Helena Fojtíková

11 let

Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice

**Velká změna**

Uršula seděla v pokojíčku. Úkoly měla hotové a tak si četla. Lukáš, její dvojče, dodělával úlohu z matematiky a bědoval. Měl stále pocit, že je v páté třídě mnoho úkolů. Bylo horko, blížily se prázdniny a přes otevřené okno k nim doléhal hluk berlínských ulic. Uršula si vlastně nečetla, ale snila. Maminka s tátou je vezmou k moři. Tam bude krásně. Modrá hladina se bude třpytit v oranžovém zapadajícím slunci, které bude tolik hřát. Písek bude horký a budou moct stavět hrad. Uděláme určitě příkop a když přijde příliv, nezaplaví hrad, ale voda poteče okolo hradu. Určitě pojedeme i do Krušných hor, kde jsou nádherné lesy. Stromy mají temně zelenou barvu. Uršula moc ráda hledá houby, má ráda hlavně hříbky. Mají nádherně hnědý klobouček a bílou nožku, která se v mechu nedá přehlédnout. Uršula by si přála uvidět lišku, její oranžovou srst a bílý ocas. Liška je její oblíbené zvíře. Už jen pár dní a prázdniny jsou tu.



Uršula, Lukáš a jejich rodiče bydlí ve středu Berlína. Žijí tu už dva roky. Dříve bydleli s babičkou a dědou v západní části Berlína. Tam také začali chodit do školy. Po škole chodí pravidelně k babičce a dědovi na oběd. Později odpoledne jedou s tatínkem domů. Jejich nový dům se jim moc líbí. Má hodně oken a velké tmavě hnědé dveře s mosaznou klikou. V každém patře jsou dva až tři byty.

…

Uršula se probudila hodně brzy. Nejprve se zamyslela a po chvilce vzala do ruky knížku Malé ženy a začala číst. Byl nádherný den prázdnin. Uršula si vskutku užívala, že již třetí týden nemusí chodit do školy. Jak je krásné mít volno a být volný jako pták. Sluníčko svítilo a modrožlutá sýkorka s kosem, který si vzal černý frak, seděli ve větvích stromu před domem. Nepřečetla ani dvě stránky, když se probudil Luk, začal jí stahovat peřinu a křičet: „Vstávej, vstávej a pojď si zahrát šachy!“ Jak rád je hrál a jak dobrý v nich byl. Hra začala. Uršula vždy začíná, protože Luk má rád tmavé figurky. Pohnula pěšákem. Luk to udělal po ní. Následoval další tah pěšákem, Luk pořád podle ní zrcadlovou technikou. Hráli asi dvacet minut, když tu Uršula postavila věž do správné polohy a byl šach – mat. Uršula pociťovala radost. Už dlouho se jí nepovedlo Luka porazit.

O prázdninách děti často doma hospodařily samy. Také dnes musely jít koupit čerstvé pečivo a sádlo. Sádlo se prodávalo o dvě ulice dál od nich v malém obchůdku s masem a uzeninami. Prodavač pan Druon dětem vždy zlepšil náladu tím, že k sádlu přidal také vtip nebo se alespoň pořádně zasmál. Žádné takové malé hi hi hi, ale pořádný huronský smích.

…

Ozval se zvukový signál a z rádia se linul hlas hlasatelky: „Dnes je třináctého srpna, půl deváté ráno.“ Jenže hlas hlasatelky děti téměř neslyšely. Venku byl obrovský hluk. Luk se na Uršulu úzkostlivě podíval. Vykoukli z okna, aby zjistili, co se děje. Vypadalo to na novou stavbu v těsné blízkosti jejich domu. Luk si myslí, že je to nový dům a těší se na nové sousedy. Uršula se zdá, že to dům nebude. Všude je hodně vojáků v uniformách, kteří na sebe pokřikují a natahují ostnatý drát. Děti dostaly strach a běžely do obýváku za rodiči. Chtěly se zeptat, co se děje. Rodiče seděli u stolu a poslouchali rádio. Tatínek najednou řekl: „Právě jsme se ocitli v nepříjemné situaci. Za prvé mám padáka z práce a za druhé vy se nebudete moc vrátit do vaší školy a navštěvovat babičku s dědou. Vojáci staví dlouhou zeď, která má rozdělovat východní a západní Berlín.“ Děti moc nerozuměly tomu, co tatínek říká. Vrátily se k oknu a uviděly, jak vojáci lezou po jejich domě a zatloukají do oken desky, aby nikdo neviděl zakázaným směrem. Zdálo se, že jejich milovaný dům je součástí té hrozné zdi.

…

Život Uršuly a Luka se hodně změnil. Stále chodily do uzenářství za panem Druonem, ale ten už k sádlu nepřidal ani malý vtip. Jak dlouho už vlastně neslyšely jeho huronský smích?

…

NAVŽDY ZAVŘENO!!! Děti nápis na uzenářství nechápaly. Později doma zaslechly maminku, jak špitá tatínkovi, že pan Druon, přelezl zeď a podařilo se mu utéct do Západního Berlína. Uršule tekly slzy. Schovala hlavu pod polštář a snila. Byla noc, obloha zatažená, pršelo. Uršula měla na zádech malý batůžek a v něm baterku, čokoládu, Bibli a fotografii celé rodiny. Naposledy se rozhlédla po bytě a potichounku vyrazila. Šla co nejtišeji ulicí ve stínu domů, až došla ke kanálu. Uršula zkusila nadzvednout víko kanálu. Nešlo to. Našla klacek. Klackem nadzvedla víko kanálu a seskočila dolů. Rozběhla se stokou, kde to pořádně zapáchalo. Uslyšela tichounký šramot. Myš. Najednou se za ní ozvalo: „Máme tě, nezbednice, už nám neutečeš.“ Uršula přidala do kroku, ale nohy jí podkluzovaly na blátě. Pronásledovatel se stále přibližoval, až ji chytil za rameno. Chtěla vykřiknout, ale hlas ji selhal. Neznámý ji držel pevně a nechtěl ji pustit.

…

Crrrr! Zazvonil zvonek a ohlásil konec vyučování. Děti vyšly ze školy. Uršula si vzpomněla, jak dříve po škole chodila s Lukem k babičce. Tam byl vždy připraven teplý oběd. Ale teď chodí do jiné školy a babička s dědou jsou sice poměrně blízko, ale za velkou zdí a tam se nesmí. A tak jdou domů, nikdo je tam nečeká a musí si sami přihřát oběd, který jim maminka připravila včera večer. Uršula si také vzpomněla na svůj děsivý sen, který se jí zdává. Ve svém snu znovu a znovu utíká kanálem. Uršula už pochopila, že život ve Východním Berlíně nebude jednoduchý.