Vánoční zázrak

Blížily se Vánoce a já jsem se těšil, po dnech strávených u počítače při online výuce, že budu v klidu vánocovat se svojí rodinou. Lockdown trval už příliš dlouho a na mě začal doléhat lockdownův syndrom. Zavřel jsem se do pokojíčku a začal jsem si číst deník, který jsem dostal od dědečka. Otevřel jsem ho na první stránce a žuch, spadl jsem do deníku.

Objevil jsem se na návsi nějaké vesnice. Měl jsem na sobě takové divné kraťasy s kšandami a tričkem. Vypadal jsem jak z dávných dob. „Kde to jsem?“ řekl jsem nahlas. „V Kamenných Žehrovicích,“ řekla parta kluků, kteří byli oblečeni jako já a zrovna hráli fotbal. „Jak se jmenuješ?“ řekl jeden kluk z party. „Jmenuju se Honza.“ „Aha, já se jmenuju Tonda, tohle je Jarda, Jirka a Josef. Co tu děláš?“ Nevěděl jsem, co říct, až jsem ze sebe vysoukal: „Jsem tu na prázdninách u babičky.“ „Na prázdninách u babičky? Když je škola?“ řekl Tonda. Nevěděl jsem, jak z toho ven, když vtom mě napadlo říct: „Já mám takové speciální prázdniny, jsou to Covid prázdniny.“ „Cože? Covid prázdniny?“ Uvědomil jsem si, že oni asi nevědí, co je to Covid, tak jsem rychle řekl: „Můžu si s vámi hrát?“

Hodili mi míč a řekli: „Trefíš se do brány?“ „Ano,“ řekl jsem a kopl míč rovnou do jejího středu. Byl jsem rád, když jsme si hráli, že nemusím nosit kovidku nebo nanorespík. Žádná haranténa, jen běhání na čerstvém vzduchu, honičky, hry a smích. Když jsme si dohráli, Tonda mi řekl: „Půjdeš se mnou do obchodu k mamince a tatínkovi?“ „Do obchodu?“ řekl jsem. „Ano, moji rodiče vlastní obchod,“ řekl Tonda. Když jsme šli vesnicí, tak jsem si všiml, že tam jsou zničené domy. Tonda mi vyprávěl, že se narodil na konci války. Ty domy byly zničené při bombardování. Bylo mi smutno, když jsem viděl ty zničené a opuštěné domy. Ta válka musela být hrozná.

Pomalu jsme se blížili k obchodu Tondových rodičů. Byl jsem zvědavý, co všechno prodávají. Měl jsem chuť na čokoládu, medvídky od Hariba nebo kiwi. Když jsme dorazili k obchodu, uviděl jsem jen samou mouku. Tohle jsem fakt nečekal! Ale co bylo pro mě největším překvapením, byl nápis nad obchodem. Poznal jsem z něho, že to je obchod mých praprarodičů. Podíval jsem se na Tondu a uvědomil jsem si, že je to můj děda. Vtom jsem se objevil zpátky ve svém pokoji. V ruce jsem držel dědův deník, ve kterém bylo napsáno: „Nejkrásnější odpoledne s kamarádem Honzou“.

Hned druhý den jsem běžel k dědovi a skočil mu do náruče. Vyhrkl jsem ze sebe: „Dědo, já jsem si s tebou hrál. Pamatuješ tenkrát tam u obchodu tvých rodičů?“ Dědeček se pousmál a sevřel mě ve svém náručí. Byl jsem nejšťastnější vnuk na světě.