen tőle íze, rezgése.

Azt veszi észre, ott maradt nála.

Jön újra a szeretet áramlása.

Bekerült a körforgásba.

Istennek hála.

2011.01.17.

Hinni erősen a lélek erejében.

Gyakran köszönteni az eget.

Erősíteni a tiszta lelkeket.

Megőrizni az ártatlanságát a gyerekéveknek.

Meghagyni a reményt a cseperedőknek.

Tisztelettel lenni a többi ember fele, ez is jó minta lehetne.

2011.01.16.

Teljesült az álmom.

Sokat utaztam,

szűk helyen, boldogan.

Láthattam!

100 éve nem láttalak,

én sem,

mondta,

ölelésbe bonyolódva.

Sokan nem tudják milyen boldogok.

Nem tudják, hogy mindenük meg van.

Ma meg volt mindenem,

elraktározom,

hiszen egy darabig nem láthatom.

Integetve az mondta, jó volt veletek együtt.

Nekünk is nagyon jó volt veletek együtt.

Megfogalmaztátok-e valaha,

kimondtátok-e valaha.

Ez már a tiszta jövőkép hajnala.

2011.01.15.

Nagy boldogság,

amikor még és még hallani akar a sarjad.

Amikor csüng a szavaidon, mert ő tudja.

Amiről beszélsz, úgy is élsz.

Nagy a vágy a lélekben.

Őszinte szóra, tiszta adóra,

nem magamutogatóra.

Jól kitalálni,

megtervezni,

kivitelezni.

Kész a mű,

hű,

de mű.

Ember!

A sejted mindig,

mindent megjegyzett.

A vágy utána mindig jelez,

amíg élsz emlékeztet.

Tiszta a lelked...

2011.01.14.

Otthon vagy,

amikor a kicsiben már látod magadat.

Nem mentél sehova, a világ még is ott van nálad.

2011.01.13.

Látszik már a gyér fény, ne félj fiam égig ér a remény.

2011.01.12.

Ha egyszer az utadra találsz,

boldog leszel tőle.

Útjára viszi a vándort,

megérti menet közben.

Ez az én nehéz, küzdelmes,

lelket erősítő,

szeretetről szóló utam.

Uram!

Nem sürgettem,

nem kapkodtam.

Tudtam az élet arra való,

hogy megéljük amit nekünk szántál.

2011.01.11.

Amikor már felismerik az emberek és tudják mit szeretnének.

A saját sorsukat törlesztve élnek.

Alakul az alázat, erősödik a lélek.

Gyerekeink ezt látva,

ennek hatása alatt,

lélekben is erősödve élnek.

Akkor már boldogtalanok nem lehetnek.

Isten áldjon benneteket.

2011.01.10.

Túl sokan szóltak bele,

hol a lehetőséget, hol az utat zárták le.

A körforgás nem áll le.

Elindul a sorsuk, egy

számukra még ismeretlen,

új,

útjuk fele.

A felvett szép, nem tisztesség.

2011.01.09.

Feltámad, felébred, ráébred, a lélek.

Miért is tesz oda két embert egymásnak az Isten.

Dolog van, szoktam mondani.

S amíg dolog van, nem érdemes próbálni,

úgy sem lehet leválni.

Ne ismételj, ha lehet.

A törlesztésben nehezebb dolgod lesz.

Mi adja az ember gerincét, tartását?

Az, hogy ahhoz képest amit a génjeiben hozott,

a törlesztéssel mivé változott.

2011.01.08.

Hidd el, az igazi érték benned van gyermekem.

Ne érintsen meg a hirtelen jövő, megcsillanó értéktelen.

Amit nem te teremtettél, nem a tied.

Nem fejlődik tőle a lelked.

Később visszaköszönhet,

a tükröt,

az Isten,

megmutatja neked.

Szép napot kívánok nektek,

áldjon meg az Isten benneteket.

Tisztelettel: Julamami

2011.01.07.

Nézd, szép, tiszta, remél, a csodával is felér.

Lelkünk tiszta tükre, így érkezünk le.

Engedd el a múltat, tedd vízre a bánatot.

Engedd át magadon a napot,

s a jót amit a mai nap adott.

Szép napot kívánok.

2011.12.06.

Ember, meglásd,

ha egyszer rátalálsz, boldog leszel tőle.

Útjára viszi a vándor, s az megérti menet közben.

Ez az én nehéz, küzdelmes, lelket erősítő, szeretetről szóló utam.

Uram.

Nem sürgettem, nem kapkodtam.

Tudtam, az élet arra való, hogy megéljük amit nekünk szántál.

Hova rohannák,

hát akkor gyorsan, megélések nélkül, haladnák.

Elfogyna a tartalmas, ízes élet.

Nem láhatnék mást, csak a futást, kapkodást.

Elfáradnék, s számomra, kiüresedne a világ.

2011.01.05.

Univerzális energiának mondod.

Én Istennek nevezem.

Amikor a sorsodban már ott tartasz.

Amikor a legkedvezőbbek a körülmények neked,

a megoldást mégsem leled.

Hát megoldja helyetted.

Jól gondold meg mit kívánsz, mert megadatik.

Van az Isten tudom, ez az én alázatom.

2011.01.04.

Az apai nagyanyámat Paksi Juliannának hívták.

Apám után Nagy Julianna, Erzsébet vagyok.

Ősidőktől fogva vendéglős család.

Mitől kapták az emberek a nevüket.

Mit is jelentenek a nevek.

Az emberi méltóság a gerincekben vala.

A nevek tükrözik az embereket.

Nevet csinálni magadnak.

Mitől lesz neved?

A neved az eszed által nevesedik, híresedik.

A lelked, szíved által a neved is nemesedik.

A folyamat generációkon keresztül zajlik.

Kit hogyan tükröz az élete tükre.

Nevet a pénzed is adhat,

akkor jó,

ha mögötte ember maradsz.

Összerakva, egymásba kapaszkodva, mindenáron haladva.

A végeredmény tárgyiasítva... vala.

Nevesít-e téged, a pénzzel megteremtett javad.

Nevesít bizony,

az emberek emlékeznek majd rá, honnan-hová.

Az emberek, végig kísérik az életeket.

Hallanak, látnak, elraktározzák az információkat.

Az emberek nem felejtik, ünnepekkor családokon belül felemlegetik.

Ki mit tett másokért, ki mit tett mások ellen, a saját érdekében.

Így aztán generációról-generációra megőrzik a neveteket.

Áldjon meg az Isten sok-sok pénzzel benneteket.

2011.01.03.

Viszed a látványt,

a lelkedben magaddal.

Vedd meg.

Ő ettől jobban él.

Holnap már újra remél.

Bele ír, bele fest.

Reményt keltesz.

A lelkedben elindul egy ismeretlen érzés.

Jó ember leszel és kész.

2011.01.01.

Jó emberek, Nők, Asszonyok, Anyák!

Szeretetből lett a Világ!

Tartsd és add tovább.

Ebben nőjenek a fiatalkák!

Otthon vagy, amikor a kicsiben már látod magadat.

Nem mentél sehova,

a Világ még is ott van nálad.

Szeretetből vagy, áradj. Julamami

2010.12.31.

Azok a mondatok,

amik most is eltűntek mentés közben hova lettek, valaki gyűjti őket?

Most mindent leteszek,

azután többet erről nem beszélek.

Amikor hozták az üzenetet,

hogy az utcára ne menjek.

Amikor felhívtak, hogy költözzek.

Amikor a kérésemen majdnem, hogy röhögtek.

Pedig nem magamnak értük, a gyerekek miatt kértem.

Amikor mindenféle/ félsz-e/ próbának az utcán kitettek.

Amikor üzenték a kapun be nem mehetek, nem érdekli őket, ilyen helyre szükség nincsen.

Amikor a telefonhívásaim ki sem mentek, be sem jöttek.

A szolgáltató azzal indokolta,

hogy rossz a vétel.

Addig az miért nem volt érzékelhető,

csak van körülöttem  valami ami befolyásolja,

vagy azóta épülhetett.

Adni akartak egy egyméteres külső antennát,

amihez 4 méter zsinór jár, nem fogadtam el.

A problémámat nem oldotta volna meg,

hiszen mobiltelefonról beszélek.

Azt mondták akkor bontsak szerződést,

más megoldás nem lehet.

Próbáltam felhívni magamra különböző módon a figyelmet,

senkit nem hatott meg.

Én nem tartozom senkinek, döntsék el akik ehhez értenek.

Felém ezekért teljesít-e valaki, vagy ezt is vegyem természetesnek.

Amikor a bérleménybe,

bekopogtak, kopogás nélkül beléptek.

Amikor ablakot is törtek.

Amikor előttem,

hangosan közölték,

hogy a pénzt,/ami megmenthette volna a helyet/,

mások kapták meg.

Amikor komolyan,

a nagyon komoly helyzetben, sem vettek.

Amikor szóban is megfenyegettek.

Amikor az internetre hirdetéssel feltettek.

Próbáltak helyzetbe hozni és mindent kifordítva,

teljesen hülyének néztek.

Amikor megmutatták,

bármit megtehetnek.

Amikor körbebicikliztek.

Amikor ha néha, elhagytam a házat,/gyalog járok/

tüntetőleg,

újra és újra hol szembe, hol mellettem haladva, körbeautóztak.

Mindig ugyanazok voltak.

Járómotorral, nyitott ajtós autóból hirtelen elém léptek,

azután elkísértek.

Gyalogosan előttem megállva,

szembefordulva,

sokatmondóan, kihívóan,

erősen a szemembe néztek.

Amikor egészen a hivatalokig elkísértek,

az információnál állva, várták hova megyek.

Amikor elém tessékeltem volna őket,

de megvárták, / mivel kérdeznem kellett/,  hova megyek.

Az ügyvédig is elkísértek, elég feltűnően tették ezt. Igen magabiztosak voltak.

Amikor közölték,

hogy nem miattuk nem bérelhetek.

Amikor közölték nem való az a munka a gyerekemnek,

nem az ő világa az.

Amikor üzenték, kapun belül nem mehetek, azután, hogy nincs szükség rá,  nem érdekli őket.

Amikor nem adtak munkát az ahhoz jól értő másik gyerekemnek.

Amikor kérdőre vonták miért ad munkát a férjemnek.

Amikor azt üzenték, ne dolgoztassam őket.

Amikor közölték,

hülye vagy te nem tartozom én neked.

Bármit megtehettek.

Se elnézést,

se bocsánatot nem kértek.

Nincs harag bennem,

a sok ima üressé tett engem.

Megéltem,

leteszem,

oda adom azoknak akik irigyeltek.

Vigyétek, tiétek.

Ne irigyeljétek,

Isten adta tehetségem,

tapasztalt tudásom,

emberségem.

Jó emberré válás útján haladok.

Kövessetek, ha akartok.

Már nem akarok jót nektek,

már nem kell félreértenetek.

Már nem féltem a gyermekeiteket.

Hiszen ti tudtok mindent, mit, hogyan lehet.

Mellém nem álltatok, ha kértem sem segítettetek.

Leteszem

nem kérem, megéltem, sokat segített, magamhoz térített.

Professzori szintre szenvedtetett, nagyon megerősített.

Kívánok mindent amitől erősek lesztek, ehhez jó egészséget.

Köszönöm, hogy az Isten felé löktetek. Köszönök mindent nektek.

Megerősödött bennem a szeretet, szeretni feltétel nélkül a földön még nem lehet.

Jó szerencsét is kívánok egyben nektek.

A szeretteimnek, magamnak, egy megérdemelt,

jó minőségű, tiszta földi létet.

Isten áldja az elmúlt 5 évet.

Isten áldjon benneteket.

Jó szerencsét jó emberek.

Áradjon a szeretet.

Kívánok tiszta,

élhető,

2011.

évet.

2010.12.30.

