Autor: Adámková Nikola

Škola: ZŠ a MŠ Habry, 9. A

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Novotná

Moje rodina je stále s něčím nespokojená, moji rodiče mě do všeho tlačí a nezajímá je můj názor. Všem v mé rodině jde o to, abych měla co nejlepší známky, co nejlepší chování a abych dělala to, co oni uznají za vhodné, to, co je pro ně správné. Ale jednoho dne tomu všemu byl konec!

Všechno to začalo takhle. Jednoho dne jsem šla ze školy, po náročném školním dopoledni jsem toho měla až nad hlavu, byl sice pátek, ale učitelé nás vůbec nešetřili. Venku byla tuhá zima a já zabalená v teplé bundě a dlouhatánské šále šla po ulici, která byla celá zledovatělá. Stále mi klouzaly nohy, až jsem najednou sklouzla po náledí tak, že jsem zastavila až před autobusovým nádražím. Cítila jsem se velice trapně a zrudla jsem až po konečky vlasů, protože nástupiště bylo přímo narvané nedočkavými lidmi, kteří můj trapas brali jako zpestření dlouhého čekání. Když jsem se začala zvedat, zjistila jsem, že mi chybí jedna bota, začala jsem ji očima hledat, když jsem náhle spatřila něčí ruku, jak mi mojí botu podává. Byl to kluk.

Jak jsem uviděla jeho krásné hnědé oči, cítila jsem, jak mi v břiše poletují motýlci a jak mi zrychleně bije srdce, byla to láska na první pohled. Byla jsem jako zmražená a nedařilo se mi vstát, musel mi pomoci, ten dotek mě úplně zelektrizoval. S tím klukem se musím více seznámit, řekla jsem si. A jelikož věřím na osud, bylo mi jasné, že tahle událost se nastala pro nic za nic. Ten kluk se jmenoval Kryštof, jak se mi později představil, když jsme si po mém trapasu povídali v autobuse, mluvili jsme o všedních záležitostech jako je škola, koníčky. Dozvěděla jsem se, že chodí na právnickou fakultu Univerzity Karlovy a že jeho největším koníčkem je jeho border kolie Max, se kterou jezdí na závody v agility, což byl od malička můj sen. Ten kluk se mi čím dál tím víc líbil, nejen, že byl hezký, ale zároveň se s ním dalo skvěle povídat. Přesně takové kluky mám ráda, žádné namachrované „blbečky“. Vyměnili jsme si telefonní čísla a po pár smskách jsme si domluvili naše první rande.

Toho dne jsme se sešli na Václavském náměstí před sochou sv. Václava, Kryštof tam na mě již čekal, což mě náramně potěšilo, protože to bylo moje první rande v životě a já se bála, že nepřijde. Zašli jsme do kavárny Rakvička na zmrzlinový pohár a kafíčko, byl velice pozorný a choval se ke mně, jako bych byla někdo výjimečný, ne jenom nějaká obyčejná holka. Ze začátku jsme sice oba měli děsnou trému, ale jak z nás opadávala, náš hovor se rozproudil, a kdybych si nevšimla, kolik je hodin, normálně bych se zapomněla. Oba jsme se do sebe zamilovali již ten večer, jak jsme si zanedlouho vzájemně přiznali, ale stále jsme byli stydliví a k ničemu víc nedošlo. Po pár dalších schůzkách, kdy jsem byla, čím dál tím víc přesvědčená, že je to „on“, jsme spolu začali chodit a já zažívala nejkrásnější období svého života. Nic jiného pro mě neexistovalo, jen on.

