Opätovné stretnutie Alexandra a Marka

*Phoenix, Arizona, 2018*

Od posledného dobrodružstva už uplynul nejaký rok. Počas tohto obdobia sa Alexander dokázal etablovať do súčasnej spoločnosti. Svoje "háby" a ostatné veci vymenil za oblek, košele, tričká a ďalšie oblečenie. Okrem svojej čarovnej guli sa naučil robiť aj s výdobytkami modernej doby. Napríklad s mobilom, tabletom, chladničkou alebo počítačom. Ale v prvom rade si našiel byt, ktorý mal len v podnájme. Cena podnájmu mu ale dovoľovala fungovať úplne bez problémov. Nakoľko nebol až tak drahý. Zamestnal sa ako predavač v obchode s potravinami. Za to, čo tam odvádzal, mohol mať aj vyšší plat, ale nesťažoval si. Veď kto by si mohol sťažovať, keď si môže kúpiť poriadny LCD televízor. No predsa mu jedno chýbalo. Mark.

"Hm... Ako život fajn, ale keby som tu mal Marka, bol by ešte krajší," pomyslel si, "kde len môže byť? Kde? Bol by som rád keby sa tu zjavil," ako to dopovedal, oči sa mu ihneď rozžiarili, ale po chvíli zas zosmutneli, "stretnutia s ním sa už asi nedočkám. Škoda. Možno príde niekto nový," utešoval sa v duchu a vybral sa do mesta.

Mesto vyzeralo ako zvyčajne. Nudné, zachmúrené a bez iskry. Veď taká bola aj jeho nálada. Jediné, čo by mu ju zlepšilo, bolo samozrejme stretnutie s jeho starým priateľom. "Mark, kde by som ťa našiel?" vravel si, "aspoň keby sa zjavila nejaká stopa," rozhodol sa, že pôjde naspäť.

Keď prišiel domov urobil si jedlo, sadol si pred telku a zapol si americký futbal. Pri pozeraní zaspal.

Prásk! zrazu niečo buchlo. Alexander vyletel z gauča ako strela.

"Čo sa deje? Je tu niekto?" volal po byte a potichu kráčal za zvukom, ktorý vychádzal z jeho spálne. Opatrne otváral dvere a to, čo tam uvidel, ho dostalo!

"Mark!"

"Alexander!"

"Čo tu robíš Mark? Ako si sa sem dostal?"

"V podstate jednoducho. Neskočil som dnu. Aj keď ste si možno mysleli, že áno."

"A čo bolo ďalej?"

"Počkaj. Veď ma nechaj dohovoriť."

"Okey."

"Idem pokračovať."

"Už len počúvam," odvetil.

"Na zemi zostal malý úlomok z toho kryštálu. Len čo som ho chytil do ruky, samozrejme sa rozsvietil a otvoril sa mi portál. Ale netrúfol som si okamžite skočiť doň. Zaváhal som. Po chvíli zmizol, ale kryštál nie. Tak som si ho nechal uschovaný pri sebe. Trvalo mi veľmi dlho, kým som sa rozhodol, aby som doň skočil. Ale predsa som to urobil!"

"Dosť dlho..." smial sa Alexander.

"Dobre, máš pravdu. Ale ešte predtým ako som toto spravil, dozvedel som sa niečo zaujímavé a dôležité."

"Čo?"

"Vopred ti hovorím, že ťa to veľmi nepoteší. Dozvedel som sa totiž, že Avu uniesli!! Ale nevie sa kto."

"Čožéé?!" pozeral naňho s otvorenými ústami.

"A práve preto som prišiel za tebou s prosbou, či by sme ju nezačali hľadať."

"Tu?"

"Neviem ti presne povedať, v ktorom svete sa nachádza. Či v tom, z ktorého som prišiel alebo v tom tvojom."

"Uhm," Read sa na chvíľu zamyslel, "tak dobre. Pôjdem s tebou."

"Hneď teraz?" opýtal sa Mark.

"Áno, v podstate okamžite. Ešte si so sebou zoberiem svoju tašku, guľu a môžeme ísť," vbehol do izby, schmatol guľu, dal ju do tašky a vrátil sa späť.

"Ideme?"

"Poďme Mark!" zvolal Alexander. Následne zatvoril a zamkol dvere a spoločne sa vydali hľadať Avu.

Kamže si sa len podela Ava...

Cestou mestom stretali rôznych týpkov. Či už bezdomovcom, feťákov, "dôležitých" policajtov, ktorí dávali nezmyselné pokuty, väčšinou za parkovanie. No po Ave ani stopy.

"Prečo ju hľadáme práve v tomto meste?" spýtal sa Alexander.

"Pretože práve také informácie sa ku mne dostali."

"Tak to aby sme ju našli. Budeme to tu musieť poriadne prehľadať."

"Alexander, ako presne to myslíš?"

"Budovu po budove," odvetil a začali prehľadávať všetky budovy v meste, až sa dostali k domácim potrebám.

"Dobrý!" vošli dnu.

"Dobrý deň!" odzdravil sa predavač.

"Nevideli ste tu náhodou štíhle, stredne vysoké dievča, s hnedými vlasmi asi po pás?"

"Musím Vás sklamať, ale nevidel," vyšli z obchodu a Read sa zamyslel.

"Kdeže ťa len nájdem, dievča zlaté..."

"Určite ju nájdeme. O tom nepochybuj! A to najdôležitejšie: Nezačni panikáriť. Pochopil si ma?"

"Chápem," prikývol.

Po niekoľkých nachodených kilometroch sa zastavili "občerstviť sa" v krčme.

"Zdravíme! Dvakrát pivo," za chvíľu pred nimi stáli dve veľké pivá položené na bare.

"Nech sa páči."

"Dík. Koniec koncov môže byť hocikde. Môžem sa aj mýliť."

"Možno áno a možno nie, Mark. Napadá mi ale jedna otázka."

"Aká?"

"Prečo by práve ju uniesli?"

"Na toto odpoveď nepoznám," povedal so smutným výrazom v tvári, "no ako sa hovorí: Nemali by sme tu plakať nad rozliatym mliekom. Či pivom?" zasmial sa Mark.

"Súhlasím s tebou. Aj tak mi už prestalo chutiť."

"Aj mne Read," Alexander rázne zavelil.

"Pokračujeme! Hľadáme ďalej!" zaplatili, vyšli na ulicu, kde pokračovali v pátraní. Prešli na druhú stranu a vošli do podchodu s nádejou, že bude tam - nebola. Pochopili, že pátranie v podchode nemá zmysel. Alexandrovi napadla zaujímavá myšlienka. "Poďme sa pozrieť medzi bezdomovcom. Nikdy nevieš."

"Síce to znie prapodivne, ale za pokus to stojí," odvetil Mark.

"Ale máme malý problém," zvláštne naňho pozrel.

"Aký?" prekvapil sa.

"Je to ďaleko a ja nemám auto."

"Aha... Čo z toho vyplýva?"

"Že pôjdeme autobusom."

"Teraz mám ja takú otázku."

"Vrav."

"Alexander, čo je to autobus?"

"Je to dopravný prostriedok na prepravu viacerých osôb naraz. Už si v obraze?"

"Niečo ako povoz?"

"Niečo také."

"Tak už asi viem o čo ide," nasadli do autobusu a vybrali do odľahlej štvrte.

Približne po dvoch hodinách cesty autobusom, zastali pred vchodom polo rozpadnutej päť poschodovej budovy. Zaklopali na dvere a po chvíli otvorila čudná ženská. Vyzerala horšie ako čarodejnica.

"Čo chcete?" odvetila zachrípnutým hlasom.

"Hľadáme jedno dievča," odpovedali.

"Nech sa páči. Len ráčte vstúpiť. Máme tu plno mladých dievčat!" vošli dnu, prešli cez tmavú chodbu do ešte tmavšej miestnosti. Po chvíli zbadali v tmavom kúte sedieť na zemi dievča podobajúce sa na Avu.

"Ava, si to ty?" opatrne sa opýtal Mark.

"Áno, som to ja," odvetila tenučkým hláskom.

Avina nová práca

"Ava, čo tu robíš?! Prečo si tu? Nechápem to..." vravel Read.

"Za tú dobu, odkedy som cez portál prišla domov, môj život sa zmenil až natoľko, že som skončila tu. Moja chyba..."

"Čo si spravila?" čudoval sa Alexander.

"Odsťahovala som sa do vlastného, ale nemala som toľko, aby som to dokázala splácať, tak som sa ocitla na ulici. Takže tak Read."

"A ja som si myslel, že ťa uniesli. Také niečo som započul," povedal Mark.

"Ha! Tak to bola pekná hlúposť..." zasmiala sa.

"Máš pravdu," odvetil.

"Čo mieniš teraz robiť?" vyzvedal Alexander.

"Každý týždeň sa chodím evidovať na úrad a vypytovať sa, či nemajú nejaké pracovné ponuky. Keď som tam bola dnes, navrhli mi, či by som nechcela roznášať noviny. Povedali mi, že zato budem dostávať päťdesiat dolárov týždenne."

"Čo si im povedala?" spýtal sa Mark.

"Že potrebujem deň na rozmyslenie."

"Podľa mňa by si to mala skúsiť," poznamenal Alexander.

"Dobre. Dám na tvoju radu a skúsim to."

"Som rád," rozlúčili sa s ňou a pobrali sa domov.

Na druhý deň ráno sa rýchlo najedla v spoločnej jedálni a vybrala sa na úrad.

"Som zvedavá, čo ma tam čaká," hovorila si v duchu a zároveň bola veľmi netrpezlivá ako každý, kto žiada o prácu. Keďže úrad bol neďaleko stačilo jej tam ísť peši.

Zaklopala na dvere a vošla dnu.

"Dobrý deň."

"Dobrý," žena za stolom vyzerala veľmi čudne. Dlhé, hnedé, mastné vlasy. Oblečenie ako z pred päťdesiatych rokov. A okuliare čo mala na sebe, z nej robili strašidelnú ženskú. O miestnosti ani nehovorím. Farba? Tradične biela. Na koberci opadaná omietka. Počítač, ktorý mala pred sebou bol presne ako z deväťdesiatych rokov. Dve stredne veľké okná s dreveným rámom. Aspoň, že na okne boli nejaké kvety. Pracovníčka pokračovala, "ako sa voláte?"

"Som..." Ave chvíľu trvalo, kým sa spamätala z tohto "šoku".

"Aké je Vaše krstné meno a priezvisko."

"Volám sa Ava García-Rodriguez."

"Máte zvláštne priezvisko na Američanku," poznamenala pracovníčka.

"Veru. Môj prastarý otec bol Mexičan."

"Tak už mi to je jasné," pracovníčka začala hľadať jej meno v evidencii, "už som Vás našla! Takže Vy ste tá, čo žiada o pozíciu roznášačky novín, že?"

"Áno."

"Pozriem sa, či ešte táto pozícia voľná. Poprosím chvíľku strpenia," párkrát si to prešla, "počítač mi "vyhadzuje", že pozícia je ešte voľná. Takže prijímate ju?"

"Bezpochyby!" nenápadne sa pousmiala.

"Nech sa páči," spod stola vytiahla tašku a podala jej ju.

"Ďakujem."

"Začínate zajtra o ôsmej. Buďte tu na čas!"

"V poriadku. Dovidenia."

"Majte sa. Inak... zajtra sa hláste tu!"

"Rozumela som," zavrela dvere a odišla.

Nastal deň D a Ava sa po všetkých ranných povinnostiach vybrala opäť na úrad práce. Počasie bolo ako stvorené na novú prácu. Slnko krásne svietilo, pofukoval jemný vánok, po oblakoch ani stopa. Bola síce trochu nervózna, ale úspešne sa jej to darilo maskovať. Pred dverami sa hlboko nadýchla a vstúpila dnu.

"Dobrý deň," pozdravila sa.

"Nech sa páči," potom, čo jej žena podala noviny, ktoré mala rozdať, vložila si ich do tašky a vydala sa pracovať.

Už jej zostali posledné noviny, keď sa dostala k starému domu. Ako zazvonila, akurát išli okolo Alexander s Markom.

"Ahoj, Ava."

"Ahojte, chlapci."

"Ešte si práci?"

"Áno."

"Okey. Keď skončíš, tak by si mohla za nami prísť do cukrárne. Čo ty nato?" opýtal sa Read.

"Mám posledné noviny. Doručím ich, pôjdem sa ešte ukázať späť, že mám všetko hotové a prídem za vami."

"Dobre. Čakáme ťa v cukrárni."

"Jasné," odišli preč. Vzápätí sa otvorili dvere. Vo dverách sa objavila záhadná postava, ktorej vôbec nebolo vidieť do tváre.

"Dobrý..." vetu nestihla dopovedať, pretože ju postava vtiahla dnu.

Ava v uväznení

"Kde som to? Čo odo mňa chceš?"

"Porozprávať sa."

"Pomóóc! Pomóóc!"

"Nie, nie, tak to nepôjde. Môžeš kričať koľko chceš, nič ti to nepomôže," smiala sa postava ukrytá v tme. Ava po chvíli prišla nato, že jej kričanie o pomoc bude naozaj zbytočné a radšej sa rozhodla, "podvoliť" svojmu väzniteľovi.

"O čo tu ide?"

"Viac - menej ťa nečaká nič hrozné. Chcel by som iba výkupné," vyšiel z tmy a zapol svetlo. Bol vysoký, mal hnedé vlasy a upravenú bradu.

"Predstavovala som si ťa oveľa horšie. Takže môže byť."

"Som rád..."

"Inak máš to tu "krásne" zariadené. Môžem ti niečo poradiť?"

"Počúvam ťa," odvetil.

"Mal by si si tu poupratovať. To je základ."

"Ha, ha, ha, veľmi vtipné."

"Ale ozaj! Veď sa pozri! Všade navôkol je prach a špina," ako to dohovorila, jeden z trámov miestnosti, kde sa práve nachádzali, sa s rachotom zrútil na zem. "Ako vidíš mám pravdu."

"Dobre, dobre..." urazený hlas, ktorým to povedal naznačoval, že nemá rád, keď ho niekto poučuje.

"Aké výkupné žiadaš za mňa?"

"Približne... desaťtisíc."

"Koľko?!!" vydesila sa, "tebe šije!"

"Nie, prečo?"

"Nehraj sprostého. Nepomôže ti to. Veď desaťtisíc dolárov je tak akurát na "prerábku" domu. Takú menšiu. Nemám náhodou pravdu?"

"Svojím spôsobom áno. Čo si myslíš? Akú farbu by som mal zvoliť?"

"Nejakú živšiu. Uzavrieme dohodu," navrhla Ava.

"Akú?" opýtal sa chlap.

"Budem ti pomáhať s domácnosťou, kým sa to nedá do poriadku. No a ty ma zato necháš žiť. Okey???"

"V poriadku. Takúto dohodu prijímam," prikývol. Čas plynul rýchlo. Hodiny, ktoré mal na chodbe, ukazovali desať hodín večer. Začínala byť ospalá a tak si ľahla na gauč v obývačke a zaspala. O chvíľu sa do vedľajšej izby pobral spať aj on.

*Nasledujúci deň*

"No čo? Ako si sa vyspala?"

"Dobre. Čo ty?"

"Ušlo to."

"Takže dnes domáce práce?"

"Veru."

"Verím, že tá dohoda platí."

"No... dajme tomu," odvetil. Ava sa zatiaľ rozhodla natierať dom zvnútra. Ale ešte predtým si vybrala z poličky s náradím, ktorá bola na chodbe, bledunko - modrú farbu. No a čo robil jej väzniteľ? Viac - menej sa len prizeral. "Hej, nechcel by si mi trošku pomôcť?!"

"Prečo? Veď ti to ide od ruky a už si s tým skoro hotová," v tom momente hodila všetko o zem a povedala.

"Ja tu robím prácu, ktorú by si mal robiť hlavne ty a ešte k tomu všetkému namiesto toho, aby si mi pomohol sa len prizeráš!!" zazerala po ňom.

"Taký je život, dievča moje," odvetil s ľadovým pokojom. "Vieš, že sa takýmto jednaním odtiaľto nedostaneš?"

"Samozrejme, že to viem. Ale skúsila som," povzdychla si a pokračovala ďalej v práci. Približne po pol hodine väzniteľa prestalo baviť strážiť ju a namiesto toho, si šiel pospať.

"Hm... Žeby moja chvíľa?" pomyslela si. "Ale podľa mňa určite vchodové dvere zamkol. Nemôže byť predsa tak hlúpy. I keď..." potichu podišla k dverám. Siahla na kľučku a dvere sa otvorili. "Risknem to, či na to kašlem? Mám jedinečnú možnosť odtiaľto zmiznúť. Síce to môže byť aj pasca, ale za pokus nič nedám. Aká pasca? Kľúče som mu videla v rukách, keď šiel spať a počula som ho aj zavrieť dvere," pokračovala v úvahách. Takže asi je očividne hlúpy a nedomýšľa veci," po špičkách vyšla o dve poschodia vyššie presvedčiť sa, či dobre počula. Bolo to tak. Dvere mal zavreté a bolo cez ne počuť silné chrápanie. Ako myška zišla naspäť ku vchodu. "Risknem to!" rozhodla sa v duchu. Obozretne otvorila dvere a následne potichučky zavrela. Na jej šťastie šiel kúsok od nej dav, v ktorom sa nenápadne stratila...

Neočakávaná situácia

Po chvíli zbadala v dave Marka a Alexandra. "Mark! Alexander! Tu som!" volala na nich. Len čo ju započuli, predrali sa na koniec až k nej.

"Kde si bola? Báli sme sa o teba."

"Bola som uväznená."

"Kde presne?" prekvapene na ňu pozreli, zatiaľ, čo dav pokračoval vo svojom smere.

"V tom dome, o ktorom som vám hovorila, že to je posledný."

"Aký posledný? Nerozumiem."

"Ten, o ktorom som vám hovorila, že je posledný dom a potom za vami prídem."

"Tak už som v obraze," povedal Mark.

"Jediná vec, ktorá mi teraz napadla je, že by sme sa mali odtiaľto čo najrýchlejšie vypariť, aby ma nechytil."

"Tvoj únosca, že?" opýtal sa Alexander.

"Áno."

"Kto to bol?"

"Neviem Mark."

"Okey, nezdržiavajme sa a poďme!" zahlásil Read.

"Lenže kam?" opýtala sa ho Ava.

"Ku mne domov!"

"Myslíš si, že to je dobrý nápad?"

