**LÁSKA V KARANTÉNĚ**

Sedím ve své oblíbené kavárně, popíjím kávu, před sebou mám kus hříšně sladkého dortu a spolu s kamarádkami probíráme nejnovější drby. Smějeme se tak moc, až se na nás otáčejí lidé od okolních stolů. Najednou mi ale zazvoní budík. Nemotorně ho vypnu a snažím sama sebe přesvědčit, abych už neusnula. Marně.

Po dlouhém boji si konečně líně promnu oči a zvedám se z postele. V poslední době jsem si navykla rannímu běhu, a tak nazouvám běžecké boty, do uší si dávám sluchátka a můžu vyrazit. Nemůžu. Ještě roušku. Zase bych na ni málem zapomněla. Při pohledu do zrcadla si povzdechnu nad nynější situací, ale konečně vybíhám vstříc odreagování se. V myšlenkách mám pořád ten dnešní sen. Už nějakou dobu se mi vrací a pomalu se z něj stává noční můra. S nikým jsem se nesešla už dobrý měsíc a kontakt s lidmi mi opravdu chybí.

Dostávám se do lesa, kde se kolem mě míhají vysoké stromy. Na jednom z nich zahlédnu veverku. Nebyla bych to já, kdybych se za ní neohlédla. „Au!“ zakřičím, podvrkne se mi kotník a já ocitám se na zemi. To snad není možný, proč musím být takový nemehlo? Úspěšně se zvedám, ale s chůzí už to není taková sláva. Se slzami na krajíčku se dostávám ven z lesa a usedám na velký kámen poblíž cesty. Zřejmě vypadám jako hromádka neštěstí, nebo tak alespoň usuzuji z pohledu neznámého běžce, který mi z nenadání zaťukal zezadu na rameno. „Jste v pořádku? Před chvílí jsem zaslechl výkřik a teď tu našel vás. Nestalo se vám nic?“ Ani jsem si nevšimla, kudy přiběhl. Leknutím sebou trhnu, což ho asi také vyděsí a udělá to stejné. „Ne, jsem v pořádku, děkuji. Jen jsem si špatně šlápla…“ Pohledem sjedu na svůj téměř dvojnásobný kotník. „Nemyslím si, že je toto úplně v pořádku.“ Zvednu k němu oči, naše pohledy se střetnou. „Bydlíte daleko? Kousek odtud mám chatu a auto, pojďte, odvezu vás domů.“ „Ne, zvládnu to sama.“ Abych to potvrdila, vydávám se na cestu, ale moje noha nespolupracuje. Unikne mi tiché bolestné zakňučení, které neznámému bohatě stačí a hned mě chytá pod ramenem, čímž zajišťuje moji stabilitu. „Ale no tak. Vím, že jsem cizí, ale nebojte se, jen vás odvezu domu.“ Pohlédnu na něj, rázem se ponořím do hloubky jeho očí. Možná je to i tím, že zbytek obličeje mu zakrývá doma ušitá ústěnka, ale vyzařuje z nich dobrota a něha, kterou jsem tak dlouho nepocítila. Svým tichým souhlasem tedy rezignuji, protože toto opravdu nemá cenu, sama bych došla domů při troše štěstí možná zítra. V momentě mě popadne do náruče a nese neznámo kam. Veškeré mé obavy z cizích lidí, nebo doporučení vlády v rámci ochrany před coronavirem náhle jako by neexistovaly.

Během cesty máme dost času na seznámení. Zjišťujeme, že jsme si v mnohém podobní. Proč jen jsme se nepotkali dřív? Před mým domem mi vtiskne do dlaně lísteček se svým číslem. V tu chvíli jsem vděčná za ten kus látky, co zdobí můj obličej. Pod ním alespoň nejsou vidět mé zrudlé tváře. Při loučení lze na jeho očích rozpoznat úsměv. Ach jo, vážně se můžu tak rychle zamilovat?

Ještě ten den se mu rozhodnu napsat. Netrpělivě čekám na odpověď až do chvíle, než mi začne zvonit mobil. Opět. Sahám po něm a dnes už po druhé se snažím vypnout svůj tak moc otravný budík probouzející mě do dalšího dne v karanténě.