Sziasztok

Nagyon régen írtam…

Tanúság teljes napok álnak mögöttem. Miközben egyre jobban próbáltam közelebb kerülni a kollégiumi közösséghez annál jobban eltávolodtam tőle. Rákellet jönnöm hogy a legtöbbet akkor tudom kihozni a koliból ha mellette élem tovább az eddigi életemet. Ezt ne úgy értsétek hogy el akartam távolódni bármitől/ vagy bárkitől aki eddig körbe vett ,csak az az érzés vett hatalmába hogy ez a koli ugyan annyira bensőséges lesz mint a Franka volt számomra.(Az elfelejtettem hogy a Frankába is évekbe telt felépíteni azokat a barátságokat.)

Egyébként nem mellesleg de beindult az egyetemi zh szezon aminek az első hullámán több kevesebb sikerrel át is mentem(az Ép anyag tanárommal még meg kell beszélnem a hogy én nem buktam meg csak valamiért az van beírva).De ne szakmázzunk.

Ami sokkal érdekesebb hogy kezeltem az alvás hiányomat vagy csak már nem veszem észre ,hogy így létezik.=)

Jakab még anno mondta hogy a nemrég átélt élmények amik igazán tombolnak bennünk. Most bennem is az országúti ferences mise és a tegnapi szülinapnak az élményei vannak meg igazán. Mindkettőben közös hogy sok régi ismerőssel találkoztam. Ezekre nekem most nagy szükségem volt mivel a koliban elkezdett egy sehova se tartozok életérzés eluralkodni rajtam ami egyre-egyre elkezdett letargiába súlytani.

Most az idő szüke miatt csak ennyit írnék mivel szeretnék minél hamarabb ágyba kerülni, de megpróbálom a jövő heti levelemet már a héten elkezdeni megírni, hogy több dolog jusson eszembe és hogy veletek együtt küldjem be.

Cao cao és Jó éjszakát! (már aki ma olvassa el)