Skandál na Vánoce

 „Pane Bože, to zas měli co vymyslet!“

„Deniso, přestaň, ty být v Andrejčině věku taky bys z toho šílela!“ dohadovaly se nad televizní reklamou na zpívající plyšové zvířátko osmnáctiletá Denisa a její máma. Denisina mladší sestra Andrejka z plyšové hračky přímo šílela, a protože se blížily Vánoce, hned běžela do pokoje zapsat si na svůj seznam dárků další přání. Denisa tedy jen obrátila oči v sloup a s plnou miskou chipsů se v klidu dodívala na oblíbený film.

 Odpoledne měla Denisa sraz s kamarády Lenkou a Lukášem. Byli to sourozenci a Denisa byla jejich nejlepší společná kamarádka. Zhruba před rokem se jim podařilo čistou náhodou rozplést záhadu v místní knihovně, kde šlo pomalu o život. „Ahoj Deniso,“ pozdravili ji kamarádi. Denisa jim odpověděla a zeptala se jich, jak se v poslední době mají. „No v rámci možností celkem dobře,“ ujala se slova Lenka, „ale dneska už nás fakt dost vyprovokovala ta hrozně ohraná reklama na plyšáky od značky Blik flitr, ze které všechna mrňata tak šílí.“ „Taky už mně to hrozně leze na nervy, ale nejen to, mně se na tom něco nezdá. Říkejte si, co chcete, ale mně tam prostě něco nehraje,“ podotkla Denisa. „Nechci být nějak proti, ale nemyslím si, že by to mělo být nějaké podivné, jen mně hrozně vadí, že jsem ji viděl už tisíckrát. Přece nikdy žádnou reklamu nepouštěli tolikrát dokola,“ rozohnil se Lukáš. „No právě a to je na tom to divné, přece se nezbláznili. A k tomu všemu je přece značka Blik flitr naprosto první, která tu kdy byla, a zpívající plyšáci jsou jejich prvním výrobkem, díky kterému se stali za velice krátkou dobu nesmírně slavnými.“ Po chvíli už s touto debatou kamarádi skončili a rozešli se domů.

 A bylo to tu. Než se všichni nadáli, přišly Vánoce. Denisa s radostí vstala z postele. Přišla do kuchyně, nalila si kakao a ukrojila vánočky. Vánoční zvyky nikdy nedodržovali, ani neslavili, ale Denisa chtěla tyhle Vánoce vydržet bez jídla. Jen co vylezla z postele a ucítila svůj žaludek kručící po jídle, vzdala to. „Štědrý den bez celodenního mlsání není Štědrý den,“ řekla si pro sebe a uvelebila se ve vyhřátém pelechu. Tma byla tu a první vločky dopadaly na okenní tabulky. Sestry, které byly na gauči zachumlané pod jednou dekou, zobaly cukroví a sledovaly vánoční filmy, vylezly zpod deky a sedly ke štědrovečernímu stolu. Máma na Denisu varovně mrkla a Denisa pochopila: „Andrejko, jakmile dojíš, půjdeme spolu na chodbu zapálit prskavky, jo?“ „Dobře,“ zakývala Andrejka hlavou a pustila se do večeře. Po jídle stihla Denisa Andrejce ukázat sotva tři triky s prskavkami a už zvonil zvoneček. Holky vběhly do obýváku a vrhly se po dárcích. Když byly všechny rozbalené, našla holčička ještě jeden poslední. Tušila, co tam bude, protože všechno, co si přála, dostala. Až na jednu věc. A opravdu. Byl tam zpívající plyšák! Denisu popadl rapl, ale nedala to znát, protože viděla, jakou má ségra radost. Máma plyšákovi zapojila baterky a podala ho Andrejce. Zmáčkla tlačítka „PLAY“ a nic. Zmáčkla podruhé a zase nic. „To není možné!“ řekla máma. Vzala plyšáka, mačkala tlačítko a začala zuřit. Denisa už to ale nevydržela. „Jako bych to neříkala. Dobrou noc. A do rána ať to nevidím.“ Denisa prošla dveřmi a šla spát.

 Na další den Denisa neváhala, kontaktovala kamarády a vyrazili vlakem do Prahy do továrny na plyšáky. „Tady je to!“ zvolal Lukáš. Děti se rozběhly k vratům továrny, trhly s nimi a vběhly do továrny. Nenápadně se schovaly za výrobní pás a poslouchaly. „Docela mě mrzí, že ty plyšáky musíme záměrně ničit,“ slyšeli kamarádi dělníka u výrobního pásu. „No to mě celkem taky,“ odpovídal jiný, „ ale představ si pak těch peněz, až založíme naprosto novou firmu, která je bude opravovat.“ Dětem to stačilo, proplížily se ven a stoply záznam zvuku, který spustily ještě před vstupem do továrny. Venku se shodly na tom, že zkontaktují policii. Ta přijela zanedlouho, kamarádi jí vše objasnili, pustili nahrávku a čekali, co muži udělají. Neváhali ani chvíli, vše jim sedělo. Policie s dětmi odešla na vedení firmy. Firmu zavřeli a všechny pozatýkali. Kamarádi byli šťastní, že se jim vše tak skvěle povedlo objasnit.

Klára Kolajová, 6.třída

Košíky 191, 68704

 ZŠ a MŠ Traplice