Légy boldog abban,

amiben éppen vagy.

A kulcs hozzá ott van nálad.

Amikor megértette az ember,

mi miért, hogyan és azon túl.

Akkor már boldogul.

Még abban is amiben éppen gátolva van.

Legfeljebb lassabban halad.

Aki gátolja az meg jobb ha tudja,

a sors körbeforgatja, egyszer csak ott van nála...

Nana...

2010.12.28.

Huh, de furcsákat hallok.

Már megint temettek engem,

két éve Szentesen,

most éppen Szekszárdon.

Fura volt hallanom,

hogy maga meg él.

Ide hozták, hogy égessem el a könyveit,

közben olvasgatom, gondoltam megbizonyosodom.

Azt mondták öngyilkos lett, valaki a temetésén is volt.

Köszönöm kérdését, nagyon jól vagyok, majdnem boldog vagyok.

Hát milyen hosszú életűnek kell lennem,

hogy mindezt rendezzem.

Nincs szégyenetek,

a másik halálára apellálva,

próbáltok létezni, híresedni.

Jelzem inkább hírhedtek tudtok így lenni.

Ne törjétek magatok,

mindenféle szutyokkal,

mocskos energiákkal.

Van Isten! Jobb,

ha elhiszitek,

hátha Isten félők lesztek.

A másik út amit megcéloztatok,

máshova vezet, Isten veletek.

Sokan vagytok és nagyon dolgoztok.

Határon kívülről jöttetek.

Ismervén az országunkban élők,

utánatok,

mint valami csoda után,

érdeklődők szemléletét.

Ohh csak külföldi legyen,

vonzza sokakat az ismeretlen.

Ébredjetek,

jobb ha magatok körül nézegettek.

Jó lesz,

ha ráébredtek, a tiszta forrás,

tiszta tudás és a hitelesség itt a lényeg.

Nem a látszat,

a hangzatos,

beazonosíthatatlan nevek,

mondva csinált rangok,

cafrangok.

Gyorsan sokat,

mindenkiről mindent megtudtok,

mert hátha meggazdagodtok.

Jól legyártott,

egyéniségnek tűnő maszlagok.

Önimádó,

önelégült össze ollózott,

össze hordott,

mások tudását bitorló magamutogató.

Miért gondoljátok,

hogy az emberek ennyire ostobák.

Mi lesz, ha meglátnak benneteket.

Akkor más országot választotok és odébb mentek.

A tudás hatalom mondták,

a tudás hiánya mögé nem bújhatsz.

Nem óv az, magadtól óvjad magadat.

Mert már ebben az országban is sokan,

és egyre többen,  tisztán látnak.

Egy nap majd kinyitják a kapukat,

keresd meg a hazádat,

ahol talán szívesen látnak.

Istenem az ártóktól óvd meg hazámat.

A tisztalelkűeket, engedd meg, hogy taníthassam.

Az eltévedteknek mutathassam a visszautat.

A feltalált Tenyér-térképeken ott vannak a jelek.

Melyik őse mit tett a családjáért, vagy ellene.

Mitől lesznek erősek, tartásosak,

miért,

hogyan becsüljék a családjukat.

Lássák meg mik a legfontosabbak.

Meglátni a hétköznapi csodát,

ráébredni,

jobb, ha szeretetben él a Világ.

Becsüljük meg amit a család és az Isten ád.

Szeretet, szerencse legyen a zsebedbe,

hogy abban a pillanatban,

amikor adni vágysz, ne égjen az orcád.

2010.12.27.

Ti,

kik itt vagytok,

kívül vagytok,

sokan láttok,

hallotok.

Azt mondta valaki,

jó lenne véleményeket gyűjteni.

Nem értek egyet vele,

mert ha a világban élő embereknek van véleménye,

megkeresnek így is , úgy is vele.

Kicsiben és nagyban ugyanaz van.

Ha a földgömböt kívülről,

nézed a forgásában 7 rét látva.

Meglátod a lenyomatokat benne,

világrészeken át mutatva.

Amikor rácsodálkozol egy falevélre,

vagy a tenger mélyében lévő élőlényre.

A lenyomatok ugyanazok.

Tudom ezek nem nagy dolgok.

Meglátja az ember szeme,

az egyszerű lenyomatokat benne.

Volt úgy,

hogy alig merte valaki kimondani,

mit lát a szőnyeg mintáiban.

Mert félt tőle,

hogy ha többet lát mint a többiek,

ebből gondja lehet.

Egyre több ember osztja meg velem,

különleges élményét, tisztábban látását.

A múltban nem érzett,

mostanában különös érzéseit.

Ennyi embernek nem lehet baja.

Mert ez túlságosan egyszerű volna.

Azt mondani nana,

ennek meg félre ment az agya.

A legjobb módja a tisztán maradásnak ilyenkor az ima.

Sok gyereknek, fiatalnak ilyenkor tiszta magyarázatot kellene kapnia.

Megelőzve a bajt, mesélhessen róla, aki tapasztalta, tudja.

Fölpörög minden, nem áll egy helyben,

látni, érzékelni,

ki most,

ki később fogja.

Mindenki más-más időben kapja,

felkészülten nem lesz megriadva.

Sok mindennek,

meg van már a magyarázata.

Gondolkodjatok el rajta.

Ne legyenek,

a többlettel bírók,

magukra hagyva.

Maradj tiszta,

ima, ima, ima

Felnőtt ébredj,

ne menj át tagadásba.

Éld át a tieiddel,

ha a sors oda tette feladatnak neked.

Ne sérüljön tőle,

szembesüljön vele.

Gondoskodó az Isten,

szeretettel,

szeretetben,

minden könnyebben megy.

2010.12.24.

Mit is mondhatok.

Hiszen jó magam is csak,

tapasztalva tanító, úton járó vagyok.

Kicsi és nagy.

A szeretet benned van.

Amikor megérint egy-egy sors.

Ne fojtsd le a lelked lángját,

hagyd pislákolni legalább.

Erőre kap majd,

ha hagyod, jó ember leszel,

ha akarod.

Melegíti a lelkedet akkor is ha nem tervezed.

Eltűnik az üresség,

a fontosság, átveszi a helyét a szeretet.

Isten áldjon bölcsességgel,

szeretettel, egészséggel, szerencsével benneteket.

A jóság, a Krisztusi szeretet, már megszületett...újra és újra megszülethet.

2010.12.23.

Brüsszelért kiáltok.

Skype julamami!

Nehéz elképzelni,

hogy 60. évebemben ne úgy éljek,

ahogy az életritmusom megkívánja.

Amitől az vagyok aki,

amiből a kenyerem van, mert szükséges ahhoz,

hogy a bennem született gondolatokat ki írjam, kimondjam.

A harmónia ami bennem van, a feltisztulás folyamata aminek az útján vagyok.

Amiért megtisztelnek az emberek és hívnak, érkeznek hozzám.

Az élet gyümölcsét is mondhatnám.

Az enyém eddig is erősen,

gátak között működött.

Ki írja meg,

vagy ki írja  felül,

hogy ki számít és ki nem.

Ki bírálta el, hogy nem lehet nevem.

Remélem,

nem az ellopott igazolványaim miatt van ez.

Remélem nem él a nevemmel,

a nevemben a világban,

vagy nagy bátran a városomban senki sem.

Ki írta felül 6 éve az életemet.

Miféle érdeke volt abban,

hogy bekorlátozzon engem.

Mondhatnám edzett vagyok,

ma már elmondhatom nem ez a lényeg.

El nem tudtam volna képzelni,

hogy bizonyos szempontból,

amire figyelmeztettek, ennyire fontos lehetek.

Tulajdonképpen meg is köszönném,

hogy kiszaladhatott a nevem a világba.

Néha a világ is az összes rangjával,

bejött a konyhámba.

Hiszen nagy kétségbeesésemben,

elmondtam néhány embernek,

akik szeretnek és akiket szeretek.

Tiszteletet emlegetnem sem kell,

hiszen az az alapja mindennek.

Bár van úgy,

hogy nem tisztelek olyat akit nem lehet.

Nem kevés,

gyereknyi felnőtt,

ült már velem szemben,

akik azóta komoly,

intelligens,

tehetséges,

sikeres emberek lettek.

Kint vannak a világban,

elérték amit elértek.

Büszkélkedek, amikor rájuk nézek.

Sírva is tudunk örülni egymásnak.

Együtt van az öröm és a bánat.

Abban bízom, hogy a pénz,

a hatalmas, nem mind szánalmas.

Tudjátok nem arra büszke egy anya,

ha a gyereke pénzes, hatalmas.

Az igazi anyai érzés a megelégedés.

Belül elindul,

jó,

bizsergető,

telített meleg,

oxigéndús,

áradó,

szerető,

tartást adó.

Ember lett a gyermek.

Embernek lenni jó,

jó embernek lenni nagyon jó.

Ez egy folyamat,

amiért nem lehet azt mondani mindenkinek,

tiszteletem.

Azt sem lehet mondani mindenkinek,

hogy szeretlek.

Az emberek,

az emberiség hasznára születnek gyerekek.

Megfelelő szeretetben,

szabadnak cseperedve, emberséges emberek lesznek.

60 éves leszek,

azt terveztem másképp élek,

de nem azt,

hogy rosszabbul élek.

Megtettem mindent,

annak érdekében,

hogy a jobbat,

biztonságosabbat én is megélhessem.

Persze magamhoz,

a körülményeimhez képest, de ez az én életem.

Boldogultam, boldog voltam a magam egyszerűségében.

Segítsetek jó emberek,

hogy  kint a világban élő embereknek a konyhámból segíthessek.

Áldjon meg az Isten benneteket jó emberek.

" Skype julamami"!

2010.12.21.

Ki vagyok én, mit értem el.

60. évemben mit lehet még nekem.

A gazdagsági ívem görbe,

kicsit föl, hosszan inog, aztán lefele.

Aztán megint jön a remény, hátha.

Látszik a görbén nekifeszültem, tolnám előre.

Körülnézek, jaj hol vannak a gyerekek.

Visszalépek, nyújtom a kezeimet.

Rájövök közben, nincs több csak két kezem.

A lábammal integetek felfele, jelezve.

Vagyok, itt vagyok, vagyok neked.

Te vagy az erősebb,

így neked elég neked,

ha a lábammal integetek.

Önálló vagy régóta,

kilenc évesen mondtad.

Ugye nem nevelni akarsz mama.

Rád néztem, azonnal rá is ébredtem.

Sok mindent hoztál, mikor leszülettél.

Köszönöm az Istennek, hogy belőlem általam születtél.

2010.12.19.

Mi is bizonyíthatná a legjobban,

hogy egyedüli feladatokat hozunk, mint az.

2010.12.18.

Már tudom, hogy csak a Jó Isten áll velem szóba.

Ő mindig velem volt, meghallgatott.

Másom sem volt, álltam a förgetegben körülöttem zajlott az élet.

Nem voltam részese belül voltam, nyugalomban.

Így festettem meg.

Egy forgó energiaháló, áramlás, közepén ülök, kényelemesen, egy stabil hintaszéken.

Holnaptól elmesélem nektek, remélem közben nem tűnik majd el a szöveg...

Isten áldjon szeretettel benneteket.

2010.12.17.

Szerettem volna tudni a Jó Istenen kívül hol panaszkodhatok?

Eltűnt a szöveg...

2010.12.17.

Hinni erősen a lélek erejében.

Gyakran köszönteni az eget.

Erősíteni a tiszta lelkeket.

Megőrizni az ártatlanságát a gyerekéveknek.

Meghagyni a reményt a cseperedőknek.

Utat engedni a tehetségeseknek.

Mindenki valami fontos feladatra született.

Jobb ha össze nem keveritek.

Fát farag az ács.

Vasat formál a kovács.

Kenyeret süt a pék.

Ételt főz a szakács.

