**KAPITOLA PRVNÍ**

Poslední sluneční paprsky se už pomalu vytrácely z potemnělé koupelny, když se náhle s prásknutím rozrazily dveře a dovnitř překotně vpadla mladá dívka s krvácejícím obličejem a zaprášeným oblečením. Udýchaně přispěchala k umyvadlu a třesoucími prsty sevřela jeho bělostné okraje. Přerývaně nabrala do plic vzduch a pokusila se o zklidnění svého zběsilého tlukotu srdce.

*Všechno bude v pohodě…* pomyslela si a odvážila se pohlédnout na svůj odraz v zrcadle.

Polekaně sebou cukla, zatímco jí po tvářích steklo několik slz.

*Jsem to ještě vůbec já?*

Nepoznávala ten cizí obličej se sedřenou bradou, ošklivě roztrženým horním rtem, rozbitým nosem, z něhož nepřestávala prýštit krev a fialovým monoklem u pravého oka. Okamžik zaváhala, načež pozvedla ruku a opatrně si prsty přejela po klikatě rozšklebené ráně u levého koutku úst.

„Au!“ hlasitě sykla, jakmile pocítila štiplavou bolest.

*Proč mi to udělaly?*

Silou vůle se snažila potlačit nenadálý příval nevolnosti, díky které její žaludek udělal pár kotrmelců. Sklonila proto hlavu a s dlouhým výdechem se silněji zapřela do umyvadla, jehož keramický povrch mezitím zbarvilo několik kapek krve.

*Nikdy jsem to neměla nechat dojít tak daleko.*

**~~~**

Na prvním stupni základní školy poznala Amélie usměvavou blonďatou dívku s jasně modrýma očima. Zřejmě to byl jakýsi nezvratitelný osud, poněvadž zpočátku nic nevykazovalo o tom, že by se za několik let jejich vzájemné přátelství mělo změnit v krutou a nelítostnou šikanu. Byly to nejlepší kamarádky, zažívající spolu spoustu radostných momentů, na které Amélie tak ráda vzpomínala a byla v těch chvílích šťastná, že Claire má. Byly to jen ony dvě a nikdo jiný.

Tedy až do doby, než v pololetí osmé třídy přistoupila Grace. Malá a baculatá zrzka, jež byla až přehnaně plachá a bála se navázat kontakt s ostatními spolužáky. Už tehdy se u Claire projevily známky čehosi *zlého*. Nebylo dne, kdy by na ni nedělala posměšné obličeje nebo vybranými nadávkami neurážela její pytlovité oblečení a mastné zrzavé vlasy. Postupem času se ale popichující poznámky jen stupňovaly, přičemž se Claire čím dál častěji snažila Amélii přesvědčit, aby i ona nalezla v její zábavě zalíbení a přidala se k ní. Amélii bylo ale Grace líto. Nedokázala si ani představit, jak příšerné pro ni muselo být, probudit se každé ráno s vědomím, že ji ve škole nikdo neměl rád.

*Co kdybych se s ní zkusila skamarádit?* pomyslela si snad už po sté a sáhla po tlusté učebnici fyziky. *Je to ale dobrej nápad?* nenápadně se zahleděla na Grace, jež seděla o pár lavic před ní.

„Ježiš! To je taková špindíra!“ znenadání se vedle ní ozval hluboký hlas. „Už zas má to triko. To jako nemá nějaký jiný?“

Amélie spěšně zamrkala a pohlédla na Claire, která skrz prsty zírala na Grace.

„No, já bych se teda v prdeli viděla, kdybych každej den nosila stejný oblečení. Že jí to není trapný…“ znechuceně zkřivila obličej.

*A je to tu zas,* rozmrzele Amélie protočila oči vsloup a krátce si povzdechla.

„Cejtíš to?“ zavětřila Claire a začala se kolem sebe otáčet. „Fuj, ty vole! Co to tady tak smrdí?!“ zlostně vyprskla.

