Prechádzala som sa večer po meste a rozmýšľala: „Urobiť to?” Tak veľmi som si želala mať po všetkých problémoch a cítiť konečne slobodu. Nedokázala som to, nejaký malý plamienok vo mne stále horel a udržiaval ma pri živote.

„Poviem jej to?” pár mesiacov som sa odhodlávala či poviem Linde o mojich pokusoch o vzatí si života. Trocha mi bolo ľúto, že si nikto nič nevšimol, no, asi som dobrá herečka.

„No a potom sme šli na ten hrad a...Olívia? Veď ty ma vôbec nepočúvaš.” vytrhla ma z myšlienok najlepšia kamarátka Linda.

Mala pravdu, nevnímala som ju, rozmýšľala som nad tým ako a či jej to vôbec povedať. Veď nakoniec, čo by s tým mohla robiť? Ktovie čo by si o mne myslela.

„Hmm, áno počúvam ťa” odvetila som.

„Áno? Tak čo som vravela?”

„Neviem” odhalila ma.

„Tak sem s tým, čo sa stalo?” začala vyzvedať.

Ach, prečo len na mňa vyvalila tie tvoje veľké zelené očiská, ktorým by aj nepriateľ vyzradil svoje tajomstvá.

„No...ja...vieš ako sa naši hádajú a babka..” šlo to zo mňa ako z chlpatej deky.

„Olívia, som tu pre teba, nemusíš sa báť povedať mi čokoľvek” povedala to takým ukľudňujúcim hlasom až ma to rozplakalo.

Cez plač som jej to všetko vyrozprávala, rozplakala sa aj ona.

„Prepáč Olívia, mrzí ma to.” objímala ma.

Hodiny som jej o tom rozprávala.

„Sľubujem.” musela som jej sľúbiť, že jej budem vravieť všetko aj keď mi bude ťažko.

Prešli týždne a nič sa veľmi nezmenilo, stále mi bolo na nič ale snažila som sa. Po pár mesiacoch sa to zlepšovalo a zlepšovalo. A teraz som tu, nevzdala som to a dosiahla som pre seba nemožné.

Spievam: „ And I know that I can survive I'll walk through fire to save my life,” slnko mi hreje do tváre, tancujem a uvedomujem si, že na to mám, že dokážem urobiť svoj život taký aký chcem aby bol.

314