A hordó csináló a hordót csinálja.

A borász,

előbb a szőlőjét munkálja,

azután a bort figyeli,

segíti borászkodva.

A földműves a földjét hozza termőre,

neveli a növényeket,

tisztán az emberek élelmezésére.

Az asztalos a fát illeszti.

Aki észben erősebb, az a tiszta tudást adja.

Ha még nem érted, tanuld meg.

Annyi féle már az iskola.

Ne vedd meg, tanuld meg.

Az ostobaság nem szakma.

Ne gátold az eszeset.

Ne büntesd a kitűnőt, a jövőt építőt.

Az ember felfelé, előre, nem lefelé néző.

Egyenes a gerince azt az Isten teremtette.

Óvnék mindenkit, hogy az Isten dolgába nyúljon bele.

Szeretet, szerencse legyen a zsebedbe.

2010.12.16.

Már hallani rólatok.

Tán éppen az figyelmeztet rá, aki tudja, de nem gondolja, hogy ez őt elárulja.

Nem csak aratni jöttetek. Nem szeretnétek, hogy a dolgaitok kiderüljenek. Van az Isten, ha hiszitek, ha nem hiszitek. Egy ember a minap azt mondta ott van bennetek. Ne féljetek ha még is megváltoztatna benneteket. Olyan dolog nem kerülhet napvilágra, amiről mindenki ne tudna. Túl szorgalmasak voltatok, ebbe-abba bele nyúltatok. Otthagytátok a látható nyomotok. Meglepődtök, ha meglátjátok ki a legjobb barátotok. Isten áldjon minden embert szeretettel, jóléttel, bölcsességgel, tisztességgel, egészséggel. Ennél többet nem adhatok nektek. Az Istent hamarosan megismerhetitek, még jó útra is téríthet benneteket.

De jó lenne jónak lenni,

emberségből vizsgát tenni.

Ki vágyik vajon erre.

Nem gondolom,

hogy ez, sok embernek,

komoly gondja lenne.

Átlátszik,

kilátszik emberek,

tényleg azt hiszitek,

nem látnak benneteket.

Gőgösen, magabiztosan,

felfuvalkodva,

simán hárítva,

hivatkozva.

Hú,

de biztos vagy magadba.

Jól összekapaszkodva,

dübörög a szekér,

eleinte,

ma már hintó áradatok.

Nem más mint cseléd koptatja a bakot.

Mi az,

hogy az egyes ember érdeke,

áll szemben a közösség érdekével.

Ezt én nem értem,

magyarázza el úgy, kérem szépen,

hogy én is megértsem.

Na persze, hogy értem.

Ön ért valamit félre kérem szépen.

A vezetés nem önről szól,

másokról.

Mi Atyánk,

ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Legyen meg a te akaratod.

Miképpen a menyben,

úgy itt a földön is.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az ország és a hatalom.

Most és mindörökkön örökké ámen.

2010.12.14.

Múlt nélkül nincs jövő.

Tapasztalom,

hogy a családokban mennyire nehéz,

a megszokott,

berögzült dolgokon tovább lépni.

Viszont,

ha nincs mibe kapaszkodni,

nincsenek meg a családi gyökerek,

szinte lehetetlen, stabil lépést lépni.

Tanítás közben sokat beszélünk a toleranciáról.

Mivel elneveztem egy újat tolerancia ujjnak.

A jelentése, majdnem megegyezik a jó ember kategóriával.

Jó embernek lenni,

azt hiszik az emberek,

egy csettintésre megy.

De nem.

Azzá lehet válni,

formálódni,

sok-sok tapasztalás,

nehézségek leküzdése.

Nem félremenve,

nem a könnyebbet választva.

Nem megijedni a feladatok halmazától.

Megélni, a lehetséges saját ritmusunknak megfelelően.

Nem vádolva közben sem önmagunkat, sem senki mást.

Nem látok magamban többet, nem képzelek magamról többet.

Nem veszem túl komolyan magamat.

Mindenki fontos része az egésznek.

Apró porszemként vagyunk együtt,

s külön-külön,

s alkotunk egy egész világot.

Nem különb itt senki senkinél,

nem fontosabb az ő feladata sem mint az enyém.

Ha teszem a dolgomat,

haladhatok a saját ritmusomnak megfelelően.

Ne akarjon kiemelni engem senki kérem szépen.

Hiszen itt biztonságban vagyok,

magamhoz és a világhoz képest itt a semmiben.

Magamhoz mérek mindent,

az apró porszemhez képest,

adatik meg majd egyszer,

a rám szabott lehetőségem kérem szépen.

Majd, ha megunták már a saját fényesítésüket a nagyok.

Majd, ha akad egy ember, aki megkérdezi mit gondolok.

Majd ha nem akarják a vállaimat használni a kiemelkedésre a ravaszok.

Majd, ha elismerik végre azt amit tudok.

Majd ha nem azok ítélkeznek felettem,

akik nem ismerik a tolerancia ujjat.

Majd,

ha a sorsom kereke előre is juthat.

Első keresztapám szerint H Nagy Júliának hívnak,

másodszorra már többen két nevet összetoltak,

így most éppen Julamaminak hívnak.

Volt nekem már becenevem sok,

59 évesen elég koros,

de öreg még nem vagyok.

Kivárok.

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.

2010.12.10.

Vetettél-e számot már az eddig megélt,

elvégzett dolgaiddal?

Tettél-e valami olyat,

amire nagyon büszke vagy?

Megemleget-e valakik,

vagy valakik.

Mert jót cselekedtél vele,

velük, értük? Itt az év vége.

Átutalsz-e időben?

Vagy most is,

csak a nyereségedet nézed.

Törődsz-e azzal,

hogy aki várja az elvégzett munkájáért a fizetséget,

hogyan fizet tovább,

ha csak vár.

Te meg azt gondolod,

megteheted,

hogy az utolsó percig, növeled a nyereséged.

Mit képzelsz te Julamami,

hogy képzeled,

te ezt úgy sem érted.

Valóban nem értem,

mi lehet fontosabb,

mint hogy  tiszta legyen,

a lelkiismereted.

Gondoltatok-e arra,

hogy most,

minden szép,

vagy elrontott pillanatotokban,

jó nevet,

hírnevet,

elrontott nevet,

megbélyegzett nevet,

hagytok hátra.

A gyermekeiteknek,

unokáitoknak,

dédunokáitoknak,

ükunokáitoknak...

Vagy csak önző módon,

éltek a részetekre,

jó minőségű mának.

Tegyétek rendbe a lelketeket.

Tegyetek jót,

ha megízlelitek,

hobbitok lehet.

Rákaptok,

mert tölti a lelketeket.

Ne féljetek nem fáj,

ha jó emberek lesztek.

Eleinte bizonyosan,

hülyének néznek benneteket.

Azt gondolják,

megfertőződtetek,

elment az eszetek.

Amikor meg látják már,

a lelkileg is,

jó életminőségeteket.

Kíváncsiak lesznek.

Mitől,

hogyan,

mit kell tenni érte?

Elkezdenek ebben is utánozni benneteket.

Nektek és az Istennek hála sikerülhet.

Jó sokan, tömegesen,

jó emberek lesztek.

Jó szerencsét nektek.

Isten áldjon benneteket!

2010.12.07.

Embernek lenni,

mondhatnák,

ó ez csak ennyi.

Igen ennyi,

jó dolog embernek lenni.

Ó, de Julamami, ez semmi.

Nem magyarázat ez, meg sem közelíti.

Elértem amit lehetett,

odaadóan szerettem a feladatomat.

Haladni,

fejlődni,

gazdagodni szerettem volna csak.

Elértem, még is hiányzik valami, mondja meg mi.

A küzdelem, a nehezék, a kiteljesedés fiam...

Más is hamar eléri, igyekszik gazdagodni.

A mi köreinkben nem ritka eset ez.

Tettem amit lehetett, nem többet.

Honnan volt kisfiam a lehetőséged.

Apám rokonsága segített,

ők mind-mind tehetősek.

Nálunk ez természetes,

mindenki pénzes, sikeres.

Egymást segítve oldjuk meg.

Van köztetek olyan is,

aki nem tehetséges?

Aki nem tehetséges,

az azért még pénzes.

Sikertelen,

ebben a családban,

nem lehetséges.

Miért jöttél fiam?

Itt mindenki ilyen egyszerű lesz?

Szerettem volna látni,

hogy maradhat ember a semmiben.

Megértettem, már értem...

Hát így egyszerűen, nagyon egyszerűen...

Áldjon meg az Isten gyerekem...

2010.12.06.

Bocsássatok meg gyermekeim,

hogy leszülettetek a semmire.

Bocsássatok meg,

hogy elhittem,

hogy egyszer lesz mire.

Bocsássatok meg,

hogy azt gondoltam,

a kisember álmai,

egyszer tervezhetőek lesznek.

Bocsássatok meg,

hogy azt reméltem,

kapok egyszer,

egy magamhoz mért lehetőséget.

Bocsássatok meg,

hogy senki gyermekeként nem nőhettetek ki önmagatokhoz időben.

Bocsássátok meg, hogy segítettem az elesetteket.

S közben titeket, aki tehette volna, nem segített.

Bocsássatok meg az Isten hitemért,

az elhivatottságomért.

Bocsássatok meg,

hogy nem gazdagodtam meg.

S nem tettelek gazdaggá titeket sem.

Bocsássatok meg,

hogy nem vágytam kiváltságokra,

hatalomra.

Bocsássatok meg,

hogy nem jártam gőgös társaságokba.

Bocsássatok meg,

hogy beértem azzal is,

amit az irigyeim engedtek.

Bocsássatok meg,

hogy még ebben a nehéz helyzetben sem,

veszítettem el a hitemet.

Bocsássatok meg,

hogy nem tudom nem szeretni,

a jobb sorsra érdemes gyermekeket,

fiatalokat, embereket.

Bocsássatok meg,

hogy tükröt tartok oda,

ahol szintén fejlődhetnének lelkileg.

Nem veszítettem el a reményt,

hiszem, a csoda bármikor,

bárhol megtörténhet.

Lehet belőle egy csodálatos emberi történet.

Éljen a szeretet!

Emberek ne feledjétek, szeretetben élni könnyebb!

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

2010.12.04.

Viszed a látványt,

az érzést,

a lelkedben magaddal.

Vedd meg,

őrizzed,

olvasd,

hallgasd,

nézzed.

Ettől ő jobban él,

holnap már újat alkot,

remél.

Bele ír,

bele fest majd téged,

felébreszted,

reményt keltesz.

A lelkedben elindul egy ismeretlen érzés.

Adni tudsz,

törlesztesz,

tisztalelkű,

jó ember leszel és kész.

Mi Atyánk,

ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

2010.12. 03.

Kérlek Istenem, óvd a gyermekeket.

Ne kelljen megélniük túl korán a felnőttéletet.

Egészséges lélekkel,

boldogan a gyerekszerepükben nőhessenek.

Istenem te tudod,

nem egy ritmusban nőnek a gyermekek.

Nem mindegyik nevelkedhet jólétben.

Óvd őket,

hogy saját ritmusában nőhessen,

minden gyermek.

Ne más ritmusától szenvedjenek.

Istenem,

te tudod mind-mind más feladatra jöttünk,

ha tudunk teljesítünk.

Sok gyermeket láttam felnőni Istenem.

Te tudod,

a gyermekek mutatják mire születtek.

Még nem minden felnőtt tanulta meg tisztán látni a gyermekeket.

Óvd a gyermekeket, hogy tisztán nőhessenek.

Egészséges lelkű felnőttként élhessenek.

Köszönöm Istenem,

hogy velük érezhetek.

Feladat maradt Istenem,

ott lebeg a lelkemben.

Éljen a szeretet!

2010.11.30.

Ó szegénykéim,

ne keseregjetek.

Karöltve,

egymást segítve,

lett mindenetek.