Svým rodičům jsem musela lhát a pokaždé, když jsme měli schůzku, jsem tvrdila, že jsem ve škole a pomáhám doučovat mladší žáky, což se mým rodičům velice zamlouvalo (bylo to dost dobré pro jejich dceru). Jednoho dne ale ten krásný sen skončil, byli jsme zrovna v „naší“ kavárně Rakvička na čaji, který jsme si dávali vždy po dlouhé zimní procházce, povídali jsme si a jsem skoro přeslechla zvonit svůj telefon. Byla to moje mamina, normálně jsem jí telefon zvedla a čekala, že bude chtít něco nakoupit nebo tak, ale z jejího hlasu jsem slyšela jen odměřenost a naštvanost. Bylo mi jasné, že se něco děje, něco vážnější, musela jsem okamžitě domů. Kryštof o mém zatajování a o tom, jak to doma mám, dobře věděl a tak mě dovezl autem až na sídliště, abych byla doma co nejdříve. Když jsem vešla do bytu, všude bylo ticho a moji rodiče seděli v obývacím pokoji, určitě čekali na mě. Maminka vypadala naštvaně, hned v ten okamžik mi došlo, co se nejspíš stalo, moje lži praskly, což se dalo očekávat (už trvaly dva měsíce a my jen čekali, kdy se tak stane). Doma začala velká hádka, že jsem ještě mladá, dělám ostudu celé rodině, kašlu na školu a spousta dalších výtek. Samozřejmě mi máma Kryštofa zatrhla a vůbec mě nepustila ke slovu a se slovy: „Lenko, doufám, že jsi chytrá holka a nemíníš se tahat s nějakým cizím chlapcem po ulicích,“ to ukončila. Chtěla jsem jí odporovat, něco jí říct, ale otec na mě udělal oči ve stylu, nech to být. On totiž nesnášel hádky a kdykoliv mělo k nějaké dojít, byl na straně matky a nikdy nic neřekl. Práskla jsem dveřmi a zalezla do svého pokoje, začala jsem přemýšlet co dál, není mi ještě ani osmnáct, odejít z domu nemám kam a sama se neuživím, ale ztratit Kryštofa jsem opravdu nechtěla, byl to jediný člověk, který mi rozuměl. Mám mu napsat, nemám mu napsat, běhalo mi hlavou. Od teď mě matka bude hlídat, jezdit pro mě do školy, není šance, kdy se dál stýkat. Nakonec jsem se rozhodla, že mu psát nebudu, nechám to být, časem na mě určitě zapomene, a i když mě to pořádně bolí, já určitě taky.

Večer mi volal, ale já mu to nevzala, nemohla jsem, začala jsem se řídit heslem, sejde z očí, sejde z mysli a mobil si vypnula.

Druhý den zrovna začínaly jarní prázdniny a my jeli k babičce na Moravu. Byla jsem za to docela vděčná, doma bych se akorát trápila, u babičky na něj určitě zapomenu! Ale už po cestě mi bylo jasné, že to nepůjde, v rádiu hráli samé zamilované písničky a já nemohla přestat vzpomínat na naše krásné chvíle.

Když jsme přijeli k babičce, začalo, jako tradičně, velké rodinné vítání. Jelikož tam na nás čekala mámina sestra i s dětmi, bylo to na dlouho. No s dětmi je moc široký pojem, přijela její nejstarší dcera Klára z prvního manželství, které už osmnáct bylo, dále její další dvě dcery z druhého manželství. Veronika a Natálie, jsou to dvojčata a je jim deset let. Po přivítání nás čekal tradiční oběd, domácí kachna a knedlíky. Když jsme všechno to nezdravé jídlo snědli a naši si popovídali s prarodiči a tetou, tak jsme s Klárou u babičky a dědy na celý týden osaměly. Vyrazily jsme na procházku. Nejdříve jsme rozebraly školu a otravné učitele a hned poté se dostaly na kluky. Jen jak Klára vyslovila větu, jestli nějakého mám, píchlo mě u srdce a začala jsem brečet. Celý náš příběh jsem sestřence vysvětlila. Pořádně se mi ulevilo, že jsem se mohla někomu svěřit. Klára byla se vším hned hotová! „Jsi už skoro dospělá a tvoje máma ti může jenom poradit, ale ne ti ho zakazovat, určitě to nějak půjde vyřešit, a pokud ne, já mám v Praze svůj vlastní byt, takže kdyby se cokoliv dělo, zavolej a můžeš u mě spát a bydlet, jak dlouho chceš. Promiň, sestřenko, ale jsi podle mě tak trochu „pitomá“, myslíš, že on si nezaslouží vědět, co se děje?!“ řekla mi a já hned vyrazila Kryštofovi zavolat. Teď se děj vůle boží, napadlo mě. Vyťukala jsem jeho číslo a vyčkávala, jestli mi to zvedne.

