Regulácia

Prológ

August 2050

Svet ovládajú čísla.

Výška veku, peňazí a majetku.

To by povedal bežný človek.

Čo si však neuvedomuje je jedna vec, ktorá je dôležitejšia ako zdravie, láska či rodina. Sú to slová.

Možno si teraz poviete, že to nie je pravda.

No zamyslime sa nad tým pozornejšie. Komisia to urobila, ale jej myšlienky viedli trochu iným smerom. Namiesto toho, aby komunikáciu pokladala za dôležitú, označila ju za nebezpečnú. Považovala ju za zbraň. Nebola však ďaleko od pravdy. Slová môžu niekedy zraniť viac ako fyzický útok, dokonca dokážu prezradiť veci, ktoré by mali ostať ukryté.

Ľudia v komisii si postupne začali všímať, že sa do správ dostáva stále viacej ich tajomstiev. Súradnice tajných laboratórií, plány atómových bômb a experimenty, ktoré boli celosvetovo zakázané. Všetko pomaly vytekalo na povrch a komisia si uvedomila, že to už nemôže ďalej takto pokračovať.

,,Vážený občania. Po rohovoroch s kolegami sme sa zhodli na jednom novom zákone. "

Hlásil vtedy pán Straws.

Neobvykle mladý, no zároveň atraktívny muž. Navonok bol vždy upravený. Smoking mal oblečený dennodenne, takisto ako drahé topánky. Charakterizovali ho ako veľmi komunikatívneho a príjemného. Možno aj preto túto osobu ľudia milovali. MOŽNO aj preto sa nevzpriečili novej zásade.

,,Tento zákon 657,bude platiť od zajtra. Presne od 14 augusta 2050.“ Upresnil politik.

,,Funguje to tak, že každý jeden občan dostane obmedzený počet slov. Deliť ich budeme podľa svojej pozície. Napríklad učitelia budú mať väčší počet ako robotníci, kvôli tomu, aby mohli vysvetľovať učivo.“

Zrazu urobil napätú pauzu.

,,Ak však tento svoj limit presiahnete, zomrie.“

Vtedy všade vypukla vrava a celé sídlisko začalo hučať ako roj včiel.

Zavrel som okno, no hluk neutíchol.

,,Ešte dnes sme vyslali do všetkých miest krajiny, našich pracovníkov. Ich úlohou je vám doniesť WER, malý prístroj, ktorý vám bude tieto slová rátať už aj s nastaveným limitom.“

,,Prečo je to podľa vás dobrý nápad?“

Spýtal sa jeden reportér načo Straws vykúzlil úsmev: ,,Nechceme aby ľudia zbytočne plytvali svojimi slovami na urážanie ostatných. Našim plánom je nastoliť psychologický pokoj medzi obyvateľmi a vyhnúť sa konfliktom. "

Vedel som že je to lož. Ich cieľ bol jasnejší ako slnko na oblohe. Nechceli aby ľudia prezrádzali ich tajomstvá a to mohli docieliť len obmedzením konverzácii. A ako inak to urobiť, než cez zákon?

Vypol som televízor a stiahol žalúzie. Život sa mi od toho momentu začal kaziť.

1. Kto behá, veľa sa nenachodí

Október 2052

,,Päť na mesiac.“

Oznámi mi štátna pracovníčka, keď nazrie do počítača. „V septembri mi priradili o šesť slov viac,“ vybuchnem, no potom sa zarazím. Môj hlas znel tak blažene. Tridsať dní som ho nemohol počuť. Bola to príjemná zmena.

,,Áno to je pravda, no vtedy ešte váš otec nevykradol už tretiu banku,“ pokojne mi odpovedala brunetka. Buchol som do stola: ,,S tak malým počtom si nedokážem ani vypýtať kávu v obchode.“

,,Zlý priemer v škole, malé krádeže, otec s matkou v minulosti už niekoľkokrát zavretí. Prečo by ti mal štát dávať právo rozsiahlej komunikácie? Ako tým pomôžeš komisii?“

,, No do frasa, nemôžem za to, čo urobili moji rodičia.“

,,Šetri slovami. Pre teba sú obzvlášť dôležité,“ schladila ma.

,,Ak si nemôžem zanadávať celý mesiac, prečo nie teraz, keď je môj limit nekonečný?“

Bola to pravda. Toto bol jediný čas, kedy som mohol hovoriť plynule. Hrejivá voľnosť bez WER zrazu zmizla. Pracovníčka mi ten hnus znova nasadila.

