**Syslík a nahá kolena**

Syslík si sundal z hlavy sluchátka a rezolutně prohlásil:

„Tohle není ono!“

„Co není ono?“ zeptala se paní Syslová od plotny.

„Ále,“ vzdychnul Syslík, „Galapák nám uložil přinést na příští Želví výpravu nějakou písničku, kterou zná celá rodina, a já si myslím, že u nás je to leda tak Holka modrooká a Kde domov můj.“

„A to máte přinést na papíře nebo na cédéčku?“ zajímalo maminku.

„Ani, ani,“ bědoval Syslík. „Máme to umět zpívat, a to mi právě moc, vlastně vůbec, nejde.“

„Tak počkej, až přijde tatínek z práce. Třeba si vzpomene na něco, co jsme zpívali, když do Želviček chodil on a já k Vodoměrkám,“ zněla moudrá rada.

„A on byl táta u Želviček také za nemotoru, nekňubu a nemehlo jako já?“ zasvítily Syslíkovi oči.

„Nepovím,“ usmála se maminka a trochu se začervenala.

Když pan Sysel přišel z práce, požádala jej paní Syslová:

„Pomoz synkovi najít nějakou písničku, aby ji dokázal zazpívat. On moc hudební není, ale to, co uzpíváš ty, by svést mohl.“

„No,“ zapřemítal otec. „Co takhle Poštorenskou kapelu? To džin a džin a džinadrá přinejhorším zarecituje.“

„To néé,“ protestoval Syslík. „To je vykopávka. A také nevím, proč bych měl zpívat něco arabského.“

„Arabsky tam přece nic není,“ zdvihl obočí tatínek.

„Ale je, džin je přece ten duch v Aladinově lampě,“ věděl své Syslík.

Přestože mu tatínek vysvětlil, že to je jen vyjádření rytmu a maminka vykládala něco o synkopách, Syslík se nedal: „Poraďte mi něco jiného, nebo na tu výpravu jednoduše nepojedu. Ostudu si dělat nebudu.“

„Po mně už žádnou radu nechtěj,“ urazil se pan Sysel.

„Ještě jsme zpívávali tu o těch bábách u silnice,“ zachraňovala situaci maminka.

„Jo, jo, to jo,“ zklidnil se tatínek. „Stály báby u silnice, divily se převelice, hej hola, hola holala, že má nahá kolena.“

„To by šlo,“ usoudil Syslík. „Je to jedno, u které silnice?“

A syslím doupětem v druhém patře paneláku se skoro půl hodiny ozýval trojhlasý zpěv.

Plný optimismu odjel Syslík na výpravu, a když se vrátil, spráskla paní Syslová ruce:

„Odkud jsi to zase spadl? Jsi celý? Nebyl jsi na pohotovosti?“

Syslíkovy džíny totiž vypadaly úplně jinak, než v pátek odpoledne. Levá nohavice se třepila asi pět centimetrů nad kolenem, pravá asi deset.

„Já nikam nespadl,“ jásavě oznamoval Syslík. „Protože hej hola, hola holala, skaut má holá kolena, tak jsem si nohavice zkrátil žiletkou z kápézetky.“

Maminka se musela smát, i když měla v očích slzy, a pan Sysel utrousil:

„Jsi chlap.“

Píše: Vezír, ilustrace: Oskar