"Vieš Ava... môžeme pokojne blúdiť po meste a ver mi, že budeme taký "nenápadný", že nás určite nenájde," smial sa Alexander.

"Dobre. Ideme k tebe domov. Máš pravdu," prikývla. Prešli pár blokov a razom boli uňho doma.

"Vidím, že si naozaj žiješ celkom dobre. Máš tu mikrovlnku, LCD - éčko, dva notebooky, olejové lampy..."

"Tak nemám sa veľmi načo sťažovať. Plat mám taký, aký mám."

"Veď vidím," udivene povedala Ava.

"Ale niektoré veci, ktoré tu vidíte mám kúpené z výpredajov. Nie som "tajný" milionár. Nemyslite si," zasmial sa.

"Myslíte si, že sa ma vydal hľadať?" s obavami sa ich opýtala.

"Neboj sa, len ťažko," odvetil Mark.

"Pozrieme si telku?"

"Môžeme Alexander," povedala Ava.

"Keď si teraz spomínam, je to to zariadenie, čo farebne premieta obraz a zvuk a videli sme ho u teba doma Ava. Nemýlim sa?"

"Nemýliš Mark."

"Máš k pozeraniu aj nejaké chipsy či Colu?" opýtala sa Reada.

"Jasne, že hej! V tamtej skrinke oproti tebe sú chipsy a Cola je v chladničke," šla do kuchyne a z prvej poličky v chladničke si zobrala Colu. Vrátila sa do obývačky, položila pohár s nápojom pred seba na stôl a zo skrinky vybrala chipsy, ktoré hneď otvorila.

"Um. Sú dobré. Chutia mi i napriek tomu, že až tak veľmi štipľavé nemusím," sadla si na gauč, pozerala a popritom jedla.

"Ako sa cítiš Ava?"

"Ak narážaš na to, že som na úteku, tak asi ako človek, ktorému s najväčšou pravdepodobnosťou ide o život. Približne nejako takto Mark."

"Máš pravdu. Bola to zbytočná otázka," priznal.

"Čo presne je našou úlohou?" opýtal sa Read.

"Zatiaľ nič."

"Zaujímavé..."

"Už je večer a som dosť uťahaný. Nepôjdeme si už ľahnúť?"

"Dobrý nápad Mark," odvetili a po chvíli všetci zaspali ako "polená". Odrazu zaznel výstrel...

"Čo sa deje?!!" zľakli sa.

"Idem sa pozrieť z okna."

"Okey, Alexander."

"Niekto je pod nami, ak dobre vidím."

"Okamžite poďme dole!" povedala Ava a utekali dole schodmi. Keď zišli pred bytovku, uvideli malé dievčatko.

"Čo sa ti stalo?" prihovorili sa jej. Mlčky otočilo hlavou na stranu a oni ju svojimi pohľadmi nasledovali. Vtedy zbadali mŕtvolu ženy.

"Bola to tvoja mamička?" opýtala sa jej Ava. Dievčatko iba kývlo hlavou na znak súhlasu. Mohlo mať približne sedem, možno osem rokov. Viac určite nie.

"Zatiaľ dievčatko zoberieme k sebe, nakoľko je noc a potrebujeme sa všetci vyspať. Môže byť?" povedal Alexander a bezpochyby s ním súhlasili. "Už dúfam, že sa nič "zaujímavé" nestane. Inak čo bude s tou mŕtvolou?"

"Všetko bude v poriadku. Nerieš to, aby sme neskončili zle," uisťoval ho Mark a spoločne aj s malou sa pobrali spať. Bola ešte chvíľu v šoku, ale podarilo sa im ju nejakým zázrakom uspať.

*Nasledujúci deň*

Alexander zbehol dole, aby zistil, čo sa stalo s tým telom.

"Ako vidím už ho niekto odtiaľto odstránil. Pre nás lepšie," nenápadne sa pousmial a vrátil sa späť.

"Kde si bol?" vyzvedal Mark.

"Bol som dole a zistil som, že tá mŕtvola tam už nie je," sucho odvetil.

"Okey."

"Takže čo s tebou malá? Čo s tebou spravíme? Možností je viacero."

"Aké? Povedz Alexander," Ava sa otočila smerom k nemu.

"Odovzdať ju polícii, ísť s ňou na úrad, hľadať jej príbuzných alebo si ju adoptovať."

"Tie možnosti ohľadom úradu alebo polície vyzerajú najlepšie," povedal Mark.

"Poďte sem! Do kuchyne! Ona odpadla!"

"Čože Ava?!!"

"Vravím, že odpadla?!!" pribehli a Alexander jej v momente podal prvú pomoc a ona sa našťastie prebrala.

"Čo sa to s ňou mohlo stať, že len - tak odpadla. Nejako mi to nesedí," čudoval sa.

"Cítite ten čudný zápach?"

"Áno."

"Akoby šiel z jej oblečenia," zohla sa a privoňala k nej. "Rozmýšľam, či nie je zdrogovaná," poznamenala.

"Je to možné. Jediná možnosť, ktorá existuje je, že ju zoberieme do nemocnice."

"Dobrá úvaha. Ale kde nájdeme najbližšiu nemocnicu?"

"Neďaleko Mark. Na 200 East Dunlup Ave," Alexander ju zobral na ruky a utekali s ňou do nemocnice.

Tam sa ich domnienky bohužiaľ potvrdili. Dievčatko malo naozaj v sebe drogy.

"Musíme si ju tu na určitý čas nechať," povedal ošetrujúci lekár.

"V poriadku," odvetili.

"Naša sestrička Miranda sa o ňu postará. Mám pravdu?" otočil sa smerom k nej.

"Áno, o tom nepochybujte," odvetila. Bola to krásna, pomerne vysoká bruneta, s vlasmi po pás a so zelenými očami. Keď vstúpil do izby Mark a zbadal ju, v momente onemel...

"Do - do - dobrý deň," vykoktal zo seba.

"Dobrý deň," odpovedala. Medzitým sa doktor sa rozhodol pre zaujímavú myšlienku.

"Nakoľko už nemá žiadnych príbuzných existujú len dve možnosti a to: Buď skončí v nejakom ústave alebo v náhradnej starostlivosti. Síce si nemyslím, že v aktuálnej situácii by mal niekto o ňu záujem a adoptoval si ju," v tom sa bez váhania ozvala Ava.

"Ja si adoptujem!"

Ava matkou

"Naozaj si si istá svojím rozhodnutím Ava???"

"Bezpochyby chlapci!"

"Ako povieš."

"Aj keď..."

"Čo aj keď?"

"Podľa mňa sa mi to zdá ako unáhlené rozhodnutie."

"Možno máš pravdu, ale ja to skúsim."

"A nezabudni, že koľko "papierovačiek" ťa čaká."

"V poriadku Alexander. Viem, že mám len dvadsať, ale som jednoznačne rozhodnutá, že to zvládnem! Ako sa voláš?" opýtala sa slečny.

"Som Theresa Cassidy Brooks," odpovedala.

"Chcela by si aby som sa stala tvojou mamou?" Theresa na ňu mlčky pozerala a po chvíli sa jej hodila okolo pása a prikývla. Keďže už bola hlboká noc, rozlúčili sa s ňou a išli sa domov vyspať.

Ráno...

Ava vyletela z postele, prezliekla sa, najedla, umyla sa, zobrala si tašku so zopár dokladmi o malej, ktoré jej dali v nemocnici a vybrala sa na úrad, kde je možnosť zažiadať o adopciu. Zaklopala na dvere.

"Vstúpte," ozvalo sa za dverami. Za stolom sedela žena. Mohla mať niečo cez päťdesiat. Mala okuliare, košeľu, sako, modré džínsy a lodičky.

"Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či som prišla správne, keď mám záujem o adopciu," žena sa ňu otočila, okuliare si zložila na nos a povedala.

"Máte tu všetky doklady potrebné k adopcii?"

"Mám tu len toto," položila na stôl tenký spis. Úradníčka si v tichu prezerala dokumenty a sem - tam sa na ňu zvláštne pozrela.

"Vidím, že dokopy nemáte o nej poriadne nič," povzdychla si. "Ani jej základné doklady. Myslím tým predovšetkým rodný list."

"Rozumiem, ale viac tam nebolo. Našla som ju v noci na ulici pred domom."

"Urobíme to takto. O štyri týždne príďte spolu aj so slečnou," vrátila jej späť doklady a poslala ju domov. Tam ju už obaja netrpezlivo čakali.

"No čo? Ako si dopadla?"

"Tak všelijako, že ani sama poriadne neviem. Keď to skrátim, tak mám prísť znova o štyri týždne, ale aj s Theresou."

"Uhm. Rozumiem, čo hovoríš, no na druhej si myslím, že to má háčik."

"Alexander viem, že máš na mysli starostlivosť. Oni asi chcú, aby som sa aj fyzicky o ňu starala. Čiže ak by náhodou bola celý mesiac v nemocnici, tak by to bol problém. Môžem sa začať v duchu modliť, aby ju čím prv prepustili. Ale najdôležitejšie je, nech je v poriadku," pousmiala sa na nich. "Môžem si zapnúť televízor?" opýtala sa ho.

"Pokojne," zapla si ho a nepríčetne doň hľadela. Po chvíli sa zodvihla a išla von. Read sa jej chcel opýtať, čo sa deje, ale Mark ho zastavil. "Nechaj ju. Myslím si, že možno šla predýchať svoje rozhodnutie a uvedomiť si dôsledky. Respektíve povinnosti, ktoré ju budú čakať."

"To je pravda. Takéto rozhodnutie nie je sranda a väčšinou trvá celý život," prikývol.

"O čom sa vy dvaja bavíte?" záludne sa na nich pozrela.

"Ale o ničom. Len tak. O športe," zahováral Mark.

"Vy ste ma síce asi nepočuli, že som sa vrátila, ale ja vás áno. Máš pravdu. Nebude to jednoduché, ale verím si. Verím vo svoje psychické aj fyzické sily. Som rada, že som sa tak rozhodla. Svoje rozhodnutie už nezoberiem naspäť!"

"V poriadku. Aj my ti veríme! Určite bude z teba dobrá mama."

"Ďakujem vám chlapci za podporu," potešila sa.

"To nestojí ani za reč," povedal Alexander.

"Nie je ešte tak neskoro. Čo vy na to, keby sme ju išli pozrieť do nemocnice ako sa má?"

"Môžeme," prezliekli sa a vybrali sa do nemocnice. Keď prišli, zaklopali na jej izbu a vstúpili dnu.

"Ahojte!" povedala Theress. Všetci traja zostali na chvíľu ticho. "Čo sa deje?"

"Toto sme nečakali," zarazene odvetili.

"Čo ste nečakali? Aha! Už asi viem... Hanbila som sa niečo povedať," v jej očiach bolo vidieť smútok, ale na druhej strane bola rada, že niekto bol pri nej.

"Chcela by som ti niečo povedať. Môžem?" dievčatko sa na znak súhlasu na ňu pousmialo. "Už čoskoro sa stanem tvojou mamou," Therese začali po líčkach stekať slzy a zároveň sa šťastím smiala. Pomedzi toto prišiel do izby jej ošetrujúci lekár.

"Dobrý večer!"

"Dobrý večer aj Vám!"

"Vidím, že sa slečne očividne polepšilo a podľa výsledkov sa ani nečudujem."

"Čo z toho vyplýva?" spýtala sa Ava.

"Radšej by som ju tu nechal ešte nejaký týždeň na pozorovaní a potom by mohla ísť domov."

"V poriadku," odvetila. Rozlúčili sa s malou a odišli k Alexandrovi domov.

Rodičovské starosti I.

Uplynula už vyše pol roka a za toto obdobie sa Ave, nejakým zázrakom, podarilo dosiahnuť to, čo chcela - osvojiť si Theresu. Jej správanie, vzhľadom k predchádzajúcej výchove bolo špecifické. Bolo vidieť, že nebol nik, kto by mal čas starať sa o ňu...

"Čo to zas robíš Theress!" rozčuľovala sa Ava, "nevieš, že chladnička nie je nahranie??! Jááj, naozaj. Odkiaľ by si to len vedela. Nikto ťa to očividne nemal kedy naučiť. Ospravedlňujem sa ti. Čaká ma síce neľahká úloha, ale myslím si, že to v pohode zvládneme. Čo ty nato?" dcéra sa len usmiala a spokojne odišla do izby, "bodaj by sa stal nejaký zázrak a začalo všetko normálne fungovať," pomyslela si.

Našla bývanie v malom trojizbovom byte. Veľmi veľa tam toho nebolo. V obývačke pár starých "krámov", nejaký predpotopný televízor z deväťdesiatych rokov, jedna už trošku potrhaná sedačka, vŕzgajúce dvere, okná, ale vždy lepšie ako nič. V spálni sa nachádzal jeden malý nočný stolík, blikajúca lampa a parkety, ktoré by sa zišlo vymeniť. "Dúfam, že aspoň práčka bude fungovať normálne," utešovala sa v duchu. "V prvom rade by som to mala nejako urovnať s Theress, zaklopala na dvere jej izby. Nikto sa neozýval. Ale po chvíli sa ozvala nečakaná otázka.

"Áno, mami?" Ava vstúpila dnu a s nadšením povedala.

"Ty si ma oslovila mami?"

"Veď si počula," sucho odvetila.

"Jééé! Aká som šťastná!"

"Ešte niečo."

"Počúvam ťa, Theress."

"To s tým mami bol vtip."

"Ach... S tebou to bude ozaj náročné. V prvom rade som sa ti prišla ospravedlniť a v tom druhom, som ti prišla povedať, že večera je na stole," zavrela dvere a odišla. Za chvíľu sa v kuchyni objavila Theresa.

"Chcela by som sa ti za moje otrasné správanie ospravedlniť."

"Nič sa nestalo. Ospravedlnenie sa prijíma."

"Mňam! Lievance so sirupom! Ďakujééém Ava!"

"Nemáš zač a som rada, že ti chutí."

"Konečne sa poriadne najem," začala hltať jedna radosť.

"Nezabudni, že od budúceho týždňa ťa čaká škola."

"Viem, viem, viem..."

"Mám otázku ohľadom školy."

"Akú Ava?"

"Chodila si doteraz do školy???"

"Noo... ani veľmi nie."

"Veď ako by si aj mohla. Nevadí. Nejako to spravíme tak, aby si uspela a aby ťa hneď po prvom týždni nevyhodili."

"Pokúsim sa ťa nesklamať Ava."

"Bolo by to super," pousmiala sa na ňu, "zajtra pôjdeme kúpiť veci do školy. Čo ty na to?"

"To znie veľmi zaujímavo. Môže byť," pomaly sa schyľovalo k neskorému večeru.

"Nemala by si už ísť spať?"

"Veď načo. Ešte je čas."

"Hlavná vec, že už mrkáš a zívaš. Máš nejaké oblečenie do prania?"

"Mám."

"Tak by som bola veľmi rada, keby si ho dala do kúpeľne ku práčke," za chvíľu bolo tam, kde malo byť, "ja žasnem! Neverím vlastným očiam!"

"Dala som to iba do kúpeľne, tak čo je na tom zvláštne?" čudovala sa malá.

"Zvláštne je na tom to, že si to urobila bez reptania."

"Nato si nezvykaj Ava."

"Pochopila som."

"Idem dať prať a ty choď už spať! Už je pomaly jedenásť hodín milá slečna."

"Dobre, dobre... už idem."

"Dobrú Theress."

"Dobrú noc," rozlúčila sa a išla do postele.

"Jáj," povzdychla si jej mama, "Ava, Ava, Ava, nedala si si na seba až príliš veľa?" pýtala sa seba samej, "vaa!" zívla si, "keď doperie práčka a povešiam, pôjdem si ľahnúť aj ja. Zajtra ma očividne čaká ďalší ťažký deň," práčka doprala, povešala veci na provizórny sušiak, ktorý si kúpila v bazári. Dovešala, ľahla si na gauč a od vyčerpania tvrdo zaspala.

Rodičovské starosti II.

Ráno, len čo sa najedli, vybrali sa do mesta na nákup školských pomôcok. Taška, pravítka, kalkulačka, perá, ceruzky, gumy a iné. Jednoducho bežné veci do školy. Keď nakúpili, Ave napadlo, žeby zašli na niečo sladké.

"Ideme na zmrzlinu!"

"Prečo nie!" prišli k stánku so zmrzlinou.

"Vyber si akú len chceš," povedala jej mama. Nakoľko sa už hrdo mohla pýšiť týmto slovom.

"Dala by som si tiramisu."

"Nech sa páči, mladá slečna," zmrzlinár jej ju podal.

"Ďakujem!"

"Poprosím päť dolárov."

"Nech sa páči," Ava zaplatila za "zmrzku" a obe sa vybrali na prechádzku mestom. Okolo nich práve prechádzal chlapík, ktorému zo zadného vrecka trčala peňaženka a Theress to okamžite využila a nenápadne mu ju "šlohla". Ukradla ju tak dokonalo, že chlapík ani v najmenšom na nič neprišiel. Po chvíli si jej mama všimla, že má niečo, čo jej nepatrí... "Theresa, čo to máš?!!"

"Ale nič."

"Len mi to pekne krásne ukáž!" zazerala na ňu.

"Tu máš," vytiahla zo svojho vrecka cudziu peňaženku.

"Ja ťa... Ja ťa... rozdrapím! Theresa Cassidy Brooks ty mi fakt dávaš zabrať. Som zvedavá ako chceš túto situáciu vyriešiť. Pretože ja nechcem ísť kvôli tebe do basy a ty určite nechceš skončiť v nejakom ústave!"

"V tom máš pravdu Ava. Mala by som sa zlepšiť. Len samozrejme, že tieto moje sľuby sú pre teba úplne zbytočné. To je mi jasné. Mala by som to hlavne dokazovať činmi."

"Povedala si to presne do bodky," prešli ešte zopár blokov a boli doma.

"Vieš čo?"

"Čo Theress? Neviem."

"Začnem hneď teraz," Cassidy začala najprv svojou izbou, postupovala do kuchyne, vyvešala bielizeň a na záver poupratovala chodbu a obývačku.

"Vidno, že zatiaľ to funguje."

"Čo funguje?"

"Tie tvoje slová. Uvidíme dokedy ti to vydrží."

"Dúfam, že najdlhšie," poznamenala malá.

