***Виявити логічні помилки***

**На пам’ять про те, що я існувала…**

Люди народжуються, живуть та помирають. Про те, хто вони були та як пройшли свій життєвий шлях свідчить багато фактів: те, ким вони хотіли стати та ким насправді були, те, кого вони любили та те, з ким насправді були поруч, те, як вони хотіли жити та те, як вони вмерли. Доки людську душу не взяв у полон сум та всепоглинаючий холод, людина може обирати ким їй бути, але ж коли вона стала **душевною** **калікою**, життя їй більше не належить. З іншого боку, у ній відкривається донині невідома жага до життя, полум’я, яке розгоряється з кожним болісним уколом і вже щось підсвідоме штовхає тебе на поверхню де так багато того «життєдайного кисню».

Я люблю «покалічених» людей, бо я й сама така. Людина, душу якої торкнулась мука вже не та що була раніше – вона краще. І хоча, зазвичай, таких людей суспільство уникає, таким вже не потрібно це суспільство. Ми живемо особняком та знаходимо насичення у своєму внутрішньому світі, вже не потрапляємо до цього вирію пошуку насолоди та задоволення. Ми живемо, насолоджуючись кожним ударом свого серця, лягаємо пізно аби не втратити зайві пів години життя, якщо п’ємо, то багато, якщо співаємо, то у весь голос.

Звісно, з того моменту як я змінилась, до мене все частіше навідується думка про те, що Вона мене переслідує. Смерть хоче мене як і кожного на цій планеті, але поки що я борюся, тікаю поки можу. А коли біжу, думаю… Думаю про те, що не зможу вести цей марафон вічно і коли-небудь відчиню двері, запрошу її до столу, пригощу чаєм та вона скуштує свій заповітний плід.

Я знаю, що одного разу розіб’юся об асфальт в спробі злетіти до сонця, але поки цього не сталося, в цьому світі ще буде місце для мене. Все не так погано, друзі мої, все не так погано.