Jméno a příjmení: Ivana Vojtášková

Věk: 1. 8. 2002 (14)

Školní ročník: Kvarta

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Denisova 3, Přerov 751 52

Kontakt: tel. 777 284422, email tesar@gjb-spgs.cz

**Proč jste se mě nezeptali?**

Tento den začal jako každý jiný. Vašek ráno vstal o půl sedmé, nasnídal se společně s mámou, tátou a o tři roky starším bratrem Radkem a vydal se do školy. Chodil do páté třídy do Tovačova, kde také bydlel. Jako obvykle mu cesta trvala sedm minut. První hodinu byl český jazyk a paní učitelka jim rozdala jejich sešity s diktátem. Dostal dvojku. Vašek se neučil špatně, měl průměrné známky. Většinou dostával jedničky a dvojky, trojky málokdy. Ve tři hodiny se Vašek vrátil domů. Otevřel dveře a uslyšel rodiče, jak se hádají. V poslední době byla v jejich rodině hádka celkem častým jevem. Tentokrát to bylo kvůli nákupu. Zavřel za sebou dveře a šel nahoru do svého pokoje. Udělal si úkoly a zaposlouchal se. Žádné hlasy rodičů neslyšel. Sešel tedy po schodech dolů, a když vešel do obývacího pokoje, uviděl Radka, jak sedí na gauči a nevěřícně hledí na rodiče. Zavřel za sebou dveře a zeptal se: „Ahoj, co se děje?“ „Posaď se,“ řekla máma. Sedl si, ale všechny kolem sebe obezřetně pozoroval. „Musíme vám oběma něco s tátou říct. Myslíme si, že to pro vás i pro nás bude lepší. Jak jste si oba dva už možná všimli, v poslední době se s tátou moc nemusíme, …“

„Spíš se ty nemusíš se mnou,“ dodal táta naštvaně. „Protože nic nebereš vážně. Všechno, co já řeknu, je pro tebe velká sranda!“ „No ale zato ty bereš všechno moc vážně,“ a to už táta skoro křičel. „Vy se budete rozvádět?“ skočil jim do řeči Radek. Ta slova řekl skoro neslyšně, ale vyznělo to, jako by je zakřičel. Nastalo hromové ticho. Všichni se na sebe podívali a z jejich pohledu jim bylo jasné, že je to pravda. Najednou Radek vstal, práskl dveřmi a odešel. Vašek se za ním chvíli díval a potom se taky zvedl a chystal se k odchodu. „Vašku, já…“ začala máma. „To je dobrý, mami,“ řekl Vašek a odešel. Večer se znova hádali. Vašek ležel v posteli a díval se do stropu. Byl jsi jistý, že Radek taky nespí, i když měl pokoj na opačné straně chodby. Jen tak tam ležel a přemýšlel, co bude s ním a s Radlem. Jestli budou bydlet každý u někoho jiného, nebo jestli vymění tenhle rodinný dům za panelák, anebo jestli budou mít pokoj každý sám pro sebe, jako je tomu teď, anebo budou mít pokoj spolu. To by mu až tak moc nevadilo, s Radkem vyhází celkem dobře. Čím déle o tom přemýšlel, tím víc ho začaly napadat otázky jako: Proč se to stalo zrovna mně? Co jsem pokazil? Můžu za to já? Stalo by se to, kdybych něco udělal jinak?

Druhý den se jich máma s tátou zeptali, u koho by byli raději. Ani jeden z nich neodpověděl. Radek byl moc naštvaný, než aby se s nimi mohl bavit, a Vašek byl spíš zklamaný. Proč by si měl mezi nimi vybírat? Chtěl být s oběma. Ale tahle varianta zřejmě neexistuje.