,,Vy ste taká. . .“

Zrazu si pritlačím ruky k ústam a ozve sa pípanie.

,,To už sú už tri znaky.“

Upozorní ma a vytiahne nabíjačku k prístroju. Podá mi ju s úsmevom na tvári.

,,Dúfam, že sa ešte uvidíme.“

Vytrhnem jej kábel z rúk a odídem za zvuku tresknutých dverí. Na jej škodoradostný slizký úškrn len tak nezabudnem. Povyšovala sa na mňa viac ako väčšina ľudí, no to nebola novinka. Všetci pracovníci mali obzvlášť veľké ego.

Zamieril som doprava , čiže do školy. Vážne mi netrebalo prísť aspoň o tých päť znakov mesačne.

Ani neviem ako som sa ocitol v triede. Horšie je, že som prišiel presne na prestávku.

,,Ale čo je? Nie je to náhodou Kambin?“

Zvalil sa vedľa mňa Axel aj so svojimi pribrzdenými kamošmi. „Stále nemý ako vždy?“

Chechtal sa.

Nadvihol som obočie a vystrúham grimasu. Nič som nepovedal, no aj tak somho s tým znervóznil.

,,Je toto A2 ?“

Vo dverách sa zrazu objavilo dievča so škoricovými kučerami. Bola celkom pekná a to si všimol aj Axel. Vstal a začal jej doliezať. Konečne mi ten kretén dal pokoj.

Hneď nato vplachtil do triedy aj učiteľ. Takzvanú Aveny strčil k tomu idiotovi, ktorý mal záhadne voľné miesto. (Teda až po vyhodení jeho kamoša.)

Hodiny leteli prekvapivo rýchlo. Nové dievča hneď zapadlo do kolektívu a všetky prestávky sa s niekým rozprávala. Axel s ňou neprestával flirtovať a ostatné spolužiačky ju zbožňovali.

,,Ahoj. Ti si Kambin, že ?“

Prihovorilo sa mi zrazu to dievča. „Ide sa vliezať?“

Namiesto odpovede len prekrútim očami.

,,Máš pekné tričko.“

Pochválila mi tričko po chvíľke ticha. Prikývnem. „Ženská, ja nechcem míňať svoje ,,zásoby“ na tvoje debilné komplimenty.“ Chvíľku som na ňu pozeral ako rozprávala o nejakom projekte a vtedy som si uvedomil, že ju odniekiaľ poznám.

,,Takže pozri si to.“

Prebrala ma z reality a podala mi nejaký dokument. Volalo sa to *Experience right now* a ich zámer bol pomoc málovetným, čiže takým ako som ja. Odkiaľ vedela, že žijem ako málovetný?

,,Čo s tým?“

Spýtal som sa jej so znakovou rečou, čo ju úplne zarazilo. Ou nie. Už sa mi podarilo byť ešte divnejší? Myslí si, že mám nejakú psychickú chorobu ?

Na moje prekvapenie sa však usmiala.

,,Porozmýšľaj o tom. Moja mama vravela, že ti to môže pomôcť.“

Jej mama? Kto to bola jej mama, keď ma poznala? A akoto, že vie znakovú reč?

Otrávene som prikývol.

,,A potom ak. . .“

Zrazu niečo zapípalo a Aveny sa pozrela na svoj WER.

,,Prepáč, už sa nemôžem rozprávať.“

Zaklepala na svoj prístroj.

,,Prešla som cez tisícku.“

Zameral som sa na jej mašinu. Prešla cez tisícku, no stále jej zostával pekný tucet sloviek. Nedalo mi to a znova som niečo urobil s rukami.

,,Mesačná zásoba?“

,,Nie, je to týždenná rezerva“

Odpovedala mi a pokúsila sa prstami urobiť pozdrav. Vôbec sa jej to však nepodarilo.

**2.** Šmuha života

,,Si si istý, že chceš tri brigády?“

Opýtal sa ma majiteľ obchodu a ja som súhlasil. Na chvíľku sa na mňa zahľadel a potom prikývol.

,,Začínaš v sobotu. Ráno budeš prenášať krabice, na obed triediť spisy a večer vynášať smeti.“

Upresnil mi predavač. Hneď nato mi strčil do ruky tučný rozpis. Nervózne som si ho prelistoval.

,,Mám prísť už päť tridsať ráno?“

Napísal som na papier, ktorý nosím vždy so sebou. Obchodník na mňa hodnú chvíľu čumel ako, no potom sa spamätal.

