Αγαπημένα μου Δευτεράκια,

Ελπίζω κι εύχομαι να είστε όλοι καλά! Στην καθημερινή ενασχόληση με το διαδίκτυο διάβασα κάτι που μου άρεσε πολύ και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας. Άλλωστε το να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε είναι δύσκολο αλλά και ωφέλιμο συνάμα.

"Μονόλογος ενός απρόσμενου ιού".

Αν θέλετε, μου γράφετε γύρω από ποια θέματα προβληματιστήκατε. (mail: isirimi@gmail.com)

Δεν είμαι ορατός, παρά μόνον με μικροσκόπιο.
Η έλευσή μου σας έφερε συλλογικά το αίσθημα
της απειλής, του φόβου, τη σκέψη του θανάτου.

Η απειλή κι ο φόβος για την υγεία, τη ζωή,
για τον τρόπο ζωής και την οικονομία σας,
απλώθηκαν αστραπιαία και χειραγωγούν στο έπακρο
δισεκατομμύρια κατοίκων του πλανήτη.

Σας έκανα να δείτε με άλλη ματιά
τη ζωή, τα αιτούμενα, τις σχέσεις, τις επιδιώξεις,
τα ένστικτα που με δυσκολία χειραγωγείτε.

Εγώ, ένας αόρατος ιός,
κατάργησα τα σύνορα
χαρίζοντας κοινό πόνο και φόβο.

Εξαιτίας μου
εκλαμβάνετε την ελευθερία ως δεύτερη επιλογή.
Αρκεί
να συνεχίσετε να ζείτε, ανεξαρτήτως όρων ζωής.

Καλοδεχτήκατε
τις εντολές των εξουσιών που σας διαφεντεύουν,
αφού αυτές τώρα ξέρουν...

Μετέτρεψα ολόκληρο τον πλανήτη σε μια φυλακή
με κελιά τα σπίτια σας.

Σας έκανα να νιώθετε ευτυχείς
που σας απάλλαξα της ευθύνης,
της επιλογής, των αποφάσεων,

μιας και εκτελείτε μόνον
αυτό που σας υπαγορεύουν οι ειδικοί.

Η απειλή μου
έχει την ίδια δύναμη για πλούσιους και φτωχούς,
σας έκανε να νιώσετε όλοι ίσοι.

Δυνάμωσα στο έπακρο
την τυχαιότητα, το άγνωστο, την αβεβαιότητα,
την ανάγκη σας για επικοινωνία.

Είμαι η αιτία αναίρεσης αποφάσεων,
ιεραρχιών, προγραμματισμών,

επαφών, ταξιδιών, στόχων ζωής,
ως και της πρόσληψης της έννοιας του χρόνου.

Σας εξουσιάζω.

Τώρα καταλαβαίνετε την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Σας ανάγκασα να τη βάλετε
πάνω από μικροσυμφέροντα, φτηνές συναλλαγές.

Γκρεμίζω σταδιακά το οικοδόμημα που φτιάξατε
με οικονομίες της αγοράς,
αθέμιτους ανταγωνισμούς,
χρηματιστήρια, ολιγοπώλια.

Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι η γνώση,
η ανθρώπινη δίψα για έρευνα, ανακαλύψεις,
έχει μοναδική αξία.

Οι κάτοχοι της γνώσης πάντα είχαν τη δύναμη.

Η ανησυχία τους να βρουν το νέο
αξιοποιούσε την ευφυία και τις ικανότητές τους.

Όλοι προστρέχετε στους φορείς της γνώσης.

Αυτοί έχουν τη δύναμη
να βρουν φάρμακα, εμβόλια,

να σας απαλλάξουν από την απειλή,
την αρρώστια, το θάνατο, από μένα.

Τώρα, όσο ποτέ,
εισπράττετε τη δύναμη της ελπίδας,

του ισχυρού αντίδοτου στον φόβο
που σας έχει κατακλύσει.

Ελπίζετε
στην ανακάλυψη ενός θεραπευτικού φαρμάκου,
ενός εσαεί προστατευτικού από μένα εμβολίου.

Ελπίζετε
το οδυνηρό πέρασμά μου από τον πλανήτη
να είναι όσο γίνεται βραχύ.

Ελπίζετε να μη σας λείψουν
χρήματα, τρόφιμα, καύσιμα, νερό.

Ελπίζετε να σωθείτε.

Αλλά δεν καταλάβατε τη μεγάλη αλλαγή
που ήδη έφερα στην υπόλοιπη ζωή σας.

Τώρα αναδείχτηκε
το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής
και η μικρότητά της.

Μεγαλείο,
μέσα από την αλληλεγγύη,

τη συμπαράσταση, τον πάγκοινο αγώνα,
την πολύτιμη μοιρασιά, τις σωτήριες πληροφορίες.

Μέσα από τη μεταστροφή γνώμης
και αναγνώριση ανθρώπων

που αλόγιστα υποτιμούσατε
- ως και λοιδορούσατε - ως χθες,

όπως γιατρών, νοσηλευτών, δημοσιογράφων,
αστυνομικών, στρατιωτικών και πολλών άλλων.

Μικρότητα,
με τον βάρβαρο διαγκωνισμό

να αδειάζετε τα ράφια των υπεραγωρών,
αγνοώντας τις ανάγκες των άλλων.

Με την αλόγιστη αγορά
αντισηπτικών, μασκών,
και άλλων πολύτιμων αγαθών.

Διόγκωση του υπερφίαλου εγώ σας,
με εγκληματική την αδιαφορία, αν η πλεονεξία σας,
είναι αιτία δραματικών ελλείψεων για τους άλλους...

Στο περίκλειστο των σπιτιών - κελιών σας
δοκιμάζονται σχέσεις, αλήθειες, αντοχές.

Έγκλειστοι
αναμετρούνται με όσα έκρυβαν,

αναγκάζονται να σκεφτούν όσα αγνοούσαν,
όσα θεωρούσαν αυτονόητα.

Αναρωτιέμαι:

Πόσοι από σας θα αγαπηθείτε ξανά;
Πόσοι θα πλησιάσετε πραγματικά ο ένας τον άλλον;

Πόσοι θα σφαγιαστείτε μεταξύ σας;
Πόσοι θα ανακαλύψετε πόσο ξένοι είστε;

Πόσοι θα νιώσετε την πλασματική σας συνύπαρξη,
υποδουλωμένοι σε συμβάσεις και στερεότυπα;

Πόσοι σκεφτήκατε συνανθρώπους σας
που ζουν μόνοι,

που έχουν ψυχολογικά προβλήματα,
είναι άρρωστοι, ηλικιωμένοι;

Στον φόβο της εξάπλωσής μου,
ζείτε για πρώτη φορά το απίστευτο:

Είστε όλοι ύποπτοι για όλους τους άλλους
και όλοι οι άλλοι είναι ύποπτοι για σας.

Σε λίγο θα φοβάστε ως και τον εαυτό σας.

Ήδη
δεν αγγίζετε το πρόσωπό σας, το ίδιο το κορμί σας.
Από φόβο. Από καχυποψία.

Το πλέον πιθανό είναι, ότι τελικά θα με εξοντώσετε.

Όμως σας βεβαιώ ότι μετά το πέρασμά μου,
ο κόσμος σας δεν θα είναι ο ίδιος.

Απλώς μένω με τη διερώτηση:

Θα έχετε γίνει άγρια θηρία ή καλύτεροι άνθρωποι;

Να παραμείνετε αυτό που είστε,
το αποκλείω.