tp\_15-16\_charakteristika\_Charakteristika

Adéla Štěpánová, 4.B

Pamatuji si, jak jsem svou mladší sestru držela poprvé v náručí. Byla klidná, občas pootevřela oči, aby zkontrolovala matčinu přítomnost a opět usnula. Teď je Anně 13 let a prochází pubertou. Naše každodenní boje o koupelnu vyústily v pevný rozvrh, který Anna ani jednou nedodržela! A tak boje pokračují.

Z mé malé sestry se stala roztržitá, náladová puberťačka. I když je o 7 let mladší, je téměř stejně vysoká. Tatínek si z Anny dělá legraci, že její nohy jsou dlouhé jako týden. Má stále drobnou postavu, která se jen pomalu mění v ženské tělo. Chůzí připomíná slona. Když jde, nebo spíše dupe do schodů, ví o tom celý dům. Vlnité blonďaté vlasy jí spadají do půlky zad. Většinou je má zapletené v copu nebo volně rozpuštěné. Ofina jí zakrývá husté, neupravené obočí. O barvě sestřiných očí se vedou vášnivé diskuze na každé rodinné oslavě. V takové chvíli se většinou Anna vypaří, je totiž nerada středem pozornosti. Babička tvrdí, že má Anna oči zbarvené do modra, strýc je názoru, že jsou zelené. Většinou debatu ukončí maminka slovy ,, záleží na světle" .

Když se jedná o rodinné oslavy, jsme s Annou jako jedna duše. Víme, že pokud chceme zvládnout nápor babiččiných otázek, musíme držet spolu. Tak je to vlastně pořád. Ovšem kromě ranních soubojů o koupelnu a teplou vodu.

Když Anna nemá svůj pubertální výkyv emocí, je z ní fajn mladší sestra. Má spoustu kamarádek, stejně bláznivých jako je ona. Většinu svého času tráví na našem ranči u koní. Za svého koně Amadea by Anna i dýchala. Je velmi starostlvá a pečlivá, vždy se o koně stará s nejlepším svědomím a vědomím. Vždy vše zkontroluje a připraví seno na druhý den. Většinou se u koní staví ještě předtím, než odjede do školy. Na učení moc Anna nepomyslí. Na prvnim místě má koně, na druhém také a vlastně i na třetím. Někde na posledních příčkách Anniných zájmů je škola. Školou proplouvá a doufá, že celý život stráví v jízdárně.

Vždy, když se vrátí domů, sní vše, co doma najde. Na nás ostatní zbyde možná jen to seno. S plnou pusou se hájí, že je ve vývinu a škodolibě se usmívá.

Za největšího bordeláře je Anna považována široko daleko. Podlaha jejího pokoje je pokryta kupou nahromaděného oblečení. Občas se tím brodím i já, když hledám nějaký ten svůj kousek, který si Anna vypůjčila. Nejraději se v tom rochní náš pes a Anna spolu s ním. Stlaní postele a uklízení oblečení je podle Anny ztráta času. Další věc, ve které je Anna diametrálně odlišná, je její hudební vkus. Cestou na autobus jí většinou ve sluchátkách hraje Red hot chilly peppers, nebo Nirvana. Když neposlouchá své oblíbené kapely, vypráví mi své historky. Anna je nejupovídanější člověk, kterého znám. Je otevřená a snadno se začleňuje do kolektivu. I na sebevíc černé situaci vidí světlou stránku. Její optimistický přístup k životu je občas k neuvěření.

 Když má Anna chvilku volného času, tráví ji čtením. Nejraději má anglickou literaturu začátku 20. století. Ráda se učí cizí jazyky, a tak čte knížky právě v angličtině.