**Knížka pod postelí**

Tma. Vrzání prken nade mnou. Prach. Tím co vám tady popisuji vás nechci strašit, jen říkám, co právě vidím, či spíše nevidím, co právě slyším a co cítím, či spíše čím se dusím. Pro ty, co stále ještě netuší, nacházím se pod postelí. Co tam dělám, ptáte se? Pokud ano, tak vám odpovím: čekám. Čekám, až tu velkou svítící knížku, za kterou mě vyměnila, konečně odloží. Až se podívá pod postel, opráší mě, opatrně otevře a začne naslouchat mému příběhu.

Ten příběh mám již od svého zrození, kdysi dávno ho do mě vtiskla matička Tiskárna. Pěkný příběh, mohla jsem o svém obsahu hrdě říct. Byla jsem vskutku povedený kousek. Povedený, ale nahý kousek. Naštěstí jsem ale ostudu nedělala dlouho, dostala jsem pěkný kožený přebal. Pak ovšem všechen luxus končil, nemilosrdně jsem byla ještě s pár sourozenci namačkána do krabice. Co se dělo poté nevím, v krabici byla naprostá tma. Po nějaké době se krabice otevřela, jenže na nějakém neznámém, cizím místě. Vtom čísi ruka šáhla do krabice, vytáhla mě z ní a podala do mnohem menších rukou, jejichž majitel si mě za chvíli hrdě nesl k sobě domů. A tam, při měkkém světle stolní lampičky, zvídavé dětské oči pročítaly můj příběh. Jednu chvíli byly rozšířené strachem a napětím, jindy byly rozzářené radostí, a jednou se málem zamlžily slzami. Jejich majitelka si mě zamilovala. Četla mě znova, a znova, a i když mne znala nazpaměť, příběh jsem vždy vyprávěla jen já. A jednoho dne mě ty již věkem a prací sešlé ruce předaly rukám mladším. Těšila jsem se, že zase uvidím ty dětské oči hltající slovo za slovem, větu za větou, stránku za stránkou. Jenže tyhle oči neměly zájem. Neměla jsem totiž obrázky. Nejdřív jsem byla našťouchaná v zaprášené poličce, poté jsem spadla na stůl, ze stolu na zem, a nakonec mě nějaký dobrodinec kopl pod postel. A tam jsem pořád…. Počkat. Pruh světla před postelí zhasl, absolutní tma. Zvuk šmátrání ve tmě pátrajících rukou, občas i zaklení a naříkání, jak někdo zakopl malíčkem o roh. Ruce hledají už i u mě pod postelí. Konečně nacházejí baterku, kužel prudkého světla mě na chvíli oslepí. Vtom mě uchopí druhá ruka a vytahuje mě ven. „ Tuhle jsem nečetla.“, povídá majitelka rukou. „Tak schválně, o čempak asi budeš?“

Jsem ráda, že se ptáš. Tak poslouchej. Kdysi dávno …

Julie Mikutová, G2, 2.kategorie

Gymnázium a OA Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov