*Někdy je dobré se vzdát.* Tuším, že jsem si tuhle větu přečetla někde na instagramu a dodnes ji nemůžu vyhnat z hlavy. Jsem příliš velký perfekcionista, abych si jen tak s klidem řekla, že je dobré něco vzdát. Pokaždé, když jsem se pro něco rozhodla a pustila se do toho, dbala jsem na to, abych došla do zdárného konce. I přes všechna úskalí, která mě na cestě potkala, jsem šla dál. A pak někdo napíše (nebo řekne), že je vlastně naprosto v pořádku, když to vzdáte, někdy. A já se ptám, co to má vlastně znamenat? Z toho důvodu jsem svůj dnešní článek nazvala utíkání.

Stejně jako jsem se zakousla a došla do konce mnoha svých rozhodnutí, měla jsem spoustu chvil, kdy jsem jednoduše řečeno utekla. Snaha něčeho dosáhnout byla stále uvnitř, ale už jsem neměla sílu s tím dál bojovat.

Například má první práce po absolvování vysoké školy. Pane Bože, když si na ni dnes vzpomenu, stále cítím, jak se mi svírá žaludek. Prošla jsem nespočtem pohovorů na místa, která jsem upřímně vůbec nechtěla, ale potřebovala jsem peníze a vycucávat rodiče i po skončení školy mi bylo proti srsti.

*Hurá vzali mě!* Po dvou měsících snažení jsem konečně sehnala místo na pozici trainee v jedné nejmenované společnosti. Všichni okolo se mě ptali, co tam vlastně budu dělat. Já to sama nevěděla a tak jsem si prostě vymyslela univerzální odpověď, abych se nemusela vymlouvat na to, že celá ta pozice je už od začátku divně postavená. Začátkem září jsem nastoupila a hned první den odjela na týdenní školení a jakýsi teambuilding, kde se měly hrát hry, chodit po hospodách a jednoduše řečeno, měli jsme se sbližovat společným ponížením.

Už po příjezdu na hotel, dá-li se tomu tak říkat, se o mě pokoušely mdloby. Do očí se mi draly slzy a já si říkala C*o tady, ku\*va, dělám?* Kufr jsem si ani nevybalovala, jelikož jsem měla strach vůbec otevřít skříň. Mám sice ráda své pohodlí a teplou vodu na sprchování, ale už jsem nejednou přespávala v kempu v autě a dokonce jsem ležela na louce plné brouků, ale tady ani tak nešlo o to, kde jsem byla, ale proč. Vnitřně mě tolik žralo, že jsem propadla tomu, co ode mě společnost očekává, až jsem skončila tady… Na místě, které mi bylo protivné, v práci, která mě stejně nebavila (teď už to vím stoprocentně) a sama se sebou tolik nespokojená. Týden se vlekl a já každý večer bulela ve sprše a uvažovala nad tím, co budu vlastně dál dělat. Po týdenním utrpení jsem konečně dorazila domů a věděla, že to byl pouze začátek. Chodívala jsem spát před osmou večer, i přesto, že jsem se z práce vracela domů ve 3 hodiny odpoledne. Bylo to zbytečné, jelikož největší a nejtěžší vyčerpání bylo to psychické. Vydržela jsem to měsíc a pak jednoduše utekla. *Chvála zkušební době!* Jen abyste si nemysleli, že jsem nějaká citlivka… Na trainee pozici nás nabrali pět a zůstal tam jen jeden člověk, ostatní do půl roku zmizeli, utekli tak jako já.

Vzdala jsem to? Zřejmě ano, utekla jsem od problému, aniž bych ho řešila a snažila se situaci přizpůsobit. Ale zase si říkám, proč bych měla? Proč bych se měla trápit na místě, které by ze mě zanedlouho vycucalo veškerý optimismus a sílu, kterou jsem nabrala při studiu filosofie. Byla bych sama proti sobě, proti svému přesvědčení, kdybych zůstala. Důležité bylo, že jsem to nevzdala vůči sobě. Vzdala jsem to vůči té pozici, té firmě. Myslím si totiž, že kdybych to nevzdala a neutekla, zničím se. Zničila bych se tak, jako je zničeno mnoho lidí, kteří uvěřili, že nemají na výběr a to, co jim bylo nabídnuto, co přijali, musí dožít. Takže i přes mou větu, že jsem perfekcionista a všechno dotahuju do konce, utíkám. Utíkám kvůli sobě.