"Theresa nezabúdaj nato, že tá peňaženka nie je tvoja a že by si ju mala čím prv vrátiť. Samozrejme, že na políciu sa nemôžeš ísť priznať, lebo by bolo po nás. Je tu možnosť... Choď na políciu a povedz im, že si tú peňaženku našla na chodníku. Ja viem, že klamať sa nemá, ale ak nechceme, aby nás nerozdelili, tak to musíš spraviť takto," Cassidy sa zamyslela a povedala.

"Okey, súhlasím s tvojím nápadom. Kedy by som tam mala ísť?"

"Môžeš aj hneď teraz."

"Hneď teraz?" zľakla sa Theress.

"Máš s tým problém?!" prísne na ňu hľadela.

"Žiadny," odvetila, zobrala peňaženku a v momente sa vybrala na políciu. O pol hodiny už klepala na dvere miestneho šerifa.

"Vstúpte!" ozvalo sa spoza nich.

"Dobrý deň."

"Dobrý deň. Prečo si prišla? S čím ti pomôžem?"

"Našla som túto peňaženku. Vonku na chodníku," podala mu ju.

"V poriadku. Ešte niečo?"

"Bude za to aj niečo?" nebojácne sa opýtala. Šerif sa na ňu vážne pozrel a po chvíli sa zasmial a povedal.

"Nie," trochu prekvapená a zároveň znechutená, zavrela za sebou dvere a šla domov.

"Ako si to zvládla?" doma sa jej pýtala Ava.

"Ako vidíš som tu!"

"Čiže sa ti to podarilo a moje rady sa vyplatili?"

"Áno, vyplatili sa mi," znudene mávla rukou.

"Tak som rada. Ale už to v živote neurob! Rozumieš?"

"Už to v živote neurobím. Sľubujem."

"To teda dúfam, že už sa to opakovať nebude. Verím ti moje dievčatko," láskavo ju objala, "za odmenu ti niečo zaujímavé kúpim," žmurkla na ňu. V tom niekto začal búchať na dvere, priam trieskal. "čo sa to deje?" prekvapila sa. Prišla k dverám a opatrne ich otvorila. Len čo to spravila, do bytu jej "vleteli" Mark a Alexander.

"Čo sa deje chlapci? Čo ste taký akčný?" odpovedať bola okamžitá.

"Stalo sa niečo veľmi, veľmi zlé Ava," ako dohovorili, v sekunde obaja odpadli od únavy.

Zamilovaný Mark I.

"Chlapci vstávajte! Preberte sa!" obliala ich vodou a okamžite sa prebrali. "Čo sa deje?? Čo také hrozné sa stalo?"

"V nemocnici riadil šialenec! Prišiel tam a začal strieľať ako zmyslov zbavený! Mohol mať tak sedemnásť. Okrem nás to prežilo už len zopár ľudí a ešte tá Miranda, ak si ju pamätáš."

"Pamätám. Tá je teraz kde?"

"Prežila a je u mňa doma," povedal Read.

"Prečo neprišla s vami?"

"Lebo v tom zhone mi to nedošlo."

"Ahaa... Takže ona je tam úplne sama, že?"

"Áno."

"No vy ste mi dvojica," krútila hlavou, "ja som zato, aby ste ju dostali nejako sem ku mne. Okey?"

"V poriadku. Síce to chvíľku potrvá."

"To mi nevadí. Hlavné je, nech je v bezpečí a myslím si, že tu bude vo väčšom," Alexander s Markom sa vybrali po Mirandu.

Po ceste k Readovmu domu sa pre istotu obzerali sem a tam. Pred nemocnicou už boli všetky policajné zložky, no po páchateľovi ani stopy. Pomalým a nenápadným krokom sa dostali k domu. Alexander opatrne odomkol dvere a v tom na Marka vyletela celá vystrašená Miranda.

"Vďaka bohu, že už ste tu!" potešila sa, "mala som obrovitánsky strach."

"Neboj, už sme tu," upokojoval ju Mark.

"Hneď som pokojnejšia, keď vás vidím."

"Mark?" zašepkal Alexander.

"Áno, Read?"

"Príde mi to tak, ako keby si sa jej páčil."

"Myslíš si?" oči sa mu rozžiarili ako hviezdičky.

"Samozrejme! Že váhaš! Keď sa ti žena zavesí okolo krku, tak to už niečo znamená."

"Takže myslíš si, že by som mal u nej nejakú šancu?"

"No teoreticky by to snáď šlo."

"Chcel som ju už dávnejšie osloviť a odvtedy už ubehlo pol roka... Podľa mňa to už bude zbytočné. Stopercentne si už niekoho našla," domnieval sa Mark.

"Alebo vieš čo? Skús a uvidíš. Zato nič nedáš!" nenápadne naňho žmurkol Alexander.

"Dobre. Dám na tvoju radu. Miranda?"

"Áno?"

"M... mal by som jednu otázku."

"Počúvam."

"Našla by si si niekedy čas a išla by si so mnou napríklad na kávu?"

"Pokojne aj teraz! Dúfam si, že toho strelca už chytili a možno mi to pomôže trochu sa vzchopiť," z jej reakcie zostal na chvíľu prekvapený, ale bola to len pár sekundová záležitosť a spoločne sa vydali do kaviarne.

Mark po chvíľke ticha prehovoril: "Miranda, čo rada robíš vo voľnom čase?"

"Všeličo. Napríklad chodievam na korčule, čítam, športujem a rada pomáham druhým ako si si mohol všimnúť podľa môjho povolania."

"Čo ty?"

"Tiež rád športujem, veď čo iné ako chalan by som robil a potom mám rád hudbu."

"Čo presne z nej?"

"Rapujem."

"Aleže. Nehovor."

"Len to budem musieť oveľa viac zlepšiť. Ešte to nie je to pravé orechové. Ale verím si, že to dám."

"Koho z raperov najviac počúvaš?"

"Lil Peep."

"Lil Peep?"

"Poznáš?"

"Jasné. Tiež počúvam takúto hudbu. Môj najobľúbenejší interpret je Travie McCoy a obľúbená skupina Gym Class Hereos."

"Aký to je presne hudobný štýl tá kapela?"

"Je to hlavne hip-hop a rap-rock. Tvoje rozprávanie je zaujímavé. Milo ma prekvapilo, že sa máme podobné záujmy," pousmiala sa naňho, "avšak mala by som ísť domov. Čakajú ma povinnosti."

"No dobre, keď už musíš ísť," zaplatil za nich, rozlúčili sa a každý sa vybral svojou cestou.

Zamilovaný Mark II.

Mark celý natešený vletel do Avinho bytu, kam medzičasom prišiel Alexander.

"Čo sa stalo?" obaja sa ho pýtali. "Niečo sa ti podarilo?"

"Možno niečo a možno nič."

"Jááj! Veď počkaj. Ty si bol predsa vonku s Mirandou, že?"

"Áno."

"A bolo niečo?" Mark ostal zaskočený jej otázkou a stál nehybne.

"Si v poriadku? Mark?" mávala mu rukou pred očami.

"Áno, áno, som tu."

"Ako teda?"

"Tak niečo sme si povedali a vyzerá to celkom nádejne."

"To "nádejne", čo to presne znamená?"

"Neviem. Uvidí sa."

"Ale aspoň niečo?"

"Tak asi hej... Čo ja viem. Dajte mi s tým teraz pokoj!"

"Okey, okey," pomaly sa schyľovalo k večeru, keď zrazu zazvonil zvonček.

"Idem otvoriť," povedala Theress. Vo dverách stála Miranda.

"Prišla si za Markom?"

"Presne tak."

"Mark? Máš tu návštevu," ozvalo sa odo dvier. Okamžite k nim pribehol a keď zbadal Mirandu, nemohol uveriť vlastným očiam.

"Miranda, čo ty tu?" prekvapene hľadel.

"Mám na teba otázku."

"Len povedz."

"Nešiel by si so mnou na prechádzku?"

"Hmm..." zamyslel sa, "teraz?"

"Prečo nie! Ak ti to nevadí."

"Pokojne," Mark s Mirandou sa rozlúčili s ostatnými a vybrali sa von.

"Mark?"

"Áno?"

"Mal si už niekedy dievča?"

"Nie."

"Aha..."

"Ty si už mala niekoho?"

"Mala. Ale nebolo to bohviečo."

"Uhm. Prečo?"

"Boli sme úplne rozdielni. On chcel to a ja zas to."

"To sa stáva."

"Veru. Koniec koncov nie vždy musí všetko vyjsť na prvýkrát."

"V tom s tebou súhlasím. Ale aspoň vieš, aké to je byť vo vzťahu, aj keď nie bohvieakom."

"To je pravda, ale radšej by som bola v žiadnom, ako v tom predchádzajúcom. Vlastne ako dlho sa poznáš s Alexandrom?"

"Véééľmi dlho. Od malička. Sme ako bratia!"

"Chápem."

"Mám "zaujímavú" otázku."

"Hhh.. počúvam Mark."

"Koľko máš rokov?"

"Devätnásť."

"A ty?"

"Ja mám dvadsaťdva," odvetil. Ona sa z ničoho nič naňho zvláštne zahľadela a povedala.

"Mal by si o mňa záujem?"

Zamilovaný Mark III.

"Eeh... eh..." rozkašľal sa, až sa skoro udusil.

"Zrejme som ťa zaskočila."

"Robíš si srandu?"

"Vyzerám tak??"

"Očividne nie. Len mi to príde také čudné. Poznáme sa naozaj len krátko a ty mi dávaš takúto otázku. Zaskočilo ma to."

"Jáj... sorry... ospravedlňujem sa. Asi som na to išla veľmi zhurta."

"Páčiš sami nielen vzhľadom, ale aj povahou. Napriek tomuto, je to na mňa priskoro. Prosím, nehnevaj sa."

"Rozumiem," jej smutné oči hovorili za všetko.

"Poď sem Miranda," Mark ju silno objal, "vieš čo?"

"Povedz," odvetila trochu sklamane.

"Určite si nájdeš lepšieho ako som ja. Ver mi," otočila sa naňho a rozbehla sa preč. Bol na mieste a pozoroval ako odchádza a hlave si vravel: "Prečo som ju nechal ísť? Prečooo???!!! Mal by som to veľmi rýchlo napraviť. Lenže ako?" zamýšľal sa, zamýšľal, ale nevedel na nič prísť. Po chvíli totálneho zúfalstva, mu hlave svitla myšlienka, "čo ak toto bola moja posledná šanca? Do riti! Bež za ňou Mark! Miranda, stoj!" skríkol.

"Čo chce..." nestihla to dopovedať, pretože ju vášnivo pobozkal a celá sa mu poddala.

"Som najšťastnejší človek na svete! Mám to najlepšie, najkrajšie a najinteligentnejšie dievča v západnej časti Štátov," pomyslel si v duchu a popritom sa usmial. Jeho myšlienky prerušil desivý výkrik z neďalekého obchodu...

Komplikácie

"Čo sa zas deje?! Ani na chvíľu sa nedočkám pokoja?!! Inak vieš čo?"

"Čo Mark?"

"Ha, ha, ha. Nič."

"Jááj... ty si taký debžot. Tak už povedz čo chceš?"

"To s tým dievčaťom..."

"Akým?"

"Ach... keď som si to len pomyslel. Ide o to, že si najkrajšia Američanka tu na západe. Mám pravdu??"

"Óóó! Ďakujem za kompliment," hanblivo sa zasmiala.

"Vidíš Miranda?"

"Čo by som mala vidieť?"

"Skry sa! Zdá sa mi, že niekto odtiaľ vyšiel."

"Myslíš si, že ten obchod len vykradli?" spýtala sa ho.

"Dúfam, že len vykradli."

"Myslíš tým, že..."

"Možno áno. No teraz psst."

"Už som ticho."

"Tak už nič nehovor."

"V poriadku," odvetila, "je už síce tma, ale mám taký pocit, ako by som videla policajtov, ktorí to tam strážia. Ale môžem sa mýliť."

"Ani sa veľmi nemýliš. Je to tak."

"Očividne tu budeme musieť aj prenocovať."

"Miranda, ty nemáš kde bývať?" prekvapene sa na ňu pozrel, "lebo ja asi nie, pretože u Alexandra som bol len na návšteve," dodal.

"Som na tom podobne, ale v tejto chvíli sa mi to nechce riešiť... Chápeme sa?"

"Hej," odvetil.

"Alebo ti napadla iná možnosť?"

"Hm... uvažujem..."

"Načo si prišiel?"

"Dobre. Súhlasím s tvojím riešením. Síce neviem pod čím a ako chceme v tejto situácii prenocovať, ale budeme musieť."

"Nemáš náhodou nejaké zvyšné drobné?"

"Noo... počkaj," Mark sa začal prehrabávať vo vreckách, "niečo som našiel."

"Super!"

"Je to však len pár centov."

"Aha..."

"Nebuď hneď taká sklamaná. Veď niečo vymyslím. Lenže teraz si musíme ísť pospať."

"Máš pravdu. Začínam byť unavená," nenápadne sa schovali pod schody domu o dva bloky ďalej a popritom ako sa modlili, aby ich nenašli, zaspali.

*Nasledujúce ráno...*

Bolo slnečné, ale zimomravé. Dnes bol deň vďakyvzdania. Zima už prichádzala a to doslova. Začali padať aj prenádherné snehové vločky. Všetko by bolo pekné, keby že sa z nich nestanú ľudia na okraji spoločnosti...

"Mark?"

"Áno, Miranda?"

"Nevadí ti, že žobreme?"

"V mojej situácii je to... neviem... Snažím sa to brať tak, ako to je."

"Rozumiem ti. Aj ja som v tejto situácii prvýkrát. Tiež sa nemám kam vrátiť. Ale to je všetko, čo ti môžem povedať."

"Okey, to už je na tebe," odvetil, "osobne si myslím, že táto situácia nebude trvať dlho," pousmial sa a popritom sa ju týmto snažil trochu potešiť. Lenže dni sa naďalej míňali, vonku začínala byť stále väčšia a väčšia zima, no oni stále boli na ulici. Prešiel mesiac a oni sa stále nachádzali v rovnakej situácii. Zatiaľ...

"Nevravel si niečo o tom, že to nebude dlho trvať?"

"Áno, hovoril som to. Ale pokiaľ si niečo nezačala brať, tak je to fajn."

"Si veľmi vtipný..." urazene sa naňho pozrela.

"Myslela som to akože."

"Ešte chvíľu budeme takto žiť, tak naozaj začnem reálne brať drogy! Alebo budem robiť štetku!"

"Beriem to ako vtip," s pokojom odvetil.

"To bol nebol vtip. To je z núdze cnosť."

"Ty nie si normálna," neveriacky krútil hlavou, "no čo už. Ako myslíš. Je to tvoj život," ostal nemo stáť a zadíval sa na ňu. Vtedy si všimol, že jej brucho sa až veľmi zväčšilo, "čo máš s bruchom?"

"Chcem ti niečo povedať."

"Čo také??" preľakol sa.

"Som tehotná! Stane sa zo mňa mama!" Mark sa na chvíľu zarazil. Keď sa otriasol, opatrne sa jej spýtal v koľkom je mesiaci.

"Ty si si to naozaj nevšimol?"

"Videl som, že sa ti zväčšuje brucho, ale nebral som nejako vážne. Myslel som si, že priberáš. Takže som to nejako bližšie neriešil."

"Uhm..." sucho skonštatovala Miranda, "v deviatom. Inými slovami: termín mám približne za dva týždne."

"Ha! To som... Mal som sa ťa na toto opýtať skôr. Nie až teraz. Mohli sme presne tomuto predísť a už si mohla byť v nemocnici," začal sa obviňovať a popritom pohľadom kontroloval Mirandin stav. Tej sa na tvári objavila bolestivá grimasa.

"Čo sa deje?"

"Práve mi odtiekla plodová voda. Každú chvíľu budem rodiť!"

"Čo teraz?" od stresu mu po čele stekal pot.

"Musíme sa čím skôr dostať do nemocnice," Mark stopol najbližšie taxi, ktoré ich doviezlo až k nemocnici. Len čo vystúpili, hneď sa ich ujal jeden zo služby konajúcich lekárov. Ten jej spoločne s personálom pomohol na nosidlá a okamžite ju zobrali na sálu.

"Snáď sa nič zlé nestane," pomyslel si v duchu. Pôrod trval už skoro štyri hodiny. Vonku bola už hlboká tma a ona bola stále na sále, pretože bol veľmi komplikovaný. Nemala dostatok síl na to, aby sa podarilo prirodzenou cestou. Cisársky rez bol však úspešný. Narodila sa jej dcérka! Dala jej meno Madison. Hneď po pôrode ju previezli na izbu. Po chvíli za ňou prišiel doktor a za ním aj Mark.

"Tak ako pán doktor? Kde je moja dcéra?"

"Je v inkubátore."

"Prečo? Čo sa jej stalo?" vydesene pozrela.

"Nezdala sa nám a tak sme jej urobili niekoľko testov na rôzne ochorenia, z ktorých zatiaľ nevieme výsledok..."

Mirandina neľahká situácia I.

Prešlo pár týždňov a Miranda sa dozvedela výsledok: jej dcéra má cystickú fibrózu. Vysvetlili jej, že ochorenie je nevyliečiteľné. Samozrejme ju to nepotešilo, ale fakt, že Madison žije ju trochu upokojoval. Medzičasom ju prišli navštíviť Mark a Alexander.

"Ahojte! Inak Alexander..."

"My sme si to už vysvetli. V prvom rade to bola naša chyba, že sme vás poriadne nehľadali. Ospravedlňujem sa. Mala si na mysli práve toto?"

"Áno, ale ako povieš. Už to nerieš. Hlavne som rada, že ste ma prišli pozrieť. Hneď sa cítim lepšie," potešila sa.

"Kde je tvoj bývalý?" spýtal sa Alexander.

"Čo ja viem... Je mi ukradnutý, pretože, keď sa dozvedel, že bude otcom, opustil ma. Takže tak.

"To mi je ľúto," dodal Alexander.

"Ale čoby. Poradím si aj bez neho. Vôbec mi nechýba."

"Kde je Madison?"

"V inkubátore chlapci. Už sa neviem dočkať, kedy mi ju prinesú. Síce veľmi dobre tuším, že čo ma odteraz čaká. Jednoducho môj život sa od tejto chvíle zmení. Aj keď viem, že budem na ňu sama, ja si verím, že to dám a bodka!" čas ubiehal, až nastal večer.

"Začínam cítiť únavu z toho, čo som za celý deň "zažila", takže by som si šla pospať. Nevadí?"