Nem vagytok már nincstelenek.

Nem fáj a szívetek a hely után ahol születtetek.

Menni könnyű, maradni nehezebb.

Erős lelkű lesz az ember,

ha kitart a sorsa mellett.

Nem ártva,

nem bántva,

haladni előre.

Ahogy az Isten az életet,

a tisztalelkűeknek idetette.

Ön meg mondja, hiszen megteheti.

"Amit mi nem akarunk az nincsen".

Alázattal megkérdezem.

Egy szót még szólhatnék?

Hátha időben lesz még.

Higgye el jól megnéztem

és úgy láttam.

Nem maga az Isten kérem szépen.

Fogd meg a kezem,

benne van a szeretetem.

Add tovább, hogy másnak is legyen.

Szeretetben élni jó, jó embernek való.

A jövődet akkor építheted eredményesen,

ha a múltadat átsimogattad rendesen.

Minőségibb életedért,

tégy magadért.

Mielőtt elrontana a túl sok,

tanulj meg tenni másokért.

Látod, látod, megint lett egy jó barátod.

2010.12.01.

Van az Isten nem hiszitek?

Jobb, ha elhiszitek!

Sanyargattatok már bennünket eleget.

Mi lesz veletek,

ha látjátok majd és még mindig nem hiszitek.

Felkészületlenül ér majd benneteket.

Amikor a szoros,

hamis gyülekezetetek,

vagy nevezzük bárminek.

Már nem véd majd benneteket.

Mert akad egy feltisztulni vágyó láncszem.

Aki nem hamiskodik már többé veletek.

Felkészültetek,

elég erősek lesztek,

edzett a  lelketek.

Egyáltalán most már elhiszitek,

hogy van lelketek?

Vagy mit gondoltok mi mozgat benneteket?

A jólét párája, vagy  gőz esetleg?

Néztétek már magatokat,

amikor a gőg kiszakad belőletek?

Amikor a felsőbbrendűség,

Én vagyok az Isten!-ben játszik a szemetek?

Láttatok már síró magatehetetlen anyákat?

Akik nem tudták megóvni az árvákat?

Hallottatok már keserű, szitkozódó apákat?

Akik nem tudtak magyarázatot adni az árváknak?

Honnan jönnek a nincstelenek?

Ki gyártja le őket?

Mi minek a következménye lehet?

Csináljatok már mérleget, mennyi az elég?

Miért minden csak a tiétek?

Mindenben,

titokban benne a pénzetek, kezetek.

Lehetetlen, hogy a tehetségesek,

de intelligensek munkához férjenek?

Nincs már se jó érzésetek,

se mosatlan szennyesetek,

hol a lelketek?

Miként viselitek,

nem bánt már semmi tettetek benneteket?

Kiégtetek?

Hát nem figyeltetek,

szólt belül,

időben a lelkiismeretetek.

Miért hittétek, hogy nektek mindent lehet?

Ki mondta, hogy kiváltságosok lennétek.

Egymást hitegettétek,

erősítettétek,

azt éreztétek semmi baj nem lehet.

Nem kap munkát,

ha nem fizet,

miért ilyen nagy a zsebetek?

Jól vagytok,

nem vagytok betegek?

Ez még meddig mehet?

Tényleg azt hiszitek,

soha nem derül ki,

kik vagytok ti?

Van az Isten,

fordít egyet.

Látjátok magatokat,

kívülről és belülről egyszerre.

Izgalmas dolog,

ott leszel magadban benne.

Nem szeretném látni,

akkor a szemeteket.

Amikor majd,

önmagatokkal szembenézni,

lesztek kénytelenek.

Van az Isten,

nem hiszitek.

Legalább a szeretetét féljétek.

Az Istenre kérlek, ne árts többet.

Magadnak sem kérlek.

Állj le,

keress más elfoglaltságot magadnak.

Ha már a pénzed számolása sem szórakoztat,

miért nem adsz simán munkát másnak.

Nem a könyöradományodra vágynak.

Tisztességes,

tehetségüknek megfelelő,

megfizetett,

munkára vágynak.

A lelkiismeret furdalás egy állapot,

ha nem figyeltél a lelked jelzésére,

telítődik, háborog.

Mindenkinek az embersége,

tisztasága, jósága szerint,

jó szerencsét kívánok!

Köszönöm Istenem,

a jóságod,

gondoskodásod.

Születéskor hozod a dolgod.

Fejlődni, tisztulni jövünk.

Ismételni is lehet, de abban más a lényeg?

Hidd el,

az igazi érték bennetek van gyermekek,

ne érintsen meg a hirtelen  jövő,

megcsillanó értéktelen.

Amit nem ti teremtettetek,

nem a tietek.

Nem fejlődik tőle a lelketek.

Ezek csak anyai érzések.

Van aki érti, van aki még nem.

Tanulni nem szégyen.

Múlt, jelen, jövő.

Boldogulj a "most"-ban, ne álmodban.

Amikor nem tetszik amit a tükörben látsz,

nem megoldás a kalapács.

Szeretetben élni jó,

jó embernek való.

Ne feledd,

körforgásban vagy.

Vagy a lelked,

vagy a pénzed által lehetsz gazdag.

Az igazi szép belül van,

amit kívül látsz az más.

Ne mond azt, hogy vége.

Fordíts rajta és kerülj az élre.

Ne engedd a saját nagyságod fölé emelni magadat.

Mire észleled már letudtak,

a visszaút egy pillanat.

A tudásnak megtartó ereje van,

a hiánya mögé nem bújhatsz.

Lásd meg a kicsiben a nagyot,

ez egy tiszta állapot.

Szeretetből vagy, áradj.

Ne árts, ne bánts,

szeretettel élni könnyebb.

Egy kulcs az élethez.

Ez a nap is mesél, zenél.

Látod csak szabadságon volt a remény.

Az önbecsülés abból ered,

ha tisztelettel vagy akkor is,

ha a másik nem mindig ért egyet veled.

A barátot,

nem vetjük le mint a kabátot.

Hinni erősen a lélek erejében.

Gyakran köszönteni az eget.

Színt vinni a szürkeségbe.

Vízre tenni a bánatot.

Magadon átengedni a napot,

meg a jót,

amit a mai nap adott.

Jó szerencsét kívánok.

Az üresség hiány,

vágy a minőségibb élethez.

Felszínen élni,

kikerülni a nehezet.

Azt is lehet.

Az élet maga a nehézségek.

A szeretet nem múlik,

a boldogság a barátja,

mert rajta van az Isten áldása.

Ő kívülről látja,

én úgy nem látom,

ő a barátom.

Önmagad becsüljed,

a gyengét segítsed.

A sok, a fontos,

a felszínen jól látható.

A lényeges az apró részletekben lakik.

Hajolj le, meglátod a lényeges is fontos.

Látszik már a gyér fény.

Ne félj fiam égig ér a remény.

Fogd meg a kezem,

benne van a szeretetem.

Vidd tovább,

hogy másoknak is legyen.

Becsüld meg a pillanatot,

amikor boldog vagy,

mert egész életedre kihathat.

Aki éppen teheti,

ránt egyet a sorsomon.

Mit tehetnék,

hagyom.

Van az Isten tudom.

Hát,

ez az én alázatom.

Szeretni annyi: adni, adni, adni.

Emlékszel még a szeretetre?

A tiszta adni tudó,

nem magamutogató szeretetre?

Nézz bele a lelkedbe.

Ott lakik benne.

Amikor a tehetségednek,

tudásodnak megfelelően adsz.

A Világ is biztonságosabb.

Otthon vagy,

amikor a kicsiben már látod magadat.

Nem mentél sehova,

a világ még is ott van nálad.

Minőségibb életedért tégy magadért.

Mielőtt elrontana a túl sok,

tanulj meg tenni másokért.

Megcéloztad a csillagos eget.

Az Istent,

az alázatot nem ismered.

Óriás javaidat élvezed,

gőgösen természetesnek veszed.

Nem félsz, hogy kiüresedsz?

Alázattal lenni a többiek fele,

ez is jó minta lehetne.

Szép jövőben hinni.

Szabadon jönni-menni.

Tisztán meglátni a hétköznapi csodát.

Ünnep az élet,

ha tisztaságra vágyik a Világ.

Nézz szét,

tiszta fehér,

a csodával is felér.

Lelkünk tiszta tükre,

így érkezünk le.

Hívd fel akit a lelked jelez.

Tedd rendbe a múltat,

tisztító nap ez.

A lélek azt jelenti élek.

Ha élek, remélek.

Remélek 16 éve,

hogy észre veszik, mit vettem észre.

Egyszer akad egy ember,

aki a hazámban felvállal engem.

Veszi a fáradságot és megismer.

Kíváncsi rám, ki ez az ember.

Nagy Juliannának kereszteltek.

Negyedik, nem várt gyerekként jöttem.

Az anyám kezet csókolt a fiatal orvos feleségének,

mert  ő jónak talált az állásra.

Ma már gyakran csókolok az anyámnak kezet,

mert megtanultam mit is jelent a kézcsók.

Így orvos mellett dolgoztam, ő küldött tovább a képzőbe.

A körzeti ápolónőn tanultam az injekciózást,

vitaminkúrát adatott be velem magának.

Azt akarta, áldja meg az Isten,

ott ahol van,

hogy megtanuljam.

Jól megtanultam.

Elmentem, hogy megélhessem,

a kisember gyereke,

élete nagy lehetőségét.

Ott

tapasztalhattam meg,

az emberséget,

tisztaságot,

a minőségi ápolást.

Tartást, méltóságot kaptam,

világ életemben ehhez tartottam magam.

Manapság nem igen tanítanak emberséget,

tisztességet, minőséget hétköznapi szinten.

Adnám tovább,

tanítanám,

járok körbe,

segítséget kérek, nem tudom kihez fordulhatnék.

Van-e ilyen hivatal, amit én a porszem is elérek?

Nem ismerem a módját, nincs információm,

mibe is férhetne bele az én tudásom.

Kérem szépen találjanak ki valamit,

ami a saját szintemnek megfelelően tükröz engem.

Beszélem a gyereknyelvet, a fiatalok értenek.

Nincs se nevem, se posztom, se rokonom, se ismerősöm.

Csúszik szét, nem látod, elavult,

az elavult dolog nem hozza a gyümölcsét.

Volt egy ötletem, a vendéglátós gyerekemmel valósítottuk meg.

Nem gondoltuk, hogy a gyerekek, fiatalok, lakják be a helyet.

Senkit sem érdekelt, hiába kerestem, ahol gondoltam a segítséget.

Nem kaptam segítséget. hnagyjulia@ingyenweb.hu

Az adósság részét fizetem, nem vállalta fel helyettem senki sem, ilyen hivatal nincsen.

Nem fogjátok érteni, nem  bántam meg, sikerélmény lesz míg élek.

Elmondhatom,

hogy akkor is teremtettem,

amikor láttam,

segítség nem lesz,

de azért reménykedtem.

Talán akad egy ember, talán érti.

Mentem az utcán, csurgott a könnyem.

Egy akkor még kisfiú jött biciklivel,

látta be vagyunk zárva.

Megállt mellettem és azt mondta.

Kiírtad az ablakba, hogy betegség miatt zárva.

Aztán itt sétálgatsz.

Azt mondtad,

vegyek egy füzetet és írjam le az okos gondolataimat,

akkor most mit csináljak.

Nem úgy, tudod, nem úgy,

nem betegség, bánat.

Nem tudok kinyitni, már nem megy.

Látta sírok, csak annyit mondott.

Ha beteg vagy meg öreg,

miért nem dolgoztatsz,

más is úgy csinálja.

Azóta már érti.

Mind hiába,

rá kellett jönnöm,

nagyon messze,

távol, van minden.

Addig bírtam,

elfogyott mindenem,

csak ellenállásba,

meg nem értésbe ütköztem.