,,Áno, no ak to nestí. . .“

,,Nie. Stihnem to.“

Preruší ho moje čarbanie. Znova zakýval hlavou a otvoril mi dvere.

,,Tak teda vidíme sa pozajtra.“

Poďakoval som prikývnutím a vybehol zo supermarketu. Bolo mi tam už sakra dusno.

Prešiel som cez pár koľajníc až ku svojmu domovu. Nebol nijako veľký, no na prekvapenie bol normálny. Vážne som sa divil, že komisia deťom zločinca dovolila v niečom takom bývať.

Akonáhle som zazvonil, ozvalo sa klopkanie topánok. Hneď nato zaškrípanie dverí. Vo vchode stála moja malá sestra. Svoje blonďavé pramienky mala voľne rozpustené, keďže sa nezvykla česať.

Prstami mi ukázala ahoj a vošla naspäť dovnútra. Zavrel som dvierka.

Mĺkvo sme kráčali až do jej izby ako vždy, keď sa vrátim domov. „Máš mi to podávať trikrát denne.“

Ukáže mi rukami a podá fľaštičku.

,,Trikrát?“ Spýtal som sa takisto bezvučne. Súhlasne prikývla a sadla si na posteľ. Vybral som lieky a vložil jej ich do úst. Tabletky žuvala až dokým nezacítila vodu.

Keď skončila, uložil som ju do postele. Bolo už neskoro večer. Po čase sa byt začal otriasať dievčenským chrápaní. Až potom som sa mohol konečne vyplakať vo svojej izbe z ľútosti čo ju čaká.

Máj 2050

Napäto čakám. Neznášam čakanie.

,,Kambin Weser?“

Biele dvere sa zrazu otvoria. V nich stojí lekár vyšší ako najmohutnejšie hory.

,,Áno, to som ja.“

,,Máte občiansky?“

Podám mu čerstvú kartičku. Urobili mi ju o rok skôr ako mali, no nesťažoval som sa.

,,Váš otec?“

,,Je vo väz. . . Nie je doma.“

,,Matka?“

,,Zomrela.“

Mastičkár sa zatváril ešte zarmútenejšie.

,,To ma mrzí.“

,,Nemusí, nestarala sa o nás.“

Prekvapene si ma premeral, no nič nepovedal. Naznačil mi aby som vošiel.

,,Zlatko, počkaj prosím ťa vonku.“

Poťapkal moju sestru po pleci. Tá sa usmiala ako slniečko a chytila ma za ruku.

,,Ja svojho brata už nikdy neopustím.“

Dojalo ma to, no aj tak som si ku nej kľakol.

,,Počúvaj Canvy. Musíme s pánom doktorom niečo vážne prebrať. Buď taká dobrá. Bude to trvať len sekundu,“ zaklamal som.

Nesúhlasne sa zamračila, no pustila moju pažu.

,,Fajn, ale kúpiš mi za to zmrzlinu.“

V mysli sa mi vynoril náš účet v mínuse.

,,Dobre, ale nezoberiem ti čokoládovú. Od tej sa vždy zababreš.“

Hneď ako to počula, potešene odcupotala z ambulancie.

,,Pán Wester je mi ľúto vám to hovoriť, ale jej výsledky boli pozitívne.“

Srdce sa mi zastavilo. Nie. To nemohla byť pravda.

,,Výsledky ukázali, že Canvy má skutočne nejakú chorobu. Je to však dosť nezvyčajná porucha.“

Urobil krátku pauzu.

,,Nie je to ADHD, ako ste si mysleli, ale niečo iné. Volá sa to gamblinová viróza a vyskytuje sa u menej než 0,2 % pacientov.“

,,Čo je *gamblinová viróza*?“

,,Hmmm. Nikdy som sa s tým popravde nestretol, no učinili ma o nej. Je to takzvaná porucha reči.“

,,Porucha reči?“

,,Áno, porucha reči. Nikto nevie čo ju spôsobuje, no vyskytuje sa najmä u introvertov v predškolskom veku.“

,,Carya a introvert. To sa mi nejako nezdá.“

Doktor mykol plecami.

,,Možno pri vás, no v škôlke môže byť menej zhovorčivá. Ak túto chybu neodstránime, môžu jej postupne začať hnisať hlasivky. To však nie je problémom. Ak bude mať zapálené mandle, infekcia pokročí až do hrdla, neskôr do celého tela. Postupne bude celé schnúť až dokým nezomrie.“

,,Je to liečiteľné?“

Vychril som v obavách.

Lekár hodnú chvíľu mlčal.