Po chvíli mi to zvedl, ale nic neříkal, omluvila jsem se mu a všechno mu vysvětlila, jak se co má a co se stalo. Ihned to pochopil a řekl mi, že mě děsně miluje, ale jestli nechci mít problémy v rodině, tak že to naprosto chápe. „Taky tě miluju a nechci tě ztratit, ale nevím, jak dál, zkusím naše přemluvit, nějak to snad zvládneme, jestli mi pomůžeš?“ řekla jsem mu. Rozloučili jsme se asi tak až po dvaceti minutách, kdy mě celou dobu uklidňoval, že pokud nebudu sama chtít, on že mě neopustí.

I když jsem měla celé prázdniny o čem přemýšlet, celkem jsem si je užívala, s holkama jsme se parádně vyblbly a večer mě čekaly sladké telefonáty s mým miláčkem. Přes den jsme si občas vyměnili nějakou tu smsku, protože byl miláček na brigádě, neměl tolik času mi odepisovat. Než jsem se nadála, byl pátek a pro mě si přijeli rodiče, byla jsem z toho setkání celkem vystresovaná, protože jsem chtěla navázat na téma Kryštof. S Klárou jsme byly domluvené, že jí hned zavolám, a kdyby něco, přijedu k ní do bytečku, od kterého mi dala klíče, protože sama přijede až v neděli. Doufala jsem, že je nebudu muset použít, ale člověk nikdy neví.

Doma jsem nevěděla, jak začít a tak jsem normálně vešla a oznámila rodičům, že jim chci něco říct, na něčem se domluvit.

„Já Kryštofa miluju a on mě také,“ začala jsem, ale matka mi odsekla, „Koho tohle zajímá, my už jsme ti řekli svůj názor a ten se nezmění.“ „Za dva měsíce jsem už dospělá a můžu si se svým životem dělat, co chci, nechci vaše peníze, nechci nic, najdu si brigádu, budu si vydělávat a pokud školu nedodělám, můžete za to vy!“ Práskla jsem dveřmi a sbalila si věci. Hned jsem volala Kryštofovi, jak to všechno dopadlo. Nebyl z toho příliš nadšený, protože chtěl, abych dodělala školu a měla se dobře, nemusela se handrkovat kvůli každé koruně jako on. Domluvili jsme se, že se sejdeme u Rakvičky a všechno to v klidu probereme.

Když jsem tam došla, Kryštof byl ještě asi na cestě, protože na mě ještě nečekal, a tak jsem si dala čaj a čekala. Když přijel, políbil mě a ptal se mě, co hodlám dělat, kde chci bydlet a tak. Jenže já věděla jedině to, že bydlet můžu u Kláry, nic víc, nic míň, ale zatím mi to stačilo. Sebrali jsme se a šli ke Kláře. Tam vymýšleli, co bude dál. Kryštofa napadlo, že bychom mohli dojít k nám domů spolu, že by to mým rodičům vysvětlil a potom se uvidí. Pustili si film, objímali se a líbali, co kdyby to byly naše poslední chvíle a my už neměli šanci být spolu. Líbali jsme se tak vášnivě, až jsme se oba vzrušili. Kryštof se odtáhnul, protože jsme se spolu ještě nemilovali a pro oba dva to mělo být poprvé a nechtěli jsme to uspěchat. Když mi Kryštof řekl, že se ještě s nikým nemiloval, nechtěla jsem mu to věřit, ale on mi to vysvětlil tak, že chtěl počkat na tu pravou, na tu, kterou bude milovat jako mě. Ale já už jsem to chtěla, moc jsem to chtěla a tak jsem ho začala líbat na krku. Přetáhla jsem mu tričko přes hlavu a líbala ho po celém těle. Kryštof mi to oplácel, ale ještě před tím se ujistil, že to také chci. A já chtěla a moc. Pomalu jsme se oba vysvlékli a opláceli si doteky…..

Ráno jsem se probudila celá rozlámaná, umilovaná a zároveň děsně šťastná. Zapnula jsem si telefon a čekala, co se bude dít, kromě pár nepřijatých hovorů od mámy, jednoho také od Kláry, se nedělo nic zvláštního. Kláře jsem zavolala, že jsem u ní v bytě, ale že nevím, jestli tady budu ještě večer.

