Záložka: povídka

**Syslík a ceny**

Když paní Syslová odjížděla do lázní, připravila Syslíkovi a panu Syslovi večeře jen k ohřátí v mikrovlnné troubě. Ale už byla v lázních druhý týden a její zmínění muži přešli na olejovky, paštiky a konzervy s vepřovým ve vlastní šťávě.

„Syslíku,“ rozhodl pan Sysel, „zítra nakoupíš a uděláš čerstvou večeři.“

„Já? Proč já?“ bránil se Syslík, který byl trochu nekňuba, nemehlo a nemotora.

„Protože máš více času než já, protože vám na Želvičkách říkají, abyste byli užiteční a konečně proto, že jsi často maminku při nákupu doprovázel, takže

víš, kde je který regál a kde najít máslo nebo tak. Co umíš uvařit?“

„Asi čaj,“ řekl rozpačitě synek, „a polévku z pytlíku.“

„Míchaná vajíčka,“ rozhodl otec. „Koupíš vejce, rohlíky a máslo. Jasné?“

„Ne,“ zněla odpověď. „Rohlík stojí korunu a devadesát haléřů a já ještě neviděl menší peníz než korunu, ani desetník nebo padesátník, tím méně

devadesátník.“

„Rohlíků koupíš deset, to bude devatenáct korun bez haléřů,“ počítal pan Sysel. „A vajec také deset, k tomu máslo a chleba, já mám nejraději kovářský. Tady máš stovku. Když něco zbude, tak si to nech.“

Druhý den večer podával Syslík hlášení:

„Deset rohlíků, deset vajec, jedno máslo a chléb kovářský. Tady je účtenka z Alberta: Rohlíky 19,00, máslo 32,90 (také končí devadesátkou, ale deset jsem jich kupovat nechtěl), vejce 19,90 a chleba 29,90. Celkem 101 korun a 70 haléřů, ale zaplatit jsem musel 102 koruny. Oni na ty devadesátníky nevracejí a ty mi dlužíš dvě koruny.“

Syslík dostal pochvalu, dvě koruny, vařečku a pánev, na které umíchal vajíčka, která ani nepřipálil.

Za pár dní šel nákup zopakovat, tentokrát do Kauflandu. A nestačil se divit: Chleba byl o tři koruny levnější, ale deset vajec o osm korun dražší.

„Bylo u nich napsáno, že nejsou z klecového chovu. Co to znamená?“ ptal se pana Sysla.

„Vejce z klecového chovu jsou od takových slepičích chudinek, které jsou zavřeny v klecích, zobou jen nějaké průmyslové krmivo, padá jim peří, vypadají jako nahaté a nic jiného než vajíčka neumějí. Jejich vejce jsou ale levnější než ta od šťastnějších slepic z halového chovu nebo dokonce volného výběhu.“

„To je hrůza,“ děsil se Syslík, „ta klecovejce už nechci ani vidět, natož kupovat. Nevíš, kde je nejbližší nějaký ten drůbeží kriminál?“

„Proč to chceš vědět, když od nich nechceš vajíčka?“

„Protože, když jsem objevil ten chleba o tři kačky levnější, tak jsem koupil hned dva najednou, ale teď vidím, že jeden asi ztvrdne jako ten minulý, když jsme měli těch deset rohlíků. Já bych je donesl těm nahatým chudinkám na přilepšenou.“

„Jsi hodný chlapec a umíš udělat míchaná vajíčka,“ chválil později pan Sysel synka. „Podej mi slánku, zapomněl jsi je osolit.“

Píše: Vezír, ilustrace: Milan Lesniak Barva