„Já nic necejtím,“ nezaujatě Amélie odvětila a s povytaženým obočím ji pozorovala, kterak se zvedla ze židle a pomalým krokem se blížila ke Grace.

„No jó!“ náhle zvolala a burácivě se rozchechtala. „Tak už víme, odkud ten puch vane! To je ta naše smradlavá Grace!“ posměšně ji poplácala po rameni za pobaveného smíchu ostatních spolužáků. „Holka, jako nebylo by vůbec špatný, kdybys občas tu sprchu použila. Ono by tě to nezabilo,“ rýpla si do ní, a přitom se významně ohlédla na zaraženou Amélii.

*Tohle už přehnala,* zamračila se a opovržlivě od ní odvrátila zrak.

Claire překvapeně ztuhla.

„Hej, Amy? Tobě to nepřijde vtipný?“

„A víš, že ani ne?“ šlehla po ní pohledem. „Každej den ji urážíš, každej posranej den. Nechceš jí už dát pokoj?!“

Claire viditelně secvakla čelisti.

„Ty se jí zastáváš?“

„Je mi Grace líto, nic víc.“

„Jo tak ono ti jí je líto. Hm…“ zamyšleně Claire našpulila pusu a navrátila se k jejich lavici, kde se po chvilce naklonila k Amélii a nebezpečným tónem jí zasyčela do ucha: „Tohodle budeš litovat!“

Amélie znepokojeně pohlédla na její zamračenou tvář, ale Claire jí už nevěnovala žádnou pozornost.

**~~~**

Amélie upírala uslzené oči na kapky krve, které pomalu stékaly do odtokového žlábku.

*Chtěla jsem Grace jenom pomoct! Kdybych tušila, že se to tímhle celý posere, tak bych-* nedokončila myšlenku a s křečovitým šklebem v obličeji se dlaněmi zachytila břicha, do něhož jí znenadání vstřelila prudká bolest.

S tichým zaúpěním se svezla na chladné kachličky. Rozklepaně stiskla spodní cíp zaprášeného trička a vyhrnula si ho nahoru.

„Prosím, ať to není moc špatný…“ zajíkavě zašeptala, načež pohlédla na své břicho, které se celé změnilo na odporně pulzující modrofialový povrch.

**~~~**

Zpočátku se Amélie snažila přijít na to, *proč* ji vlastně Claire vyměnila za Grace, ale ať už celou věc probírala ze všech možných stran, ani za nic nedokázala přijít na jakékoliv logické vysvětlení. Během té doby si i tajně přála, aby se Claire umoudřila a vše zase bylo tak jako předtím, avšak netrvalo moc dlouho a Amélie pochopila, že její nejlepší přátelství s Claire dospělo k definitivnímu konci. Dennodenně čelila jejich naschválům, posměšným urážkám, a aby toho nebylo málo, i naprosté ignoraci od všech spolužáků ve třídě. Z Amélie se tak záhy stal vyvrhel, se kterým nikdo nechtěl přijít do kontaktu. Všichni se totiž báli hněvu Claire a Grace, jenž by se lusknutím prstu mohl přenést i na ně.

Pro dříve společenskou a výřečnou Amélii to bylo příšerné utrpení. Každé ráno, jakmile opět nikdo neodpověděl na její pozdrav, mlčky ve třídě usedla před pomalovanou dřevěnou lavicí, zhluboka se nadechla a snažila se nevnímat všudypřítomný šuškavý zvuk doprovázený bujarým smíchem Claire a Grace. Odevzdaně vložila hlavu do dlaní, pevně zavřela oči a čekala na školní zvonění.

O několik týdnů později se u Amélie objevil jakýsi pocit smíření. Sklíčeně procházela školou, tiše seděla po celý den v lavici a hypnotizovala nástěnné hodiny, které se snažila popohnat k rychlejšímu chodu. Nesčetněkrát ji tehdy napadlo, zajít prostě za třídní učitelkou a Claire s Grace *napráskat*, avšak zároveň uslyšela uvnitř své hlavy tajemný hlásek, jenž ji znejistil.