Ki volt írva a hátamra, hogy Hülye!

Én meg büszkén hordoztam, viseltem.

Tudtam megcsináltam valamit,

amit azok a gyerekek akik ott szórakoztak,

soha nem felejtenek el.

Aztán láttam a képernyőn, ott büszkélkedtek, hogy megcsinálták.

Átsírtam egy napot, aztán tovább éltem a hétköznapi életemet.

Úgy, ahogy lehetett, ahogy egy pici porszem teszi, meghúzódik,

csendben, méltósággal viseli, hogy vesztesként könyvelték el.

Pedig, győztem, a semmit győztem le,

a kisember kiszolgáltatottságát győztem le.

Magamban, végig sikeres voltam,

ismerve a lehetőségemet,

boldog voltam, minden pillanatban.

Hiszen ki érti ezt.

A gyümölcse már akkor érett, nem oldódik  meg,

ha a majd, a jövőre bízzátok.

Már tegnap kellett volna,

sürgetett a ma.

Gondolom,

fura ez nektek,

nem jöttök el hozzám,

hogy megértsétek.

Micsoda agyament ötlet ez,

már megint, mit képzelek.

Tudományos Prevenciós Parapszichológus vagyok,

Tenyér-Térképolvasást taníthatok, Mentálhigiénét végeztem.

Mi az el nem fogadható ebben.

Igen,  egy  kávét iszom reggelente.

Pedig a kávé miatt,

több oldalon belül,

van egy mondat,

megírták az interneten.

Bármilyen színre váltotok,

úgy tesztek, hogy nem vagyok.

Tanítani szeretném amit tudok.

Brüsszelért kiálltok. Engedjetek be.

Magamnak is jó szerencsét kívánok!

Megtalálja a lelkem azt, amiben hiszek, remélek.

A pénztől nem félek, a holt lélektől sem félek.

Az élőkben szeretet van, akkor meg miért féljek.

A félelem belőled való, attól félsz ami nem tiszta benned.

Amitől háborog a lelked, lelkiismereted. Tedd rendbe a múltad, hogy jövőt építhess.

Jó alap lesz ez, ráépítheted a tiszta jövődet. Előbb-utóbb tisztán kell éljetek, takarít az Isten emberek.

Amikor valaki ugyanazt szajkózza, azt úgy hívják ostoba.

Nem fejlődött egy pillanatot se, hát ne engedd, hogy vezető legyen belőle.

Ne fedd le, ne nyomd el, a vezetni születettet, mert nagy bukta lesz ez neked.

Amikor  a nevelted majd vezet, veled ugyanazt teszi, mint amit betanítottál neki.

S már nem tudsz ellene semmit tenni,

hiszen rajtad nőtt, a mondataidat használja, nincs sajátja.

Azután, egyszer gondolkodnia kellene,

mert életében először adódik egy helyzet ahol dönthet.

Elköveti azzal, hogy korrigál, azt a hibát,

amit elsimogatni már nem lehet, ott hagyta a jelet,

láthatóvá, bizonyíthatóvá vált emberek.

Gondolkodni, gondolkodni, gondolkodni.

Megfelelő helyekre, megfelelően képzett,

hozzáértő embereket.

A többieket foglald le valamivel,

had múlassák az időt, ha már egyszer...

Aki csak teheti, ránt egyet a sorsomon.

Mit tehetnék hagyom, van az Isten tudom.

Ez az én alázatom.

Dőzsőlve, harácsolva,

nem meghajolva élsz,

az Istentől se félsz.

Körbezártok,

be  nem lát senki rátok.

Ugyan, ki merne bármit mondani rátok.

Mindenkit simán megvádoltok.

Gondoljátok, soha nem  kerül sor rátok.

Vállvetve hamisan zárt körben folyik az átok.

Meddig mentek, mire vártok, van nektek anyátok.

Az ostor, a bocskor, a lavór, nem illik rátok.

Éreztétek  már, mit jelent az, hogy Hazátok.

Amerre jártok mocskolódtok, hamisak vagytok.

Butasághoz szokott a szátok, ártotok,

illik, nem illik nincs otthon nálatok.

Dülleszkedve, rátok rakva,

vagyonokba jártok.

A következő bevételre nyaljátok a szátok.

Lenne annyi eszetek,

hogy csendben csináljátok.

Biztosak vagytok benne,

nyugodtan csinálhatjátok.

Kavartok, hazudtok,

szemrebbenés nélkül.

Nem irigylem az éjszakátok,

amikor hánykolódva háltok.

Éjjel csendesedj el,

csitt lelked, csitt te.

A saját lelked köpne szembe,

fárasztó érzések, nehezen viseled.

A saját lelkiismereted hánykolódik benned.

Mit hozott a szél? félj, remélj, mesélj.

Álmodtam az éjjel.

Összecseréltem az életem egy pénzesével.

Rájöttem tévedtem.

Arról a szintről magasabbnak, szebbnek, jobbnak, látszik minden.

Ti akik értitek, az Isten is arra teremtett benneteket.

Egy Haza ez csak egy, ne veszekedjetek!

Dugjátok össze a fejeteket,

adjátok össze a hozzáértéseteket.

Nézz bele,

rokona ebben az országban mindenki mindenkinek.

Ne másnak a reád bízottaknak felelj meg,

egy Haza ez csak egy, szeretetben éljetek!

Csináljatok belőle olyan országot,

ahol az emberség, szeretet, lehetőség,

mindenki felé, személyének szólva árad.

Ne használjatok sablongyárat.

S csodájára jár a Világ majd.

Amikor nem bírok el a rám hárult feladattal,

ezt kérem az Istentől.

Nem ártanék,

nem bántanék.

Kérlek Isten add meg a lehetőséget úgy,

ahogy a legjobb nekem.

Vigyázz mit kívánsz, mert megkapod.

Figyelj, ha a lelked jelez.

Nem volt meg az adok-kapok, nem jól van ez.

Az élet szép, halld meg a lelkedben a halk zenét. Hamis hanggal ne áradj, mögé látnak!

Hát kérlek Istenem, legyen úgy ahogy a legjobb nekem.

Jó szerencsét jó emberek, Isten áldjon benneteket!

Mi Atyánk,

ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

Miképpen a mennyben,

úgy itt a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Ne vígy minket a kísértésbe.

Bocsáss meg az ellenünk vétkezőknek,

de szabadíts meg a gonosztól.

Tiéd az ország a hatalom,

most és mindörökkön örökké ámen.

Pénzhegyeket építesz,

még többen reménykedsz.

Körbefogott a pénzed, a pénzed az ellenséged.

Adok-kapok, körforgásban vagyok! Szerencsés napot!

A hangodban a lelked van! A tiszta hangban energia van!

Hamis hanggal ne áradj, mögé látnak!

Amikor öröm van a lelkedben és áradsz,

sok embernek jó az.

Aki tapasztal, annak erősödik a lelke, hiszek benne.

Így éltem túl minden terhet, amit az aktuálisok éppen a vállaimra tettek.

Amikor nem hozzáértő emberek vannak szakértelmet igénylő posztokon,

akkor könnyen előfordulhat,

hogy éjjelente alvás helyett marja őket a lelkük terhe.

Sógor, koma, jó barát, nem ad szakmai tudást.

Amit teszel mások ellen, holnap ott van veled szemben.

Felelőtlenül, védekezve, ítélkezni mások felett,

hatalmat gyakorolni az intelligens nem erőszakos felett,

csak

úgy tűnik,  könnyen lehet,

a végén ráébredsz,

nem látsz ki az alagútból olyan sötét lett.

Nem akad majd senki aki hozzáértően kivezet.

Lásd meg a kicsiben a nagyot, ez a tiszta állapot.

Amikor az intelligencia veleszületett,

megmutatja a sorsa,

mennyire nagy tudású, specialista lett.

A szakmában a speciális tudása,

meghozza a kiemelt lehetőséget,

tisztelet a szakértelemnek.

Kívánom ennek az országnak,

hogy  ne nézzék fejős kecskének,

hogy szülőhazájaként vigyázza mindenki.

Fontos igazán csak annak lehet aki ide született.

A többiek, most éppen itt, keresik a jobb lehetőségüket.

Isten áldjon mindenkit hozzáértéssel, szaktudással, intelligenciával, felelősségvállalással.

Isten malmai, lassan, de nagyon alaposan őrölnek,

egyszer mindenhova odaérnek.

Szép napot kívánok jó emberek,

Isten áldjon benneteket!

Otthon vagy, amikor a kicsiben már látod magadat.

Nem mentél sehova, a világ még is ott van nálad.

Amit mástól elveszel nem a tied,

a következő generációd attól szenved.

Szeretetben élni jó, jó embereknek való!

Jó szerencsét kívánok nektek,

Isten áldjon benneteket!

A joslas.org segítségül kaptam,

egy Jó embertől!

Így segítek magamon,

továbbá

a lelküket erősítőkön,

meg

a gerincükön igazítani vágyókon

és

minőségibb életet áhítókon,

na meg

az útjukat keresőkön,

tanfolyamok.

Ismerd fel a pillanatot amikor boldog vagy,

mert egész életedre kihathat!

Még nem mered látni magadat.

Még nem tudod ki vagy.

A sorsod, a múltad magyarázat.

Az emberek fölé helyezed magadat.

Úgy tudod neked ezt szabad.

Tudod-e már, ebben éppen mi hajt.

Hol ilyen, hol olyan vagy.

Mikor éppen mit gondol ki az agyad.

Átformálod magadat.

Látod megint a kiskaput, hogy nagy maradj.

Már van rendesen felhalmozott javad.

Elölről kezdeni már nem akarsz, nincs miért.

Ami hajtott, már tartaléknak tartaléka,

erőt már nem ad.

Van mindened, így semmid nincsen.

Tán adni kéne, oda ahol nincsen!

Így újra erőt kapna az akarat.

Ráállna az agyad.

Tán elhinnéd a szívednek.

Lelkes lehetnél újra.

Rátérnél egy emberséges,

minőségibb élethez vezető útra.

Isten hozott!

Szeretetből vagy,

áradj!

Összefüggéseiben látó vagyok.

Megszenvedtem, fejlődtem,

látom,

ha tisztultok,

ti is,

látni fogjátok.

Érzem az energiátok,

na meg látom,

ezt tudjátok.

Azt nem tudjátok,

hogy minden körforgásban van.

Amit kibocsátotok ott lesz nálatok,

remélem majd azt, amit megteremtettetek elbírjátok.

Van az Isten, ti még csak mondjátok, én már látok.

Lásd meg,

a kicsiben a nagyot,

ez egy tiszta állapot.

Amit teszel másokért,

holnap teszik szeretteidért.

Amit teszel mások ellen,

holnap ott van veled szemben.

Szeretetben élni jó,  jó embernek való.

Emlékszel még a szeretetre?

A tiszta adni tudó,  nem magamutogató szeretetre?

Nézz mélyen a lelkedbe, ott lakik benne!

Nem tartozom,

se ide-se oda.

Tartozom én mindenhova.

Adni születtem.

Vagyok,

létezem,

keresem az esélyem.

Brüsszelért kiálltok!

Engedjetek be!

Hol lehetek olyan helyzetben,

hogy a tapasztalt tudásomat megtaníthassam nektek.

Már látom, nincs szükség a tanítóra, bízd rá a mindent pénzben látóra.

Hiszen minden azt sugallja, az taníttatja, aki a pénzt birtokolni tudja, a tudó.

Egyszerű lesz a tananyag, látod, na ugye, hogy már nem úgy  látod.

Építünk, szépítünk, megmutatjuk, partikra járunk.

Ó szegény árva, már megint nem mégy a bálba.

Ami marad és már nem kell senkinek.

Abból megtanítunk hogyan élj meg.

Nem mozogsz, mit képzelsz te.