"V poriadku. Úplne ťa chápeme. Aj na nás prichádza jemná únava."

"Majte sa."

"Maj sa Miranda. Prídeme ťa pozrieť aj nabudúce. Všetko bude dobre."

"Ďakujem za podporu."

"Za málo," odišli a ona sa snažila zaspať. Mala síce bolesti, ale lieky, ktoré jej na to dali, ako tak zabrali a ona po chvíli zaspala.

Nasledujúci deň bol ako každý iný - obyčajný. Všetky sestričky ako na "ihlách", upratovačka ako budík, keď ráno o šiestej už metlou otrieskala o všetky postele a kôš na izbe, následne vizita o siedmej, jednoducho hotový koniec. Raňajky? Chlieb s maslom, džemom a precukreným čajom. Z toho sa človek veľa nenaje. A keby že sa z čaju napije cukrovkár, tak je okamžite po ňom.

"Slečna Díaz?"

"Pán doktor, čo je nové s mojou dcérkou?" opýtala sa nedočkavo.

"Za chvíľu Vám ju sestrička prinesie na izbu."

"Už sa teším!" rozradostila sa.

"Raňajky chutili?" opýtal sa jej.

"Nebolo to najhoršie. Dalo sa to zjesť."

"Počkajte, keď Vám donesú obed, to bude "potešenie", vravím Vám," pošepkal jej do ucha.

"Ďakujem za info," zasmiala sa.

"Nemáte zač," ako odchádzal, do izby vstupovala sestrička, ktorá držala dieťatko zavinuté v perinke. Podala sa jej ho do náručia.

"Maddie, som šťastná, že ťa mám pri sebe!" jej nadšenie, keď uvidela dcérku, sa nedalo opísať žiadnymi slovami.

"Ale musím Vám povedať, že len na chvíľku. Na nejakých päť minút. Kvôli tomu, že je to pre jej zdravie riskantné."

"Okey, v poriadku. Aspoň, že s ňou môžem byť," pri pohľade na ňu sa jej začali do očí tlačiť slzy. Ale od šťastia. Bola rada, že ju konečne môže držať vo svojom náručí. Za chvíľu prišla za ňou ďalšia zo sestričiek.

"Budem Vám ju už musieť zobrať, aby sme predišli nejakým komplikáciám."

"Dobre. Nech sa páči," podala jej Madison a tá ju zaniesla späť do inkubátora.

Dni jej ubiehali veľmi pomaly. Veď niet sa čomu diviť. Jej situácia bola nezávidenia hodná. Každý chce, aby sa jeho dieťa narodilo zdravé. To isté chcela aj ona. Lenže sa bohužiaľ stal pravý opak. No nešiel z nej žiaden smútok a či sklamanie. Je to hrdá matka, ktorú len tak hocičo nezloží. Svojej dcérke dávala všetku svoju lásku a starostlivosť akú len vedela a mohla. Uvedomovala si aj to, že to môže ohroziť jej budúce partnerské vzťahy. Predsa kto by chcel síce nádherné dievča, inteligentné, šikovné, ale s chorým dieťaťom...

*O dva týždne neskôr*

"Ďalej!" ozvalo sa za dverami. Do izby vstúpila Ava.

"Čau Mir, ako sa cítiš?"

"Je to lepšie. Ak by si chcela vedieť, kde je Madison, tak je v inkubátore."

"Ako je na tom?"

"Raz lepšie a raz horšie."

"To neznie bohvieako, ale verím, že sa jej polepší natoľko, že čoskoro budete môcť ísť domov."

"Ďakujem za tvoje povzbudivé slová. Bodaj by si mala pravdu! Nemala by si byť v práci? Veď je pondelok," zarazila sa Miranda.

"Zobrala som si dovolenku a napadlo mi, že by som ťa mohla prísť pozrieť."

"Jasné. Som veľmi rada, že si tu aj ty. Dva týždne dozadu tu boli Mark s Alexandrom."

"Viem o tom. Vraveli mi. Aj ja by som prišla už skôr, ale povinnosti v práci mi to nedovoľovali."

"Rozumiem."

"Starajú sa tu o teba tak, ako sa patrí?"

"V podstate áno. Jediné, čo mi tu vadí, je strava. Niekedy sa dá a niekedy to nestojí za nič. Ako v nemocnici."

"To poznám," s úsmevom odvetila Ava, "tiež, keď som bola hospitalizovaná, tak mi veľmi nechutilo. Vieš ako dlho tu ešte budete?"

"Netuším. Možno pár týždňov alebo mesiacov? Takto to teraz neviem povedať. Ešte som to nepreberala s doktormi," odvetila.

"Rozumiem," Ava sa pozrela na hodinky. Čas už výrazne pokročil, "mala by som už ísť. Zajtra vstávam do práce."

"Okey, maj sa."

"Aj ty, Miranda. Drž sa."

"Ďakujem," hodnú chvíľu potom, čo odišla, si Mir ešte prezerala sociálne siete, až ju to nakoniec unavilo a zaspala.

Mirandina neľahká situácia II.

Týždne, ktoré tam strávila so svojou dcérkou, stále pribúdali. Kvôli obavám o jej zdravie veľa nespala a bolo priam zaujímavé pozorovať, že sa z toho celého nezbláznila. Veď predsa mala svoju Maddie - jej všetko! To bolo s najväčšou pravdepodobnosťou asi jediné, čo jej mozog udržiavalo "triezvym." Teda okrem návštev, ktoré mala. Po troch mesiacoch jej oznámili pozitívnu správu.

"Slečna Díaz, ak chcete, môžete ísť načerpať sily domov. My sa o Vašu dcéru postaráme," povedal jej ošetrujúci lekár počas vizity. Mir sa na chvíľku zamyslela a povedala.

"Dobre, máte pravdu. Trochu oddychu doma by mi nezaškodilo."

"Samozrejme, že ju každý deň môžete prísť pozrieť," najedla sa, pobalila, rozlúčila s Madison a odišla z nemocnice.

"Super! Čo budem teraz robiť? Domov sa vrátiť nemôžem. Kdeže. Beztak ma odtiaľ vyhodili. Uf..." v tom jej napadla zaujímavá myšlienka. Zavolala Markovi a ten jej povedal, aby prišla k Alexandrovi a poslal jej adresu. Tam ju už všetci netrpezlivo čakali.

"Ahoj Miranda!" Ava sa jej hodila okolo krku.

"Kde máš malú?" opýtali sa jej.

"Ostala tam na pozorovaní."

"Rozumieme."

"Ale môžem ju úplne v pohode chodiť navštevovať každý deň."

"Je skvelé, že ťa k nej pustia, lebo nie vždy sa tak stane."

"Veru, máš pravdu Mark. Len tak pre informáciu. Keby si sa ma chcel spýtať, či som pripravená stať sa mamou a k tomu nie úplne zdravého dieťaťa, tak áno, som. Síce Maddie bude vyžadovať dvadsaťštyri hodinovú starostlivosť, ale nejako to zvládnem."

"Ak sa toto naplní, čo teraz hovoríš, tak klobúk dole."

"Ďakujem za kompliment."

"Hej, vy!"

"Áno, Ava?"

"Musíme porozmýšľať nad tým, ktorú miestnosť vyhradíme malej slečne."

"Moju izbu. Budeš to mať celkom fajn," podotkol Alexander, "je tam jednolôžková posteľ a dosť miesta na to, aby sa tam zmestila aj postieľka. Budeš k nej ozaj blízko, keby sa s ňou niečo dialo. Čo povieš?"

"Súhlasím s tebou Alexander a veľmi pekne ti ďakujem, že nás prichýliš a prenecháš mi tvoju izbu."

"To nestojí za reč," pousmial sa.

"Ozaj, vďaka."

"Niet zač," dali si dobrú noc a Ava sa pobrala k sebe domov.

Nasledujúce ráno bolo zvyčajné. Všetci traja sa naraňajkovali. Mark spoločne s Readom si pobrali veci, ktoré potrebovali a obaja sa vybrali do práce. Nakoľko sa mu podarilo vybaviť prácu u nich aj Markovi. A čo Miranda? Tej nakázali nech stráži dom. Keď spravila všetky povinnosti v domácnosti, rozhodla sa, že si oddýchne a potom si pôjde hľadať prácu cez internet. Ponúk bolo viac ako dosť. Ale tie, čo by vyhovovali jej situácii, sa nedarilo nájsť. Potrebovala by prácu, pri ktorej by strávila menej času. Takú však nie je vôbec jednoduché zohnať. Hľadala, urputne hľadala, no bohužiaľ márne... Niekto zaklopal.

"Áno, hneď!" ozvala sa. Prišla k dverám a otvorila. Vo dverách stáli neznámi muž a žena, "kto ste?" na otázku dostala nečakanú odpoveď. V okamihu jej priložili vreckovku, ktorá bola napustená neznámou látkou a ona padla na zem...

Prečo zas?

Keď sa vracali domov, uvideli otvorené dvere!

"Miranda? Kde si??" kričali a opatrne vkročili dnu.

"Ozvi sa!" zvolal Mark.

"To snáď nie... Jednoducho tu nie je..." Alexander zúfalo pokrútil hlavou.

"Raz nebudeme mať svätého pokoja!" dodal Mark.

"Máš pravdu, ale toto lamentovanie nám veľmi nepomôže, respektíve nepomôže to Mirande. Ale teraz mi ani vo sne nenapadá, kdeby mohla byť."

"Pozri!" Mark ukázal na stôl.

"Vyzerá to ako nejaký list," Alexander podišiel bližšie presvedčiť sa, či je to tak, "veruže máš pravdu," list bol zapečatený, "sranda... Zapečatený list. Vidno, že niekto to zobral vážne," robil si srandu, otvoril ho a začal čítať: "Máme vašu priateľku, ak ju chcete späť, tak nám do zajtra večera donesiete päťdesiat tisíc. Ak nie, tak mi si s ňou dáme rady... Odkiaľ máme do zajtra večera zohnať päťdesiat litrov??" bezradne pozrel na Marka, "počkať! Teraz mi to došlo!"

"Čo ti došlo?"

"Vyčarujem ich!" to, čo povedal, bola skvelá myšlienka. Otázka spočívala v tom, ako dosiahnuť to, že im to únoscovia zožerú s navijakom a budú si myslieť, že peniaze sú pravé.

*O pätnásť minút neskôr...*

"Kto zvoní??!" zľakol sa Mark.

"Žeby tí únoscovia?"

"Nemyslím si, ale dobre. Idem otvoriť," otvoril a vo dverách stála Miranda.

"Miranda! Miranda sa vrátila!" Alexander za ním pribehol.

"Urobili ti niečo? Si v poriadku?"

"Nebojte sa. Nič mi nespravili. Našťastie!"

"Čo chceli?"

"Neviem. Jediné, čo mi z toho napadá, je to, že vás aj mňa chceli vystrašiť," zatiaľ, čo sa Read a Miranda rozprávali, Mark zavolal Ave, či by nemohla prísť. Za chvíľu už bola pri dverách, keďže nebývala veľmi ďaleko. Otvoril jej a ona zostala trochu prekvapená.

"Miranda, ako si sa sem dostala? Vidím, že na sebe nemáš žiadne známky po únose."

"Áno, priznávam. Je to zvláštne. Možno to bol len nejaký trik, aby odviedli pozornosť. Netuším," odvetila.

"Ava, kto ti stráži dieťa?" opýtal sa Alexander.

"Suseda. Bola taká láskavá a nechala sa bez problémov prehovoriť."

"Tak v poriadku. Ale baby, niečo sa mi na tom nevidí... Aby to spravili len pre nič za nič... To mi ani vonkoncom nejde do hlavy. Bude v tom nejaký trik."

"Dajme tomu, že máš pravdu. Lenže čo?"

"Uvidím. Možno na to prídem," povedal Alexander.

"Čo ak sú to zas nejaký kumpáni z minulosti," napadlo Markovi.

"Celkom logická úvaha," pritakávala Ava.

"Podľa mňa by to bolo príliš, kebyže sú tu zas ďalší zločinci z minulosti," odvetil jej Read, "Miranda pamätáš si kam ťa odviedli?"

"Približne áno."

"Tak sa tam vyberieme a to hneď teraz!" prehlásil Mark.

"No dobre..." všetci sa spolu vybrali na miesto, odkiaľ prišla. Dorazili tam, no nikde nikoho.

"Kde sú? Kam tí zmrdi zmizli? Prečo nás takto zavádzajú? Čo sa to na nás chystá? Určite, čo nechcem je to, aby som znova musel cestovať v čase."

"Čo hovoríš Alexander?"

"Len som sa nahlas zamyslel," odvetil, "poriadne tu nič nie je. Maximálne jeden gauč a obraz," dodal.

"Nemali by sme sa radšej vrátiť domov? Vieš... pre istotu," obávala sa Ava.

"Dobre. Poďme domov a dúfajme, že sa tam zatiaľ nič neudialo," vrátili sa a keď otvorili dvere, objavil sa pred nimi portál!

"Prečo zas? Prečo zas musíme riešiť cestovanie v čase!" rozčuľoval sa Alexander. Portál sa stále zväčšoval. Nedalo sa mu vyhnúť, "tentoraz ale nemôžem za to ja. No, čo je mi to platné..." povzdychol si.

"Nejaký dôvod to musí mať," povedala Miranda.

"Miranda? Vieš o tom, že asi na istý čas svojim spôsobom prídeš o malú? Kebyže chceš s nami ísť," Alexander sa na ňu otočil a vážne pozrel.

"Viem Read, ale neopustím vás. Verím v to, že o Madison bude dobre postarané. Idem s vami. Bez debaty!" ako to dopovedala, portál všetkých pohltil a opäť, po dlhšej dobe, sa vydali na cestu v čase...

U protinožcov

*Queensland, Rockhampton, 1858*

"Ach.. Kam sme sa to dostali?!" hromžila Ava.

"Keď nájdeme najbližšiu tabuľu s názvom, verím, že tu bude, tak ti to hneď poviem."

"Veľmi vtipné Mark. Ha... ha..."

"Je to tu samá púšť. Takže podľa mňa sme buď v Afrike alebo v Austrálii. Čiže mali by sme čím prv nájsť nejakú civilizáciu, aby sme presne vedeli, kde sa nachádzame."

"Ou! Aké nečakané Read!" smiala sa Miranda. Prešli pár kilometrov a pred sebou zbadali drevené domčeky. Veľa drevených domčekov.

"Um. Žeby osada?" zarazila sa Ava.

"Ťažko povedať. Ale nehovorím, že to nemusí byť pravda. Možno, keď podídeme bližšie, zistíme viac," povedal Alexander. Prišli až k domom a zbadali chlapov s krompáčmi.

"Hej, čo robíte?" opýtal sa Mark.

"Hľadáme tu zlato a zopár menších kúskov sa nám už podarilo vyťažiť," odpovedal mu jeden z nich, "aj vy ste sem prišli hľadať zlato?"

"Prišli sme sem na výlet. Inak sme v Austrálii, že?"

"Áno, konkrétne sa nachádzate v Rockhamptone."

"Ďakujem za odpoveď," odvetil Mark.

"Mali by sme sa niekde ubytovať," povedala Miranda. Kopáči im povedali, kde nájdu miesto na ubytovanie sa. Vonku bolo neznesiteľné teplo. Každý ich krok bol pomalý a ťažkopádny. Ale nakoniec im podarilo dostať sa pred ubytovňu.

"Uf!" Mark si pretieral spotené čelo.

"Toto má byť ubytovňa? Pár pozbíjaných lát a strecha? Nič moc. Dobre. Možno ten balkón by za niečo stál," skonštatovala Ava.

"Otázkou je, ako to bude vyzerať vnútri," povedal Alexander a zaklopal na dvere. Nikto sa neozýval. Skúsil teda na okno. Stále nič, "čo si mám teraz o tomto myslieť? No takže takto," urobil dva kroky vzad a vykopol dvere.

"Veď tu nič nie je," Miranda prekvapene hľadela.

"V podstate. Tu na prízemí sú dve postele a hore bude snáď tretia," Mark vyšiel po schodoch a zistil, že má pravdu, "dobre som si myslel. Je tu ešte jedna!" volal zhora.

"Alexander, čo kričal?"

"Ava, zdá sa mi, že niečo o posteli," vyšli hore.

"Mal si pravdu. Aspoň, že aj tu je nejaký perináč alebo čo je to."

"Vždy lepšie, ako keby nebol, pretože človek nikdy nevie ako môže byť v noci," poznamenal Mark.

"V tom s tebou súhlasíme," prikývli.

"Au!"

"Čo sa deje Mir?"

"Ale nič také hrozné. Len už by som mala oddychovať a nie toľko chodiť. Kvôli tej pooperačnej jazve," opatrne jej pomohli ľahnúť si na posteľ.

"Vďaka," pousmiala sa. Zrazu začala plakať, "moja malá Maddie. Ona je tam a ja tu... Ďaleko od nej."

"Miranda, neplač. Všetko bude v poriadku. Chápem, že teraz pre teba nastala ťažká situácia a zároveň viem, že by si bola najradšej so svojou dcérou. Tiež to mám podobne. Ale za chvíľu budeš s ňou. Verím v to," utešovala ju.

"Bez nej sa cítim stratená. Je jediné, čo živote mám."

"Ale máš tu nás a stojíme pri tebe! Že mám pravdu?"

"Súhlasím Ava!"

"Mark, aj ty súhlasíš?" keď sa ho to opýtala, ostal úplne ticho. V hlave mu vírilo x, ypsilon o tom, čo sa udialo medzi ním a Mir.

"Prečo si ticho?" opýtal sa ho Alexander.

"Ale nič... Všetko je v poriadku."

"Asi viem prečo ostal ticho. Podľa mňa je to kvôli jednej situácii, ktorá sa medzi nami odohrala. Dobre sa domnievam?"

"Uhádla si," v jeho tvári bolo vidieť pocit viny.

"V tom momente som bola na teba naštvaná, ale za ten mesiac, čo sme spolu strávili na ulici a ty si mi pomohol prežiť a dostal si ma do nemocnice, tak týmto sa pre mňa tá záležitosť zmazala a hotovo! Už to nie je potrebné rozoberať. Odpúšťam ti."

"Veľmi pekne ti ďakujem," zatiaľ, čo riešili jednu z ich predchádzajúcich situácií medzi nimi, Alexander s Avou išli na balkón.

"Aký krásny západ slnka," zhodnotil.

