Noční stolek

 Bylo to tady zase… Ten nádherný něžný vánek, co mi jemně šuměl mezi vlasy. Celý den tak příjemně pofukuje. Mým ostatním kamarádům se to už přestává líbit, přijde jim to otravné, ale já si to nenechám ničím zkazit.

 Byl to vlastně obyčejný slunný letní den, pěvci zpívali svou obvyklou píseň, do které jim datel ťukal do stromu, my – stromy – jsme šuměli v pozadí, mravenci brebentili a jemně mě šimrali na kůži. Byla to úžasná hudba, do které se vaše uši hned zamilují. Opravdová relaxace.

 A vtom jsem uslyšel něčí kroky. Lidské. Pouze dvě nohy a pravidelný dech.

 Vždycky mi zlepší náladu, když si nás někdo přijde poslechnout. Je to lepší s publikem. Jenže… Teď už byl dostatečně blízko na to, abych slyšel, že něco drží v ruce. V jediném okamžiku naši jedinečnou hudby přerušil hlučný, uširvoucí zvuk. Motorová pila!

 Vrhl se přímo na mě. Byla to ukrutná bolest. Prvně to jenom štípalo, ale pak to bolelo čím dál víc, až se to nedalo vydržet. Někde mezi tím to začalo pálit, myslel jsem, že uhořím. Čas neutíkal, vše trvalo ukrutně dlouho, vydržel jsem, ale už jsem nestál. Nejhorší bylo za mnou. Musím se rozloučit se svými kamarády a hlavně s kořeny – mou opravdovou podporou. S nimi odešel kus mého já. To jsem ale ještě nevěděl, že mě ostříhají. Přišel jsem i o svoje vlasy. Moje noční můra.

 Odvezli mě někam do dílny, kde ze mě vyrobili noční stolek. Prachobyčejný noční stolek! Nuda. Nechtěl jsem být noční stolek, chtěl jsem být něco zajímavějšího, třeba schody vedoucí třeba i do nebe. Teď jsem už jen musel čekat, až si mě někdo vybere… Převezli mě do velkého, ošklivého obchoďáku, kde si na mě prohlížely stovky lidí. Trvalo tři měsíce, než jsem někomu padl do oka. Kdo by taky chtěl růžově natřený stoleček?

 Odváželi si mě a já nevěděl kam. Možná by se mi i líbili, tatínek s maminkou byli hodní od pohledu a to mě uklidňovalo. Hlavním členem rodiny byla malá holčička, která se stále smála. To byla moje srdcovka, to že jsem jí patřil, to čekání na ni a bolest při kácení za to stálo.

 Pokojíček měla barevný jako duha. Perfektně jsem se sem hodil a najednou jsem byl za všechno rád. Dokonce i za bolavé skácení. Uvidíme, jak dlouho si mě nechá…..

 Teď, když jsem se na ni díval, všiml jsem si, jak vyrostla do krásy, opravdu byla nádherná. Jenomže už nadešel můj čas. Postavili mě před dům s tím, že mě později odvezou. Nestihli to. Vzala si mě jiná rodina, odlepili nálepky, přetřeli nápisy M+J a sloužil jsem dál. Po staré rodině se mi bude stýskat, ale jsem rád, že budu dělat radost dál někomu jinému. Ještě není můj konec.

Tereza Maňásková, 9.tř.

ZŠ a MŠ Traplice

Traplice, 68704