,,Áno. Dokonca to nie je ani zložité.“

Zo srdca mi spadol kameň.

,,Vravíte, že nie je ?Čo treba urobiť aby sa vyliečila?“

Mastičkár oprel ruku o stôl a zamyslene pozrel na svoj počítač.

,,Stačí ak bude aspoň rok komunikovať so svojimi spolužiakmi v materskej škole. Úplne postačí pár dialógov denne.“

,,Nič viac?“ prekvapil som sa, na čo pán vystrúhal úsmev: ,,Nič viac.“

3. Zakázané ovocie chutí najlepšie

Bolo 22 hodín a smeti tam kde majú byť. Utrel som si čelo rukou, keďže sa zo mňa za pár minút stala mláka. Tri brigády za deň boli vskutku vyčerpávajúce. Najmä ak teplota neklesla pod tridsať stupňov ani večer.

Predavač mi zrazu zaklepal na rameno a podal výplatu. Už minule sme sa dohodli, že ju dostanem na ruku.

Slušne som sa poklonil. Vraj že sa to používa namiesto poďakovania v Japonsku, tak som si to navykol aj s Canvy robiť. Bola to náhrada slova ďakujem.

Vyšťavene som vyšiel z obchodu bez toho, aby sme sa s majiteľom pozdravili. Po pár metroch som nastúpil do preplneného autobusu. Domov zvyknem chodiť pešo, no svoju baterku som mal na nule.

Chytil som sa za rúčku vo vozidle, pretože nezostalo žiadne miesto kdeby sa dalo sadnúť. Kolesá sa rozbehli spolu s krajinou za oknom

,,Áno. Robím to pre moju mamu.“

Zrazu započujem. Bola to mladý muž, nie oveľa starší ako ja. Zhováral sa so svojím priateľom mysliac, že ich nik nepočuje.

*Robím to pre svoju mamu*. Prečo mi táto veta stále dokola hrala v hlave? Vtedy mi došlo, že sa s ňou viem stotožniť. Opisovala moju situáciu, no z iného uhla.

*Robím to pre moju sestru*. Vytvorila sa mantra v mojom mozgu. Bola to aj pravda. Robil som to pre sestru. Všetko bolo pre ňu.

Po tom čo sa mi do rúk dostalo *Experience right now*, nedalo mi neskúsiť to. Ak by sa mi podarilo v tomto projekte uspieť, mohol som si dovoliť kúpiť Canvy viac slov. A ako náhle by ich mala, rozprávanie by jej nerobilo žiaden problém. A ak by sa rozhovorila, nemusela by ju už ohrozovať gambliová viróza. Všetko by do seba perfekte zapadlo ako puzzle.

*Experience right now* spočívalo v jednoduchej, no podľa mňa účinnej metóde.

Išlo o to, že aj málovetný, čiže taký ako ja a Canvy, môže získať miesto kolaboranta, takzvaného komunikátora. Je to jedna z najžiadanejších hodností, po ktorej netúži len málokto.

Práca tohto komunikátora je vyhrať spoj z druhou stranou zvyčajne pochádzajúcu z iného územia štátu, ba aj sveta. Keď vyhrám čo i len jednu bitku, získam povolenie dostať viac znakov. Platí to pre všetkých rodinných príslušníkov.

Samozrejme pre málovetných tu platí háčik. Predsa len nedokážeme rozprávať viac ako pár vetami. Možno aj preto niekto vymyslel zásobník. Je to neuveriteľne drahá a zároveň ilegálna vec, ktorá vám dokáže nevyužité slová z minulého mesiaca preniesť do druhého. Tri brigády potrebujem nato aby som si mohol zaplatiť členstvo v tomto projekte. Zaplatia mi zásobník, aj zapísanie sa na súde, kde prideľujú slová kolaborantom.

Bolo čudné, že práve to dievča mi navrhlo niečo takéto Nevyzeralo žeby malo porušovanie zákona už v malíčku.

,,Konečná.“

Ohlásil mi vodič, keď som zostal v autobuse posledný.

Vystúpil som a ocitol sa pri dverách. Kľúče mi zaškripotali v zámke a vošiel som dnu, už ku spiacej Canvy. Teraz vyzerala ešte zlatšie ako zvyčajne. Natiahol som sa po paplón, keď som si zrazu niečo všimol na jej krku. Boli to malé, no predsa výrazné žltohnedé škvrny. Gamblinová viróza si obsadila miesto od krku až ku čeľusti. Toto už bolo druhé štádium.

