**Syslík a bezchybný vzkaz**

U dveří to netrpělivě zvonilo. Syslík zvedl sluchátko elektrického vrátného a oznámil:

„Tady Syslík v koronavirové karanténě. Kdo je tam?“

Sluchátko odpovědělo:

„Tady Užovka také v karanténě. Pusť mne nahoru.“

„Já nesmím nikoho pouštět. Je ta karanténa a mohl by to být vlk.“

„Nejsem vlk, ale Želvička. Nesu od Galapáka úkol ke skautování na dálku. Máš na sobě roušku? Nemáš? Tak si uvaž přes nos šátek.“

Syslík si uvázal žlutý šátek, otevřel dveře a ustoupil o dva metry.

„Tak co máš?“ zeptal se.

„Smím ti to říct jen jednou, ty to máš předat dál a hlavně udělat. Poslouchej!“

Syslík rozuměl asi tak každému třetímu slovu. „Zopakovat,“ žádal, „ty přes tu roušku hrozně huhňáš.“

„Nesmím,“ smál se Užovka a byl ten tam.

Syslík ve slovech, která v mumlání rozpoznal, nenacházel smysl.

„Šátek ... pátek ... drátek ... statek,“ zkoušel, „ještě tak karbanátek. To bude ono, nemyslí mi to hlady.“

 V ledničce ale bylo jen syrové mleté maso.

„Nevadí,“ rozhodl, „však nejsem ořezávátko, ale vycvičená Želva.“

Nakrájel cibuli, přimíchal do masa, přidal strouhanku a koření, rozklepl vejce a propatlal.

Právě, když začal karbanátky smažit na pánvi (bylo jich trochu víc, než si původně představoval), přišla domů paní Syslová.

„No to jsi hodný chlapec,“ pochválila synka, když odložila roušku. „To nebudu muset dělat večeři. Já věděla, že u těch Želviček přestaneš být nekňuba, nemehlo a nemotora.“

Později se sice přišlo na to, že Syslík maso neosolil, ale dohonilo se to přímo na talíři, takže si večeři pochvaloval i otec Sysel.

Na první schůzce v klubovně pak Želvičky vedoucímu Galapákovi oznamovaly:

„Já uklidil nářadí na dvorku.“

„Já vyžehlil vyprané roušky.“

„Já dal nádobí do myčky.“

„Velmi dobře,“ chválil je Galapák. „A čím se pochlubí Syslík?“

„Já nevím,“ červenal se Syslík, „já jsem vzkazu vůbec nerozuměl, já jsem jen tak upekl rodině karbanátky.“

„No to je přesně to, co jsi měl,“ smál se Galapák. „Vzkaz zněl:

*Na svátek matek uvaž si šátek, udělej pro mámu dobrý skutek*!.“

Vezír