**Úryvek z hetero povídky č. 1**

She´s giving up on love

Už toho mám dost! Já se na to už můžu vykašlat! Na nějakou lásku! Hajzl!!

Začíná léto a ten kretén, kterýho mimochodem stále miluju, se se mnou rozešel. Hádejte, z jakého důvodu? Protože začíná léto a on si ho chce užít, než se zaváže na vejšce. A prý bychom se stejně museli rozejít, protože vztah na dálku nemá cenu. Fakt kretén. A já kráva blbá si o něm myslela to nejlepší, i když mi zrovna kamarádky říkaly, že mě podvádí. Věřila jsem mu jeho sladká slova o tom, jak mě miluje a že by mě neopustil.

Už nikdy na nic takového neskočím. NIKDY! A nikomu! S\*ru na chlapy. Odteď se na žádného nepodívám a nechci už s nima mít nic společnýho. Zapřísáhla jsem si, to jsem ale netušila, co si na mě nachystá tohle léto...

\*\*\*\*\*

... Po chvíli mého fňukání jsem si k sobě zavolala total zmáchanou, ale šťastnou Leslie, utřela si oči, vysmrkala se a vydaly jsme se k domovu. A jako by toho dneska nebylo málo, vynořil se před námi na polní cestě zajíc. Nestihla jsem si k sobě Leslie přivolat včas a už pádila, bez jediné reakce na mé volání na ni, za zajícem. Rozeběhla jsem se za nimi a nadále na ni volala. Dokonce jsem to sem tam doplnila i nějakou nadávkou. Doběhla jsem za zatáčku, za kterou už bylo vidět na chatovou oblast a všimla si nějaké postavy a dvou psů. „Leslie! Uf! Děkuju vám!“ doběhla jsem s vděkem ke klukovi, co držel Leslie za obojek a k tomu měl na vodítku sheltii. „Nemáte za co, jen si ji příště víc hlídejte,“ usmál se na mě zářivě. „Moc se omlouvám, normálně poslouchá na slovo, i od zvěře se dá odvolat, ale tohle byla moje chyba, dlouho nebyla venku a já byla myšlenkama jinde. Ještě jednou moc děkuju,“ omlouvala jsem se mu o překot, když jsem připínala Leslie vodítko k obojku. Upřeně se na mě zadíval. „Ty myšlenky asi nebyly moc veselé...“ podotknul. Nejspíš jsem byla stále ubrečená. Nevěděla jsem, co mu odpovědět, jen jsem stydlivě odvrátila hlavu, aby mě víc moc neviděl. „Kam máte namířeno?“ optal se a tím taktně odvedl téma. „Domů. Kolem chatové oblasti a pak přes půlku vesnice. A vy?“ odpověděla jsem. „Já pouze do chatové oblasti. Rodiče tu letos koupili chatu. Tak můžeme jít chvilku spolu. A tykej mi, prosím, nejsem tak starý,“ uchechtl se a napřáhl ke mně ruku. „Daniel.“ „Sára,“ odpověděla jsem, snažíc se o hezký úsměv a stiskla jeho ruku. „A tohle je Leslie, ale to už jsi mohl zaslechnout,“ dodala jsem a zasmála se. „Rošťanda Leslie, těší mě, slečno,“ podrbal ji Dan mezi ušima a ona jen šťastně vyplázla jazyk a ohníčky jí hrály očích. „Tohle je Moony. Moony, pozdrav Sáru, notak, dej pac,“ dodal, když jsem se ke psovi sehnula, aby si mě očichal a já ho mohla pohladit. Moony mi nakonec packu poslušně podal...