Autor: Soňa Findová

Škola: ZŠ a MŠ Habry, 9. A

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Novotná

Jmenuji se Dominik, za dva měsíce mi bude šestnáct let. Jsem vysoký špinavý blonďák. Mám modrošedé oči. Postavu mám docela vysportovanou. Mohl bych říct, že jsem vysněným klukem mnoha dívek, ale na holky já nemám ani pomyšlení. Jsem prvním rokem na gymnáziu. Se studiem nemám žádné problémy. Taktéž s chováním. Nejsem rebel, flákač ani rváč jako většina mých vrstevníků. Nikdy jsem nepil, nekouřil ani nebral jiné omamné látky. Maminka mě má velice ráda, ale nějak si nestačila všimnout, že mi není šest jako mé mladší sestřičce Adélce. Ale i přes to mám maminku také velmi rád, proto se nepokouším dělat žádné velké problémy. Tatínek umřel při autonehodě, když byla Adélka docela malé miminko. Musel jsem mamince pomáhat a starat se o Adélku. Nikdy si nepouštím nahlas hudbu, mám partu skvělých kluků. Nikdy nic nedělám zbytečně, snažím se dělat všechno tak, jak si to maminka přeje. Mám spoustu koníčků. Mezi moje koníčky patří hudba, filmy, sport, čtení knih a letadla.

Začneme pěkně od začátku. Hudba je asi můj jediný koníček, kterému se mohu věnovat za jakékoli nálady. Písničky, které poslouchám ve špatné náladě, jsou spíše pomalé a ty, co poslouchám v dobré náladě, jsou rychlé a melodické. Většinou poslouchám vyloženě českou hudbu. Mezi moje nejoblíbenější skupiny patří Wanastowi Vjecy, Lucie, Kabát a další podobně hrající skupiny nebo zpěváci. Ale když v rádiu hrají pěknou písničku od cizího zpěváka, nebo když dostanu tip od někoho ze svých dobrých kamarádů, nelením a najdu si ji na internetu a rád si ji opakovaně poslechnu. Filmy? Filmy mám rád jakékoli. Rád se podívám na českou komedii, ale i na americký „akčňák“. Filmy, na které se dívám, musejí být dobré, zábavné, musí mít zápletku nebo zajímavý děj. Sport je můj neméně oblíbený koníček. Hraju fotbal, tenis a velmi rád jezdím na kole. V zimě chodím bruslit a lyžuji. Čtení knih je další z mých zálib. Rád čtu. Nejraději čtu cestopisy a naučnou literaturu. Rád si přečtu i klasickou českou a světovou literaturu. Mezi mnou již předčtené knihy patří Babička od Boženy Němcové, Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Ze světové literatury je to Ivanhoe od Waltera Scotta nebo Bídnici od Viktora Huga. Moje knihovna je z poloviny zaplněná cestopisy a atlasy, z druhé poloviny klasickou literaturou, kterou máme ve škole jako povinnou četbu. V mém pokoji mám skoro vždy uklizeno, protože většinu svého volného času trávím s kamarády nebo Adélkou. Můj pokoj má světle zelené stěny. Skořicově hnědý koberec ladí se smetanově-skořicovou barvou nábytku. Nábytek v mém pokoji se skládá ze dvou velkých skříní, psacího stolu, komody a nočního stolku. V pokoji mám i sedací pytel v pistáciové barvě. Celkově mám hodně rád zelenou.

Ale vraťme se zpátky k původní věci. Dalším mým koníčkem a kamenem úrazu je létání a letadla. To je jediná věc v mém dosavadním životě, ve které mám jiný názor než moje mamka. Nikdy jsem se nepokoušel mamce odporovat, ale jí se to nelíbí. Prý to není dosti bezpečné. Ano, vím to. Není to bezpečné, ale nechci se vzdát něčeho, co mám velmi rád. Maminku mám rád, ale letadel a svého snu se kvůli ní nevzdám. Mým snem je udělat si pilotní průkaz a pořídit si nějaké menší letadlo jako je například ZLÍN Z 142. To je jednomotorový, dvojmístný dolnoplošník, který se používá k výcviku pilotů se základy akrobacie a sportovnímu létání. Můžeme ho vidět v aeroklubech i u soukromníků. Obě velké skříně mám polepeny plakáty nejen tohoto „letadélka“. Mám tam i spoustu jiných letadel. Nad psacím stolem mám menší vitrínu s malými modýlky letadel. A několikrát jsem zkusil sestavit i větší model, takovéto modely mám vystavené na polici naproti posteli. Nedávno jsme se s klukama dohodli, že si uděláme výlet do Leteckého muzea v pražské části Kbely. A nyní to musím oznámit mamince. A jak to celé dopadlo?!