"No. To hej. Už dávno som to nevidela od chvíle, keď začne zapadať. Čo si myslíš o Mirande?" zašepkala.

"Psst. Veď ťa môže počuť."

"Ale kdeže. Obaja tvrdo zaspali."

"Neverím ti," zasmial sa.

"Otoč sa," zvrtol sa a uvidel spiacu Mirandu.

"Ako vieš, že spí aj Mark?"

"Počuješ niekoho iného okrem nás?"

"Nie."

"Tak určite zaspal aj on. Videla som ako sa mu zatvárali oči."

"Aha. Teraz mi je to už jasné."

"Vráťme sa späť k téme. Páči sa ti alebo..."

"Ideš na to celkom prudko. Ťažko povedať. Myslím si, že je podobne stará ako ja. Lenže, keď si uvedomím, že má dieťa a k tomu ešte aj nie zdravé... Čo ja viem... Kašli na to. To nie je teraz dôležité," Ava na toto len uznanlivo prikývla.

"Začínam byť nejaká unavená," zívla si, "idem..."

"V poriadku. Tak dobrú," odzdravila sa mu a šla do postele. Alexander tam ešte pobudol, ale keď začal vychádzať mesiac a na oblohe sa rozžiarili prvé hviezdy, šiel si ľahnúť aj on. Chvíľu premýšľal znova o Mirande, ale únava z tepla ho zložila a onedlho zaspal.

Zmiznutie

Nasledujúce ráno bolo slnečné. Vonku pofukoval slabučký vetrík a Miranda s Avou si toto počasie užívali na balkóne. Nič tomuto dňu nechýbalo. No napriek tomu, "šlo" Mirandinou hlavou neustále to, že nemá pri sebe dcéru. Bolo na nej vidno, že je tak trochu duchom neprítomná. Jednoducho potrebovala niečo, čo by jej zlepšilo náladu a zároveň ju aj trochu upokojilo. Lenže čo presne v takejto situácii? Ako presne jej pomôcť? Čím ju okrem Maddie vrátiť "späť do života"? Práve nad týmto uvažovali Alexander, Ava a Mark.

"Vieš čo Miranda?"

"Neviem Alexander."

"Nechcela by si niečo dobré? Nejaký zákusok?"

"Zákusok? Hovorí sa, že sladké ti trochu pridá energie. Dobre."

"Aký zákusok by si si priala?"

"To je aleže úplne jedno. Hlavne nech nejaký je," povedala podráždene. V tom momente ho vyčaroval. Bol to čučoriedkový cheesecake.

"Hm... ďakujem."

"Alexander, poď sem!" volala naňho Ava.

"Potrebuješ niečo?"

"Kde máš tú tvoju čarovnú guľu?"

"Pfuu.. ani neviem. Myslím si, že ju som asi stratil."

"Ako si ju mohol stratiť?!" žasla Ava.

"Občas sa stane aj niečo takéto."

"Ty si podľa mňa zo mňa robíš srandu."

"Vyzerám snáď na to?"

"Ako nevyzeráš, ale aj tak sa mi to nezdá..." zatiaľ, čo sa nik nedíval, Read vytiahol guľu spod kovbojského klobúka, kde ju ukrýval a začal uvažovať.

"Čo teraz spravím? Budem takpovediac dobrodej a dostanem nás a hlavne Mir domov? Alebo ich ešte budem naťahovať? Je to celkom pecka. Nakoľko si asi myslia, že guľu nemám," škodoradostne sa smial v duchu, "ale keď mi na to prídu, tak je po mne. Takže by som si to mal dobre rozmyslieť. V podstate sa môžem teoreticky-prakticky vrátiť domov. Ale bolo by to odo mňa neuveriteľné svinstvo. No zároveň by som možno na chvíľu mal od tohto všetkého pokoj..." tuho rozmýšľal, či to má spraviť alebo nie. Vedel, že jeho možné zmiznutie by narobilo pohromu. Na druhej strane prečo si neužiť trochu samoty? Read predsa len uvážil, že by to mohla byť aj sranda a tak nenápadne, keď bol sám na balkóne, nepozorovane ju použil a už ho nebolo.

Vytúžený pokoj?

Ava po chvíli zistila, že im chýba Read: "Alexander sa stratil!"

"Čo sa stalo?" zľakla sa Miranda.

"Nie je tu Read," zopakovala.

"Asi viem kam sa podel."

"Ako to myslíš Mark?" otočila sa naňho Ava.

"Použil guľu, aby mal od nás a od tohto "chaosu" na chvíľu pokoj. Sto percent."

"Si si istý?"

"Áno. Je to celkom reálne."

"Takže sme teraz na to sami?"

"Miranda, vyzerá to tak. Aj keď nám mohol nechať nejaký odkaz kam šiel... Lebo teraz sa môžeme len domnievať," povzdychol si Mark. Zatiaľ, čo oni uvažovali, kde by sa Alexander mohol nachádzať, on si pekne krásne užíval pokoj doma vo Phoenixe.

"Konečne! Vytúžený pokoj od nich. Môžem konečne robiť, čo len chcem. V podstate. Lenže čo?? Čo by som také zaujímavé robil? Keď sa nad tým tak zamýšľam, neviem či to bol úplne najlepší nápad. Ale preber sa! Buď rád, že máš teraz čas iba pre seba! Teš sa!" vravel si v duchu, "pozrieme čo je v TV," na NBC práve vysielali zápas medzi Arizonou a Las Vegas, "čoho sa už človek v dnešnej dobe nedočká. Hokej v Las Vegas? Okey. Keď majú na to peniaze..." po chvíli ho to omrzelo a šiel von.

Rozhodol sa, že pôjde do kaviarne na rohu. Vkročil do dnu, sadol si a prezeral si menu, ktoré mu doniesla čašníčka.

"Čo by som si objednal? Dám si nejaký zákusok! Majú tu napríklad Tiramisu či jablkovo-makový závin z lístkového cesta. Dám si závin."

"Objednali ste si?"

"Áno, poprosím Vás jablkovo-makový závin."

"Ešte niečo?"

"Tri deci vody."

"Bude to všetko?"

"Áno," približne za desať minút mu všetko doniesli.

"Ďakujem pekne."

"Nemáte zač," najedol sa, zaplatil a pobral sa domov.

Keď sa vrátil, osprchoval sa, umyl si zuby a šiel si ľahnúť. Po chvíli bolo počuť neutíchajúce praskanie podlahy, "čo je to za zvuky? Ako keby som počul praskať podlahu," pomyslel si mierne prispaný. Opatrne si sadol a započúval sa. Ale žiadne zvuky už znova nepočul, ľahol si naspäť a spal ďalej. O chvíľu niečo padlo v kuchyni. To ho definitívne prebralo a naštvaný išiel zistiť, čo sa deje, "je tu niekto?!" namiesto toho, aby sa mu niekto ozval, sa pod ním začala roztvárať podlaha. V poslednej chvíli stihol skočiť na stranu. Pod ním sa vytvorila diera. Jediné, čo ho sa držal, bola kuchynská linka, "no do ri..." keď si už myslel, že tam spadne, diera sa zatvorila. Vydesený sa pozrel najprv naľavo a potom napravo... Vtedy zbadal postavu celú v čiernom, "kedy sa konečne dočkám vytúženého pokoja..." smutne si povzdychol.

Prekvapivé zoznámenie sa

"Čo si zač? Odkiaľ si sem prišiel alebo prišla? Tipujem, že si prišla kvôli mne. Domnievam sa," postava mlčala a iba počúvala, "povedz už niečo," namiesto toho, aby konečne prehovorila, ukázala na stôl. Read podišiel k stolu a ten sa premenil na čašu, v ktorej boli spomienky. To, čo tam zbadal ho dostalo! Videl tam svoju matku s dieťaťom, "to nie som ja," uprel pohľad na postavu a povedal: "chcem od teba vedieť kto je to malé dieťa! Okamžite!" v čaši sa vynorila ďalšia spomienka, ktorá ukazovala veľmi zaujímavú situáciu... V nej bola Alexandrova matka ako práve porodila dieťa. To dieťa sa ale na neho nepodobalo a vtedy mu to došlo, "to sú tvoje spomienky!"

"Máš pravdu. Prišiel si na to," povedala chlapčenským hlasom.

"Takže ty si môj brat?!" len čo sa na to spýtal, postava si dala dole plášť a pod ním sa skrýval malý čiernovlasý chlapec.

"Áno, som tvoj brat!"

"Ahaa... No pekne. To som sa naozaj skoro dozvedel," ironicky sa zasmial, "koľko máš rokov?"

"Desať," odvetil.

"Takže celých desať rokov som o tebe nevedel," zamyslene sa naňho pozrel.

"Ani ja o tebe braček."

"Hm.. čo už.. Nečudujem sa. Veď koniec koncov naša mamka bola čarodejnica. Tajomstvá to bolo jej," zasmial sa Read, "najdôležitejšie je teraz to, aby sme sa navzájom lepšie spoznali. Som Alexander," predstavil sa mu.

"No a ja som Rhys. Je to tu pekné," obzeral sa okolo seba.

"Vďaka," pousmial sa.

"Alexander, máš niečo na jedenie?"

"Pozri si v chladničke."

"Kde je kuchyňa? Aha, už nič. Už som ju našiel."

"Ako si vedel čo je to a že ju máš hľadať práve v kuchyni?"

"Žeby som vedel cestovať v čase tak ako ty?"

"Okey Rhys," Alexander odvetil trochu prekvapene. Rhys si ju otvoril a hľadal v nej niečo pod zub.

"Dám si waffle s džemom," potom, čo si ich spravil a navečeral sa, ho chytila únava.

"Vaa! Nejaký som unavený. Kam by som si mohol ľahnúť?"

"Do izby," ukázal mu, kam má ísť, "ja si ľahnem na gauč v obývačke."

"Dobre. Tak dobrú," rozlúčil sa a šiel si ľahnúť.

"Dobrú Rhys," Alexander si zapol televízor, pretože bol ešte stále menšom šoku z toho, čo udialo. No postupne sa mu pomaly pritvárali viečka a tak sa rozhodol, že tiež si už pôjde ľahnúť. Koniec koncov bola už bola jedna hodina nad ránom. Vypol ho, prikryl sa dekou a od únavy zaspal.

Bratské spolunažívanie

Nasledujúce ráno bolo chladné. Vonku fučal nepríjemný "severák". Listy zo stromov už dávno opadali, prechodné oblečenie sa "prezlieklo" do zimného. Ľudia mali neskutočne naponáhlo. Farby jesene "bledli". Bolo jasné, že teplé dni sú minulosťou. No a čo naši súrodenci? Tí sa práve učili zvykať si na seba.

"Ako si sa vyspal Rhys?"

"Fajn, ale trochu mi bola zima. Zabudol si zakúriť?"

"Ja somár! Máš úplnú pravdu. Ospravedlňujem sa."

"V pohode. Nič hrozné zas tak nestalo. Prežil som to," pousmial sa naňho, "čo bude na raňajky?"

"Vyber si z chladničky na čo máš chuť. Ja idem ešte spať."

"Naozaj si môžem vybrať na čo mám chuť?"

"Verím v to, že vieš, že sladkosti raňajkami nie sú. Takže áno."

"Čo mám päť?!" čudný výraz v jeho tvári naznačoval to, že nemá rád, keď ho niekto poučuje. Prišiel k modrej chladničke s "nádychom" metalu, otvoril ju, avšak jej obsah nebol bohvieaký, "čo si len z tohto mám vybrať? Jogurty? Mlieko? Muffiny? Hm.. super výber... Okey, tak si dám muffiny," vybral ich a položil na stôl, "kde má nejaký čaj? Aha! Hore na poličke," Rhys si zobral stoličku stúpil si na ňu a vybral si čaj s príchuťou lesného ovocia. Za chvíľu už sedel za stolom s uvareným čajom a popritom jedol čokoládový muffin, "braček na raňajky mám muffiny a čaj. Aj ty si dáš? Jeden som ti nechal," povedal.

"Okey..." ozvalo sa rozospatým hlasom z obývačky.

"Alexander, už vstávaj!"

"Bože, veď ma nechaj! Koľko je hodín?"

"Sedem hodín, Read."

"Tak to mi daj ešte pekne krásne pokoj. Prosím ťa," v momente ako to dopovedal, sa postavil z gauča, šiel zavrieť dvere a opäť si ľahnúť.

Rhys vtrhol do obývačky akoby nič: "Vstávaj Alexander! Vstávaj!"

"Ja ťa zabijem! Musíš otravovať za každú cenu?!!"

"Nie, prečo?" hlúpo sa zadíval.

"Pretože som ti povedal, že chcem ešte spať a ty si bol očividne hluchý!" rozčuľoval sa Read.

"Prepáč," bolo vidieť ako sa mu tlačia slzy do očí.

"Počkaj! Nechoď preč! Nemyslel som to tak. Zle som zareagoval."

"V tom máš úplnú pravdu, ale aj ja sa ospravedlňujem tebe," previnilo naňho pozrel Rhys. "V poriadku. Od teraz sa budem snažiť, viac sa zamýšľať, nad tým, čo poviem."

"Dobre Alexander. Tiež sa pokúsim o to isté," pousmial sa.

"Ako povieš! Hm... Čo by som len robil?" zamýšľal sa Read. Prásk! z ničoho nič niečo treslo v spálni, "čo sa deje?!" utekali tam.

V momente ako otvorili dvere sa ozvalo: "Ahojte chlapci!"

Aurora a Alexander

"Aurora Delacroux, čo ty tu? Ako si sa sem dostala? Cez čo? Nebodaj vieš čarovať a tým pádom aj prechádzať časom?"

"Ak ti poviem áno, tak zošalieš?"

"Ťažko sa mi to bude veriť, že ovládaš aj ty takéto praktiky."

"Lenže ja to ovládam."

"Takže teraz sme tu už traja čo vieme "prechádzať" časopriestorom?"

"Máš pravdu braček!" Alexander na pár sekúnd onemel.

"Si v poriadku?" opýtala sa ho.

"Hej, hej. Len ma to trochu prekvapilo."

"Chápem," odvetila.

"Odkiaľ sa vy dvaja poznáte?" vyzvedal Rhys.

"To je nadlho," spontánne mu odpovedali.

"Dajte nejaké podrobnosti. Nebuďte taký tajnostkári."

"No dobre. Niečo ti prezradíme."

"Počúvam."

"Kedysi sme boli akože vo vzťahu."

"Akože?" čudoval sa Alexandrov brat.

"Nemali sme na výber. Bola to z núdze cnosť. Zachránili sme si tak životy."

"Aha! Teraz ste na tom ako?"

"Tak ako keď sa nečakane stretneš s niekým po dlhej dobe."

"Myslel som to však inak."

"Jááj... tak ty takto."

"Vidím, že tebe to došlo. Na rozdiel od môjho brata."

"Čo mi nedošlo? Uhm. Už viem. Tak sa..." odvetil a zmenil tému, "Aurora, chcela by si sa ísť prejsť?"

"Teraz?"

"Presne tak."

"Budiš. Pôjde s nami aj tvoj brat?"

"Chcela by si, aby s nami šiel?"

"Prečo nie!"

"Rhys, chceš ísť s nami?"

"Vďaka za opýtanie, ale nie. Zostanem doma."

"Dobre. Tak my pôjdeme. Zatiaľ."

"Majte sa!" zabuchli dvere a vybrali sa obdivovať mesto.

Mrakodrapy v "bussiness" štvrti sa vypínali priam nebesiam, desiatky lámp na chodníkoch, ľudí, kam len oko dovidí. Ďalej mohli vidieť rôzne menšie obchodíky ako napríklad kvetinárstva, opravovne, starožitnosti, holičstvá a iné, "Aurora, o čo by si mala záujem?"

"Mám chuť na nejaký dezert. Môže byť Alexander?"

"Ako povieš," prešli popri parku a potravinách a boli v cukrárni. Vyzerala zaujímavo. Steny boli v odtieni staroružovej. Krásne kruhové drevené stoly, stoličky vo "vintage" štýle, dobové lustre, klasické drevené okná a nádherné obrazy surrealistov, "aká zákusok by si si dala?"

"Čo ja viem... dala by som si profiterolky."

"Uhmm... zaujímavý výber slečna Delacroux."

"Ty máš načo chuť?"

"Dám si cheesecake."

"To je originálny výber," zasmiala sa.

"Ostávam verný svojej klasike," o chvíľu už pri nich stála čašníčka, "poprosil by som Vás malinový cheesecake a slečna by si dala profiterolky."

"V poriadku. Za chvíľku to prinesiem," po asi desiatich minútach prišla s oboma zákuskami, "nech sa páči," položila ich na stôl.

"Vďaka."

"Mňam! Aké sú výborné! Chceš skúsiť Read?"

"No vyskúšam," vidličkou si odkrojil kúsok a dal si ho do úst, "výborné! Nato, že to jem prvýkrát mi to neskutočne chutí. Očividne si to nabudúce objednám."

"Určite to sprav. Oplatí sa ti to!"

"Mám na teba otázku Aurora."

"Povedz."

"Kvôli čomu si sem prišla?"

"Ani sama neviem... Len tak," mykla plecami. "Vieš komu to hovor," jej srdce rozbúchalo ako "divé". Jej myseľ bola celá opantaná myšlienkami nad tým, ako povedať Readovi, že ho má rada viac ako len kamaráta. Jednoducho, že ho miluje. Z toho vyplynulo aj jej začervenanie sa v tvári, "prečo sa červenáš? Je ti zle?"

"Ale kdeže. Ani náhodou," mávla rukou.

"Uhm... verím ti to," irónia v jeho hlase bola jasne badateľná.

"Naozaj mi nie je zle."

"Tak čo ti potom je?" namiesto toho, aby odpovedala, ho nenápadne pobozkala.

Život s Madison I.

"Čo to bolo?!" zostal prekvapený.

"Neviem. Očividne som nad sebou stratila kontrolu. Ospravedlňujem sa ti Alexander."

"Ako... dostala si ma," vykoktal zo seba, "ale čo už... Nechce sa mi to ďalej rozoberať, pretože mi napadla oveľa dôležitejšia vec ako je toto. Teraz však akým spôsobom to vymyslieť. Hmm.. Ako to vymyslieť s tou Madison."

"Čo konkrétne?"

"Teoreticky to môžem urobiť tak, že som jej strýko. Nakoľko viem čarovať, tak môžem sfalšovať niektoré údaje."

"Hej, si v poho?? Vôbec ti nerozumiem."

