**PRAŠINA: ČERNÝ MERKURIT**

**Vojtěch Matocha**

Počasí nad Prašinou se odjakživa řídilo vlastními pravidly. Po celý rok se nad ní proháněly bouřky, které vítr odnikud nepřivál a které neměly nikam odejít. Mračna jako by stoupala přímo z prašinských ulic, prostě se nad nimi čas od času objevila. Dokud bouřka neztratila na síle, metala blesky nad oběma pahorky, jen výjimečně Prašinu opustila a rozplynula se někde nad Vršovicemi nebo nad Nuselským údolím. Nejspíš to nějak souviselo se strojem, který na Prašině rušil elektřinu. Byla změna počasí jen vedlejším účinkem, se kterým Hanuš Nápravník nepočítal? Jirka to nevěděl a jistý si nebyl ani děda.

Přes zimu bývala Prašina zasypaná sněhem. Zatímco jinde v Praze ho napadlo jen málo, brzy ho rozjezdila auta a zčernal výfukovými plyny, nahoře vydržel netknutý a každý týden ho přibývalo. Místní byli připravení: z ručních vozíků přešli na sáně, lopatami si prohazovali cestičky ode dveří ke dveřím a obezřetně se vyhýbali místům, na která ze střech dopadaly nebezpečné sněhové laviny. V neobydlených ulicích sníh neodklízel nikdo. Po celou zimu tak zůstávaly zaváté a nepřístupné, sněhová pokrývka tu nezřídka dosáhla až k oknům v prvním patře.

**Na základě přečteného úryvku z druhé kapitoly, odpověz na následující otázky:**

*Proč myslíš, že se počasí na Prašině řídilo vlastními pravidly?*

*Čím se Prašina v zimě liší od ostatních pražských čtvrtí?*

*Popiš, jak si myslíš, že to vypadá na Prašině v létě?*

**Přečti si pokračování ukázky z první strany a pak odpověz na otázky pod textem:**

Když byl Jirka menší, chodívali s kamarádem Tondou sáňkovat na Vídeňskou třídu, která spojovala Karlovo náměstí s Prašinou. Na jejím spodním konci si obvykle hrála spousta dětí, ale za první zatáčku, odkud už Karlovo náměstí nebylo vidět, se jich odvážila jen hrstka. Znamenalo to porušit zákaz rodičů, ale hlavně hrozilo setkání s tamějšími dětmi. Některé od vidění znali ze školy, na Prašině žádná škola nebyla. Přesto se jich trochu báli. Kluci z Prašiny byli totiž jiní: fyzicky o něco zdatnější, ale zároveň méně nápadní, tišší, nedůvěřivější. Ve třídě drželi vždycky spolu a často vůbec nechápali, o čem si ostatní povídají a čemu se smějí. Po Jirkovi s Tondou házeli na Vídeňské třídě sněhové koule a jednou dokonce kameny. Vetřelce neměli v lásce; na Prašině byli doma oni.

Když na to teď Jirka vzpomínal ve svém tmavém vězení, zalitoval, že to s Tondou dopadlo tak, jak to dopadlo. Tolik toho spolu zažili! Loni v listopadu mu chtěl odpustit, opravdu chtěl. Jednou se dokonce setkali, En s nimi tehdy nebyla. Bavili se, jako kdyby se vůbec nic neodehrálo. Jako kdyby je Tonda nezradil a nikdy nepřestali být kamarádi. Na události v sále se strojem vůbec nepřišla řeč. Rozloučili se s úsměvem, na první pohled úplně jako dřív. Od té doby spolu ale nepromluvili. Nikdo už další schůzku nenavrhl. Něco se změnilo.

*Čím se kluci z Prašiny lišili od ostatních dětí?*

*Jaký byl jejich vzájemný vztah?*

*Z jakých důvodů asi kluci z Prašiny stranili ve škole ostatních?*

„Něco se změnilo.“ *Co (myslíš, že) se změnilo?*