**Lež přináší naději**

V našem novém městě mi přijde, že má maminka s tetou často špatnou náladu. Nevím proč. Možná kvůli tomu, že se s námi táta přestěhovat nemohl. Má totiž novou práci. Přijede za námi na jaře. Než bude jaro, tak se tu bez něj asi unudím. Teď je venku světlo ještě celkem dlouho, ale za pár týdnů už si venku odpoledne dlouho hrát nebudu. S tátou je všechno zábavnější než s tetou a maminkou. Mám je taky moc ráda, ale často se o mě bojí nebo nemají náladu. Až budu velká jako ony, tak taková nebudu. Moje děti nechám dělat hvězdy, jezdit na bruslích na rybníku bez dohledu a samozřejmě sjíždět svah pro starší děti i se skokánky. Doufám, že než se táta vrátí, tak svého malého brášku Alberta naučím aspoň chodit. Je to ještě mimino. Má velký hnědý oči a neustále brečí. Já mám oči zelené po tatínkovi a Ája po mamce.

Až bude chodit, tak bude lehčí si s nim hrát. Moc kamarádek tady nemám, všechny jsou buď hloupý nebo ubulený. Je tady jedna holka, jmenuje se Alice a ta mi dokonce řekla, že táta na jaře nepřijede. Je sice o jeden a tři čtvrtě roku starší, ale tohle jí fakt nevěřím, nána pitomá. Mně je už 10 a vím, že se tatínek vrátí. Poslal mi i dopis, kde mi to slíbil.  Alice tu je se starší sestrou, jí je asi 19**.** Obě mají dlouhé blond vlasy a nosí je buď rozpuštěné, nebo v copu. Alice říkala, že jejich maminka má stejné. Ta tu ale není a jejich tatínek taky ne, prej je někam odvezli. Také bych si přála dlouhé vlasy jako ony. Teta mi je bohužel pokaždé ostříhá. Takže mám tmavě hnědé vlasy po ramena. Alice večer brečí, trochu to chápu. Taky se mi po taťkovi stýská, ale nebrečím teda jako ona. To, že brečí, vím kvůli tomu, že má postel kousek ode mě. Než jsme se sem přestěhovali, tak jsem měla pokoj jenom sama a pak pár měsíců s bráchou. Vždycky jsem si přála palandu. A teď spím v místnosti, kde jich je plno. Až přijede tatínek, tak poprosím paní, co spí vedle mě, aby ho tam pustila. Dám jí za to chleba, maminka mi sice říkala, ať si ho schovávám, ale mně stejně moc nechutná.

Už je zima. Albert byl nemocný, a tak ho maminka poslala domů k tatínkovi. Zajímalo by mě, jak se má a jestli s ním tatínek chodí sáňkovat. Asi ne, je přece pořád moc malý. Ale kdyby ho tatínek pořádně držel, tak by to šlo. Já tady sáňkovat nemůžu, sáňky tady nejsou. Stavím si s Alicí často sněhuláka, ale ti pánové, co mluví německy, se na nás mračí. Asi se jim nelíbí, že jde pak trochu vidět tráva a hlína. Když na nás něco zakřičí, Alice mě chytne za ruku a odvede pryč. Nevím, co křičel, ale Alice jim prý trochu rozumí a říká, že je lepší zmizet. Je tu hrozná nuda. Teta se už vůbec nesměje a maminka často brečí. Alice je na mě od té doby, co Albert odjel, hodnější. Říká mi, že se nemám divit, že jsou smutné a že kdybych byla starší, tak to pochopím. Podle mě jsem stará dost. Vím, že se jim stýská, ale je přece s tatínkem. Na jaře s ním přijede a budeme všichni spolu. Přijede a budeme spolu, tak jak mi to slíbil. Lhát je špatné. Proč by lidé lhali. Každý přece ví, že se lhát nemá.

Alici i její sestru, maminku a spoustu dalších lidí odvedli pryč. Zůstala jsem sama. Už vím, že lidé se odtud zpátky domů nevrátí. Už vím, že mého brášku ani tatínka už znovu nikdy neuvidím. Už vím, že mi spoustu lidí lhalo a lhali mi, protože chtěli mít naději. Chtěli, aby jejich lež byla pravdou…