*Nedělej to… co kdybys tím jen všechno zbytečně zhoršila?*

Čím dál častěji tak Amélie trávila veškerý volný čas jen se svými myšlenkami. A právě v tom nekonečném *rozpitvávání* všeho, co se jí doposud stalo, nalezla jakýsi únik od tvrdé reality, díky čemuž se dokázala i po mnoho hodin bezcílně procházet po Whaimvillu.

*Byla to jen nejvíc debilní shoda náhod, nebo tohle měl bejt můj osud? Co kdybych tenkrát s Claire šikanovala Grace? Vyhla bych se pak tomuhle týrání?*

Došla k dřevěnému ohradníku a zachmuřeně pozorovala koně, kteří se pásli na zelené trávě.

*Taky bych nějakýho chtěla mít…*

S tlumeným dusotem kopyt k ní přicválal nádherný bělák, a na pár okamžiků si ji se zájmem prohlížel.

*Chci taky být tak bezstarostná*, pomyslela si s úsměvem na rtech a pohladila koně po bělostné hřívě.

Kůň spokojeně zafrkal a párkrát rázně pokýval hlavou.

„Nazdar, Amélie! Už si vybíráš ženicha? To jsem fakt netušila, že seš úchylná na koně!“

Amélie se polekaně otočila a naprázdno polkla, když uviděla Claire s Grace, kterak se k ní pomalu přibližovaly.

*Co ty tu dělaj?*

„Nemyslím si ale, že by o tebe měl zájem. Vidíš?! Utekl ti!“ zalykala se Grace svým zvláštně skřípavým smíchem, avšak Claire ji umlčela rázným mávnutím ruky.

„Drž hubu, Grace! Teď budu mluvit já,“ úlisně se ušklíbla a nebezpečně zúžila oči. „Tak co, Amélie? Bojíš se nás? A jak je vlastně možný, že ještě nebulíš?!“ zakřičela svým hlubokým hlasem a přistoupila k Amélii, jež se strachy nemohla ani pohnout.

*Musím utéct!* prolétlo jí hlavou, ale její nohy jako kdyby úplně odmítly poslouchat.

„Nemáš ani tucha, čeho jsme schopný, ty špíno!“ znechuceně si před ní Grace odplivla na zem. „Ještě jsi vůbec neměla důvod k bulení!“

Amélie se přerývaně nadechla, zatímco těkala očima z jedné na druhou.

*Má cenu se s nima prát? Utekla bych jim, kdyby náhodou šlo do tuhýho?*

„Ále copak? Snad jsi najednou neztratila řeč?“ zasmála se Claire a významně kývla na Grace, která se samolibě usmála.

„Nechte mě už bejt!“ odhodlala se k protiútoku, a aniž by počkala na jejich reakci, rozeběhla se kamenitou cestou zpět k domovu.

Claire se v obličeji mihl výraz překvapení. S mírně pootevřenými ústy se natočila na Grace, jež ale pohotově zachytila Améliinu ruku a prudkým trhem si ji přitáhla k sobě. Než si vůbec Amélie stačila uvědomit, co se stalo, Grace jí bolestivě zkroutila paže za zády a odněkud přilétla zaťatá pěst, která praštila do jejího břicha.

„Tak ty si chceš s náma hrát?!“ zlostně Claire secvakla čelisti, mezitímco Amélie sípavě zalapala po dechu. „Myslíš, že bychom tě jen tak nechaly odejít?!“

Amélie uslzeně pohlédla na Claire, jež se svými dozadu sčesanými blond vlasy, vystouplými lícními kostmi a pronikavě modrýma očima vypadala úplně jako nějaký krvežíznivý psychopat. Najednou pevné sevření Améliiných rukou povolilo a Grace ji se smíchem od sebe odmrštila na zem, kde se Amélie dávivě rozkašlala.

