«Τι; Ο πατέρας μου …ζωντανός;…» ψέλλισα

«Περίμενε, ποτέ δεν σου το είπα κι όταν ήμασταν συμμαθητές πιο παλιά …αλλά..»

 Προσπάθησα ν΄ ακούσω τις σκέψεις του. Το μυαλό του όμως ήταν κενό. Ήταν σαν…σαν κάτι να με μπλόκαρε με κάποιο τρόπο!

«Βγες απ’ το σπίτι μου!!!» φώναξε εκείνος . «Φύγε τώρα!!» ξαναφώναξε με υστερία.

Με τράβηξε από το χέρι και με πέταξε έξω κλείνοντας την πόρτα δυνατά. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Καθώς απομακρυνόμουν απ’ το σπίτι άκουσα φωνές. Νόμιζα πως ήμασταν μόνοι. « Γιατί τόσα ψέματα;» αναρωτήθηκα.

Από κείνη τη μέρα και μετά δεν ξαναμιλήσαμε. Όποτε τον πλησίαζα με απέφευγε .Ήξερα πως έπρεπε να βρω τις απαντήσεις που έψαχνα αλλού. Ήμουν αποφασισμένη ν αλλάξω την μίζερη ζωή μου ακόμα κι αν αυτό μπορεί να σήμαινε να βιώσω μεγαλύτερη δυστυχία. Έπρεπε να ξέρω « γιατί είχα πεταχτεί στα χέρια ενός ανθρώπου που με μισούσε εφόσον ο πατέρας μου ζούσε;» «Γιατί να ζω χωρίς μια οικογένεια;» Οργάνωσα τις σκέψεις μου και αυτό ήταν! « η Τζένη!» φώναξα χαρούμενα. Ήταν η μόνη μου ελπίδα να μάθω τι πραγματικά έχει συμβεί. Την επομένη κιόλας μέρα της άνοιξα την καρδιά μου και απελπισμένα της ζήτησα βοήθεια. «Δεν ξέρω αν μπορείς να γίνεις φίλη μου» της είπα κοιτώντας την βαθιά στα μάτια « αλλά είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με βοηθήσει!» Ένιωσα μια απέραντη ευτυχία να την πλημμυρίζει καθώς της μιλούσα και διάβασα την σκέψη της που σε δευτερόλεπτα εκφράστηκε με λέξεις ανείπωτης χαράς και για μένα.« Ναι, θέλω νάχω κι εγώ μια φίλη ! Είμαστε κι οι δυο ξεχωριστές!»

Το σχέδιο μου ήταν να πάει πίσω στο χρόνο και να δει αν όντως ο πατέρας μου είχε επιζήσει από την έκρηξη, την έκρηξη που άλλαξε ριζικά την ζωή μου. Κανονίσαμε λοιπόν να συναντηθούμε το Σάββατο στο σπίτι της .Ήθελα κι η μητέρα της να το ξέρει. Δεν ήξερα πόσο επικίνδυνο ήταν.

«Γρήγορα ,πέρνα μέσα να ξεκινήσουμε!» φώναξε ανυπόμονα η Τζένη. Μπήκα μέσα και με οδήγησε στο μισοσκότεινο δωμάτιο της όπου βρήκα την μητέρα της να μας περιμένει. Ήταν μια γυναίκα ψηλή με διεισδυτικά μαύρα μάτια που φορούσε ένα σκουρόχρωμο μακρύ φόρεμα ενώ πολλά λαμπιριστά δαχτυλίδια και χρυσά βραχιόλια κοσμούσαν και τα δύο της χέρια. Μου έκανε ένα νεύμα να της δώσω την παλτό που κρατούσα. Πέρασε τα δάχτυλά της πάνω απ το ανάγλυφο σχέδιο απαλά και σχεδόν αστραπιαία το παρέδωσε στη κόρη της.

 « Συγκεντρώσου σ αυτό!» απευθύνθηκε στη κόρη της. Τα δύο μοναδικά κεριά που έκαιγαν όλη αυτή την ώρα στο ξύλινο στρογγυλό τραπέζι που καθόμασταν τρεμόπαιξαν. Η Τζένη πήρε μια βαθιά ανάσα και έκλεισε τα μάτια της σφίγγοντας στο στήθος της το ρούχο του πατέρα μου. Μέσα στο σκοτάδι δεν μπορούσα να διακρίνω κάποια αντίδραση στο πρόσωπο της φίλης μου, αδημονούσα ν ακούσω κάτι απ τα χείλη της όταν λίγη ώρα αργότερα εκείνη αναφώνησε με τρόμο « Άλις…Άλις….ο Ντέημον …ήταν κι αυτός εκεί.»