Za měsíc se máma odstěhovala a zanedlouho po tom došlo k rozvodu. Radek i Vašek se přestěhovali k mámě do Olomouce a domluvili se, že Radek dochodí do Tovačova až do deváté třídy, ale Vašek dochodí tento školní rok a ten příští nastoupí do Olomouce. Ani jeden z bratrů z toho neměl radost, ale ani jeden nic neřekl. Oba se více uzamkli do sebe. Už to nebyly společné večeře. Spíš se při ní vznášelo ve vzduchu až skoro hmatatelné napětí. Měli společný pokoj a už mezi nimi nepanovalo takové to „pohodové bratrství“. Častěji si vjížděli do vlasů, hádali, párkrát se i poprali. Skoro spolu nemluvili, a když Vašek nastoupil do školy do Olomouce, ještě se to zhoršilo. Vašek zrovna vycházel ze své nové školy v Olomouci, když je zase uviděl – své nové spolužáky. „Vašíku, copak se ti stalo, že by ses ztratil?“ zeptal se jeden a ostatní propukli v hlasitý smích.

„Nechte mě na pokoji,“ odsekl Vašek. Stejně by mi nerozuměli, nechápali by to. Co oni o mně ví, myslel si. Chtěl domů. Do svého pravého domova, do svého pokoje. Otočil se mířil ke svému novému domovu. Za zády slyšel posměšný smích. Odemkl dveře od hlavních dveří a zamířil do třetího patra. Odemkl dveře od bytu. Když vešel, Radek zrovna něco řešil s mámou. „Kde je?“ obořil se na něj Radek. „Kde je co?“ zeptal se nechápavě Vašek. „Můj mobil.“ „Co já vím, nejsem tvoje chůva, abych ti hlídal tvoje věci,“ řekl mrzutě. Dnes neměl náladu se hádat. Ve škole se mu všichni posmívají, dostal dnes pětku a poznámku, která mimochodem nebyla jeho vinou. Když totiž svému novému spolužákovi odmítl dát opsat domácí úkol, strčil do něj, a když se Vašek začal bránit, vešla zrovna učitelka a ten spolužák se naoko rozbrečel a Vašek dostal poznámku. „To určitě, vždyť jsi na něm hrál celou noc,“ skoro na něj křičel Radek. „Nechte toho kluci!“ vložila se do toho máma. Z jejího hlasu bylo znát, že už je dost unavená. „Nemůžete se alespoň jeden den nehádat? Vašku, ty pojď dovnitř, nestůj ve dveřích a Radku, ty si jdi najít ten svůj telefon.“ Radek po něm střelil nenávistným pohledem a Vašek odešel za mámou do obýváku. Sedl si na gauč a máma vedle něj. „Jak bylo ve škole?“ „Špatně. Dostal jsem pětku a poznámku.“ „Vašku, vždyť už jsme to probírali. To přece nejde, na staré škole ses špatně neučil, tak proč je to najednou jinak?“ „Hm… já nevím.“ „Chybí ti snad něco? Chceš třeba nový mobil nebo notebook?“ „Ale vždyť o to vůbec nejde,“ řekl sklíčeně Vašek a vzpomněl si na svůj starý život v Tovačově.

„Tak o co jde?“ „Ty to nechápeš, co? Nikdo se mě na nic nezeptal, prostě jste přišli a oznámili jste mi, že se stěhujeme. Nikdo jste se mě nezeptal, jestli chci do téhle pitomé školy, ve které nemám žádné kamarády,“ vyčetl jí Vašek. „Vždyť to není Vašíku pravda,“ vzlykala máma. „Ale je, mami. V Tovačově jsem měl kamarády, svoji třídu. Měl jsem tam svůj pokoj, mohl jsem jezdit ven a nemusel jsem furt dávat pozor, jestli mě nepřejede auto,“ to už křičel. „A vy jste se mě ani na jedno nezeptali, chápeš? Prostě jste mi to předložili jako hotovou věc. Nikoho z vás ani nenapadlo, že bych nejradši zůstal v Tovačově,“ při tom už vstával a chystal se odejít.

„Vašku, já… vůbec jsem netušila… omlouvám se,“ koktala máma. „Teď už to je stejně jedno,“ odpověděl Vašek smutně, potom odešel a zavřel za sebou dveře.

Máma se chvíli dívala na dveře a potom složila hlavu do dlaní.