**Záložka: povídka**

**Syslík a cesta**

„Ty máš nějaké trápení?“ zeptal se jednou odpoledne Užovka Syslíka.

„Ále, to se ti jen něco zdá,“ mávl Syslík rukou. „Co by?“

Ale Užovka pokračoval: „Nerozbil jsi něco? Neztratil? Nemáš chřipku?“

„Dej mi pokoj,“ utrhl se Syslík. „Nic mi není, nic jsem nerozbil už dobré tři týdny a jestli jsem něco ztratil,  tak o tom nevím. Jsem zcela normální, bezproblémový a statisticky průměrný člen Želviček.“

Ve skutečnosti byl trochu nemehlo, nekňuba a nemotora, ale vedle toho byl veselý a dobrosrdečný, takže ho Želvičky měly rády.

A Syslík k Želvičkám chodil rád, přestože to do klubovny měl okrajem sídliště dost daleko. Blíž to měl cestou, která byla jako všechny zkratky dost nepohodlná. Vedla roštím kolem zanedbaného rybníčka, pak strmě stoupala pod rouru teplovodu, stáčela se k náletovým jasanům a šikmo strání k cestě pro pejskaře. Syslík na ní cestou vzhůru ztrácel dech, cestou dolů půdu pod nohama.

A to byl důvod, proč v posledních dnech vypadal Syslík neobvykle, on totiž přemýšlel.

„Vím, že to Želvám občas kazím,“ uvažoval. „Musím něco udělat, abych byl navždy považován za veřejně prospěšného.“

A napadlo ho, že by cestu pod rourou mohl udělat schůdnější.

„Chce to jen nějaké nářadí a udělat schody a zábradlí. Všichni, i stařenky ze sídliště, mi budou vděčni. Dostanu se na internetové stránky a do želví kroniky, budou o mně zpívat rapeři.“

Ve středu si potřebné nářadí naložil na kolečko a vydal se zrealizovat projekt.

Pod strání odhrnul napadané listí, vytýčil místo pro stoupání pod rouru a vytvořil první schod. Protože mu to dalo víc práce, než očekával, druhý schod nedokončil.

„Musím využít terénních nerovností,“ usoudil a po čtyřech se vydal do příkrého svahu, aby nahmatal nějaký kámen nebo hrbol, který by se pro budovanou via ferratu hodil. Něco sice nahmatal, ale to se okamžitě vydrolilo a vypadlo směrem k zaparkovanému kolečku s motykami.

Syslík sebezáchovně zavřel oči, roztáhl ruce i nohy, něčeho se chytil, o něco se vzepřel, břichem přilepil k terénu a očekával pád, který nepřicházel.

„Co teď?“ zoufale přemýšlel. „Ta pampeliška, co se jí držím, už dlouho nevydrží. Až spadnu, tak se buď pomlátím na cestě, nebo utopím v rybníku.  Héééj, kde jste kdo?“

„Nehulákej!“ ozvalo se vedle jeho hlavy. Syslík otevřel oči a spatřil Užovkovu ruku.

„Pojď, postav se, opucuj se a vysvětli, co tu vyvádíš.“

Syslík po pravdě povykládal co, proč a jak, Užovka pokýval hlavou a když se Syslík trochu oprášil, zašli spolu za vedoucím Galapákem.

Ten usoudil, že ten nápad vůbec není špatný a příští týden zavedl kluky za starostou.

Trvalo to sice ještě několik týdnů a nebylo to na tom Syslíkově místě, ale zastupitelstvo nechalo nízkonákladově zbudovat nad rybníkem pro radost mladých jednoduchou via ferratu, které Želvičky neřeknou jinak, než Syslíkova stezka.

Píše: Vezír, ilustrace: Milan Lesniak - Barva