# Opravdový příběh Oddysea

H. Alber/M. Dagnan, M. Balejová, R. Drössler

Opravdový příběh Odyssea, zvaného rovněž Ulisses, definitivně končí na jednom z menších ostrovů středozemního moře.

Oslněn neobvyklou krásou žen, které obývaly tuto skalnatou pevninu, odzbrojen jejich zpěvem, který jsme schopni pochopit jako vnitřní hlas probouzející se lásky k sobě. Odysseus zůstal na ostrově sirén, nikdy se nevrátil do vlasti, domů, ke starostem, které na něj čekaly. Poslední poznámka v jeho lodním deníku, kromě obyčejných zpráv spojených s navigací, obsahuje několik vět zcela osobních a dojemně upřímných.

Tehdy unaven vítězstvími, opojen slávou, pocítil náhle panický strach z probouzejícího se utrpení všedních dnů, rozhodl se nevrátit.

Rozhodl se nevrátit, zcela jistě se škodou k mýtu, ale možná s užitkem pro sebe, jako žalozpěv zrazených ideálů, zní zpěv Penelopy.

Z tvých neznámých cest

Vrať se zpět já nemůžu snést

Svou samotu zlou, pomoz mi,

Vrať se, zastav ten zlý čas

Vrať se už, já čekám, vrať

Z prokletých a zrádných vod.

Vrať se už, vrať se, čekám

Pomoz mi, vrať se prosím, vrať

Vrať se už, vrať se, čekám

Přijď prosím, přijď

Přijď já čekám, přijď

Z tvých neznámých cest

Vrať se už, vrať se, čekám

Přijď, pomoz mi, prosím, přijď

Vrať se už, konečně se vrať

Z proklatých a zrádných vod

Vrať se už, vrať se, čekám

Vrať se mi

Pomoz mi, zastav ten zlý čas