4. Ten čo si to nedokáže uvedomiť

Dni sú ako magnetky. Začínajú po jednom a postupne sa dokážu pripojiť k ďalším.To platilo aj pre moje vnímanie času. Od kedy som začal pracovať ako brigádnik, hodiny mi začali rýchlo preletovať pred očami, akoby to boli len obyčajné muchy.

Týždeň. . Mesiac. Rok.

ROK!

Nevedel som uveriť, že už rok sa pokúšam zachrániť Canvynin život.

Včera prešla do piateho, predposledného štádia. Smrť jej zanedlho príde klopať za dvere a ja som stále ani len nemal pozíciu komunikátora.

,,Dnes si zmeníš život.“

Ozval sa mi známi hlas a potom ma objali takisto známe ruky. Aveny, dievča, ktoré sa dalo pokladať aj za môjho anjela. Stali sme priateľmi, no netuším ako. Dokonca ani kedy.

,,Pripravený?“

Spýtala sa ma a rozcuchala mi prameň vlasov. Jej slová ma donútili usmiať sa. Dnes mi spoločnosť *Experience right now*, konečne našla miesto na súde. O toto víťazstvo som súťažil s jedným týpkom, no súťažou sa to ani nedalo nazvať. Bol príliš tichý a neustále ožratý.

Včera ma ilegálne vymazali zo systému ako málovetného. Vďaka vplyvu mojej škoricovovlasej kamarátky mi dokonca priradili päťtisíc slov. Tiež protizákonne. Vôbec mi to však nevadilo. Mojím hlavným cieľom bolo zarobiť peniaze na sestrinu komunikáciu. Do jej smrti zostávalo len pár týždňov, keď nie dní.

Kľudne by som jej dal aj zo svojich čerstvých tisícok, no WER to bohužiaľ neumožňoval.

,,Ideme?“

Opýtal som sa a ona prikývla. Šetrenie slovami asi pochytila odo mňa. Súdna sieň sa nachádzala hneď oproti nám.

,,Meškáte.“

Ozvalo sa zrazu za nami. Pán Ferks. Stretol som ho na nejednom zasadaní *Experince right now*.

Strčil mi do rúk oblek a vsunul do šatne.

,,Hlavne nech vám to netrvá dlho.“

Upozornil ma a koketne sa obráti na Aveny. Skutočne sme nemali čas. Už, už som išiel vychádzať, keď ma zrazu zarazil môj odraz. Až príliš sa podobal na rodičov. Otcove belasé oči a matkine citrónové kučery. Neznášam ich a nikdy ani neprestanem, no navždy zostanem synom tých zloduchov.

Matky alkoholičky, ktorá sa zabila a otca neustále sediaceho v base.

,,Pohni Kam. Vážne už nemáme čas.“

Zavolala na mňa Aveny a rýchlo ma posotila ku dverám.

,,Drž sa a vyhraj!“

Ukázala mi prst hore. Podporilo ma to, nadýchol som sa a vošiel.

Obklopila ma obria miestnosť plná ľudí. V sále nebol jediný kúsok miesta, ktorý by nepokrýval kameň.

Zrazu sa mi pohľad zastavil na jednej osobe. Ten najhoršej, čo mohla existovať. Gembinovi Strawsovi.

,,Weser?“

Prekvapil sa niečí hlas. Otočil som sa, no v sekunde šokovane zastal. Predo mnou stál Axel. Áno presne ten Axel zo školy.

,,Vážení prítomní. Dnes za účasti všetkých politikov a dvoch mladých mužov budeme riešiť spor medzi východným a južným štátom.“

Ozval sa Gembin a všetci naň upreli pohľad.

,,Téma je dane. Chceme sa rozhodnúť komu budú účtované vyššie poplatky.

Východnému, alebo južnému spoločenstvu?“

Rozprával ďalej.

,,Títo dvaja mladí muži nám v tejto situácii pomôžu učiniť rozhodnutie. Nuže začnime.“

Zrazu do popredia niekto vystúpil a začal očami blúdiť vo svojich papieroch.

,,Čo tu robíš, Axel?“

Pošepky som sa opýtal.

,,To chcem vedieť aj od teba, veď nemáš ani dostatok slov.“

Taktiež zašepkal, no znel oveľa výsmešnejšie ako ja.

,,Prečo sme oproti sebe, veď žijeme v tom istom spoločenstve?.“

,,Nie, ty kretén. Ak by si dakedy cez rok prišiel znova do školy, všimol by si si, že chýbam. Presťahoval som sa na Juh.“

Zasyčal.

