Srdce pro všechny

Ahoj,

jsem Robin a chodím do páté třídy. Do naší školy chodí i můj starší brácha Radek a ségra Marika. Taky bratránek Franta a jeho malý bráška Mireček. Kouřím, a když mě někdo nebo něco naštve, tak hned vystartuju a už jsem ublížil i svým kamarádům. Jasně, že se jim pak omluvím, ale teď se kvůli mně každý týden schází naši s paní kurátorkou a paní učitelkou a podepsal jsem dohodu, kterou nesmím porušit, a když ještě něco provedu, skončím v pasťáku. Taky beru prášky na hlavu. Každý ráno jeden. Je mi ale potom divně a jsem unavený. Dává mi ho paní učitelka. Hlídá, abych ho nevyplivl zpátky do čaje. To už jsem totiž taky zkusil, ale paní učitelka na to hned přišla. Jo, a všem lžu, ale teď napíšu pravdu.

Ve škole jsou zdravé děti jako my, ale i děti na vozíku. A právě ony mají obrovské štěstí, že je jejich rodiče milují a chtějí jim jejich těžký život ulehčit. I my se o to snažíme. Celý rok jsme pro ně sbírali víčka a bylo jich tolik, že jsme Péťovi koupili polohovací postel a Míše nový větší vozík. Mám je všechny moc rád a pomáhám jim, ale vím, že je to pořád málo, že to nestačí. Teď jsem doma a jsem nemocný a nemůžu ven, tak jsem se rozhodl Vám o nich napsat.

S paní učitelkou jsme vyráběli srdíčko a přitom si povídali, kdo by si ho asi nejvíc zasloužil. David by srdíčko daroval taťkovi, protože se o něho stará a uklízí. A přitom jezdí každý den do práce hodně daleko.

Sam zase mamince, která mu pomáhá s úkoly a on jí nakupuje a myje nádobí. A vůbec to nemá lehký. Ve třídě je nový, každý den dojíždí autobusem, přistěhovali se jen s bráchou a mamkou, bez táty. Takže mu věřím, že všechno, co jinde dělají tatínkové, musejí zvládat doma jen oni sami. Z legrace mu říkáme Salám, protože vypadá, že má všechno na salámu, ale ono to asi bude úplně jinak.

Vojta vyrábí srdíčko taky pro svoji maminku. Od narození má špatné oči a mamka ho pravidelně vozí k panu doktorovi a potom se spolu staví na velkou čokoládovou zmrzku.

Terezka chce srdíčko pro kamarádku Báru, zatím si jenom spolu píší, seznámily se na internetu, ale Bára ji pozvala do ZOO do Dvora Králové. A Terezka se chce zeptat mamky, jestli ji tam pustí. To je prostě naše malá důvěřivá Terezka. Všechny paní učitelky nám pořád dokola vysvětlují, jak je internet nebezpečnej, ale jí stejně nedochází, že tam na ni místo Báry může čekat ňákej pěkně hnusnej strejda a třeba jí bude chtít i ublížit. Já už jsem fejs dávno zrušil. Furt mě tam někdo otravoval anebo psal samý blbosti. To jsem radši venku s kámošem Vladem. Ten teď skončil naši školu a hned šel na vysokou na mechanika. A já to tak taky udělám. Nechaj mě tam zadarmo udělat papíry na všechny auta.

No a Nikolka by to naše velké srdce dala tátovi i mámě, oba chodí do práce, ale píší s ní úkoly a hrají si s ní. Říká, že na ně někdy řve a často dost zlobí, mají s ní trápení, ale přesto jí koupili mobil.

A já jsem si nejdřív myslel, že moje srdce bude pro mamku. Má mě ráda, vaří výborná jídla a uklízí u nás v paneláku. Ale dřív to tak nebylo. Bydleli jsme v domě bez oken a bez vody v jedné místnosti a v dalších místnostech zase jiné rodiny. Většina z nich neplatila ani nájem. Jsem pyšný na své rodiče, že se odtamtud dokázali odstěhovat. Jsou to už 4 roky a já si pamatuju, že jsem tenkrát strašně brečel. Děsně se mi tam líbilo a nechtěl jsem pryč. Ale dnes už vím, že to mamka s tátou museli udělat hlavně kvůli nám, svým dětem. A už bych se tam nechtěl vrátit. Ale moji kamarádi to štěstí neměli a bydlí tam doteď. Lidé říkali, že si o prázdninách pořád hráli na skládce za barákem, na své skládce, kam všichni obyvatelé domu házeli celá léta odpadky přímo z oken. A teď osm malých dětí onemocnělo žloutenkou a všechny je odvezli do nemocnice. Musí tam zůstat alespoň čtrnáct dnů a prý brečí a stýská se jim po mámě a po tátovi. A přitom za to všechno můžou právě oni. Takže mám jasno. To srdce daruju těm nemocným dětem. Jsou malí a nedokážou se o sebe sami postarat. A nejvíc mě štve, že to neumí ani jejich rodiče.

Já sám jsem třeba až doteď pořád čekal, kdo co za mě udělá a vyřeší všechny mé problémy. Teď už jsem pochopil, že nikdo. Že jsem dostal šanci, kterou těm malým nemocným dětem nikdo nedal a možná ani v životě nedá. Jsem už velký, je mi jedenáct, tak to musím a chci zvládnout sám.

A víc už nenapíšu, protože mě paní učitelka nutí opravovávat chyby, ale o ty tady přece vůbec nejde. Jo a taky mi vysvětlovala, že tohle není ani příběh ani fejeton, a že to má mít aspoň tisíc slov, ale já stejně nevím, kolik je tisíc a jinak to ani napsat neumím. Už tohle mi to dalo velkou práci.

Vlastně, když jsem teda na začátku slíbil, že nebudu lhát, že napíšu pravdu, tak se Vám musím ještě k něčemu přiznat. Je pátek, prší a je zima a já se vracím z kontroly u paní doktorky. Mám se šetřit a nesmím týden ve škole cvičit. Ale domů už nedojdu. Na náměstí jsou totiž slavnosti, tak jsem na nich zůstal. A do postele jsem se dostal až v jednu v noci. Ani v sobotu mě doma nic neudrží. Vyrážím znovu, už od rána. Sice svítilo sluníčko, ale v neděli zase kašlu a smrkám. A je to daleko horší než předtím. Jsem úplně vyřízenej. Jenže jsem podepsal dohodu a nemůžu mít neomluvený hodiny, takže bych měl jít v pondělí do školy. Ale třeba, když paní učitelka uvidí jak mi je špatně, tak mě pošle znovu k paní doktorce…

Tak, ještě mi pořád věříte, že se ze všech svých problémů dokážu vyhrabat? Ale co Vy, věřím si vůbec já sám?

Grázl Robin, 12 let