"Som v pohode, Aurora. Len som uvažoval nad nejakými vecami. Kamarátke by sa zišla pomoc."

"S tou Madison?"

"Presne tak."

"Kto je to vlastne?"

"Je to jej dcéra."

"No a kde je ona? Keď potrebuje s ňou potrebuje pomôcť."

"Ona sa nachádza v minulosti."

"Čože?" preľakla sa Aurora, "ako je to možné?"

"Fúha... ja ti ani neviem," Read samozrejme klamal, až sa prášilo.

"Alexander, nemáš v tom náhodou prsty, že ty si tu a ona v minulosti?"

"To by som bol naozaj bezcitný, keby že to spravím. Ale ja našťastie taký nie som," s pokojom odvetil.

"Neviem prečo, ale neverím ti. Takže kde je?"

"Nejako ma to začalo s nimi nudiť."

"S kým??!"

"S Markom, Avou a Mirandou. Zdrhol som im a nechal som ich tam. Miranda je tá, ktorá má to bábo."

"Je to od teba bezcharakterné!"

"Tieto "ženské" reči... Bla, bla, bla.."

"Ty si taký dement! Sorry za výraz, ale musela som."

"Čo už," pousmial sa.

"Čo chceš teraz robiť?"

"Ísť za Mads do nemocnice."

"Večer? Žartuješ, že? Teraz ťa k nej ťažko pustia."

"Len aby..." odvetil.

"Tak ako chceš spraviť?"

"Už si dojedla?"

"Hej!"

"Okey," zaplatili a vyšli von. Alexander objednal taxík a ten ich doviezol pred nemocnicu. Vstúpili dnu.

"Dobrý večer. Hľadám Madison Díaz."

"Kto ste?" opýtala sa ho recepčná.

"Som jej krstný a toto je moja priateľka," preukázal sa falošným občianskym.

"Izba číslo 35. Pravé krídlo."

"Vďaka," vrátila mu ho naspäť, "hľadaj číslo tridsaťpäť Aurora."

"Ako si to urobil s tým občianskym?"

"Kúzlo," odvetil.

"Rozumiem," zasmiala sa, "aha! Mám!" ukázala na dvere vpravo od nich. Pomalinky vošli dnu. Malinká Maddie bola celá chúďa "oblepená" samými hadičkami. Vedľa jej postele stála infúzia z ktorej po kvapkách, stekal do žily chlorid sodný. Pohľad na toto nebol zrovna najpríjemnejší, avšak pohľad na spiacu Maddie, bol zato nádherný. Človek sa hneď cítil pozitívnejšie.

"Rozmýšľam nad tým, že keď ju náhodou pustia domov, napríklad zajtra, či by som si ju mohol zobrať k sebe. Či by to bolo možné... Síce neverím, že by mu ju len - tak dali. Nakoľko v prvom rade asi budú chcieť vedieť, kde je jej mama."

"Nevieš pokiaľ neskúsiš."

"Máš pravdu Aurora."

"Idem sa nato spýtať ošetrujúceho lekára. Počkáš tu?"

"Jasne," odvetila a popritom sa naďalej pozerala na toho malého a bezmocného, ale za to nádherne spiaceho človiečika.

Na chodbe zbadal človeka, ktorý vyzeral ako lekár a tak sa mu prihovoril: "Môžem sa opýtať?"

"Áno?"

"Vy ste ošetrujúci lekár Madison Díaz?"

"Áno. A Vy ste?"

"Alexander Read. Jej strýko. Teší ma. Chcel by som sa opýtať ako je na tom Maddie?"

"Jej stav je stabilizovaný."

"Za koľko dní by ste ju približne pustili domov?"

"Neviem Vám to teraz povedať. Potrebujeme jej spraviť ešte niekoľko kontrolných vyšetrení."

"Okey, ďakujem za informácie."

"Nemáte zač," Read sa vrátil späť na Madisoninu izbu.

"Čo ti povedal?"

"Ešte si ju tu nechajú nejakú dobu. Kvôli tomu, že jej ešte urobiť nejaké ďalšie vyšetrenia."

"Uhm.. Si si istý, že by si sa dokázal o ňu postarať?"

"Síce má naozaj veľmi nepríjemné ochorenie, čiže dvadsaťštyri hodinová opatera," vravel si nahlas, "v prvom rade to bude na jej matke, no samozrejme, že jej pomôžem, ak to bude potrebovať."

"Rozumiem. A akým ochorením trpí?"

"Cystickou fibrózou."

"Čo je to?"

"Je to smrteľné ochorenie. Symptómy - čiže príznaky, tohto ochorenia sú napríklad: Pretrvávajúci kašeľ občasne s hlienom, infekcia pľúc ako napríklad bronchitída alebo pneumónia, sipot alebo dýchavičnosť."

"To je hrozné!" zdesila sa.

"No.. čo si bude hovoriť... Nie je to bohvie čo.. Je otázne ako dlho bude žiť. Môže sa dožiť aj vyše tridsiatky, ale nemusí. Záleží od priebehu choroby. Chápeš?"

"Hej, hej.."

"Vieš čo mi teraz napadlo Aurora?"

"Počúvam."

"Žeby som mohol informovať Mirandu o tom, ako je na tom Madison."

"To je celkom dobrý nápad! Vidíš!" pochválila ho.

"Len kde mám zas tú vecičku," prehrabával si vrecká, "počkáš tu na mňa? Pôjdem tam iba na otočku. Dúfam..."

"Akože ma tu necháš s ňou samú?!"

"Na chvíľu. Veď nebudeš tu s ňou nebudeš úplne sama. Keby niečo, tak volaj na sestričku alebo doktora," odvetil.

"Okey. Ideš?"

"Idem. Zatiaľ sa maj."

"Aj ty Alexander," keď sa mu konečne podarilo vyhrabať guľu, hodil ju o zem, aby mohol ísť informovať Mirandu o stave jej dcéry.

Život s Madison II.

O poschodie nižšie niečo buchlo.

"Čo sa deje?!" zľakla sa Ava.

"Idem sa pozrieť," Miranda opatrne zišla po schodoch, "aha, Alexander je tu!"

"Čožéé?" okamžite pribehol zvyšok partie.

"Kam si sa podel?"

"Bol som s Aurorou v cukrárni vo Phoenixe a potom sme šli za Madison do nemocnice."

"Takže Aurora?"

"Jejda Ava, teraz nejde o to, že som bol s ňou. Prišiel som sem s tým, že chcem informovať Mirandu o Madisoninom stave."

"Počúvam."

"V nemocnici som sa pýtal, kedy by ju mali pustiť."

"A kedy?" Mir bola celá "žhavá" po odpovedi.

"Zatiaľ presne. Inak... Nechcete sa radšej vrátiť? Baví vás to tu vôbec???"

"Náš svet je lepší," odvetili.

"Aké nečakané..." pousmial sa Alexander.

"Takže môžeme ísť?"

"Poď už," súril ho Mark. Read tradične hodil svoj "dopravný prostriedok" o zem a vyparili sa.

*Niekde v Arizone*

"Som zvedavá, kam sme sa dostali. Dúfam, že domov. Lebo ak nie... tak ma trafí šľak!"

"Pokoj Miranda. Nepanikár," upokojoval ju Alexander.

"Nepanikár?? Tebe sa to povie. Vieš Read, ty nemáš dieťa a ešte k tomu aj choré."

"Prečo je zrazu tak teplo? A kde je sneh?" nechápavo obidve hľadeli.

"Viem vám na to odpovedať."

"Tak to sme zvedavé."

"Niekedy, keď cestujem v čase, tak sa stane niečo takéto. Konkrétne, že čas sa posúva aj súčasnosti a nielen v minulosti," odvetil.

"Aha. Rozumieme tomu, čo hovoríš. Má to svoju logiku," pozreli sa na mobily a zistili, že je už 17. apríla 2019.

"Pozrite! Tam je niekto!" zvolala Ava, "poďme sa ho spýtať, kde sme."

"Vidíš Ava! Aké máš dobré nápady!"

"Viem, že som úžasná chlapci," keď podišli k tomu človeku zistili, že je bezdomovec. Smrdel naširoko - naďaleko, pri sebe mal fľašku, aby mu "v krku nevyschlo", no a čiapku na drobné.

"Môžeme Vás o niečo poprosiť?"

"Najprv zaplaťte!" povedal podnapitým hlasom a ukázal na čiapku. Ava mu do nej hodila päť dolárov.

"Ste v Sedone."

"Kde?" prekvapene naňho pozreli.

"V Sedone. Čo ste hluchý?!"

"Nie. Vďaka za info," rozlúčili sa a pobrali sa radšej preč.

"Čo teraz? Veď je to skoro päť hodín autobusom do Phoenixu," Miranda len rozhadzovala rukami.

"Teraz som našiel na mobile, že najkratšia cesta trvá dve hodiny."

"To je síce pekné Mark, ale určite však vieš, že je to aj tak dosť."

"Hej, hej... chcel som byť iba užitočný."

"Veď pohoda."

"Ako povieš Alexander."

"Read? Takže zas guľa?"

"Zbytočná otázka, Mark," zasmial sa, "pre istotu sa pozrite, či niekto nejde," poobzerali sa okolo seba, no nikoho nevideli.

"Nikde nikoho," odvetili.

"Tak poďme nato!" použil guľu a tajne dúfal, že tento raz to vyjde a dostane sa k sebe domov.

*V Alexandrovom byte*

"Konečne to vyšlo!" zhlboka si odfúkol a pokračoval, "rozhodol som sa tak, že..."

"Ako?" prerušila ho Miranda.

"Počkaj. Ešte som nedopovedal."

"Prepáč, tak pokračuj."

"Kde som to skončil? Jáj, už viem. Rozhodol som sa tak, že keď sa najeme, tak by sme šli pozrieť Maddie. Čo vy nato?"

"Súhlasíme," prikývli.

"Inak sranda je, že ťa nevykradli."

"Mark, ako si môžeš byť istý, že sa to nestalo?"

"Lebo som si nevšimol, žeby niečo zmizlo."

"Takto od oka?"

"Tak to tu prehľadaj Ava, ak chceš," prehľadala každý šuplík, každú škáru, pozrela sa aj pod postele, avšak všetko bolo ako pred tým, "tak čo? Zmenilo sa tu niečo?"

"Nie Mark, našťastie nezmenilo," niekto zaklopal.

"Idem otvoriť," keď Alexander otvoril dvere, uvidel v nich Rhysa.

"Ahoj Alexander."

"Ahoj braček. Čo to máš za tašky? A kde si bol?"

"Na nákupe v obchode," odvetil.

"Čo som to počula? Ty máš brata?"

"Áno, toto je Rhys."

"Wau! Toto ma dostalo!"

"Aj mňa to predtým dostalo, Miranda. Zjavil sa tu len pred nedávnom, ale už som si zvykol."

"Idem to vybaliť," Rhys šiel do kuchyne a na stôl vyložil maslo, rožky, zeleninu, ovocie a jogurty.

"Čo to tu máme? Vidím tu maslo, rožky, uhorky, paradajky, reďkovku, jablká a jogurty," prezerala si to Mir a on to zatiaľ ukladal tam, kam to patrí.

"Inak kam zmizla Aurora? Veď ešte nedávno som ju videl," čudoval sa.

"Vidíš! Máš pravdu Rhys! Bohvie kam sa vyparila... Určite sa nestratí," povedal Alexander. Jeho mladší brat zatiaľ pripravil všetkým rožky s maslom, reďkovkou, paradajkou a uhorkou. Dáte si?"

"Jasné!" bez váhania odvetili, keďže im už škvŕkalo v bruchu. Najedli sa a vybrali sa do nemocnice.

Keď tam prichádzali, uvideli Auroru stojacu pred vstupom.

"Čo ty tu?" prekvapili sa.

"Čakala som na vás."

"Ako to myslíš, že čakala? Ty si vedela, že sem pôjdeme?"

"Tak povediac áno. Mám aj inú vlastnosť ako len "chodiť" v čase. Viem byť aj neviditeľná."

"Aha... To si mi nepovedala."

"Vieš Alexander, nemusíš hneď všetko vedieť," pousmiala sa.

"Chápem," s pokojom odvetil.

"Idete za Madison?"

"Presne tak Aurora," odpovedal jej Rhys.

"Poď s nami," navrhla Miranda.

"Tak dobre," potichu vkročili do izby, kde v postieľke ležala malá Maddie.

"Aká je krehká, malinká, zraniteľná a čo si k tomu ešte chúďa musí vytrpieť..." rozcitlivela sa jej mama.

"Nebuď smutná Mir," utešoval ju Mark.

"Ja nie som smutná, práveže naopak. Som veľmi šťastná, že ju mám," do miestnosti vstúpil doktor. Bolo na ňom vidieť, že len nedávno nastúpil do práce.

"Dobrý deň."

"Dobrý, pán doktor."

"Kto z vás je rodičom malej Madison?"

"Ja," ozvala sa Miranda.

"Pani.."

"Slečna," odvetila.

"Takže slečna Díaz, Vašu dcérku prepustíme už zajtra. Jej stav to dovoľuje."

"Ďakujem, že ste ma informovali. Veľmi ste ma potešili!"

"Nemáte zač. Ospravedlňujem, že vás musím opustiť, ale mám neodkladné povinnosti."

"V poriadku pán doktor. Tak zatiaľ dovidenia."

"Zatiaľ," odišiel. Ostalo ticho. Vtedy začala malá otvárať svoje očká.

"Jéé! Aká je zlatučká!" nadchýnala sa Ava.

"Aj by som si ju vzala do náručia, ale nakoľko je napojená na hadičky, tak je to teraz nemožné. Ale viem, že zajtra už bude pri mne," povedala jej mama a oči sa jej zaleskli šťastím. Bolo na nej vidno ako už veľmi túžila mať ju pri sebe doma. Dať jej všetok svoj materinský cit a lásku. Nevedela sa dočkať tohto momentu.

"O čom snívaš Miranda? O tom ako budeš doma spolu s Maddie?"

"Trafil si sa do bodky Alexander. Ak ti nevadí, že by som si ju zobrala k tebe," Read sa tuho zamýšľal práve preto, lebo vedel, že to nebude nič jednoduché. Ale kebyže jej povie nie len preto, že jej dcéra je chorá, tak mu to prišlo sebecké a cynické zároveň. Takže súhlasil s jej nápadom.

"Ďakujem veľmi pekne," od šťastia ho silno objala až nemohol dýchať, "sorry... Ja len, že som rada. Rozumieš?"

"Jasné, že áno," odvetil.

"Nie sme tu už nejako dlho?"

"Mark, prečo si to myslíš?"

"Pozrite sa cez okno," vonku už bola riadna tma.

"Prosím Ava, pozri aký je čas," pozrela na mobil.

"Už je pol desiatej."

"Čóó? Naozaj?"

"Presvedč sa sám," Read sa pozrel na displej a zistil, že je to tak. Rozlúčili sa s Madison a pobrali sa domov vyspať sa.

O siedmej už Miranda "stepovala" v kuchyni. Chcela byť čím prv so svojou dcérou.

"Ježiš! Kto to trieska už tak skoro ráno v tej kuchyni?!!" rozčuľoval sa Read, "Miranda, to ty tu búchaš?"

"Áno, prepáč Alexander, ale už som netrpezlivá."

"To mi došlo."

"Išiel by si tam už so mnou teraz?" uvedomil si, že keď jej povie nie, tak ho s tým bude o päť minút otravovať znovu a radšej jej povedal áno.

"Ďakujem si ten najlepší priateľ!"

"Nemáš zač."

"Upravím sa, prezlečiem a môžeme ísť. Okey?"

"Dobre, dobre, len už choď," Miranda bola za štvrťhodinku hotová.

"Ideme?"

"Poďme," na chladničku prilepili odkaz, kam idú a Read objednal taxi. Za päť minút bol taxikár pred vchodom. Zišli dole schodmi, nasadli dnu a povedali mu, kam chcú ísť. Za nejakých dvadsať minút boli pri nemocnici.

"Bude to desať päťdesiat," povedal. Zaplatili mu a vošli dnu. Na recepcii si pýtali Madisoninho ošetrujúceho lekára. Potom, ako ho zavolali, okamžite prišiel.

"Dobré ráno, pán doktor."

"Dobré ráno. Takže prišli ste si po Madison?"

"Presne tak," s úsmevom odvetila Miranda.

"Odvediem Vás za ňou, slečna Díaz," Alexander zatiaľ čakal na chodbe.

"Maddie, ideš domov," hovorila na ňu.

"Ešte musíte podpísať nejaké papiere a dáme Vám nejaké lieky, aby ste to na začiatok mali o niečo ľahšie."

"Vďaka," odvetila. Keď urobila, čo mala a dali jej lieky pre dcéru, rozlúčila sa a spoločne s Alexandrom a Maddie išli domov.

Život s Madison III.

Keď sa vrátili naspäť z nemocnice, uvedomila si, čo všetko ju teraz čaká, avšak nevedela nakoľko dlho. Sama matka s takýmto dieťaťom to vôbec nemá ľahké. No Miranda si z toho nerobila ťažkú hlavu. Zistili, že Rhys sa medzitým vrátil späť domov...

"Hm... Škoda, že sa so mnou nerozlúčil, ale na druhej strane, tak ako prišiel, aj odišiel... Nečakane. Teda aspoň pre mňa nečakane. Možno sa raz ešte niekedy stretneme," pomyslel si Alexander.

"Aká je zlatá! A tie veľké oči!" pozerala na ňu Ava, "ale idem domov, pretože riskujem, že mi zoberú moje dieťa. Čiže nateraz sa s vami lúčim."

"V poriadku. Len choď. Maj sa," odvetili.

"Zaujímavé..." podotkol Mark.

"Čo tým presne myslíš?" opýtali sa ho.

"Trochu sa čudujem, že sa nebála, žeby prišla o Theress."

"To je fakt. Ale asi vie, čo robí. Snáď."

"Súhlasím s tebou Alexander. Je to jej vec."

"Asi máš pravdu Miranda. Teraz k tebe. Ako si predstavuješ, že sa o ňu budeš starať?"

"Práve teraz to ešte neviem, ale myslím si, že postupom času si určite nájdem spôsob. No čo, zlatíčko moje, si rada, že sme už doma?" ani v najmenšom neskrývala nadšenie z tohto pocitu. Mať ju pri sebe bol pre ňu ten najväčší dar, "vyzerá, že je hladná. Budem ju musieť nakŕmiť. Len kam som dala fľašku. Jáj, ešte som ju nevybalila. Mark, podržíš mi Maddie?"