,,Aký je dôvod aby vyššie dane neboli zavedené práve pre vaše spoločenstvo?. Niekto zrazu prerušil náš hadí dialóg.

Bol to ten, čo sa pred chvíľou hrabal v papieroch, opytovač.

,,Ja si myslím, že u nás by vyššie dane spôsobili dennodenné krádeže.“

Ujal sa slova Axel.

,,Ľudia by boli obranní o svoje úspory na život, takže by ,,úspory“ museli hľadať inde a kradnúť. Navyše, východné spoločenstvo je bohatšie“

Povýšenecky vytiahol obočie.

Človek s dokumentmi otázky hádzal rýchlo, akoby sa komentoval dostihy.

Spolužiakove reakcie taktiež neváhali.

Zrazu niečo zapípalo a Axel sa pozrel na svoj WER. Prekročil veľkú časť slov.

Opytovač to zaregistroval.

,,Ďakujeme pán Deberon. Obráťme sa teda na váženého pána Wesera a zistime, prečo práve Východ by nemal odvádzať vyššie sumy.“

Nadýchol som sa a vyhľadal Avenyne orieškové oči. Znova mi ukázal palec hore a pery opäť vystrúhali veselý znak. Bol som pripravený.

,,Lieky.“

Všetci na mňa prekvapene pozreli.

,,Lieky?“

Vyjavene sa spýtal opytovač.“

,,Áno lieky. Ak by niektorí ľudia museli platiť vyššie dane, nemohli by si kúpiť lieky.“

Potom som spustil veľký monológ o tom čo by sa stalo. Bez prestávky som udržiaval očný kontakt a na otázky moje telo vždy reagovalo pohotovo.

Myseľ mi neustále hľadala správne synonymá a snažila sa vetu sformulovať čo najlepšie. Nato ma mierne zabolelo brucho, no ignoroval som to. „Musím to dokončiť.“

Bolo to ťažké, no zároveň upokojujúce. Rozprával som tak veľa až to bolo divné. WER mi ešte stále nazapípal.

,,Je pravda, že sme bohatšie spoločenstvo, ale lieky máme oveľa drahšie.“

Nasal som vzduch.

,,Aj iné naše ceny sú vyššie.

Na Juhu si chleba kúpite kľudne za desať únov, no na východe hodnota môže byť dojnásobná.“

Ukončím svoju reč a miestnosť onemela.

Každý napäto čakal na rozsudok.

Po mučivo dlhom tichu zrazu Straws vstal. Vyzeral najvznešenejšie ako len bolo možné.

,,Obidvaja ste argumentovali naozaj výborne.“

Pochválil nás.

,,Avšak výhru smieme udeliť len jednej strane.“

Opäť sa na súde napäté ticho.

,,Od zajtra Východ. . .“

Čakal.

,,nemusí platiť vyššie dane.“

V sále sa odštartovala vrava. Ľudia z mojej kasty oslavovali, no tí z vedľajšej len naštvane krútili hlavou.

Účastníci, najmä z východu, mi začali triasť rukou a ospevovať ma. V živote som sa lepšie necítil. Možno aj preto že sa mi nič tak veľkého v živote nepodarilo. Teraz aj s Canvy konečne môžeme mať prirodzené množstvo slov. Sestra konečne začne rozprávať a tak už nebude jej život v ohrození. Podarilo sa mi zaistiť jej lepšiu budúcnosť.

,,Gratulujeeeeeem.“

Vrhla sa mi zrazu na krk Aveny a takmer ma zhodila. Okolití občania sa rozplynuli ako vodná para.

Opäť sa mi objavila kolísavá nevoľnosť v žalúdku. Napriek tomu som opätoval jej objatie.

,,Ven, ďakujem.“

„Za čo? Nič som predsa neurobila.“

,,Nie? Tak čo bolo tých päťtisíc slov? Bez nich by sa mi to nepodarilo.“

Objala ma ešte tuhšie.

,,Naozaj ti veľmi ďakujem. . . .“

,,Kam, čo sa deje?“

Ustarostene sa ku mne naklonila.

Vôbec som ju však nepočul, lebo v ušiach mi hučala krv.

,,Rýchlo volajte sanitku.“

Započul som ako Aveny zakričala na nejakú pani. Matne som videl ako zdvihla telefón a vytočila neznáme čísla.

Čo sa to dokelu dialo? Prečo ma tak nadpozemsky pichalo telo? Zjedol som niečo ?Alebo nebodaj ma niekto otrávil? No kto by to robil?