*Proč mi tohle dělaj?*

Opatrně se nadzvedla pažemi a zůstala se sklopenou hlavou civět na ostré kameny, zarývající se jí hluboko do dlaní. V ten okamžik ji ale Claire surově kopnula do obličeje. Amélie zavyla bolestí, přičemž zády tvrdě dopadla na zem. Podivně jasně cítila cosi horkého, co začalo smáčet její ústa.

„Pořád ještě nemáš dost?!“ odněkud zaznělo.

Amélie omámeně pootočila hlavu do strany a vyplivla do zvířeného prachu svou krev.

„Mně se zdá, že chce ještě,“ zasmála se Grace a sevřenou pěstí uhodila Amélii do krvácejícího nosu.

*Tak tohle bude moje poslední vzpomínka?* chrčivě zasténala a slabě zamrkala, aby se zbavila poletujících mžitek.

Skrz jakousi mlžnou clonu spatřila Claire, jejíž tvář, děsivě zkřivena do vražedné grimasy, se pomalu roztáhla do širokého úsměvu.

„Líbí se ti to takhle?! Nebo to chceš tvrdějc?!“ uslyšela její smích.

Amélie vysíleně sešklebila obličej do vypjaté grimasy, jakmile ji Grace několikrát zuřivě kopnula do břicha.

*Kolik toho dokáže člověk snýst, než konečně umře?* hlasitě zaúpěla bolestí, načež hlavou narazila na kámen.

A pak už byla jen tma.

**KAPITOLA DRUHÁ**

Seděla ve svém pokoji u psacího stolu a bezvýrazně zírala oknem kamsi do zahrady. Nepřítomně si přitom skousávala spodní ret, zatímco v rukou držela papírový kapesník. Zničehonic se rozkašlala. Spěšně si proto přiložila dlaň k ústům a druhou rukou si opatrně sáhla na břicho.

„Au… kurva, proč to pořád tolik bolí?“ procedila skrz zuby a snažila se potlačit palčivou bolest, která jí v různých intervalech vystřelovala až do mozku.

*Prosím, ať už to přestane!* sklopila hlavu a trpělivě čekala, až bolest ustoupí.

Po chvíli se s úlevným výdechem znovu napřímila na židli a mimoděk pohlédla na malé zrcátko, jež leželo uprostřed stolu. Amélie ucítila, kterak se jí oči zalily novým přívalem slz. Přerývaně se nadechla a krátce zaváhala, než jej roztřesenými prsty pozvedla.

Tentokrát už poznávala rysy svého obličeje. Monokl u jejího pravého oka vyblednul na nezdravou světle zelenou barvu, škrábance na lících a odřeniny na čele a bradě se pomalu hojily, přičemž nos, o kterém si myslela, že musel být tak přinejmenším na třikrát zlomený, zůstal naštěstí celý, ačkoliv u jeho kořene dosud svítila velká modřina.

Amélie sklouzla pohledem na svá ústa.

*Všechno jednou zmizí, ale tohle už ne…* sklíčeně si povzdechla, mezitímco si prohlížela nepravidelně klikatou jizvu, jež se od levého koutku táhla nahoru až k nosu.

Vztekle odhodila zrcátko na desku stolu a vložila si hlavu do dlaní.

„Debilní Claire, debilní Grace!“ procedila skrze zuby. „Kdybych aspoň nebyla tak blbá a nestála tam jak solnej sloup! Proč jsem se nebránila?! Bože, já jsem taková kráva!“ zaúpěla a bezmocně si povzdechla. „Přísahám, že až se uzdravím, tak budu chodit na nějaký kung-fu… Tohle se mi už prostě nikdy nesmí stát!“

Ačkoliv od onoho dne uplynuly bezmála dva týdny, i přes své sebezapření nedokázala úplně zapomenout. V neustále se opakujícím kolečku si tak pořád promítala živoucí obrazy toho, jak celá zkrvavená ležela na cestě plné kamenů a s nepříjemnou bolestí na hrudi se do plic snažila nabrat vzduch. Bylo proto až s podivem, že se vůbec dostala domů, kde ji poté našla její matka.

Amélie smutně svěsila ramena.

