Božićna uspomena

 Krovovi kuća trpe pod težinom snijega. Na praznu, snijegom i ledom prekritu ulicu, spustila se ona tišina koju primjećujete samo ako ste tužni, sjetni ili usamljeni. Nadam se da poznajete tu mirnoću tihe ulice u kojoj možete pronaći sakrivene odgovore, snove, želje, uspomene, riječi. Sa stabla jele promatra me vrana. Inače takve stvari ne primjećujem, ali danas kao da svaka sitnica igra bitnu ulogu. Mislim da znam što mi poručuje i nevoljko se moram složiti s njom. Da, u pravu je, više nikada ništa neće biti isto. Klimnem joj glavom u znak pozdrava i nasmijem se sama sebi zbog suludosti tog čina. Ta me gesta podsjetila da ipak u meni postoji ona mala djevojčica koja vjeruje u bajke. Upravo to trebam. Bajku.

 Deset godina ranije, s osmjehom na licu, u isto božićno doba, šetala sam istom ulicom. Tada nisam bila sama. Djed nije bio veliki vjernik pa me za vrijeme polnoćke odveo u kratku šetnju. Kao iskusan lovac podučavao me o raznim stablima i rijetkim zimskim biljkama. Nisam mnogo razumjela, ali sam voljela slušati kako zaneseno i s poštovanjem govori o svim šumskim stanovnicima. Ispred nas se prostirala bijela ravnina, a u daljini se, kao stražar, ocrtavala šuma. Obožavala samo škripanje snijega ispod čizmica i uveseljavale su me sitne pahulje na crvenom kaputiću. Zapažala sam svaku sitnicu i to je posebno uveseljavalo djeda. Danas žalim što tada nisam ovjekovječila taj prizor. Djedov smijeh i borama i teškim životom obilježeno lice. Ni jedna bajka nije se mogla mjeriti s njegovim pričama za laku noć. Badnja priča uvijek je bila ista. Bajka o zečiću koji je kroz naporan zečji život ostao svoj. Uz sve nedaće koje su ga zadesile, nikad nije odustajao od svojih snova. To je najdragocjenija stvar koju me djed naučio. Sanjati.

 Vrijeme, na žalost, ne staje ni za koga. Ono me ostavilo da ostale Badnjake dočekam sama, šećući istom ulicom.Vrijeme briše i sjećanja, ali nikad neće iz mene izbrisati onaj osjećaj da su božićna čuda zaista moguća. Miris marcipana, cimet i mudrost. Hrapav glas, težak korak i dobra volja. Po tome ću ga pamtiti. To je za mene Božić. Bez djeda Božić nikad nije bio isti, ali isto tako znam da me on čuva i gleda kako sama stvaram nove Božiće, nove uspomene. Bez brige, djede, ni jedna neće nadmašiti našu.

 Antonija Magić, 3.b