Kategorie 1, Greta Havlínová, Praha 7

Střet světa aneb důležitý okamžik v mém životě

**Štastnosmutná**

Před pár lety jsem si všimla, že moje maminka má poněkud větší bříško. Dlouho jsem si myslela, že je trochu při těle. Až mi to nedalo a zeptala jsem se maminky, jestli teda je při těle a nebo není. Já totiž samozřejmě měla podezření jako vždy. Odpověděla mi, že neví, a tak jsem jí poradila, že by si to měla pro jistotu zjistit. Druhý den mi maminka řekla, že za dva týdny jde na prohlídku. To bylo rychlé, co? Ne, nebylo. Nemohla jsem se dočkat. Dennodenně jsem trávila čas přemýšlením nad tím, jestli to bude opravdu miminko. Strašně mě to zajímalo. Už jsem dokonce měla vymyšlená i jména: pro kluka Filípek a pro holku Aničku. Za ty dva týdny jsem si skoro zavařila hlavu přemýšlením, jestli to tedy bude bratříček, sestřička, a nebo z toho nebude nic.

Jednou jsem se vrátila s tatínkem domů. V okamžiku, kdy nás maminka spatřila, tak se jen usmála a já hned věděla, že je těhotná. Už jsem se nemohla dočkat miminka! Čekali jsme asi sto let. Maminka byla v pátém měsíci a my seděli u babičky a koukali na televizi. Najednou nás rodiče požádali o to, abychom šli za dveře. Nejprve jsme se odmítali hnout z pohovky, ale nakonec jsme usoudili, že poslouchat se musí. Alespoň rodiče by se poslouchat mělo. Po dlouhém poslouchání za dveřmi, ze kterého nic nebylo, přišel tatínek do pokoje a oznámil mi nejhorší zprávu EVER, nejhorší z celého mého života: ”Miminko zemřelo v bříšku!” Bylo mi to moc moc moc líto, ale nic jsem s tím nemohla dělat.

Nebyla jsem ani tolik smutná, spíš zvědavá. Celý rok jsem přemýšlela nad tím, jak se to mohlo stát. Nepřišla jsem na to. Prostě se to stává a v tuto chvíli jsem proti tomu bezbranná. Ale až budu veliká, tak s tím asi něco zmůžu. A nebo taky ne.

Nečekala jsem, že maminka zvládne tak rychle pořídit nové miminko. A pak se to stalo. Narodil se mi bratr. Jsem moc šťastná. Užívám si s ním každou volnou vteřinu.