Záložka: povídka

**Syslík a kopřiva**

Syslík se bil jako lev. Olšovým klackem, který držel jako japonský meč katanu, vší silou mlátil do ohromné kopřivy, která jej ohrožovala na životě.

Kopřiva vysoká jako jasan proti němu natahovala žahavé listy veliké jako školní atlas a trny dlouhé jako propisovačka. Pokud se jí podaří Syslíka obepnout, zbude z něj jen vybělená kostřička.

Ze Syslíka, který byl jindy trochu nekňuba, nemehlo a nemotora, se jen lilo.

„Tu máš, tu máš,“ sekal a šťouchal zelenou obludu, „zvítězím nad tebou, i kdyby mne to mělo stát život. Náš tábor Želviček ubráním, protože já nejsem ledajaká želvička, já jsem želví ninža!“

Jenže obludě uťaté listy neustále dorůstaly a Syslík už bojoval pomaleji, protože umdléval.

„Musím jí zasadit smrtelnou ránu,“ rozhodl se, „jinak už dlouho nevydržím. Toho bohdá nebude, aby Syslík z boje utíkal!“

Napřáhl se, aby kopřivě uťal vršek, ale záludná rostlina toho využila, jedním ze svých výhonků švihla při zemi a podrazila mu nohy.

Ubohý chlapec se převaloval ze strany na stranu, aby uhnul jedovatému sevření, ale kopřiva mu přitlačila obě ramena k zemi.

„Konec,“ zašeptal Syslík a zavřel oči, protože se sám na tu hrůzu nemohl dívat.

„Co tu vyvádíš, jaký konec?“ lomcoval Syslíkem Užovka, jeho spolubydlící ve stanu. „Spadl jsi z postele, meleš sebou na zemi a něco vykřikuješ. Chceš napít nebo tak něco?“

„Napít ani ne,“ probouzel se Syslík, „spíše naopak.“

„Jo, na malou,“ dovtípil se Užovka, „mám jít s tebou?“

Syslík se už obouval: „Ani ne, já si skočím jen tady za stan.“

„No to ne! To se nedělá!“ rozhořčil se kamarád.

„Já myslel, že kluci můžou, a když je rosa nebo po dešti, tak i holky,“ soudil Syslík už venku.

„To ti je jedno, že budeme mít ráno za stanem zápach?“ hledal Užovka pod postelí tenisky.

Syslík se kroutil: „Jedno mi to není, ale já už strašně musím.“

„Musím, musím,“ zlobil se Užovka, „kromě zápachu se v hlíně rozmnoží všelijaké zánětlivé breberky, něco chytneš, pojedeš do nemocnice a nám zavřou tábor. A tam, kde se často čurá, rostou jen kopřivy.“

„Jo, kopřivy!“ vzpomenul Syslík na svůj živý sen, „to bylo hrozné. Pojď raději se mnou, co když na mne ještě nějaká číhá? Ale rychle, nebo porostou i u vůdcáku, a to bych Galapákovi udělat nechtěl.“

*Píše: Vezír, ilustrace: Milan Lesniak - Barva*