**Já:** „Mami??“

**Mamka:** „Ano co potřebuješ?“

**Já:** „ No, chtěl bych ti něco důležitého říct.“

**Mamka:** „Tak mluv.“

**Já:** „Chtěl bych jet na výlet.“

**Mamka:** „No, to klidně můžeš.“

**Já:** „Děkuji ti, ale nezajímá tě kam?“

**Mamka:** „Samozřejmě, že zajímá, tak povídej.“

**Já:** „Noooo……“

(mamka zvyšuje hlas)

**Mamka:** „Dělej, mluv!!!“

**Já:** „No dobře. Chtěl bych jet do Prahy.“

**Mamka:** „Co je v Praze????“

(mamka má stále ostřejší hlas)

**Já:** „Letecké muzeum.“

**Mamka:** „To nemyslíš vážně?!?!“

**Já:** „Naprosto vážně.“

(mamka křičí)

**Mamka:** „Jestli to uděláš…….“

**Já:** „Mami, promiň, ale stačila sis někdy všimnout, že mi není šest jako Adélce?“

(mamčin tón hlasu přechází do hysterie)

**Mamka:** „Víš, co jsi????“

**Já:** „Mami klid, kdybys věděla všechno.“

**Mamka:** „Děláš si srandu??? To ještě není všechno????“

**Já:** „Dopr\*\*\*\*….. Promiň, ale není.“

**Mamka:** „Co ještě nevím?!?!? Okamžitě mi to řekni!!!“

**Já:** „V tom muzeu je možnost vyhlídkového letu, který máme s klukama zaplacený.“

(mamčin hysterický řev)

**Mamka:** „To se chceš vážně zabít??? Jsi normální?!?! To ti výslovně zakazuju!!!

(začíná křičet)

**Já:** „Mami, to nemůžeš, všechno je zaplacený!!!!!

**Mamka:** „Samozřejmě, že můžu!!!!! Já můžu všechno!!!

**Já:** „Tak, to je moc i na mě!!!!“

**Mamka:** „Cos to teď řekl?!?!“

**Já:** „Jo končím, za týden odjíždím!! Vrátím se za dva dny od odjezdu!!!!“

**Mamka:** „Až se zabiješ, bude mi to jedno!!!“

**Já:** „To já přece vím, tak jako ti bylo jedno, když se zabil táta!!!

(Mamka se přede mě postaví a vypálí mi takovou facku, že mi zůstane na tváři obtisk její ruky a já rychle odcházím, třísknu dveřmi.)

Dopadlo to špatně. Co jiného jsem mohl taky čekat, že jo? Moje umanutá matka propadla v nezvladatelnou hysterii a já jsem byl až nesnesitelně zlý a drzý, jako nikdy v životě. Bylo to ode mě hnusné, to přiznávám, ale ani ona se nezachovala zrovna nejlíp. Nikdy bych tohle od ní nečekal. Chci to ze sebe dostat, tak si poprvé v životě pouštím hodně nahlas hudbu. Musím to ze sebe vyřvat. Pustím si Wanasťáky a spolu s Robertem Kodymem zpívám:

„Tak mi to tedy nandej, nandej, nandej baby,

tak mi to teda nandej, dokaž, jakej si chlap.

Tak mi to tedy nandej, nandej, nandej baby

tak mi to teda nandej,   
já to podepíšu, nemůže se nic stát.“

K takovému hlasitému zpěvu přidám ještě několik desítek sedů lehů a vymlátím to ze sebe, a to doslova. Nechápu, jak jsem to dokázal. Nikdy jsem jí takhle neodporoval, vždycky jsem plnil její přání a snažil se s ní vyjít co nejlépe. Ale od teď je mi jedno, co matka chce nebo co si myslí. Už na ní kašlu. Nechápu, jak s ní tatínek mohl vydržet skoro deset let (do jeho smrti). Nechci nic vědět, když bude mít řeči, tak sbalím věci a na pár dní vypadnu. Až se uklidním, tak se zase vrátím. Další den si beru do školy oblečení, které moje matka vyloženě nesnáší. Jsou to černé odrbané džíny a černé triko s velkým letadlem přes prsa a nápisem na zádech Jednou se stanu pilotem!!! Tohle triko jsem dostal od mého nejlepšího přítele. Když mě ve škole kamarádi viděli, tak se divili, ale ani trošku netušili, co se děje. Slíbil jsem jim, že jim to po vyučování vysvětlím. Tak se také stalo. Kluci se všechno dozvěděli, někteří mi řekli, že jsem to konečně dokázal, ale někteří byli opačného názoru.

Na výlet jsme samozřejmě jeli a s maminkou jsem se zase udobřil, ale žiju úplně jinak než dřív. Nevím, jestli mi ta osudná hádka nějak prospěla, ale vím, že maminka mi od té doby dávala větší volnost a prostor k vyjádření svého názoru. Nevím, jestli to byla hádka, ale dalo by se tomu říkat vzdor nebo vzpoura!!?

**Pozn.:** Celý tento text je naprosto smyšlený, nejsou tím myšleny žádné konkrétní osoby. Informace o letadle ZLÍN Z 142 jsou čerpány z nejmenovaných internetových stránek.