*Nikdy jsem mamce nechtěla tolik ublížit,* setřela si hřbetem ruky kanoucí slzy a krátce potáhla nosem.

Mohla se jen domýšlet, kolik vlastně uplynulo času, než se probudila v nemocniční posteli, vedle které na rozvrzaných židlích nervózně seděli rodiče. Matně si vybavila, jak jí matka křečovitě stiskla ruku, když do pokoje vešla paní doktorka a suše jim sdělila, že kromě prodělaného šoku, naražených žeber a roztrženého koutku úst nebyl její zdravotní stav nikterak závažný.

Amélie se posměšně uchechtla.

„Prej nebyl závažnej, to určitě. Ta jizva mě bude hyzdit po zbytek mýho zpackanýho života!“ rozzlobeně bouchla pěstí do stolu.

V ten moment ji ale nepříjemně zabolelo na hrudi. Spěšně natáhla ruku k plastové nádobce, jež stála na stole kousek od zrcátka. Hbitě z ní odšroubovala uzávěr a vysypala si na dlaň jednu bílou pilulku, kterou následně spolkla.

*Nejradši bych sežrala všechny*,zamyšleně si v rukou otočila s chrastící nádobkou, jakmile bolest polevila. *Možná by to bylo rychlý…*

„A co s nima bude teď?“ zeptala se Amélie později toho večera, když s rodiči seděla u velkého jídelního stolu.

Matka znechuceně ohrnula nos.

„To tedy nevím, ale doufám, že půjdou do pasťáku. Vůbec nechápu, proč něco tak strašnýho udělaly!“ zlostně vyprskla. „Tu Grace neznám, ale Claire…“ nešťastně si povzdechla, „absolutně bych to do ní neřekla! Znáte se přece od mala! Chodila sis k nim hrát a ona i několikrát byla tady, tak proč ti takhle ublížila?!“

„Sue, uklidni se,“ vložil se do rozhovoru otec. „Já to taky nechápu, ale policie to nějak vyřeší, uvidíš,“ dodal, a ztrápeně přitom pohlédl na Amélii.

Okamžik těkal očima po jejím pobledlém obličeji.

„Ty holky si úplně zbytečně zkazily život.“

„To mě nezajímá!“ zahřměla matka. „Co si ty nádhery o sobě vůbec myslej?! To samý ta neschopná škola! Co ti vlastně ten ředitel řekl?“

Otec si unaveně povzdechl.

„Celou věc označil jako *neblahý incident* a souhlasil s tím, že do konce školního roku Amy nemusí do školy docházet. Prý jí zajistí nějakou externí učitelku, která sem bude od příštího týdne chodit a postará se o to, aby zvládla ukončit devítku a připravila se i na přijímačky.“

Matka okamžik zaváhala.

„Aspoň že tak! Stejně bych tě do tý školy už nepustila,“ odvětila a lítostivě pohladila Amélii po tváři. „Hlavně mi slib, že už nikdy před náma nebudeš nic podobnýho tajit. Podruhý bych to nezvládla,“ hlesla, zatímco jí z očí steklo několik slz.

Amélie sklopila hlavu a mlčky přikývla.

„Ehm,“ náhle si otec odkašlal a významně pohlédl na matku. „Máme pro tebe překvapení.“

Amélie na něho nechápavě vzhlédla.

„Pojď za mnou,“ pokynula jí matka, načež společně vykročily za otcem, který mezitím otevřel prosklené dveře, vedoucí na jejich zahradu.

*Co to je?* zamyšleně svraštila obočí, když na trávě uviděla stát velký bleděmodrý přepravní box.

„Možná si to budeme za chvíli vyčítat, ale chceme, abys na tu hrůzu už nemusela tolik myslet,“ zvolal a s tichým klapotem vyvedl z boxu statného hnědáka, díky kterému se jí navždy změnil život.

Každý den chodila za Profem do provizorní stáje, jež tvořila dřevěná kůlna na zahradě za domem a trávila u něho téměř veškerý svůj volný čas.