Straws? Veď ma ani poriadne nepozná. Axel? Zvládol by on nájsť jed?

,,Kamber. Kamber Preber sa!“

Triasol so mnou niekto, no mlha mi nebezpečne zakrývala výhľad. Nečakane som uvidel nejaké svetlo.

Zomieram? Nie to nemôžem! Nie po tom čo som tak blízko ku Canvyninu uzdraveniu!

Problémom však bolo, že so smrťou sa nedá bojovať. Neviem ako sa to stalo a drtí ma, že to už nikdy nezistím. Prečo sakra idem zomrieť? Nechápal som.

Pokúsil som sa otvoriť oči. Nemôžem, proste nemôžem odísť z tohto sveta. Canvy, Canvy ma potrebuje a takisto ako ja ju. Sme len ona a ja. Už nemá nikoho.

Pred očami mi prebleskle spomienka nato ako sme si v zime stavali snehuliaka.

,,Je smutný.“

Zaprotestuje sestra, keď uvidí jeho kamienkovú pusu.

,,Nie je.“

,,Ale je.“

Rozčertí sa.

Vzdychnem a škrtnem zápalkou. Netrvá dlho a roztopí sa.

,,Čo to robíš?“

,,Ukazujem ti čo skutočne znamená *smutný* snehuliak.“

,,Jak to myslíš ? Veď teraz už nemá ani ústa.

,,O to ide.“

Odpoviem.

,,Nemá pretože prestal existovať. Ak by sa neroztopil mohli sme jeho depresívnu tvár prerobiť na veselú.“

Canvy nakloní hlavu z jednej strane na druhú ako hlúpy psík, ktorý niečomu nerozumie.

,,Mohli sme ho urobiť šťastným, keď ešte existoval, no on zomrel. Smrť sa nedá regulovať.“

,,Pozri Canvy.“

Kľaknem si k nej.

,,Ži tak, aby si čo najmenej smútila, pretože ak zomrieš, už nebudeš mať šancu byť šťastná.“

,,Sme tu.“

Upozorní nový neznámy hlas. Záchranári.

Pocítil som ako zdvihnú moje telo a položia ho na lehátko.

Mdloba však nezmizla.

*,,Zomriem?“*

Opýtam sa znovu sám seba.

*,,Áno.“*

Odpovie mi cudzí neidentifikovateľný zvuk.

Vzdychnem si a mám chuť sa rozplakať.

*,,Ale ja nechcem.“*

A skutočne som nechcel. Spomienky mi opäť zaletia ku Canvy ako sme spolu robili vianočné pečivo.

,,Vyzerá to ako medveď.“

Je čapatý, tučný a škaredý.“

Opisuje babke.

,,To hovoríš o mne ?“

Zatvárim sa urazene, no potom sa rozosmejem. Zdvihnem si ju na ruky a vložím medovníkového medveďa do rúry. (V skutočnosti to bol vrabec. )

,,Nie, ty si len tučný.“

Rozstrapatím jej vlasy.

,,Ako medveď?“

Uškrnie sa.

,,Nie, ako kuchynská doska.“

Obidvaja vybuchneme od smiechu.

Myšlienky mi preletia k Aveny

,,Nie, to si neoblečiem.“

Protestujem.

,,Ale noooo. Budeš v tom vyzerať super.“

Strkala mi neznámy kostým veveričky.

,,Ten oblek má cez dvesto rokov.“

,,Kupoval sa minulý víkend.“

Húževnato zápasí.

,,Zo sekáča ?“

,,Z druhej ruky.“

Naraz vybuchneme bez toho, aby to bolo čo i len trochu len vtipné

,,Áno. Výborne Kamber.“

Myseľ je zase inde.

,,Budeš mať sestričku.“

,,Sestričku?“

Zapakujem po mame.

,,Áno, sestričku.“

Ozve sa zrazu otec a vtiahne nás obidvoch do náručia. To bolo ešte predtým ako začal kradnúť.

V duchu si vzdychnem.

Nechápal som to, no z nejakého dôvodu zomriem. Neviem ako ani prečo. Či to niekto urobil schválne, alebo ma porazila nejaká choroba.

Osud si pre mňa vytvoril dej. A ten dej ma dostihol.

Epilóg

Kapitola, ktorá to definitívne končí.

Už ubehli dva dni odkedy Kamber Waser zomrel. Bolo to nečakané, najmä potom čo sa stal hrdinom východného spoločenstva. No aj nečakané veci sa stávajú.

