**NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ DÁREK**

**Žofie Šoustková, 7. A**

 Asi by bylo dobré, kdybych vás alespoň trochu uvedla do děje. Jmenuji se Olivia, ale všichni mi říkají Livy. Mám ráda zvířata a ve volném čase ráda chodím
s kamarády ven. Ale v něčem se od ostatních liším. Místo toho, abych o prázdninách chodila po nákupním centru s rukama plnýma tašek nebo ležela v hamace a opalovala se s knihou v ruce, dřu ve stáji a dýchám prach. Ale nikdy bych to za nic nevyměnila. V poslední době se ale má nálada začala vytrácet.

 Všechno vypadalo normálně. Pomalinku začínala zima, já se právě vrátila
ze stájí celá zašpiněná od bláta včetně vlasů. Můj táta, který byl ochoten mě tentokrát odvést, zaparkoval auto, když v tom mi začal zvonit mobil. Okamžitě mi to vykouzlilo úsměv na tváři, protože se na displeji objevilo jméno mojí nejlepší kamarádky. Když jsem vystoupila z auta, začala jsem se vyptávat na různé otázky. Jakmile konečně promluvila, neřekla odpověď na žádný z mých dotazů, nýbrž řekla větu, která se mi snad navždy vryla do paměti. „Musím ti něco říct,” začala a já měla pocit, jako by se měla každou chvíli rozbrečet. „Nebudeme se v příštích měsících moc vídat. Prosím nepřerušuj mě. Není to pro mne snadné ti toto oznamovat. Před pár dny jsem byla u doktora a mají podezření, že mám leukémii. Zatím to není jisté, ale doktoři říkají, že je to skoro stoprocentní.”

 Polil mě snad ten nejstudenější pot. Potřebovala jsem si dát sprchu nejen proto, že jsem tak trochu smrděla, ale hlavně jsem si potřebovala rozmyslet, co budu dělat dál. Vodu jsem nastavila tak horkou, až mě pálila. Nedokázala jsem se vůbec soustředit, protože mě mé myšlenky pohlcovaly.

 Další dny šlo všechno z kopce. Můj skvělý průměr se rapidně zhoršil, kamarádi na mě byli nepříjemní, ale já neměla sílu na to jim říct, co se děje. Jedna věc se přeci jen zlepšila. Sofie začala chodit na chemoterapii a byla trochu veselejší než předtím. Když jsme spolu mluvily, snažila jsem se mou špatnou náladu skrývat, ale jinak jsem ležela v posteli a utápěla se v myšlenkách. To ale muselo skončit. Začala jsem víc chodit do stájí, kde to bylo jediné místo, kde jsem přestala
na všechno myslet. A tato změna alespoň trochu pomohla. Uvědomila jsem si, že se musím přestat klidit všem z cesty a místo toho se vzchopit a začít pomáhat Sofče.

 Měla čím dál míň síly, ale přede mnou se to snažila skrývat. Často jsme si volaly a já měla zase po dlouhé době pocit, že mě někdo potřebuje. Nebylo to vůbec lehké období pro nás obě, ale já se snažila být tady pořád pro ni.

 Konečně jsme dostali volno ve škole a já se pokoušela dostat se aspoň trochu do vánoční nálady, ale nedařilo se mi to. Zrovna jsem se snažila usnout, když vtom mi cinkl mobil a já opět spatřila jméno mojí nejlepší kamarádky na obrazovce. „Dostala jsem výsledky těch testů. Mám ti to říct? Jo, asi ti to řeknu. Doktor mi volal a oznámil mi, že jsem se vyléčila!!!“ stálo na obrazovce. Když jsem si zprávu přečetla, myslela jsem si, že exploduju radostí. Nebudu lhát, ale chvíli mi trvalo, než jsem se uklidnila. Teď už vím, jak odpovím, když se mě zeptá na to, jaký nejlepší dárek jsem dostala tento rok k Vánocům.