„Ahoj, Profe!“ šťastně vyjekla, jakmile vstoupila dovnitř a několikrát zamrkala, aby přivykla náhlému přítmí, které panovalo v kůlně.

Odpovědí jí bylo hlasité zafrkání. Amélie se radostně zasmála.

„Víš, žes mi už začínal chybět? A to jsem tu byla asi před hodinou.“

Prof rázně pohodil hlavou, zatímco Amélie přistoupila k vysokému stolu, vedle kterého na dlouhé poličce leželo všelijaké nářadí, a posadila se na dřevěnou rozviklanou židli.

„Jsem strašně ráda, že tě mám. Víš to?“

Prof si lehnul na nažloutlou slámu a začal cosi přežvykovat.

„Díky tobě se zas cítím… živá,“ zářivě se usmála. „Jsi můj nejlepší přítel a nevyměnila bych tě za nic a nikoho na světě. Jsi jen ty a já, prostě taková *nerozlučná dvojka*,“ věcně pronesla a vtom ji to napadlo.

„Mami! Tati!“ zakřičela a přiřítila se do obývacího pokoje, kde se právě rodiče dívali na televizi.

„Copak?“ odpověděl klidným hlasem otec, aniž by odvrátil zrak od obrazovky.

„Něco mě napadlo,“ začala, ale byla přerušena matčiným netrpělivým gestem, která zaujatě sledovala moderátorku předpovědi počasí, jež s dramatickým výrazem v obličeji pronášela svou naučenou řeč, zatímco kolem sebe máchala rukama.

„Stejně bude zase pršet,“ ironicky poznamenala, načež se obrátila na Amélii. „Takže?“

Zhluboka se nadechla a rychle si uspořádala myšlenky.

„Ehm, čekaj mě přijímačky, no a… ehm… co kdybych šla na nějakou jezdeckou školu? Víte, abych pak s Profem mohla závodit,“ vysypala ze sebe a napjatě čekala na jejich reakci.

*Prosím, ať to vyjde!*

Otec střelil pohledem po matce, která se potutelně usmála.

„Sue, slyšíš to?“ překvapeně hlesl a v očích mu vesele zajiskřilo.

Krátce se uchechtl, jako kdyby nemohl uvěřit, že opravdu s tím nápadem Amélie přišla sama od sebe.

„Mám pocit, že tady ve Whaimvillu je jedna střední škola se zaměřením na jezdectví. Mohla bys to zkusit tam.“

Amélie údivem pootevřela ústa.

„Takže to znamená ano?!“ dychtivě vyhrkla.

Rodiče si navzájem vyměnili usměvavé pohledy.

„Už jsme se o tom s taťkou pár dní dozadu bavili a měli jsme v plánu ti to navrhnout, ale předběhla jsi nás,“ pobaveně se matka zasmála, a přitom pokynula Amélii, aby přistoupila blíž. „Oba chceme, abys byla už konečně šťastná, víš?“ zašeptala pohnutým hlasem a vlídně ji pohladila po vlasech, přičemž zrakem spočinula na klikaté jizvě.

S dojetím se od matky odvrátila a nenápadně si rukávem otřela stékající slzu.

*Dokážu to! Chci, aby na mě byli pyšní!*

Ona jezdecká škola byla sice ve Whaimvillu nejvíce vyhlášenou, měla báječné recenze a mnoho slavných žokejů ji uvádělo jako nejlepší volbu pro všechny začínající závodníky, avšak na druhou stranu jejím největším problémem byly přijímací zkoušky, které se Amélii zdály být až přehnaně obtížné.

„Nechtěj toho po nás nějak moc?“ nevěřícně zakroutila hlavou, když následující den zkoumala požadavky k přijetí.

Samozřejmě věděla, že musí úspěšně složit zkoušku fyzické zdatnostia podstoupit písemné testy z angličtiny a všeobecného přehledu o koních, ale opravdu netušila, že *povinná* byla i matematika.

