Kanadská příroda

Bílý sever, čistota, nepoznanost, to všechno jsou synonyma kanadské přírody. Na jihu hřmící Niagarské vodopády, zuřící voda, pěna vstupující do neznáma. Stovky jezer, jimž dominuje pět obrovských slz, tak výrazných, jak kdyby pocházely z té nejnešťastnější lásky.

Nejzalesněnější plocha světa, armáda stromů, neprůchodná zelená pevnost. Okolo blankytně čirá voda, místy klidná jako duše dítěte, jinde nestálá jako život závislého. Uprostřed balvany, nesmrtelné, mající lék na věčný život. Voda je omývající jim nedovolí jakékoli vrásky. Celé toto divadlo ohraničuje opona hor, na jejímž hřbetu leží bílé chladné polštáře.

Před bránou do ledového království je rozprostřená hnědá pláň, neutrální, bez pocitů kladných, či záporných. Toto místo zdrsňují drny trav, ale ty jsou vlastně pouhou iluzí v pocitu, který se nedá vyjádřit. Kilometry beznaděje, bizoni pobíhající jako neuspořádané myšlenky. V dáli hory, které otvírají cestu do prázdnoty.

Sever zahalený v bílé křišťálové dece, led, strnulost. Nepoznaná místa, odtrhnutá ledovou stěnou od celého světa. Nezničená, nedobytá pevnost, kterou lidstvo zatím nedokázalo získat. Příroda vládnoucí pevnou rukou. V noci hraje své barevné představení nad obzorem. Barvy výrazné trvající po celý rok, každou noc.

Radost, radost, radost, deprese- období v Kanadě jsou lehce nevyrovnanými jedinci. Od svěží zelenosti probrané se z letargie, k duhovému plášti lesů, až ke kostnaté prázdnotě ukončující celý cyklus. Místo svobodné, neovlivněné, čisté. Je to nejspíše ryzí demokracie v přírodě. Sama si určuje svoji míru volnosti, budoucnost i pravidla.