**Syslík a dělová koule**

„Nevrť se!“ napomenul při jednom z ranních táborových nástupů Pučmeloud Syslíka, který se dal k Želvičkám, aby z něj nebyl nekňuba, nemotora a nemehlo.

„Nevrť se, to se při nástupu k vlajce nesluší,“ hlasitě šeptal Pučmeloud, „podívej, jak Užovka a Chobotnička stojí rovně jako pravítka.“

„Já se nevrtím schválně,“ bránil se Syslík, „mne to vrtí samo.“

Vlajka byla vztyčena, Galapák zavelel rozchod a Želvičky se shlukly kolem Syslíka.

„Na tomhle táboře si hrajeme na námořníky a ty to trochu kazíš.“

„Já?“ divil se Syslík. „Vím, co je pravobok a levobok, a když jsem měl hlídku, zvonil jsem podle hodin na lodní zvon. Nikdy jsem nebimbnul víckrát, než se má. Rozhodně ne víc, než osmkrát, protože to už by byl poplach. A za falešný poplach by mne Galapák dal protáhnout pod kýlem. To bych nerad, jsou tam kopřivy. A taky umím správně říkat ,Ano, pane, ne, pane‘. Dokonce to umím i po námořnicku, hele: „Ajaj, s-r!“

„To umíš,“ přiznal mu Pučmeloud, „ale všichni námořníci jsou hrdí na vlajku, pod kterou slouží..“

„To já jsem přece také,“ skoro brečel Syslík.

„Námořníci za svou vlajku prolévali i krev,“ nemilosrdně pokračoval Pučmeloud. „Když jim dělová koule utrhla ruku nebo nohu, přivázali si dřevěnou a pak dál stáli při jejím vztyčování jako sochy. Dokud jejich vlajka vlála, bylo za co bojovat.“

„Tak už ho přeci nechte,“ zastal se Syslíka Galapák. „Vždyť já bych si jej u nástupu ani nevšiml,“ zadíval se na Pučmelouda, „kdyby ho někdo nahlas nenapomínal.“

„Já vám ukážu,“ prohlásil Syslík, „že umím stát jako socha, i kdyby mi dělová koule utrhla třeba hlavu. Přivážu si dřevěnou a ani se nehnu.“

„Ty, jo?“ zapochyboval Pučmeloud.

Ale Syslík to dokázal hned ten den při večerním nástupu. Do ticha po povelu K vlajce hleď začal funět, pak syčet a nakonec hlasitě zařval: „Aúú!“

Oči všech Želv se k němu stočily, ale Syslík stál nepohnutě, jenom zhluboka dýchal a divoce mrkal.

„Co se stalo?“ zase se kolem něj po nástupu seběhly Želvičky.

„Prolil jsem krev za vlajku,“ oznámil hrdě Syslík, „a ani jsem se nehnul.“

„Copak?“ staral se spolunocležník Užovka, „dělová koule?“

„Ne,“ rozmazával si Syslík krev za krkem, „komár, ale jako dělová koule velikej, jako koule s vidiovým vrtákem.“

„Na, napij se,“ podávala mu Chobotnička hrnek, „chraptíš, jistě ti vyschlo v krku.“

„Ukaž,“ řekl Pučmeloud, který trochu cítil vinu, „dám ti na ten pupenec fenistil.“

„Dej, ale nejdřív to vyfoť, ať mám památku,“ souhlasil Syslík, který se právě stal hrdinou dne.

Píše: Vezír, ilustrace: Milan Lesniak - Barva