"Okey," opatrne mu ju podala. Ona šla zatiaľ zobrať fľašku a zohriať v nej mlieko. Zobrala si ju naspäť k sebe a dala jej napiť. To však nerátala s jej reakciou. Madison všetko vyvrátila.

"Ale, ale, slečna. Trošku si ma prekvapila, lebo včera a ani dnes ráno si nič také nespravila. Nevadí. Upraceme," Madison uložila do postieľky, aby mohla všetko upratať. Keď to mala hotové, sadla si za počítač a do vyhľadávača zadala: Prístroj pomáhajúci pacientom s Cystickou fibrózou. Našlo jej dva. The Vest a PEP Mask. Dočítala sa, že The Vest je prístroj, ktorý mechanicky vykonáva terapiu pomocou vibrácií s vysokou frekvenciou a PEP Mask je zariadenie na zvýšenie pľúcneho objemu a odstránenie hlienu z dýchacích ciest pomocou masky alebo náustka, "noo... takže vesta stojí medzi 15, 000 až 20, 000 a PEP Mask len 32, 83 dolárov," Miranda si uvedomovala jej finančné možnosti a tak si kúpila PEP Mask s doručením do troch až štyroch týždňov.

"Čo si tam hľadala?" opýtal sa jej Mark.

"Prístroj, ktorý uľahčí Madison život."

"Našla si?"

"Áno, PEP Mask."

"Konkrétne je to čo?"

"Je to maska, ktorá pomáha zvýšiť ventiláciu - priechodnosť dýchacích ciest."

"Koľko ťa to vyjde?"

"S poštovným okolo päťdesiat. Je to dosť, ale potrebuje to."

"Hej, vy!" zvolal Read.

"Áno?"

"Kto z vás by šiel do so mnou mesta?"

"Ja idem!"

"Dobre Mark. Miranda, ty ostávaš doma, že?"

"Kvôli malej áno."

"Rozumiem. My ideme. Čauko."

"Čaute," prišla k postieľke, pozrela na Madison a zamyslela. "Mohli by sme ísť von. Chvíľa na čerstvom vzduchu ti prospeje," vybrala ju z postieľky, prezliekla, dala si tenisky, zobrala na ruky, zamkla dvere a šla s ňou do suterénu po kočiar. Opatrne s ním vyšla vchodovými dverami. Vonku svietilo slnko a pofukoval jemný vetrík.

"Ooo! Dnes je ideálne. Dobre, že som sa nakoniec rozhodla ísť von," ako kráčala mestom s kočíkom pred sebou, narazila na protiidúcich Marka s Readom.

"Tak predsa len si sa rozhodla ísť von!" skonštatoval Alexander.

"Veru, nakoniec som si uvedomila, že niekedy treba vypadnúť z domu," pousmiala sa.

"To je pravda. Nezaškodí," pritakal Mark.

"Zdá sa mi, že si sa úlohy matky zhostila veľmi dobre."

"Ale Alexander, nebuď taký lichotník. Snažím sa a zároveň verím, že nie nadarmo."

"Vidieť to," dodal. Takto sa prechádzali ešte pol hodinu až prišli domov.

"Už je sedem? Ako rýchlo to ubehlo. Ale je pravda, že my dve sme išli von okolo šiestej. Ďakujem ti Alexander, že si bol taký láskavý a zaniesol si kočík."

"Za málo," odvetil a zapol si televízor. Miranda zatiaľ nakŕmila a uložila Madison.

"Čo pozeráš?" prisadla si k nemu.

"Nejakú kriminálku."

"Kde je Mark?"

"Akurát večeria. Keby si chcela vedieť, tak ja už som jedol," zasmial sa.

"Okey. Idem si aj ja niečo spraviť," postavila sa, prišla do kuchyne, kde videla Marka ako je toasty a poprosila ho, či by jej jeden urobil. Nemal s tým problém. Dojedol a za pár minút mala toast pred sebou.

"Vďaka," odvetila a pustila sa do jedenia, "um... Je dobrý. Syrový nikdy nesklame."

"Cením si, že si ocenila moje kulinárske schopnosti," usmial sa na ňu a odišiel do obývačky pozerať telku. Keď dojedla a umyla a upratala riad, pripojila sa k nim. Popri pozeraní sa im začali zatvárať oči.

"Začínam byť nejaký unavený. Koľko je hodín?" Mark sa pozrel na mobil a zistil, že je už jedenásť hodín, "uf! To je už toľko? Neviem ako vy, ale ja idem spať."

"Už to chytá aj mňa," priznala Miranda.

"V poriadku. Nechce sa mi už pozerať. Tiež si idem ľahnúť," Miranda im dala dobrú noc a šla do izby, ktorú mala spoločne svojou dcérou. Alexander vypol televízor, ľahol si na gauč, Mark na zem a prikryli sa dekami a zaspali.

Prekvapivá "návšteva"

Nasledujúce ráno bolo slnečné. Prvý sa zobudil Alexander.

"Bože, to ešte všetci spia? Ako myška Read, ako myš..." vravel si v duchu. Prišiel do kuchyne a otvoril chladničku, "čo by som si dal? Z výberu ovocie, zelenina, nejaké buchty, malinovka, maslo či džem, si môžem vybrať tak neviem čo... Aspoň keby sme mali nejaký chlieb alebo rožky," zavrel chladničku. Prezliekol sa a vybral sa do obchodu.

Vošiel dnu a očami hľadal rožky a chlieb. Chvíľu mu síce trvalo, kým to našiel, a popritom sa pozeral aj po iných potravinách, ale nakoniec si uvedomil, že nemá veľmi na rozhadzovanie, tak kúpil len to, po čo prišiel. Jeden tmavý chlieb a desať rožkov. Zaplatil a pobral sa domov. Medzičasom vstal Mark.

"Čo si kúpil?"

"Iba rožky a chlieb. Myslel si si, že niečo zaujímavé. Mám pravdu?" "V podstate áno. Ale nevadí. Hlavne, že máme čo jesť!"

"Malá ešte spí?"

"Áno."

"Miranda tiež?"

"Ako drevo!"

"Ani sa nečudujem. V jej situácii je to normálne. Oddýchnuť si musí poriadne jedna aj druhá," niekto zaklopal.

"Idem sa pozrieť," Mark otvoril dvere a na schodoch stáli dve tmavovlasé deti. Chlapec a dievča. Chlapec mohol mať okolo trinásť a dievča okolo desať rokov. Oblečenie na nich doslova viselo. Tváre mali vyblednuté a v tmavých očkách im "vyhrával" strach. Bolo nad slnko jasné, že títo dvaja sú buď siroty alebo pred niečím utekajú.

"Kto ste?" opýtal sa ich.

"Som Andreas a toto je moja sestra Ivy."

"Poďte dnu," povedal, "čo potrebuje?"

"Hľadáme miesto, kde by sme mohli prespať inde ako na ulici. Naši rodičia umreli pri autonehode a my sme skončili sirotinci. Avšak približne pred dvomi mesiacmi sme ušli."

"Kvôli čomu ste odtiaľ ušli?" pýtala sa Miranda, ktorá akurát vstala.

"Ja a moja sestra sme si odniesli viacero modrín," vyhrnul si tričko a Ivy si vytiahla nohavice až po kolená. "

"To je strašné..." zhrozil sa Mark.

"Prečo vám to urobili?" spýtal sa Alexander.

"Moju sestru chceli veď viete čo... Ale našťastie sa im to nepodarilo, pretože som ich udrel drevenou latou po hlavách a zložilo ich to. Mohli mať nejakých pätnásť alebo šestnásť."

"Tak prečo má tvoja sestra modriny?" čudovali sa.

"Boli to vychovávateľky, ktoré to spôsobili."

"Čo také spravila, že ju museli takto zbiť?"

"V podstate nič hrozné. Len ukradla trošku chleba z kuchyne. Ten chlieb bol aj tak už tvrdý," na Ivy bolo vidieť, že sa strachom klepe. "Asi ste hladní, že?" obidvaja len mlčky prikývli, "no najprv sa budete musieť umyť a prezliecť. Vaše oblečenie je už nepoužiteľné," povedala Miranda. Deti zaviedla do kúpeľne a na práčku im položila čisté oblečenie. To staré medzitým vyhodila preč. Potom, čo sa pre striedali v kúpeľni, boli z nich iní ľudia.

"Vyzeráte dobre!" pochválil ich Alexander.

"Ďakujeme. A zároveň ďakujeme aj za vašu ochotu," nenápadne sa pousmiali.

"Rado sa stalo," odvetil Mark. Zvyšok dňa strávili s nimi strávili doma. Rozprávali im rôzne historky z dobrodružstiev a deti na nich prekvapene hľadeli a boli nadšené tým, čo všetko sa dozvedeli. Ani nevedeli ako a svetlo sa zmenilo v tmu. Bol už večer. Najedli sa, Miranda popritom nakŕmila Madison, Alexander uložil Ivy a Andreasa do druhej izby, kam si počas večere nenápadne odbehol, aby tam mohol pričarovať druhú posteľ, keďže miesto mu to našťastie dovoľovalo. Aj Mark s Mirandou sa pobrali spať. Jediný, kto ešte zostal hore, bol práve Alexander.

"Oplatí sa mi ešte zapnúť si telku, keď už pol jedenástej?" zamýšľal sa. Došiel k tomu, že lepšie je sa poriadne vyspať. Ľahol si tradične na gauč, prikryl sa a zaspal. Zatiaľ ani on netušil, že pravá "zábava" sa ešte len mala začať...

Život so sirotami I.

Keď sa vstali, nevedeli čo a ako. Čo si pod tým predstaviť? Hlavne to, že musia vyriešiť čo s Ivy a Andreasom. Lenže ako to presne spraviť? Ísť na políciu alebo úrad? Alebo zaviesť ich späť do detského domova? Alebo si ich nechať? Noo... jednoduché to veru nebolo.

"Hej Mark!"

"Áno, Alexander?"

"Čo s tými dvomi?"

"Zatiaľ netuším."

"O čom je debata?" spýtala sa Miranda.

"O tých dvoch sirotách."

"Aha!"

"Že čo vlastne s nimi. Veď si zober aké sú starosti s malou Madison. Nič v zlom. Teraz ešte do tohto Ivy a jej brat. Nie som Copperfield," povedal Alexander.

"Necháme si ich tu ešte nejaké dva - tri týždne. Možno sa ozvú z domova alebo zo sociálky," podotkla Miranda.

"Verme v to," prikývol, "lebo ak nie, tak si to tu s toľkými ľuďmi v tomto malom byte neviem predstaviť."

"Súhlasíme s tebou."

"Read, máš nejaký plán okrem toho, že sa ozvú?"

"Ešte nie. Musím to domyslieť Mark. Domyslieť... domyslieť... To som povedal fakt "úžasnú" vec. Som zvedavý, či moja hlava niečo vyprodukuje. Niečo, začo ma neprejdú kombajnom. Uvedomujem si to, že nervozita sa môže objaviť už čoskoro. Síce sú len dvaja, ale dokopy je nás už dosť a tento byt nie je taký veľký?!" hovoril si v duchu.

"Čo si to tu hovoríš?" opýtala sa ho Miranda.

"To, že mám na pleciach celkom slušné povinnosti."

"Ako by som ti to mohla uľahčiť?"

"Tak, že by si mi poradila, čo s tými dvomi deťmi."

"Netuším, čo ti mám to povedať."

"V poriadku. Nevadí," zamyslene sa pozrel. Za chvíľu si šiel po mobil a chcel zavolať od ústavu. Keď vytáčal číslo, ktoré našiel na internete, zasekol sa, "ako to mám teraz vymyslieť? Mám teraz dve možnosti zavolať alebo to nechať tak. Kašľať na to. Spravím si po svojom a tie decká tu zatiaľ zostanú."

"Čo ti povedali?"

"Nič," odvetil.

"Akože nič?" začudoval sa Mark.

"Tak, že som tam ani nevolal."

"Jááj... ty sa o ne postaráš sám. Dobre som to pochopila však?" Alexander na chvíľu zmeravel. Po chvíli odmlčania sa povedal.

"O tom vôbec nebola reč."

"Ja sa o ne starať nebudem!" kontrovala Miranda, "ty sa teraz budeš musieť predviesť! Vymyslel si si to, tak sa staraj!"

"V poriadku. Ukážem ti, že to dokážem. Avšak nakoľko je už dosť hodín, tak idem spať. Takže čus," ľahol si na gauč a zaspal.

*Nasledujúci deň*

Alexander sa zobudil a išiel skontrolovať Ivy s Andreasom.

"Ivy vstávaj! Aj ty Andreas!" odokryl perinu a pod ňou nik! "do frasa!"

"Čo sa deje?" pribehol Mark.

"Očividne zmizli!" Mark s Mirandou prebehli celý byt, ale po nich ani stopy.

"Nič som nepočul. Ani hlások, ani šuchnutie. Kam len mohli ísť? Sami dvaja. Nejako mi to nesedí," zamyslene povedal Mark.

"Podľa mňa sa ďaleko nedostanú."

"Prečo si to myslíš Alexander?"

"Sú to decká bez príbuzných a z domova... Čiže jediné, čo ostáva, je ísť ich hľadať. Ideš so mnou Mark?"

"Idem Read," zabuchli dvere a vybrali sa hľadať Ivy a Andreasa.

Život so sirotami II.

"Sakra! Kam sa podeli?"

"Otázka je aj prečo zmizli?"

"Máš pravdu Mark. Možno nechcú byť na nikoho viazaný. Avšak možno je to len otázka veku."

"Jedno aj druhé tvrdenie má logiku. Jasné je, že decák môžeme vylúčiť."

"Normálne si objavil Ameriku," smial sa Read.

"Tak ty daj nejaký tip."

"Ja?! Akože sorry. Nepleť si pojmy s dojmami. OK?"

"Ejha! Niekto tu chce byť za intelektuála. Lebo koniec - koncov kto ich chcel prichýliť? Robiť so seba takzvanú charitu."

"Chceš byť teraz akože vtipný alebo mi tu chceš žrať nervy?"

"Nie, chcem povedať to, že myslieť na druhých nie je zlé, ale zas nemôžeš to robiť na úkor seba, poprípade na úkor svojich priateľov." "Dobre, dobre, dobre... Pokúsim sa riadiť tvojimi radami..." sucho odvetil Alexander.

"Pozri Read!"

"Kam?"

"Tam pri obchode je niekto."

"Nie sú to náhodou tí dvaja?"

"Asi máš pravdu Alexander," podišli bližšie, aby sa presvedčili, či dobre vidia.

"Ivy, si to ty?" oslovil dievčinu Alexander. Len čo ich zbadali, začali utekať.

"Stojte!! Nebežte! Ach..." rozbehli sa za nimi. Našťastie sa ich im podarilo dobehnúť, "prečo pred nami utekáte??" lapali po dychu, "lepšie povedané prečo ste zdrhli?"

"Pretože ešte pred tým, než sme k vám prišli, sme sa dozvedeli, že máme starých rodičov Myslíme si to."

"Aha! Lenže je v tom háčik."

"Aký?" pozreli prekvapene na Alexandra.

"Nemáte starých rodičov. Klamete! Určite si vymýšľate!"

"Podľa čo ho ste na to prišli?" opýtal sa Mark.

"Človek nájde na internete všeličo, keď chce."

"Buďte konkrétnejší."

"Raz som sa nabúral na jednu stránku. Ale je nepodstatné o akú stránku sa jednalo. No dôležité je to, že som to tam našiel. Nie je to vtip."

"Čím nám to chcete potvrdiť, že to nie je vtip?!!"

"Pokojne pôjdeme teraz s vami na políciu. Prijímate našu ponuku?"

"V poriadku," keď dorazili na políciu, išli na oddelenie pre hľadané osoby.

"Dobrý deň!"

"Dobrý deň! Prišli sme spolu s týmito sirotami."

"Takže týka sa to tých sirôt? Správne si myslím?" zisťoval službu konajúci poručík.

"Presne tak," odpovedal mu Mark.

"Voláme sa Andreas a Ivy Chabot. A hľadáme svojich starých rodičov. Sú to naši poslední príbuzní. Ich mená sú Thomas a Aniya Kruger," poručík si ich chvíľu podozrivo prezeral, ale nakoniec sa pustil do hľadania.

"Je mi to ľúto, ale podľa všetkého zomreli..." Ivy sa v momente rozplakala.

"Neplač Ivy," utešoval ju brat. Rozlúčili sa a vybrali sa domov. Už sa blížili k domu, keď práve niekto začal na nich strieľať...

Zodpovedná matka

"Bežte dnu! Okamžite!"

"A čo ty Read?" Alexander už v tom momente opätoval streľbu.

"Čo sa to deje dole? Kto tam je?" Miranda sa pýtala Marka.

"Alexander a ešte nejaký iný týpkovia, ktorí po sebe strieľajú."

"To znie dosť problematicky."

"Hlavne nebezpečne Miranda."

"Súhlasím s tebou," o chvíľu už zvonil zvonček na dverách. Mark opatrným krokom podišiel k nim a pozrel sa cez priezor. Na druhej strane uvidel Alexandra a pustil ho dnu.

"Ty žiješ!" potešila sa Mir.

"To bola malina," mávol rukou.

"Chceš mi nahovoriť, že si sa ich zbavil ako nič?"

"Povedala si to úplne presne. Zabil som ich veľmi jednoducho. Asi som ti nepovedal, že viem aj čarovať."

"Ani ma to neprekvapuje," odvetila.

"Čo bude s tými mŕtvolami?"

"Mark, tie som hneď odstránil."

"Okey," trvalo im dosť dlho, kým upokojili, predovšetkým Madison a potom aj tie siroty, ale podarilo sa! Niekto zaklopal.

"Idem otvoriť!" povedal Alexander. Vo dverách sa objavila neznáma žena v obleku s okuliarmi a zápisníkom.

"Dobrý deň, som Margaret Thompson z úradu sociálnych vecí a rodiny. Prišla som skontrolovať vašu domácnosť.

"Čo sa deje?" pribehla Miranda.

"Vy ste Miranda Díaz?"

"Áno, potrebujete niečo?"

"Prišla som zistiť ako sa staráte o Madison," Mir jemne preglgla. Žena prešla celú domácnosť, "tieto dve deti sú tiež Vaše?" ukázala na Ivy s Andreasom.