Ne merd azt mondani, hogy

valakinek van még lelke.

Nem érted te senki.

Félek, a lélek,

ismeretlen.

nem látom a,

a zsebemben.

Emberek, van Isten!

Önmagamért is felelős vagyok. Teremtek magamat építő feladatot. Várom az új és új napot. Jó napot kívánok, utamon vagyok!

Mi Atyánk,

ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

Miképpen a mennyben,

úgy itt a földön is.

Mindennapi kenyerünket,

add meg nekünk ma.

Bocsáss meg,

az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az ország és a hatalom.

Most és mindörökké ámen.

Kérlek Istenem.

Erősítsd a gyengéket.

Vigyázd a védteleneket.

Óvjad a gyermekeket.

Kérlek Istenem!

Engedd,

hogy lássanak,

tisztán lássanak,

lássák meg a kiutat.

Szólj hozzájuk Isten!

Ébreszd fel őket!

Álmukban,

el ne vesszenek.

Térítsd a jó útra őket.

Mutasd meg a jóságodat.

Mutasd meg a hatalmadat.

Árassz szeretetet feléjük.

Érezzék meg,

a tiszta érzéseket.

Adj védelmet,

erőt,

életkedvet,

hitet,

jövőképet.

Vedd el a szenvedésüket.

Kérlek Isten szeresd ezt a népet.

Istenem szeretlek téged.

Fogadd el kérlek.

Ne félj Fiú.

Hiszen neked még soha,

nem volt tartósan jó az élet.

Hinned kell, megjár mindenkinek.

Egy magához méltó minőségű élet.

Mikor semmi más nincsen, van az Isten.

Maga a tudat, hogy hiszel benne, elég.

Nem vagy egyedül, rád is lát, néz.

Míg sanyarogsz ő már véd.

Valamitől ami rosszabb.

Nem mondhatom,

pedig tenném

a gazdagnak.

Az hiányzik belőle,

hogy adni tudjon.

Oda ahol nincsen.

Aki nem tud adni,

nem tud semmit.

Úgy sem értitek.

Félre értitek.

Mi anyák,

nem sanyarogni,

szültük őket.

Egyetlen Fiú sem,

sanyarogni

született.

Adjatok nekik,

lehetőséget.

Nem akarnak sokat.

Csak átélni, túlélni,

munkával megteremteni.

Elindulni, nincs mivel elindulni.

Nem maguk teremtette helyzet ez.

Kérdezzetek, olyan embereket, akik,

ehhez értenek, mihez kezdjenek.

Te is vállald, a felelősséget.

Ne egymást büntessétek.

Minta ez a gyerekeknek.

Kikapartad, a sajátodnak,

a lehetőségek teljességét.

Másoknak hol a lehetőség?

Miért nem látja a szemed.

A gyerek látja, mert tiszta.

Ha az értékes Fiak elvesznek.

Attól a tied nem lesz értékesebb.

Ők már  tisztán, másképp látják.

Segítenék is egymást, ha tehetnék.

Sőt látva látja, hiszen tiszta, tudja.

Átéli és tudja, mitől kiváltságos ő.

Ó Isten emeld fel az értékeset.

Aztán majd, a tükrödet mutatja.

Nézed majd, s látod magadat.

Önmagadnak is idegen vagy.

Hova lett amit rád bíztak.

Élni,túlélni,boldogulni,

szeretnének a Sarjak.

Változz meg.

Add oda,

a fölösleges,

fölöslegesét.

Tisztulsz tőle.

Talán rá jössz.

Az ember érték.

Az élet pont ettől ép.

A fejlődni képesektől szép.

Hallani fogod újra a belső zenéd.

Azt lükteti majd a lelked,

az élet gyönyörű szép.

Van lehetőség még,

ülj le, gondold át.

Hol követted el a hibát.

Ne egyik zsebedből a másikba tedd.

Látjátok segítek, hiszen mutatom nektek.

Nyíljatok meg, a saját ritmusotokban.

Ne mások szerint, ne túl gyorsan.

Meg ne sérüljetek, ne ártsatok,

magatoknak sem kellene.

Aztán, ha kacag a lelketek.

Észreveszitek, így is lehet.

Nem a pénz, vagyon,

tesz benneteket.

Hiszen értitek,

teremteni jöttetek.

Legyen sok nektek.

Legyen a többinek annyi,

amiből valamit tud kezdeni.

Elfoglalja magát, teremt.

Nyugodtan pöffeszkedj.

Nem veszekszik,

nem kérdez.

Végre élhető,

Világ lesz.

Na  ez az,

ami most

az élet.

Az Istenre, kérlek benneteket!

Változzatok, a saját érdeketek.

Nem a pénz csinálta az embert.

Az Isten teremtésre küldte az Embert.

Nem azt mondta, urald, szerezd meg.

Nézzetek a lelketekbe,

önmagatoknak is jobb lesz.

Az Istenre kérlek benneteket!

Legyetek jó emberek!

Új oldalon

Joslas.org gondolkodom,

tehát vagyok

Köszönöm, ha elolvassátok!

Mi Atyánk ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

Mi képen a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország és a hatalom, most és mindörökké ámen.

Vigyázz a lelkedre ember!

Nehéz megtartani az élet ízét.

Kavarognak körülötted, a szél fújta mindenfélék.

Látva látni, s már átlátni, rég nem fájni, sutba vágni.

Szalad a gőg, rázkódik a háj, fut utána az új öltönnyel a lakáj.

Esemény lesz biztosan, fontosak, a fontosabbak,  a legfontosabbak.

Bárki, nem mehet ám oda, új nő, új ruha, mutassuk meg, mindent lehet.

Hiszen nem akárkik közé hívják, mehet az aktuális, éhezőkért szóló bálba.

Ó, ha látnátok kívülről magatok, földbe gyökerezne, egy körben, pörögve a lábatok.

Most éppen mit fednétek le, beburkolva szózuhatag körbeudvarolós köpönyegbe.

Újra hisznek nektek, hiszen a csomagolással, szabaddá válik szitkotok.

Rányomják a pecsétet, észre sem vették, veszik mitől fényesedik.

Mélyen ülő szempár érti már, látszik már, jaj, de kár, hiába már.

Van az Isten, egy minden, benne van mindenben, int egyet.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Istenem te áldott.

Köszönöm,

hogy már

Látok!

Szeretetből vagy, áradj!

Szeretet, szerencse mindig legyen a zsebedbe!

Aki csak teheti,

ránt egyet a sorsomon.

Mit tehetnék, hagyom.

Van az Isten tudom.

Ez az én alázatom.

Otthon vagy,

amikor a kicsiben már látod magadat.

Nem mentél sehova,

a Világ még is ott van nálad.

Szeretetben élni jó!

Gondolkodom, tehát vagyok.

Nem mint a nagyok, nem úgy.

Vagyok, ahogy lehet, ahogy azok.

Akiken nem múlik semmi, akik tudnak,

hétköznapi , egyszerű, kisemberek lenni.

Gondolkodom, mitől vagytok, sokan, nagyok.

Egymás között ezt így, elhatározzátok,

te kicsi, te nagy, te meg nem is vagy.

Ecc, pecc, kimehetsz, holnapután,

ha olyan kedvem van,

talán, beengedlek.

Én a felnőtt,

te a gyerek.

Döntöttem.

Csak így,

lehet.

Mikor, felnőtt az ember.

Erre vannak, egyéb törvények.

Nem csak az életkor határozza meg.

Lehetne felnőttnek nyilvánítani, azokat.

Akik, nem a koruk szerint fejlett agyuak.

Találkoztam gyerekekkel, akik,  felnőttebbek,

voltak a felnőtteknek hitteknél, bár a koruk,

na úgy, kiskorúak, de nem is hasonlítottak.

Micsoda meglátásaik voltak.

Olyan felnőttek által születettek,

nevelkedtek, voltak,

akik a maguk szűk

látókörükön  túl,

semmit sem láttak.

Aztán egy darabig, füleltek,

figyeltek, meghúzták magukat,

a mások által húzott határokon belül.

Ugyan látták, már jó korán a kiutat,

lehetőség nélkül, lépni nem tudtak.

Kénytelenek voltak, úgy élni,

ahogy a mondjuk felnőttek,

mikor éppen mit,

szabtak, hagytak.

Ezt a pozíciót, a felnőttet,

ahogy látom örökölni lehet.

Lehet, hogy nem mind vérszerintiek,

valami összefüggés még is csak valahol lehet.

Olyan egyformán pendülnek. A mozgatórugója mi lehet.

Jaj ne, már megint csak a pénzt ide, még többet, beszélnek,

számukra nincs egyéb történet, nem látnak.

Most már egyre többen látják őket,

ahogy szorgalmasan egy kör köré gyűlnek.

Most éppen ilyen, aztán meg olyan színűek,

képlékeny a gerinc, kilenghet.

Tényleg ennyire fontos ez,

tényleg nincs más történetetek, szegények.

Lenne egy ötletem, ha kinyitnátok a szemeteket,

meglátnátok.

Hol segíthettek,

megsúgom nektek,

ti is segíteni születtetek.

De mintha,

programozva lennétek,

elmentek e mellett.

Valahogy nem áll rá,

sehogy, a szemetek, fületek.

Elmesélem nektek.

Megy az ember, megyeget

a saját életritmusának megfelelően, ahogy lehet.

Néz, előre, le a földre, látva látja, nem tapos másra.

Bólint, köszön, integet, meghajol esetleg, megérint,

kezet ráz, nem azt érzi fúj, közben nem töri ki a frász.

Mert belülről teszi, így született, ez teljesen emberi.

Van a másik akiből felnőttet csinálnak, ráakasztanak,

sokféle, felvettet, mázat. Hangzatos szavakkal körítik,

hátha már megint megeszik. Elég lesz ráébredni amikor,

már, úgy sem lehet, másképp a történet, levedli ezeket.

Ott áll majd, még képes, ha nem majd megtámogatják.

Hiszen erről szól a történet, bejutni, jól  befészkelni.

Nem, nem lehet, mosolyszünet, elég legyen,

tudja már hol vannak a határai, mit képzel.

Nem, a maguk fajtáról szól a történet.

Egy darabig aggódtam,

kihalóban van tán a magam fajta.

De nem hála Isten, egyre többel, találkozom.

Egyre többen látnak, hallanak, várakoznak.

S ha kell, ott ahol,  véleményt mondanak.

Nagyon intelligensek, ismerik a határaikat.

Okosak, tartásosak, komoly rálátással bírnak.

Nem kell tolmács, nem az idegennyelv miatt.

Kérdezni, kérdezni, kérdezni fognak.

Nem lehet mellébeszélni, mert érzi.

Azonnal meg is jegyzi, mert látja,

jogilag is elmagyarázza, hisz  tudja.

Székben ül, a szorgalmasan igyekvő.

Feladatát sem ismerő, hozzá nem értő.

Sok-sok megalázó helyzet, építi majd,

de nem erősítve. Épül majd, lefele,

alkoholt ide, hiszen buli az élet.

Táncoltatnak, ha szól a zene.

A ritmus sem fontos,

hiszen mutatják,

Most éppen arra,

aztán  meg erre.

Így elszédülve.

Elég annyi,

a madzagot,

amin rángatják érzi.

Nem kell gondolkodni.

Hiszen itt a víz az úr.

De mekkora nagy úr.

Azért isszák meg a többit,

fogyjon el, ne  legyen belőle,

ne legyen soha többet ellenfele.

Nézd, hogy néz ki, nem lát a szeme.

Hoppá fogd aztán tedd vízre, el vele.

Aki siet, igyekszik befele, nem lát,

nem hall, jó lesz következőnek ide.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

Miképpen a mennyben,

úgy itt a földön is.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tiéd az ország és a hatalom,

most és mindörökké ámen.

Jól van, Mariskám,újra megcsináltad.