Odpoledne jsme se s Kryštofem rozhodli vydat se k nám domů, no rozhodli, to spíše Kryštof rozhodl za mě, já jsem se to snažila celou dobu oddálit. Nakonec mě přece jenom dostal do auta a odvezl. Po cestě jsme ještě koupili kytici růží pro moji maminu. Přede dveřmi jsem chvíli váhala, jestli zazvonit, ale nebylo kam utéct, zazvonila jsem a čekala, co se bude dít. Otevřel nám táta a jakoby spiklenecky nám ukázal, že nám drží palce. To bych od něj nikdy nečekala. Vešli jsme do obýváku, kde seděla máma se založenýma rukama a koukala na nějakou blbost v televizi. Kryštof ji zdvořile pozdravil, představil se, předal květinu a máma odešla do kuchyně, nevypadala zrovna nadšeně, ale co nám zbývalo, musíme to alespoň zkusit. Máma uvařila kafe a chvíli bylo pěkné dusno. To ticho prolomil až můj miláček, začal s tím, že nevidí, důvod, pro který bychom se nemohli dále stýkat, že samozřejmě nechce nijak ničit naší rodinu, ale jelikož se milujeme a oba chceme být spolu, není jiná cesta, než se rozumně domluvit. Matka mu řekla, že s námi nemá o čem mluvit, že chce, aby její dcera v klidu dostudovala a ne se hned vdávala nebo snad hůř si pořizovala rodinu. Já už jsem opravdu nemohla poslouchat ty její kecy a musela něco říct: „Mami, je to můj život a já si opravdu nemíním teď zakládat rodinu ani nic podobného, chci po tobě jenom to, aby si respektovala můj a Kryštofův vztah, protože pokud nezačneš, já se odstěhuju a budu s Kryštofem, ať se ti to líbí nebo ne!“ „Tak vypadni, ale pamatuj si, že odteď nejsi moje dcera!“

Táta s námi šel ven a domluvili jsme se, že si zítra zavoláme a někde se sejdeme. Hned po škole a něco vymyslíme.

Odjeli jsme tedy ke Kláře a přemýšleli co dál. Napadlo nás jediné možné řešení. Domluvit se s tátou, aby mi posílala měsíčně nějakou částku a Kryštof přidá svoje peníze od rodičů, odhlásí se z koleje a najdeme si spolu nějaký malý byteček a nějak to zvládneme spolu, nic jiného jsme v tu chvíli nevymysleli.

A přitom se druhý den všechno vyřešilo samo, s tátou jsme se sešli, jak jinak než v Rakvičce. Táta mi nabídl úplně jinou možnost, stokrát lepší. „Víš, jak jsem mluvil o tom bytě po mojí matce, zrovna před čtrnácti dny vypověděli smlouvu ti noví nájemníci, tak mě napadlo, že byste mohli s Kryštofem bydlet tam, pokud teda chcete bydlet spolu, samozřejmě ti budu měsíčně posílat nějaké peníze, ale musíš mi slíbit, že doděláš školu a pokusíš se o vysokou a nebudeš vyvádět hlouposti. Maminka se snad časem zklidní a usmíříte se, ale i potom můžete bydlet v bytě po babičce.“

Hned jsem běžela tu novinu říci Kryštofovi, už na mě čekal před jeho školou. Oba jsme byli hrozně šťastní, byla to skoro pohádka až na tu mojí mámu, všechno šlo opravdu rychle, ještě ten večer jsme si přestěhovali nejdůležitější věci do našeho nového hnízdečka lásky a oba jsme byli děsně šťastní, až jsme z toho usnuli jako dva andílci.

Dále šlo všechno jako po másle, zabydleli jsme se přímo královsky a žili spolu opravdu velice šťastně. A co bude dál? To je mi teď jedno, pokud nám to vydrží, budu šťastná a pokud ne, vím jedno, Kryštof mě naučil pořádně žít a užívat života, naučil mě jeho smyslu, o kterém jsem dosud nevěděla.