,,Mia skvelá práca.“

Pochválila ma mama v ten deň. Sedela vo svojej kancelárii ako zvyčajne. Predsa len bola úradníčka spoločenstva. Krásna, dobre oblečená a menovka Kathrine nádherne vyleštená.

,,Už sú to dva dni.“

Sadnem si na stoličku.

,,Dva dni odkedy zomrel.“

Kathrine sa divoko usmeje.

,,Ja viem. Si úžasná. . . .“

,,Čo s jeho sestrou?“

Skočím jej do reči. Extrémne to neznášala, no aj tak mi to nedalo. Potrebovala som vedieť informácie.

,,Mykne plecom. Je v nemocnici už niekoľko týždňov. Nevie, že jej brat zomrel.“

,,Je ešte živá?

,,Skôr polomŕtva.“

Vymrštím sa zo stoličky.

,,Zlatko počúvaj. Už si nemusíš špiniť....“

No ja ju nepočúvam a vyletím z dverí.

*Je živá*

Žiarilo mi v mysli.

*Stále dýcha. Stále je tu nejaký málovetný.*

Vybehnem na ulicu a zakývam na taxi. Ako náhle zastaví, vleziem doňho.

Nebolo zložité zistiť adresu toho dieťaťa. Vyhrala som už niekoľko súťaží v hackerstve.

,,Izba 206.“

Oznámi mi sestrička, keď sa na ňu opýtam.

Preletím cez schody a otvorím dvere 206. A skutočne tam bola. Jeho setra akoby mu z oka vypadla. Rovnaké citrónové vlasy, bledá pleť a jemné jamôčky v lícach.

Zatarasím vchod a pristúpim ku jej posteli.

Málovetné dieťa, ktoré si podľa komisie ani nezaslúži žiť. Odpad spoločnosti, ktorý nehádže dobré svetlo na spoločnosť.

Za pár dní to dieťa čaká smrť, no netreba to zbytočne predlžovať. Skoncujem to s ňou tu a teraz. Pomôžem tým spoločenstvu a všetkým na vôkol.

Načiahnem sa do vrecka vyberiem žltú flaštičku. *Colchicum autumnale*.

Liečivá a zároveň jedovatá rastlina. Záleží na človeku ako ju použije.

Naskytol sa mi nemilý pohľad.

Čierne, akoby zhorené kúsky mäsa divoko pulzovali červenou krvou. Na vrchu sa vyskytovali pluzgiere tak veľké ako slimačie ulity. Celý ten útvar popretkávali žily. Nie modré, nie zelené, ale nechutne žlté.

Jej tauľka mierne zakolísala.

Meno: Canvy Westerová

Choroba: Gamblinová viróza

Liečenie : Plynulá komunikácia minimálne 1 rok

Zaspätkujem a naraz ma pochytí čudná emócia. Snáď súcit?

Zabila som jej brata a plánujem i ju aj keď má ešte šancu na život. Stačí jej len jeden rok rozprávania aby sa uzdravila. Nezaslúži si sňať aspoň vedieť pravdu?

Silno ju pomykám čo ju donúti otvoriť oči. Dýcha však ťažko a nepravidelne. Musí byť pre ňu namáhavé nezaspať.

*Nie sú o nič lepší ako potkany.*

Spomeniem si zrazu na otcove Strawsové slová a túha zabíjať vo mne znova skypí.

,,Dieťa prišla som ťa zabiť.“

Dievčaťu sa rozšíria oči no potom zmierene zachrapčí:, ,chápem.“

*Tak rýchlo sa stým vyrovnala?*

,,Tvoj brat je mŕtvi. Môžem zato ja.“

Rýchlo vychrlím. .

,,Chápem.“

Znova zmierene zachrčí.

Urobila som, čo bolo potrebné. Už sa to nemusí zdržovať.

Nakloním sa a vložím jej lupienok do úst.

,,Kamber zomrel, pretože som mu hackla WER aby si myslel, že má viac slov. Vtedy sa mi podarilo vypnúť signalizovanie nedostatku slov pomocou bolesti brucha. Keď limit presiahol, zomrel.

Rýchlo vychrlím

,,Povieš mi svoje meno?

Ignorovala ma.

,,Mia.“

Zrazu sa zarazím. Toto meno nebude poznať.

Lupienok porazenecký prehltla a hlava jej klesla na zem.

Pravdepodobne navždy zaspala, no aj tak mi nedalo opraviť svoju odpoveď.

,,Aveny.“

,,Som Aveny.“