Etettem ám, rendesen a kutyádat.

Anyám!

Ott fehérben,

szinte egybeolvad,

a fehér párnával a hajad.

Égetem, a szentelt gyertyád,

érted ég Mama.

Mama!

Reggel majdnem elmentél,

pedig  templomba készültél,

de hirtelen elfáradt, a szíved.

Amikor feküdtél nagyon nagy csendben.

A kezed elernyedőben, nyirkosan, de fogtad a kezeimet.

Imádkoztunk mi ketten, s még így is milyen szépen mondtad.

Mint egy  kisleány, aki csodára várva, készül a nap áhítatára.

Tudjuk mi ketten, beszélünk gyakran róla, ha eljő a pillanat.

Nincs félelem benned, bennem sincsen, hiszen mi  tudjuk.

Most, az előszobájában vagy, Mama ne hagyd magad.

Az legyen, amit szeretnél, ha maradnál,

hiszen most láthatóan boldog vagy.

Beszéld meg a szíveddel Mama,

legyen elég erő benne,

Mama várunk sokan.

Barátaid, kutyád,

a virágos házad.

Mama gyere,

s megint,

a neved kiáltom,

az ablakból telibe.

Szeretlek, Mariskám.

S Te újra, dobálod,

a puszid nevetve,

az ablakfele.

Szeretlek,

Mama,

gyere!

Istenem!

Engedd meg!

Odaadni, ahol nincsen!

Adni teremtettél Istenem!

Már várom a lehetőségem!

Magas rezgésűnek teremtettél.

Kaptam a lehetőséget, mint a tenger.

Áradtam, áradtam, voltam, csak voltam.

Azt már tudom, hogy mi történt velem,Istenem.

A tagadásban lévők, megszabták a lehetőségeimet, Istenem.

Át kellett élnem, átéltem, voltak napjaim, nagyon kemény hónapjaim.

Megtanultam azt is Istenem, éreztem azért van, mert segíteni jöttem.

Tettem a dolgom, segítettem, adtam, megöleltem, szeretettel útjára engedtem.

Vigye tovább ő is, érezze meg, a legjobb dolog a szeretetből van bőven állapot.

Nyomd rá a pecsétet Istenem, tanítani szeretném az arra érdemeseket, ne szenvedjenek.

Senki sem szenvedni született, hagyd kérlek, áradni a tisztalelkűeket, mert áradnak rendesen a többiek.

Sűrű, homály, talány, opál, erős rezgések, a legtöbben nem tudják, mik ezek honnan, miért jönnek.

Istenem, te tudod, hogy én tudom, s azt is, vagyunk még néhányan, akik már nem találgatnak.

Várnak, túlélnek, maradnak, pedig sanyarognak, hiszen a feladat, maga a túlélés maradt.

Köszönöm Istenem, az utat, melyen a Julamami ballaghat, köszönöm a tanítványokat.

Rám találtak, áradásomban mutattam a tanuláshoz vezető utat, jönnek Uram.

Magas rezgésűek, igaziak, maradtak,szerények, ahogy teremtetted őket.

Ne szenvedjen egyetlen magas rezgésű ember sem, ne adják fel.

Hiszen ők születtek vezetőknek, intelligensek, segítőkészek.

Nem nincstelenek, és pont ez a lényeg, segítenek.

Pont azzal, hogy megtiszteltek, tanulni jöttek.

A sok- sok tudás energiája áradva.

Átadva, mutatva, amit már tudnak.

Ismétlés, már járják az utat.

Köszönöm Istenem!

Egészségesen.

Boldogulva.

Boldogan.

Vagyok.

Áradok.

Adok.

Szép napot kívánok!

Vigyázzon az Isten rátok!

Lássátok már meg a saját magatok!

Az ember nagyon egyszerű már nem lehet!

Amikor felvállalt egy kiemelt szerepet!

Az ember tapasztalni született.

Ugyan hogyan tapasztaljon,

ha elkényeztetitek,

nem lehet.

Hát,

nem,

értitek?

Ki,

ki a,

maga,

előnyére,

egész életének,

nem lehet kiváltságosa.

Lehetőséget adtatok neki,

költöttetek rá, rendesen.

Elérte, mély tisztelet, elvártátok,

ennek megfelelően, teljesített.

Áll az ember, és kérdez, és látja,  nem értik.

Nem kiáltanak tolmácsért, hátha ő érti.

Jézusom, hát ez tényleg lehetséges.

Miért ő miért, nem az értő, másokat is értő?

Szunnyadó,

soha fel nem ismerhető,

tehetséges emberek sora.

Az  őserő, nem nyers erő,

mind kettő, haladásra késztető.

Erő! Az egyik, a másikkal nem keverhető.

A nyers erő, látványos, gyorsan halad.

Az őserő lassan óvatosan, tapasztalva jő elő.

Fölemelő, gondoskodó, bölcselő, átlátó.

Miért mindig, ugyanaz a csapat.

A többiek nem ismerik,

a lehetőségeiket?

Nem feladat senkinek,

hogy ismertesse a többiekkel,

van lehetőségetek gyerekek.

Hiszen szépen fejlődhetne minden,

ha nem fednék le, zárnák el csapot.

Valamennyi mindenkit megilletne,

érettségének, tehetségének,

közismertségének megfelelően.

A mérleg késztet, arra, hogy nézd meg.

Sok mindenben tapasztalt ember-e,

ha csak nap mint nap ugyanabban.

Akkor a világ dolgaiban, rálátásban,

csak szűk látásban, hogy is van.

Nem érzed a saját határaidat

Föléd emelnek, használnak.

Mit lehetne, mit nem lehet.

Mutatják, mondják neked.

Ők tudják, te minek örülsz.

Elhiszed, szerencsés vagy.

Hiszen, már sikeres vagy.

Már, senki sem árthat.

Megfogtak, csak vagy.

Már nem magadnak.

Van pénz bőven,

megvettek.

Sokféle, embernél,

sokféle információ hiány.

A többire nem költöttetek,

meg sem ismertétek őket.

Minek alapján választotok,

miért csak ti, választotok.

Honnan tudjátok,

elég képzettek vagytok.

Ki, ki felett rendelkezhet?

Miért nem lehet ennél,

nagyobb a választék.

A Világ nem ilyen.

Az ember haladna.

Aki nem haladhat, lemarad.

Nincs számotokra mérleg.

Honnan indultál, mihez képest.

Hol tartasz, ki elégedett, ki nem.

Ilyen mérleg, miért nincsen.

Amit mi nem akarunk,nincsen,

ha tetszik, ha nem.

Így a szlogen?

Áldjon meg,

benneteket,

az Isten.

Óh, ha,

látnátok,

amit én látok.

Tátva is maradna,

egy jó időre a szátok.

Ostobaság, ostobaság.

Lám, nyiladozó- bátorság.

Egy+állomás, két állomás.

A harmadik már simán ász.

Soha nem jövő elszámolás.

Ha valamiben már elérted.

Megkaptad érte az érdemed.

Nem kínál már a sorsod mást.

Okos ember, nem vállalja, túlontúl,

az óperenciás tengeren is túl magát.

Vannak helyek, ahol ülnek a bölcsek.

A tapasztalt, okos, intelligens emberek.

Akikre a környezetük is, büszke lehet.

Hisz lát a Világ, épül az országimázs.

Levitézlett, kiszolgált, hétpróbás.

Bosszúálló, önimádó,

határ nincsen,

csak teljes homály.

Akad köztük tapasztalt,van, ász.

Mindenki más-más feladatra született.

Elvégezte, megkapta érte a megérdemeltet.

Mindenkinek meg kell kapnia amit megérdemelhet.

Csillagokig ne emeljed, mert elvégezte amire született.

A saját rezgésszinted fölé, ne hagyd emelni magadat.

Mert gyorsan kiégsz, bábu lész, s még csak éppen.

Beértél volna, annyi eszed már lehetne, nem érted.

Nem neked szól a nóta, hát leszel, vagy voltál.

Néhány gyors, fel sem fogott, húha,

gyerekeket, ne küldjetek,

látszat ......ba.

Látom takarítotok.

Hozzád szólók Istenem!

Mit miért teszek, ha teszem, hiszen.

Ezen gondolkodom, ki vagy te Istenem.

Miért nem másfele, miért ide fordítottam a fejem.

Könnyebb lett volna, némán, gyűjteni, akarni, kaparni.

Dagadni, lefogyni, látszatra dolgozni, kívül csinosodni.

Férfi szíveket, facsarni, pörögni, forogni, hivalkodni.

Látszatra barátkozni, nyájasan, csúszni, mászni.

Egy halomba, alomba tartozónak mutatkozni.

Drága holmikba egymást túl licitálva.

Bálokba járni, sokat,jókat kajálni,

hasznot hozva, együtt hálni.

Szép napokon templomba,

ájtatoskodva, befordulva,

s ezzel hivalkodva  járni.

Sietve, oly szorgalmasan,

sorsjobbítón, magamból,

nagyasszonyt csinálni.

Lehetett volna bármi.

Nem kellett volna,

a semmire várni.

De már tudom.

Ha alom,

akkor,

is jó,

hagyom.

Istenest, Istenes.

Azt hittem,egy,velem.

A hitem a lelkem, vagy,

a lelkemben, belül,

ott bennem.

Istenem.

Jó szó.

Kerek,

egész,

álmodozó.

Egy minden,

vagy, minden egy.

Kicsiben a nagy,vagy,

nagyban a kicsi is te vagy?

Egy energia áramlás körbe-körbe,

az mind a porszemek halmaza Uram.

Együtt harmóniában, láthatatlan, láthatóan.

Érezve, érzékelve, látva látni, nem  lehet bármi.

Mikor már tudja az ember, Uram, nem látomása van.

Akkor egy energia minden, egyben vagyok veled Uram?

Harmóniában veled, a világgal, önmagammal Uram?

Miért jelentkeznek újra és újra azok az emberek,

akik már ártottak eleget, segíthettek volna,

a feladatuk nem ez, inkább ártani jöttek,

nem  is nagyon leplezték ezt.

Nem érdekelte, vagy,

nem hittek benne,

vagy, azt hitték,

nem  is látom,

őket  Uram.

Sokat,

sokszor,

bántottak,

érted Uram.

Nem bántam.

Hisz vállaltam.

A te  nevedhez,

úgy gondolkodtak,

nekem nem lehet,

jogom sem Uram.

Magyarázkodtak,

megmagyarázták,

miért nem helyes ez.

Miért nem tehetem, hiszen.

Ha nem tartozom, szerintük,

.e.o.a sem, ami szerintük számít.

Akkor meg, hogy képzelem, nem,

lehet igazi, ilyet nem láttak,

nem hallottak soha.

Mi az, hogy csoda.

Hát, nem csoda.

Istenem, már teszem, védem,

magamat, a benned, való hitem.

Erős lettem, így olyan gyakran,

már nem kell kimondanom,

a te neved Istenem,

hiszen itt vagy,

már bennem.

Belém épültél,

hiszen egy,

mind egy,

Veled.

El nem,

vehetik már,

tőlem, hiszen,

hiszem.

Köszönöm Isten!

Köszönöm Istenem,

a csodálatos napot.

Harmonikus állapot,

hiszen meglátogatott.

Tulajdonképpen semmi,

sem változott ugyanazt,

láthatod, csak a kapun,

beengedtük,   ragyogott.

Átéltük a pillanat erejét,

elfeledtünk minden hiányt,

mosoly töltötte fel a szobát.

Köszönöm Istenem!

Ezt az ajándékot,

átéltem sok-sok,

boldog pillanatot.

Mindjárt másképp

látom a holnapot.

Csak nevetett,

csak kacagott.

Beragyogta,

a szobát,

a mát,

a holnapot,

meg még,

amit emlékbe,

itt hagyott.

Ez egy, jó,

hogy vagyok,

állapot.

