**Syslík a záclonky**

Chobotnička a Syslík pomáhali babičce s předvánočním úklidem. Chobotnička nosila k pračce svěšené záclony a do myčky rovnala sváteční nádobí, Syslík zase utíral prach a zametal střepy, když mu náhodou něco upadlo. Pak Chobotnička luxovala koberce a Syslík urovnával knížky v knihovně, aby na poličkách zařezávaly jako podle pravítka. Ale moc toho nestihl, protože si v některých listoval, neboť pamatovaly dobu ještě před internetem.

„Babi, babi,“ ukazoval, „nemohl bych tuhle knížku dát Želvičkám do knihovny jako tajný dárek k Vánocům?“

„Nic mu, babi, nedávej,“ výhružně mávala Chobotnička hadrem. „On si to ulehčuje, to má být dárek, který je alespoň trochu vlastnoruční.“

Babička se ani žádné knihy vzdát nechtěla.

„Aspoň budete mít proč ke mně chodit na návštěvu. A ty Želvičky také někdy přiveďte.“

„Ach jo,“ posmutněl Syslík, „bez dárku zase budu za nekňubu, nemotoru a nemehlo.“

„Víte, co?“ nabídla babička, „pojďte se mnou do komory, tam si třeba něco vyberete.“

A při hrabání v krabicích tam Chobotnička objevila vyšívací bavlnky a staré záclony.

„Koukej,“ řekla Syslíkovi. „V klubovně potřebujeme na okna záclonky. To zvládneš ušít na stroji i ty, jsou to samé rovné stehy. A já na to bavlnkami něco vyšiju.“

„Ale v klubovně těch oken máme šest,“ zanaříkal Syslík. „A já bych chtěl, aby byla každá záclonka jiná.“

„Tak já na ně vyšiju šest různých lodiček. Dej to sem,“ sebrala Chobotnička záclonu, „mně bude vyšívání trvat déle než tobě stříhání a obrubování.“

Následující dva týdny Syslík pečlivě měřil šířku a výšku oken v klubovně, zatímco Chobotnička vyšívala.

Když byla hotova, přinesla to Syslíkovi: „Zjistila jsem, že vyšít šest různých lodiček je moc složité a nad mé síly. Tak jsem tam vyšila takové ty praporky, co se s nimi morzeovkuje. Teď už to jen šikovně rozstříhej a obšij. Zkoušel sis ty rovné stehy?“

„Ale jo,“ mračil se Syslík, „ale já chtěl udělat každou záclonku jinou, a teď tam jsou furt ty samé praporky.“

„Tak si to příště vyšívej sám, ty chytrej,“ hodila Chobotnička hlavou.

Syslík vzdychnul a chopil se nůžek...

Když pak na vánoční schůzce vrchní želvák Galapák mezi jinými dárky vybalil ze stromečkového papíru záclony, ukázal je všem a ohodnotil:

„Vida! Ježíšek nám nadělil záclony se signálními praporky. Chválím ho, že je určitě nekoupil v internetovém ani obyčejném obchodu a určitě mu ani žádný dospělý nepomáhal. Každá záclonka je jiná. Jedna delší, druhá kratší, jiná širší, další užší. Tahle dokonce měří dole méně, než nahoře. Ale hlavně, že jich je šest jako oken v naší klubovně.“

Ani Syslík, ani Chobotnička se neprořekli, jen na sebe při pochvale mrkli.

Píše: Vezír, ilustrace: Milan Lesniak – Barva