Nem veszed észre, hogy fárasztod őt?

* Hogy mondhatsz ilyet? CSAk fáradt.

Ezt mondom magamnak mindig, amikor bele kezdek egy mondatba, és látom rajta, hogy azt se tudja, mikor miről beszélek.

A válasz az, hogy túl sokat beszélek. De vajon ez jó válasz e akkor, ha naponta csak este találkozol a barátoddal, és csak röviden, tényleg röviden elmeséled a nagyobb perceket a napoddal kapcsolatban. Van hogy az első két mondat közt már másról beszél. Vagy bekérdez egy nem oda illő témát. Amiből látom, hogy kurvára nem érdekli, hogy mi folyik itt. Mi volt velem.

De hogy lehet ez? hogy míg a kapcsolat elején jófejnek találod a csajod, és érdekesnek amit mond, két év után, már nem figyelsz rá.

Hogy lehet reagálni erre?

Néha beszólok, hogy nem érdekel vagy mi?

Néha elengedem a fülem mellett elmesélem a sztoryt , miközben sokszor már alszik, és úgy veszem, hogy legalább elmesélhettem, bár fogalma sincs arról, hogy mit meséltem. Néha meg csak abba hagyom, és csöndbe várok, Várom hogy mélyen elaludjon, és akkor felálhassak az ágyról, és elfoglaljam magam egyedül a számítógép előtt.

Erre páran azt mondhatjátok, hogy együtt lakunk, hagyjak neki teret, ha aludni akar, aludjon, ne engem hallgasson. De ha hagyom, akkor minden nap elalszik, és kb semmit se mesélek magamról. Ami azért bántó. Mert mért élsz azzal, akit nem is érdekel már, hogy telt a napod.

De ÉN úgy teszek, mind ha ebbe benne lennék. Mind ha nem lennék dühös. Legalább is a reggeli „ne haragudj” mondatra azt mondom, hogy semmi baj kicsim, szeretlek. De vajon mikor érzem majd úgy, hogy nem szerethetem azt, akinek már nem vagyok vicces, aki nem élvezi a történeteim, akinek már 4 vagy több mondatnál azt a hatást váltom ki, hogy jó lenne ha kussolnék már, mert sokat beszéltem.

Furcsa érzés az higyjétek el, ha a barátod azt mondja sokat beszélsz.

Persze feltételeztem, hogy igaza van. Ezért már réges rég figyelem azt, hogy ne beszéljek túl sokat.

De mára már ez annyira csökkent, hogy ha azt mondom hogy: „ Láttam egy fiút. Akkorát esett a villamosról. Nagyon durva volt. „ Akkor már tudnom kell, hogy itt abba kell hagynom a stroyt mert egyáltalán nem érdekli, a pontos információ. Ha itt csöndbe maradok. És csak hasonlóan röviden megfogalmazom azt, hogy még mit láttam ma, vagy mi történ velem, még két sztroyt, akkor már látom, hogy alszik, vagy mást néz, vagy a kutyánkról beszél. Ennél rövidebben hogy beszélgetnétek a barátotokkal?

Míg eddig hosszú storykat meséltem magamról stb. és meghallgatta. Tetszett neki, és érdekelte. Ez vajon nem az, hogy már kissé kihült a kapcsolatunk???

De hogy lehet ez? Hisz, mindig figyeltem mindenre.

Hosszas töprengés után rájöttem, nem az én hibám.

Mint minden állítást, tényekkel kell bizonyítanom. Ezért indítom most ezt a blogot. Mivel, ez a kapcsolat volt eddig a legfontosabb, és most tudnom kell, hogy tényleg helyesen látom e azt, hogy ez így nem működik.

Bárki másképp látja ezt, vagy más nézőpontja van, nyugodtan megoszthatja, hisz fontos az, hogy más hogy látja ezt. Egy hónapot adok mától ennek.

Alá vetem a legkülönbözőbb teszteknek!

Mindennek, amit még meg lehet próbálni arra, hogy rájöjj, nem jó úton jársz. Egy hónap nem sok idő, de ha végig arra jutunk, hogy ez bukós, akkor mához pontosan egy hónap múlva, a világvége és a karácsony előtt megteszem a szükséges lépéseket.

Ezért Mindenki vegye ezt komolyan. Mindent úgy írok le, ahogy van. Nem az Én javamra. Mindig ott lesz az, ami őt igazolja.

Tennék már most egy fogadást az eseményre. Az fog kijönni, hogy mindent megtettem, és mindent helyesen látok. És bármilyen nehéz is, lépnem kell.

Tisztázzuk azt még, hogy ÉN tényleg szeretem őt, különben nem tennék ennyi lépést azért, hogy együtt maradjunk. De ha ezek nem válnak be, egy okos nő, vagy ember rájön arra, hogy mikor kell lépnie.