„Aby ses, ženská, nezbláznila,“ zasyčela jsem k neochotné cestující v MHD

**Když je volné místo, proč bych si na něj nesedla? Tak ho přestaň blokovat. Buď se posuň na kraj, nebo uhni.**

Když jsem ve větším městě, využívám MHD. Je to celkem rychlé, cenově výhodné a dá se říct, že někdy i pohodlné. Pokud zrovna nenarazím na přecpanou tramvaj, můžu si během své jízdy i sednout. Někdy je to ale spojeno s celkem nepříjemnými situacemi, které ale nevznikají mou vlastní vinou.

## **Chci uvolnit místo**

Nejsem ani stará, ani nemohoucí, ani nechodím o holi, ani nejsem těhotná. Když jsou všechna místa v MHD obsazena, tak postojím, žádný problém. Ale když jedu dál a je sedadlo volné, tak si sednu. Ostatně proč by ne? Proč bych měla zabírat místo v uličce, nebo dokonce u dveří? Prostě si hrcnu a až budu vystupovat, tak vstanu a odejdu. Jednoduché, jako facka.

Jenže ne vždy jsou ta volná místa tak dobře dostupná. Někteří spolucestující mají pocit, že sedět na vnitřní části dvojsedadla je normální. Jestli cestujete MHD často, víte, co mám na mysli. Dvojsedadlo, místo u okénka je volné a na sedadle do uličky sedí člověk. Takže pokud chcete na volné místo vedle něj, musíte ho požádat, aby vám umožnil průchod.

## **Nedělají to rádi**

Už jsem vypozorovala, že tito lidé takhle sedí naschvál. Chtějí sedět sami, proto si sednou vždy hned na kraj a místo u okénka nechávají volné. A vychází jim to. Vidím, jak mnoho lidí raději stojí, než aby požádali o uvolnění místa. A nedivím se, že se jim do toho nechce. Když už si někdo sedne takhle, dělá to naschvál. Jakýkoliv dotaz na uvolnění průchodu k místu zavání určitou konfrontací.

O tom jsem se už několikrát přesvědčila na vlastní kůži. Kdykoliv slušně požádám o to, zda by se mohli zvednout, abych se mohla posadit na volné místo u okénka, dávají tito bezohlední sobci okatě najevo, jak jim to vadí. Naposledy včera. Paní začala kroutit hlavou, nahlas funět, oči obracela v sloup a velmi neochotně a s naštvaným výrazem se zvedla, abych mohla projít. Už mi to nedalo a reagovala jsem: „Aby ses, ženská, nezbláznila,“ zasyčela jsem k neochotné cestující v MHD.

## **Děláte si to sami**

Pokud nechcete být „otravováni“ námi, kteří si chtějí také sednout, nesnažte se zabírat celé dvojmísto pro sebe. Prostě se posaďte k okénku a je to vyřešené. Až budete vystupovat, řekněte s dovolením, my vstaneme a uhneme. Takhle to v MHD funguje od nepaměti. Je to místo, kde by hlavní roli měla hrát ochota a slušnost. A jste to vy, kdo to svým obtěžujícím sezením a záměrným blokováním míst kazí.

A nejde jen o to, že vedle sebe máte prázdné místo. Někdy máte i tu drzost hodit si na něj své tašky. Pokud vím, běžná zavazadla jako batohy a kabelky nemají ani jízdenky, ani místenky. Patří na zem, nebo na klín. Nemají právo sedět. Tak se nedivte, že chci nejen uvolnit průchod k místu, ale že ho chci také získat pro sebe. Jestli vám vadí, že musíte cestovat s jinými lidmi, jezděte autem nebo taxíkem. MHD je holt městská hromadná doprava.