"To môj bratranec a sesternica," pohotovo zaklamal Read.

"Je to tak deti?" obaja bez problémov prikývli, "ako vidím, tak všetko je v poriadku. Vaša domácnosť je vhodná na starostlivosť o Madison. Takže dovidenia!" rozlúčili sa s ňou a zavreli dvere.

"Fuj, to bolo... Chvíľami mi pri jej pohľade tuhla krv v žilách," odfúkla si Miranda.

"Ale dobre to dopadlo a to je hlavné," s úsmevom dodal Mark, "bola tu naozaj dlho. Veď je už pol desiatej večer."

"V tom máš pravdu," odvetil Alexander. Urobil všetkým večeru okrem Maddie. O tú sa postarala jej matka. Najedli sa, umyli sa a o pár minút už spali.

Alexandrovo nové šťastie

Ako ubiehal čas, Alexander s Mirandou sa mali k sebe stále bližšie a bližšie. Zamailovali sa do seba. Po určitom čase sa zasnúbili. V tej dobe si už Mark našiel vlastné bývanie. A siroty? Malo to pre ne šťastný koniec. Dostali sa na adopciu. Zobral si ich bezdetný pár, ktorý bol rád, že sa mu konečne podarilo mať deti. Na druhej strane zas Andreas a Ivy boli radi, že majú milujúcich rodičov. Ale náš príbeh tu ešte nekončí...

Miranda sa jednej noci prebudila, pretože cítila hlad. Ako si vyberala z chladničky niečo pod zub, zdalo sa jej, akoby počula nejaký hlas. Rýchlo pribehla do izby a zistila, že Madison mrnká, "čo sa deje? Niečo ťa bolí, že?" zobrala si ju z postieľky a intuitívne si priložila ucho k jej hrudníku, aby počula, či dobre dýcha. Jej srdce bilo veľmi slabučko. Pomaly jej v náručí odchádzala a tak radšej otvorila okno. Medzitým sa prebral Alexander.

"Čo to bol za hlas? Podľa mňa šiel z izby. Radšej sa tam idem pozrieť," zodvihol sa a šiel do izby. Zbadal ju ako sa snaží prebrať svoju dcéru.

"Malá mi odchádza! Maddie! Maddie! Tu som!" našťastie to volanie na ňu bolo úspešné. Madison ostala pri vedomí, "Alexander dones mi prosím ťa vodu."

"Hneď to bude Mir," Read jej priniesol vodu, aby mohla dať malej napiť. Po chvíľke sa jej už vrátila farba na jej líčka.

"Fuj! To mi odľahlo," celá vyplašená si konečne vydýchla. "Dôležité je, že ju to prešlo a že už znova dýcha plynulo," keď si bola istá, že je už všetko v poriadku, uložila ju naspäť do postieľky. Madison zaspala a tak si šli opäť ľahnúť.

Nasledujúci deň

"Dobré ráno, láska. Ako si sa vyspala?"

"Nejako sa mi po pár hodinách podarilo zaspať."

"Som rád," pousmial sa na ňu, "čo by si si dala na raňajky?"

"Niečo dobré," odvetila a pomaly sa zdvíhala z postele. Alexander zatiaľ pripravil štyri obložené chleby. Dva pre každého.

"Obložené chleby! Mňam!" naliala si čaj, sadla si za stôl a jedla.

"Chutia ti?" spýtal sa jej popritom, ako jedol. "Jasné! Obložené chleby mám rada," s úsmevom odvetila. Keď sa naraňajkovali, Alexander sa pobral do svojej izby.

"Kamže som to len dal? Dúfam, že som to nestratil," tvár mu zvážnela a hlboko sa zamyslel. "A! Už viem. Do zásuvky!" otvoril ju a našiel, čo hľadal. Krabičku vínovo-červenej farby. Pre istotu skontroloval jej obsah, "dobre. Prsteň je tu, takže je všetko v poriadku. Teraz len nájsť vhodný moment," a strčil si ju do zadného vrecka na nohaviciach. Nenápadne zisťoval, kde má polovičku. Akurát si v kúpeľni robila hygienu, "počkám, kým sa upraví," povedal si v duchu a vrátil sa do kuchyne urobiť poriadok. Pomedzi to zbadal, že Miranda je v obývačke. Uložil poslednú vec a šiel za ňou. Bol nervózny, ale zároveň šťastný. Podišiel k nej, pokľakol a začal.

"Miranda Díaz, si pre mňa všetko. Si mojím dňom i nocou. Si mojím smútkom i radosťou. Môj život s tebou je niečím nádherným, priam čarovným. Chcel by som sa ťa opýtať jednu vec," vtedy sa jej už začali tlačiť do očí slzy šťastia.

"Počúvam," radostne odvetila. Alexander vytiahol z vrecka krabičku s prsteňom a otvoril ju.

"Chceš sa stať mojou ženou?" Miranda len mlčky prikývla. Nasadil jej prsteň a pobozkali sa.

Svadobné záležitosti

Svadba, to nie len tak! Práve preto si Alexander spoločne s jeho nastávajúcou na tom dali záležať. Rozhodli sa pre malú svadbu a že sa bude konať na úrade. Za družičku si zvolila Avu. Nezabudli ani na jej dcéru a Marka, ktorým poslali pozvánky. Nakoľko bola Miranda naďalej pohádaná so svojou rodinou, tak im jednoducho pozvánky neposlala. Read to samozrejme plne rešpektoval. Za ďalšie nezabudli ani na občerstvenie a vybavili menší catering. Ako posledné bol na programe výber svadobných šiat, respektíve obleku. S tým im už pomáhala Ava a Mark.

Zazvonil zvonček na dverách.

"Idem otvoriť, láska," povedal Alexander a prišiel k dverám. Pred nimi ho už čakal Mark.

"Alexander, ideme?" rezolútne sa opýtal.

"Prezlečiem sa a môžeme," prezliekol sa a šiel naspäť. No medzitým ho zastavila Miranda.

"Dobre som počula, že je tu Mark?"

"Dobre si počula."

"Kam idete?"

"Len tak. Do mesta," odvetil.

"No dobre, keď len tak," rozlúčili sa s ňou a odišli.

"Myslíš si, že viem kam ideme? Dúfam, že nie," povedal Mark. Z jeho hlasu bolo cítiť obavy.

"Kto sa tu žení?" zasmial sa Alexander, "verím, že oblek mi bude sedieť," dodal. Po chvíli si uvedomil, že cesta do obchodu s pánskymi oblekmi, by peši trvala neuveriteľne dlho a tak objednal taxi. Ubehla sotva štvrťhodina a stáli pred obchodom. Zaplatili vodičovi a vošli dnu.

"Wau! Tie obleky vyzerajú super!"

"To máš pravdu Mark, ale v prvom rade by sme mali nájsť predavačku," našli ju a ona im pomohla s výberom obleku. Z počiatku to vôbec nebolo jednoduché. Ani jeden z kompletov naňho nesedel. Tak začali kombinovať. Najprv boli dlhé rukávy a potom zas nohavice. Alebo naopak. Samozrejme to museli aj nejako farebne zladiť. Strávili tam vyše hodiny, ale oplatilo sa. Podarilo sa im vybrať správnu kombináciu. Predavačka im zakúpený tovar zabalila, zaplatili a taxikár zaviezol najprv domov Marka, keďže to bolo cestou a potom Alexandra. Ten mu dal peniaze aj za Marka.

Opatrne si kľúčom otvoril dvere na byte a potichu vošiel dnu. Nenápadnými krokmi sa s oblekom dostal až do izby. Veľmi pomaly si odsunul posúvacie dvere na skrini a pomedzi svoje oblečenie zavesil oblek. Následne vyšiel z izby akoby nič.

"Ahoj Alexander, ty si už doma? Nepočula som, že si prišiel," prekvapila sa Miranda.

"Zdalo sa mi, že spíš, tak som sa snažil byť ticho."

"Nie, bola som na balkóne. Ako bolo v meste?"

"Celkom fajn. Boli sme na bowlingu a tak..."

"Rozumiem. Verím ti a nejdem ťa vyšetrovať," zasmiala sa.

"Ďakujem za tvoju veľkorysosť," s úsmevom odvetil. Popritom sa v duchu modlil, aby mu nezačala prehľadávať skriňu. Zvyšok dňa strávili spoločne doma.

*O týždeň neskôr...*

"Zlato, idem s Avou na kávu. Postrážiš malú, kým sa vrátim?" tušil, že ho klame, ale tváril sa akoby nič.

"Jasné, žiadny problém!" odvetil. Miranda vyšla von a zavolala Ave. Tá jej povedala, že ju už čaká na mieste, kde sa naozaj dohodli. Nasadla teda do taxi a o chvíľu sa už stretla s kamoškou.

"Ideme na to?" nedočkavo sa jej opýtala.

"Samozrejme!" odvetila a vstúpili do svadobného salóna. Pred nimi vo dvojradoch boli vystavené rôzne šaty. Či už s krajkou, so závojom alebo bez neho, takisto tam boli aj šaty po kolená alebo po zem. Ale predsa len jedny vyčnievali! Mali tyrkysovú farbu, nádherný vzor, doplnený krajkou. Ako doplnok k nim bola korunka. Mirandu ihneď očarili. Obzerala si ich sprava - zľava.

"Páčia sa Vám?" opýtala sa jej predavačka.

"Áno, sú nádherné!"

"Je to novinka. Priviezli ich cez týždeň."

"Môžem sa opýtať koľko stoja?"

"Päťsto päťdesiat dolárov."

"Uf! To je pekná suma, ale človek sa vydáva len raz."

"Ak by sa náhodou toľko nemala, tak ti rada požičiam," podotkla Ava. Miranda jej ponuku prijala, nakoľko pri sebe mala len stodvadsať dolárov. Najprv si ich vyskúšala aby zistila, či jej pristanú. Veru, že áno. Vyzerala v nich nádherne a keď si dala ešte aj korunku, bola z nej hotová princezná. Predavačka jej šaty zabalila a Ava za ňu zaplatila celú sumu. O minútu už sedeli v taxi na ceste domov. Ava jej povedala, že to nestojí za reč a že to má brať ako menší svadobný dar. Poďakovala sa jej a ona o chvíľu vystúpila. Onedlho bola doma aj Mir. Otvorila si a vošla dnu.

Zistila, že Alexander spí na gauči v obývačke a po špičkách sa dostala až do izby. Vedela, že krabicu so šatami len tak ľahko v šatníku neskryje. Vymyslela to teda inak. Zavolala Ave, či by bola ochotná a dovolila jej si u nej uložiť šaty. Súhlasila. O chvíľu jej už klopala na dvere.

"Už idem!" ozvala sa. Otvorila jej a pustila ju dnu.

"Kam ich zatiaľ dáme?"

"Môžeme aj pod posteľ do mojej spálne," odvetila a uložili ich tam.

"Kde máš Theress?" prekvapila sa.

"Je vonku s kamarátkami," odvetila.

"Jasné. Chápem," prikývla, "tak ja teda idem domov a ešte raz ti ďakujem," rozlúčili sa a vrátila sa naspäť domov.

"On ešte stále spí? zarazila sa, "Madison... Pochybujem, že jej dal jesť. Určite je hladná," vstúpila do izby a videla ju ako si pokojne spinká. Zbadala, že na nočnom stolíku je odkaz. Zobrala si ho a prečítala: "Nemusíš sa báť. Je prebalená, nakŕmená, aj lieky som jej dal," usmiala sa Miranda sa a potichu odišla do kuchyne.

"Čo by som si dala?" otvorila chladničku a pozerala, čo v nej je.

"Si hladná?" opýtal sa jej Alexander.

"Ooo! Ty si už hore!"

"Musel som si ľahnúť, lebo som bol unavený."

"Rozumiem. Všimla som si aj odkaz. Vďaka za pomoc, kým som bola preč."

"Okey. Ako bolo na káve?"

"Dobre. Prebrali sme všetko možné i nemožné. Bolo fajn si s ňou pokecať," odvetila.

"Chápem."

"Urobím si chlieb s arašidovým maslom," skonštatovala, "dáš si aj ty?"

"Môže byť," prešlo ani nie dvadsať minút a všetko už bolo zjedené a upratané. Sadli si pred televízor.

"Alexander?"

"Áno, Mir."

"Chcem ti len povedať, že sa už neviem dočkať našej svadby. Veľmi sa na to teším!"

"Aj ja, zlato," láskyplným pohľadom sa na ňu zadíval. Ako tak pozerali, prichádzala na nich únava.

"Vá!" zívla si, "asi už idem spať. Som unavená."

"Aj ja si idem ľahnúť," vypol telku, dali si dobrú noc a o chvíľu už spali.

Spojenie

Svadobný deň sa neúprosne blížil. Ostával posledný deň a oni zabudli na tú najdôležitejšiu vec. Prstene! Ani nevedeli ako a podarilo sa im ich kúpiť. Dokonca so správnou veľkosťou! Nakoľko jeden druhému potajomky zmeral veľkosť zásnubného prsteňa. Nevedeli sa už dočkať, ale zároveň boli trochu nervózni. Čo je v takejto situácii pochopiteľné.

"Miranda, dúfam, že nepopletiem sľub, ktorý som si napísal."

"V to isté verím aj ja," s úsmevom prikývla.

"Čo ak sa niečo pokazí?"

"Na toto ani nemysli Alexander! Všetko bude tak, ako má byť."

"Áno, máš pravdu. Zbytočne maľujem čerta na stenu," zasmial sa, "náš deň bude dokonalý!" dodal.

"Veru tak. Vieš, do čoho ideš? Uvedomuješ si, že život s nami, teda hlavne s Madison, nebude najjednoduchší?" pozrela naňho trochu neisto.

"Za tú dobu, čo sme spolu, mi Mads prirástla k srdcu, ako keby bola moja vlastná. Keď som to podľa mňa doteraz zvládol, tak nemám problém sa o ňu starať aj ďalej," odvetil, nahol sa k nej a bozkom ju upokojil, "takže viem."

"Idem ju skontrolovať," povedala Miranda, "no čo, láska moja. Ako sa máš?" zobrala si ju na ruky. Pohľad jej dcéry naznačoval jemný úsmev. Chvíľu ju hojdala a potom ju išla nakŕmiť a dať jej lieky. O pár minút už spala.

"Malá spí?" spýtal sa Alexander.

"Áno," odpovedala mu pošepky, "koľko je hodín?"

"Osem."

"Lebo je ešte stále svetlo. Tak som rýchlo nevedela. Ale zároveň je to už aj dosť. Tentoraz. Keďže zajtra nás čaká náš veľký deň."

"Naozaj. Máš pravdu. Mali by sme sa ísť vyspať, aby sme na zajtrajšok boli pripravený. A po druhé stávam skoro. Neviem ako si na tom ty?"

"Súhlasím s tebou. Tiež ma čaká ranné vstávanie," odvetila. Navečerali sa, urobili si hygienu a o chvíľu už spali.

*Deň D*

Vstali skoro. Mohlo byť približne sedem hodín. Naraňajkovali sa, umyli a Alexander nejakým zázrakom nenápadne si vytiahol krabicu s oblekom, odo dverí sa s nimi rozlúčil a pobral sa za Markom. Na druhej strane zas Miranda čakala Avu, ktorá jej ráno napísala, že príde k nej. Asi za pol hodinu zazvonil zvonček. Otvorila a tam už stála Ava držiac kufrík v ruke.

"Maľovačky!" odvetila. Mir sa ňu pozrela tak čudne. Akoby na to zabudla, "prišla som ti spraviť make-up. Nepamätáš?"

"Ach áno! Samozrejme. Trochu som v strese, tak sa vopred ospravedlňujem."

"Rozumiem. Skús zhlboka dýchať," párkrát sa zhlboka nadýchla a ako tak ju to upokojilo, "ideme na ten make-up?"

"V poriadku. Najlepšie to podľa mňa bude v kuchyni. Je tam dosť miesta," povedala Mir. Urobila jej nádherný make-up a k tomu ešte aj účes. Boli presne také, ako sa na nevestu patrí. Elegantné a zároveň originálne. Čas už výrazne pokročil.

"Chceš aby som ti pomohla so šatami? Lebo už je celkom dosť hodín."

"Ak budeš taká láskavá."

"Samozrejme," pomohla jej obliecť sa a spravili ešte finálne úpravy. Zavolala taxi a o desať minút sa už viezli. Auto zastalo pred úradom a kamarátka jej podala ruku, aby mohla bez problémov vystúpiť. Prezula si lodičky namiesto tenisiek, ktoré mala dovtedy.

"Kto ti bude robiť sprievod k oltáru? Pretože ti tu nevidím rodičov."

"To je na dlho a nechce sa mi to vysvetľovať. Nechcem si pokaziť svadbu."

"Aha. Chápem. Kto ťa tým pádom povedie?" Miranda si všimla, že obaja sú už dnu a tak ju poprosila, či by jej priviedla Marka. Ava to bez váhania urobila.

"Čo sa deje Mir? Si v poriadku?" zľakol sa.

"Áno, som. Chcela som ťa poprosiť, či by si ma doviedol k oltáru."

"Samozrejme. Bude mi cťou!" chytil ju pod pazuchu a pomaly kráčali po schodoch dnu.

"Počkajte!" zastavila sa Ava.

"Prečo?" pozreli na ňu.

"Ešte jedna vec," na hlavu jej dala korunku, "teraz môžeme ísť!" vošli dnu a Alexander ostal v úžase. Mirandin vzhľad mu vyrazil dych.

"Je prekrásna," pomyslel si v duchu. Pristúpila až k nemu. Mark s Avou sa postavili na svoje miesta.

"Môžeme začať?" opýtal sa oddávajúci.

"Áno."

"Alexander Read, beriete si tu prítomnú Mirandu Díaz za svoju ženu? Budete ju milovať a ctiť ju si v zdravý i v chorobe, v bohatstve i v chudobe, kým vás smrť nerozdelí?"

"Áno, beriem."

"A vy Miranda Díaz, beriete si tu prítomného Alexandra Reada za svojho muža? Budete ho milovať a ctiť si ho v zdravý i v chorobe, v bohatstve i v chudobe, kým vás smrť nerozdelí?"

"Áno, beriem," vymenili si prstene, ktoré im podal Mark.

"Z moci mi zverenej štátom Arizona, vás prehlasujem za manželov. Môžete pobozkať nevestu," dali si svoj prvý novomanželský bozk. O deväť mesiacov neskôr sa im narodilo dievčatko. Dostalo meno Tinayaah.