Járjon,

ragyogó,

szerencsébe,

a lábatok.

Miért nem írhatok?

Hova lettek a sorok?

Már tudom ki vagyok.

Ti tudjátok kik vagytok?

Amíg nem tudod, ki vagy.

Mi módon segítesz a másiknak.

Keresem az öt évem, de nem lelem.

Ki magyarázza meg, miért, mi volt velem.

A vezetők vezetnek, többet tudnak mint a többiek.

Összerakják a fejüket, na most meg  mi tévők legyenek.

Amikor valakiben több minden van mint a többiekben.

Meg kellene nézni, a sok minden mire halszálható fel.

Az emberi érték, a legértékesebb, azáltal épül, minden.

Ő saját magától jön fel, ha nem segítetted, ne nyomd el.

Fejlődik az ember, ha sokféle hatás éri, ha az értékre figyel.

Látja, a legértékesebb ami a Világon fontos kell legyen, az élet.

Az ember aki tudja, mi nélkül nem lehet ember, ha nem figyel.

Ő a természetes ember, a természetre, és mindenre figyel.

Gondolkodó, gondoskodó,alapos, néha haragos, ez fontos.

Mit vársz tőle, segítsd őt, és légy az őre, egészítsd ki.

Mert neki sem adatott minden az Isten mezejében.

Ne hagyd, hogy élete, hiányok miatt, üres legyen.

A körforgás az jó módszer, megveszed a tudást.

Ő vesz rajta, szükségest, életszerűt, mást.

Már rendben, nincsen hiány, se itt se ott.

Mindenki elégedetten, mosolyog.

A feszültség,helyett lágy lett.

A nap is rájuk ragyog.

Adok-kapok,

körfogásban,

vagyok.

Ki az apátok, anyátok.

A csudába, már megint rálátok.

Meg kell tanulnom, a megközelítés módját.

Hiszen abban a helyzetben, nagyon kilóg a lóláb.

Meddig hiszik azt, hogy a mások,  nem látják.

Valóban ennyire nagy lenne a homály,

nemcsak mű, sötét a táj.

Ehhez, tehetség kell,

nem lát, nem hall,

de beszél.

Jó, hogy

ezt is,

elviszi,

a szél.

Amikor ráébredsz a valóságra,

ne uraljon el a bánat.

Úgy lépj előre,

hogy a jövőd majd,

megveregethesse a vállad.

Vigyázzátok a gyermekeiteket.

Nem mindegy milyen hatások között élnek.

Amilyen a hatás, úgy lesz fokozatosan a gyerek más.

Amikor kimentetek felelősség alól fiatalokat.

Probléma, élőmagasságokra tornyosulhat.

A fiatal megszokja, neki mindent lehet.

Csak értesíteni kell időben a szülőket.

Felelősségvállalás nélkül felnőnek.

Azt is lehet apu megóv minket.

Amit a többinek nem lehet.

Nagyfiú vagyok,

ha bátran írok.

Oda is ahova,

jár a tisztelet.

Hiszen semmi,

ártót még nem tett.

Nagyfiúnak érzi magát,

a többiek előtt.

Szegénykém,

ez a rezgés lesátoroz.

A külső igazi valóságot,

pont ettől nem látod.

Nem te vagy a felelős még.

A felelős az aki ilyen mintát mutat.

Vezetni akar, de azt sem tudja,

mi a nincs, hol van a talaj.

Egyszer csak fordul a világ.

S közelről látod mi van odaát.

Nem jobbra át, vagy balra át.

Hanem egy szépen beérett,

kiteljesedett szeretet világ.

Amikor azt látod,

koptek odaát.

Azt jelenti,

túl sok,

szutykos ,

megy át,

hát oldják,

ahogy tudják.

Jó reggelt,

emberek,

Isten áldjon benneteket!

Hova lett az írásom?

Elmentettem!

Eltűnt!

Miért?

Ha valaki találkozik vele látja,

ráismer H Nagy Júlia stílusára,

kérem küldje vissza.

Köszönöm,

hogy megtiszteltek, 24 országban,

elolvassátok nap mint nap az írásaimat.

Remélem írhatok továbbra is amennyit csak szeretnék.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a te akaratod.

Aki csak teheti, ránt egyet a sorsomon.

Mit tehetnék hagyom.

Van az Isten tudom,  ez az én alázatom.

Tisztán, a lehetőségeiden belül,

tedd a dolgodat.

Engedd felnőni,

önmagához a másikat.

Miért?

Mennyit még?

Azt tudom már,

hol hogyan nehezen.

Aztán azt hittem most,

aztán még nehezebben.

Nem lehet gondolni sem,

Meddig még, hiszen most,

kezdődik el újra minden.

A porszem valamiből,

annak függvényében,

miből,meddig,hova.

Van otthona,

már nincs,

otthona.

Pedig,

el,

se,

ment,

sehova.

Nosza,

kósza,

hírek

miatt,

szedett

-vedett.

Hátrányos,

lett a helyzet.

Megint úgy lett,

hogy a ravaszok,

tisztát mutatva,

hátadon állva,

eléd vonulva,

félre lökve,

előtted,

hátha,

észre,

sem,

veszed,

letudva,

lehúzva,

árnyékolva,

leárnyékolva,

elfáradsz.

Vannak,

jó sokan.

Így, ahogy,

ilyen, amolyan.

Már semmi sem,

elég, frissen ravaszan,

gyorsan, kell a világ és kész.

Meg áll az ész, ravaszok,

kész lehúzó áradatok.

Úgy,hiszitek,nem,

pontosan látják.

Nahát, nahát.

Van az Isten,

nem látjátok.

Kérdezzétek,

nagyanyátok.

Menjetek, már,

csak kevés,

átlátszó,

lapos,

szürke,

ilyet,

látok.

Éberen,

kell élni,

mi ez már,

hátat sem,

fordíthatok.

Az ember,

az ember,

nem olyan,

mint a ragadozó,

sötétben vadászó.

Attól, hogy az ember más,

még nem hibás.

Ha mindig,

tagadásban

vagytok,

fejlődni,

nem,

tudtok.

Ti nektek,

jó éjszakát,

kívánok.

Más időben,

szép napot,

mozdul,

úgy látom,

emelem,

a kalapot.

Itt vagy ott,

hol van a hazátok?

Ezen már gondolkodtatok?

Itt élek ebben a csodában.

S amikor kint vagyok soraimmal,

ezzel a lehetőséggel a Világban,

úgy érzem ott vagyok köztetek.

Pedig el sem hagytam a hazámat, házam.

Kedvenc reggeli gondolatom.

Otthon vagyok,

amikor a kicsiben,

már látom magamat.

Nem mentem sehova,

a világ még is ott van nálam.

Egyszer,

amikor,

a kislányomat vártam 33 évesen.

Egy család,

gombaszedés közben,

rálelt,

egy kicsi kis őzikére.

Hazavitték,

de rájöttek,

hogy a lakótelepi lakásban,

magára hagyva napközben,

nem tudnak mit kezdeni vele.

Beteg lett szegényke.

Mivel tudták,

hogy otthon várom,

a kislányom megszületését.

Elvállaltam,

gondozom, felnevelem.

Megmutattam egy orvosnak.

Azt mondta nem biztos,

hogy lesz holnap.

Nem addig a,

majd másképp,

gondoskodok róla.

Nem voltam rest,

centilitereztem,

éjszaka is,

melegítettem,

etettem.

Főztem neki rizsnyákot,

hiszen az természetes.

Megmaradt már benne az étek.

Fejlődött, ugrándozott,

hirtelen kanyaroknál meg-meg botlott.

Már szemes takarmány dukálta,

de azért a literes tejesüvegbe a tej,

cumival a végén naponta még megjárta.

Délceg legénykévé érett, látszott rajta.

Egy éjszaka kutya ugrott át a kerítésen.

Megtámadta, rohantam, hogy megvédjem.

Nagy nyugodtan azt mondja a férjem,

ugyan, meglátod,  hogy megoldja.

Valóban, így volt, hármat fordult,

egyet pördült, a kutya szűkölve,

rohant, hogy az irháját megóvja.

Mert a ZIZI névvel megáldott bak,

leszegte a fejét és csak úgy tolta,

maga előtt a szűkölő, ijedt kutyát.

Korona volt már a fején az agancsa.

Ült, a  bokor mellett, méltóságteljesen.

Szinte, beleolvadva, új környezetébe.

Hát, gondolt egyet a telefonszerelő,

megoldja akkor is a problémáját,

áthúzza a huzalát, nem vár ránk.

Nem talált otthon bennünket.

Nem lett az ötlete sikeres,

mert ZIZI látta, és felállt,

méltósággal leszegte,

agancsos  fejét...

El mesélte később,

a telefonszerelő,

ilyen gyors még,

életében nem volt.

Aztán eljött a leányka,

megszületésének napja,

hosszabbra sikerült a távol,

mint  ahogy megterveztük.

S mire hazajöttünk már,

nem állt szóba velem,

nem tudták nélkülem,

cumiztatni sem.

Lassan, lassan,

vissza kedveskedtem,

de nagyon kíváncsi volt,

ki van a babakocsiban.

Nem tehettünk mást,

mint bevitettük a,

Veszprémben,

lévő állatkertbe.

Meglátogattuk,

folyt a könnyem,

szólítgattam,

kínálgattam,

kedvence,

az alma.

Nem úgy lett,

mint a mesében.

Megbántódott, már

nem állt szóba velem.

Remélem azóta,

saját családja

körében is,

boldogul,

ZIZI úr.

Hamarosan,

sokan fognak látni.

Nem értik majd igazán,

mi is történik velük.

Beszélni róla,

nem mernek,

a többiek,

furcsának,

tartják

majd

őket.

Csupán,

oda értek,

a fejlődésben.

Minél magasabb,

rezgésbe, szintre kerülünk.

Annál tisztábban lát az eszünk.

Persze sokan azt feltételezik,

hogy a tisztán látás valami,

amikor árnyakat,

vagy egyéb más,

látomásokat lát.

De nem.

Tisztán látni,

összefüggéseiben,

meglátni valaminek,

a következményét.

Amikor generációsan,

láttam a Tenyér-Térképén.

Az összefüggéseket családon belül apai,

anyai águkon, van-e, a hozott feladatuk.

Éppen arra vonatkozóan, amitől, eddig,

szenved, és  megoldani nem lehetett.

Nagy volt az öröm benne,

és bennem , hiszen,

sokéves problémája,

feltárult és meg is,

oldódott egyben.

Van sok-sok,

sikerélményem.

Mi marad még?

Soha fel nem adjátok.

Ha az Isten azt akarta volna,

hogy csak ti legyetek, akkor,

több ember, itt  a földön nem élne.

Mint te, te,te, meg te, aztán megint te.

S kezdődik elölről minden, hosszú a végtelen.

Az már látszik, csak ők, a többi elfedve, kizárva.

Pedig, sokan vagyunk, hála Isten, mind, mind más.

Legyen, egy közös, világnyelv és értenénk egymást.

Meg az is jó lenne, ha gyermekkortól a kicsinyek,

úgy nevelkednének, hogy nincsenek különbségek.

Tiszteletben tartva, egymás párolgását, színét.

Értesülve róla, hogyan élnek, s gondolják.

Nem baj, ha egyesek másképp is látják.

Hát, csinálnának szülők iskoláját.

A többlet, ami Isten ajándéka,

ne vesse árnyékát rája.

Az nem az ő hibája,

inkább, az  ő

adottsága,

kiváltsága.

Jó lenne,

figyelni rá,

hiszen ő,

nem árt,

adva,

ad.

Jó az,

a jóknak,

ha sokáig marad.

Hisz azért van itt.

Jó példát mutasson.

Szeretetről beszéljen.

Szeretetet adjon, tanítson,

sok-sok szeretetet árasszon.