*To snad nemyslej vážně…* šokovaně vydechla, jakmile namátkově rozklikla vzorový test z počtů a vyskočila na ni hustě popsaná tří stránková *hrůza*.

„V trojúhelníku sestrojte výšku a vyznačte její patu?! Od kdy má trojúhelník patu?“ posměšně se uchechtla a sklouzla očima na další příklad. „Vlak A vyjel ze stanice C do stanice F s pětiminutovým zpožděním, zatímco vlak B mířící do stanice E, bude za necelých deset minut křižovat trasu vlaku A. Vypočtěte, který vlak dosáhne své cílové stanice jako první.

*Co je zas tohle za kravinu?*

„Jaká je pravděpodobnost, že si slepá žena vybere červený pár bot, když v botníku má o šest procent více černých párů bot?“

Amélie prudce zvrátila hlavu dozadu a hlasitě zavyla.

„Ty vole… tak to jsem v prdeli!“

Čas rychle ubíhal a s ním se i nezadržitelně přibližovala první schůzka s novou učitelkou, kterou Amélii přislíbilo vedení školy. Zpočátku měla obavy, aby nepřišla nějaká zapšklá stará *ropucha*, u níž by musela striktně dodržovat samá nesmyslná pravidla. Jak příjemně ji proto překvapilo, když matka v den, kdy Rachel měla přijít, otevřela vstupní dveře, a na prahu stála mladá usměvavá žena s dlouhými hnědými vlasy. Rachel se krátce představila rodičům i Amélii a ve stručnosti vysvětlila, jak bude jejich výuka následující dny probíhat. Způsob, jakým se vyjadřovala, Amélii naprosto hypnotizoval.

*Tak je tak chytrá! Možná mě díky ní bude učení i bavit.*

Jakmile příštího dne přesně v osm hodin ráno zazvonil bzučivý zvonek, Amélie spěšně přicupitala k domovním dveřím a pustila Rachel dovnitř. Bez prodlení se odebraly do obývacího pokoje, kde si rozložily své učební materiály a následně začala výuka. Obvykle nejprve probíhala matematika, aby ji Amélie měla co nejrychleji za sebou, poté následovala angličtina a nakonec se jí Rachel snažila vštípit co nejvíce informací z dějin, zeměpisu, občanské nauky i ze současného dění ve světě.

Po několika týdnech, co se spolu probíraly obrovským množstvím učiva, dokázaly úspěšně dohnat to, co Amélie svým odchodem ze školy zanedbala. Avšak ani potom nepřestávala obdivovat nekonečné Rachelininy znalosti a zkušenosti, které ze sebe sypala, jako kdyby je právě četla z knihy. Na každou otázku znala odpověď, a na každý problém znala řešení.

*Věděla jsem, že mě to učení s Rachel bude bavit,* spokojeně si pomyslela, když jednoho pozdního večera seděla nad otevřeným sešitem a propočítávala se dlouhými rovnicemi.

„Ták, hotovo!“ úlevně vydechla a rázně odhodila propisku na druhou stranu stolu.

Zvědavě pohlédla na rozsvícený displej mobilu.

*Hm, ještě necelých jedenáct hodin a znovu ji uvidím!*

Blaženě se té představě usmála.

Už to byl skoro druhý měsíc, co ji Rachel pravidelně navštěvovala a i přesto každé následující ráno cítila stále větší radost z toho, že ji viděla stát na prahu domovních dveří.

*Zvláštní… nikdy předtím jsem nic podobnýho nezažila,* zamyšleně se zahleděla na popsaný papír.

Zavřela oči a v mysli se jí zničehonic zjevila Rachelinina tvář. Tak upřímná, tak krásná, a *tak reálná*. Upřeně se na ni dívaly její přimhouřené kaštanové oči, zatímco kolem usměvavých plných rudých rtů se vytvořil skoro nepatrný vějířek jemných vrásek.

*Dala bych cokoliv, aby se na mě takhle někdy usmála…*

Smutně si povzdechla.

*Co se to se mnou děje?*