Κωνσταντίνος Καραμανλής Β3

Λογοτεχνία

Φανταστείτε ότι ο στρατιώτης που σκοτώνει τον νέο στρατιώτη γραφεί γράμμα στην αγαπημένη το αναφέροντας της το περιστατικό.

Αγαπημένη Nellie σου στέλνω αυτό το γράμμα από την κατασκήνωση του στρατού για να σου πω ότι είμαι ζωντανός και τελικά νικήσαμε τον πόλεμο. Κατά τα άλλα νιώθω απαίσια για αυτό που έκανα και ευχόμουν να μην το είχα κάνει. Όπως πήγαινα να πιω νερό από την λιμνούλα και να πλυθώ από τα χώματα είδα έναν εχθρό να θέλει και αυτός να πλυθεί και να ξεκουραστεί από τον πόλεμο άλλα ακόμα τυφλωμένος που ήμουν από τον πόλεμο τον σημάδεψα και αυτός είπε: -Μη, σε παρακαλώ αδελφέ μου, είμαι σαν και εσένα έχω και εγώ οικογένεια μην μου ρίξεις. Μα εγώ τυφλωμένος ακόμα από τον πόλεμο του έριξα στην καρδιά “critical hit” όταν άρχισα μετά από λίγα λεπτά, όταν κατάλαβα τι έκανα ήμουν πανικοβλημένος και δεν ήξερα τι να κάνω , ένιωθα σαν να πέθανε ο αδελφός μου ή ένας γνωστός μου. Προσπάθεια να τον σηκώσω να τον καλύψω την πληγή μα ήταν ήδη πολύ αργά ,δεν ήταν ζεστός πια, ούτε η κάρδια του χτυπούσε. Νιώθω σαν εγκληματίας, σε παρακαλώ στείλε μου κάτι για να με κάνεις να ξεχάσω.

-Themonk1 –Κωνσταντίνος Καραμανλής-Diveskin-