Julie Šimůnková

Vypravování

Stále tomu nemohla uvěřit. Muž, kterého posledních 18 měsíců tolik nenáviděla, seděl v obýváku a jedl její domácí sušenky. Celá věc působila natolik tragikomicky, že se ani nezmohla na odpor. ,,Dobrý sušenky,“ řekl pan Svoboda, který posledních 18 měsíců svobodný nebyl. Jana, Lukášova matka, mlčela.

,,Pani Králová,“ začal usvědčený Svoboda opatrně. ,,Vím, že se tomu dá jen těžko uvěřit, ale je ze mě úplně jinej člověk,“ pokračoval vrah jejího syna, nedávno propuštěný za dobré chování. ,,Ten loch jsem si zasloužil, teď už to vim a chci sekat latinu, když jsem teď zase venku, vopravdu.“
Jana se jen smutně pousmála. Neměla mu co říct.

Po chvíli ticha se opět rozhovořil: ,,Jano... můžu vám říkat Jano, že jo?“ ,,Ne.“ ,,Dobře... Tak pani Králová, mně je Lukáše fakt líto. Byl to můj nejlepší kámoš, vopravdu. To co jsme tenkrát brali, bylo fakt svinstvo, člověk pak neví, co dělá. Lukáš mi neměl krást moje zboží, fakt neměl. To bylo hloupý, víte? Moc hloupý.“ Pulzoval v ní hněv, zlost toho největšího rázu. Kluk, kterého znala od dětství, nejlepší přítel jejího syna i jeho vrah, má tu drzost vkročit jí do domu, prosit ji o odpuštění a ještě jíst její sušenky.

,,Vypadni,“ zaskřípala mezi zuby. ,,To nemůžu, pani Králová, fakt ne, ne dokud mi neodpustíte. Já přemejšlel, víte. Chci pomáhat. Když jste tu teď zůstala sama, tak bych mohl třeba sekat trávník nebo tak. Co budete chtít. Moh bych tu bydlet a dělat domácí práce. Mně se teď bude blbě shánět práce s tím záznamem, víte. Udělám, co si jen zamanete. Jsem teď úplně čestnej, vopravdu...“

,,Ticho!“ přerušila ho zostra. ,,Nejen že jsi mě připravil o to nejcennější, co jsem měla – moje mateřství, ale teď se mi chceš nakýblovat do baráku a ještě mi tu žereš sušenky? Vypadni odtud, nebo tě zabiju. To přísahám.“ Převrhla talíř se sušenkami a rychlým pohybem ruky mu pokynula k odchodu. Nevítaného hosta vyprovodila ven, z posledních sil dovřela dveře a zhroutila se na zem. Plakala dlouhé minuty.

Když se uklidnila, byla už pevně rozhodnutá. Vydala se do ložnice. Poslední měsíce pro ni byly peklo. Ta nehorázná justiční nespravedlnost byla více, než dokázala snést. Její milovaný syn zabit. Zabit svým nejlepším kamarádem. Kamarádem, kterého ona znala od jeho dětství. Dětství, jehož nevinná léta se proměnila v lež ve chvíli, kdy byl vyřčen usvědčující rozsudek. Rozsudek, který vraha jejího syna neudržel pod zámkem ani celý rok a půl.

Otevřela skříňku u nočního stolku a hlavou jí probleskovaly myšlenky, že tohle měla udělat dávno. Měla se k tomu odhodlat už dávno. Připravila si roztok pervitinu. Tolik, kolik, jak se dočetla na internetu, by měla být smrtelná dávka. Okamžitě cítila pocit úlevy. Věděla, že to co dělá, je správné. Nezbylo jí už nic, pro co žít, a tak látka, která jí vzala syna, ji teď s ním opět spojí dohromady. Natáhla drogu do stříkačky, nahmatala žílu a na třetí pokus se jí konečně povedlo jehlu vpíchnout. Celým tělem jí proběhlo vzrušení. Cítila, jak intenzivní pocit přechází v pumpování do hlavy. Po zádech jí přejel mráz. Chladno vystřídaly návaly horka. Začaly se jí třást ruce. Hlavou jí probleskovaly jasné myšlenky. Následoval klid.