Du lyssnar inte längre på mig.
Eller kanske hör du mig inte.

För du finns inte kvar.
Ändå lämnar du mig inte i fred.
Du kommer och går, när jag minst anar det.

Och du vägrar låta mig vara.
De lätsas som om de inte ser dig.
Eller så ser de dig inte, på riktigt.

Fast det kan jag bara inte tro på.
Din närvaro är ju så påtaglig, påträngande.
Uppenbar.
Om jag bara kan komma lite närmre,
försöka förstå dig.
Lista ut varför du vägrar försvinna.

Lämna mig ifred
Vi hade ätit mat och allt var väl egentligen som vanligt. Fast ändå inte.

För du var ju där. Men ändå inte.
Ibländ drömer jag riktigt hemska saker.
Jag kan inte rå för det.

Bara försvinn!
Det är någonting med husen här. Stora, tomma ödsla. 
Familjer personer människor staplake ovanpå varandra.

Våning efter våning.

Någonstans mitt i massan finns jag.
Allting skakar på grund av dig.
Och när du sedan slutligen lämnar mig
kanske du tror
att jag ska falla isär,
Sma sma skärvor av det jag var, 
den jag var, 
utspridda för alla runt omkring 
alt plocka upp och göra som de vill med.
Men du anar inte hur fel du har.