Macharovo pero 2016

jméno : Eliška Mátlová

věk : 13 let

e-mail : 09c.matlova.eliska@4zskolin.cz

adresa: Seifertova 404 Kolín III

škola : Základní škola, Lipanská 420 Kolín III

třída : VIII. C

kategorie: 2

SEJDEME SE U MEDVĚDŮ

Jsem pomaličku vzhůru. Ale oči se mi nechtějí otevřít. Až se úplně probudím, tak zavolám mamince, že jsem v pořádku. Půjdu se nasnídat a udělat vše jako každé ráno než odcházím do školy.

Ale cítím se nějak zvláštně. Co to, co to je?  Otevírám oči a chce se mi hrozně křičet. Ale ono to nejde. Vždyť já nejsem já. Já jsem, no vlastně co jsem? Kde to jsem? Pomoct!  Já, já, já jsem medvěd?!  Co se to stalo? Jsem malá, tlusté bříško a mám divné pruhované tričko. Ležím na zemi a myslím si, že jsem v lese. Jsem tu sama. Nemůžu tu být sama. „Mami, mami!!!“  Nic. Pomalu cítím, že se nemusím bát. Je to tu hezké. Krásně to okolo mě voní.  Je tady veliká cedule. Umím číst? Jo! Umím číst.  Je na ní napsáno  Kolín. Tak jsem medvěd a jsem v Kolíně. Začínám se pomalu rozhlížet. Neznám to tady?  Koukám a oči mi začnou zářit radostí. Není to sen. Vidím dalšího medvěda. Je vyšší než já a míří si to přímo ke mně. „ Dobrý den pane medvěde.“  Kouká na mě a ptá se: „Tady je to u Kolína?“ „Ano tady je to u Kolína.“ Mám hroznou radost a chuť si s ním hrát. „Pojďte pane, budeme si hrát.“ A tak jsem měla nového kamaráda. Ono je to hned lepší, nebýt sám a mít někoho, kdo je stejný jako vy.  Než jsme si začali spolu hrát, tak jsme si hodně povídali. A víte co? My jsme zjistili, že jsme asi příbuzní. Ba co víc, že jsme sourozenci. Máme stejnou hodnou maminku, tatínka a strýčka, co je v cirkuse. Naše babička je tou nejvykutálenější babičkou v cele Americe. Hurá, hurá a hurá. Máme oba radost.  Byla jsem mladší, menší, kulatější a takový trochu bojácná.  Bráška byl vyšší, asi možná rozumnější, ale určitě vykutálený a světa znalejší.  Ale bylo mi to jedno.  Byla jsem šťastná, že nejsem sama. Byli jsme na moc pěkném místě a celý den jsme si krásně hráli. No, někdy jsem byla už moc unavená, ale bráška mě stále honil, ještě, ještě, ještě. Nedala jsem se zahanbit. Hráli jsme si na mašinku, co jezdí ze stanice Lhotka do stanice Kolín. Tam a zpátky. Honili nás i zajíci. Pak jsme si hráli na rytíře a měli jsme i brnění. Pak na kosmonauty. Ta raketa byla úžasná. Pak jsme najednou byli kovbojové a indiáni. Závodili jsme v autech, byli jsme sluhové gepardí slečny. Pak jsme měli hlad a hráli si na kuchaře. Nakonec jsme byli námořníci na lodi a rodiče cylindru a tučňáka. Byla to legrace. Jedli jsme moc dobré maliny. Teda bráška jedl a já mu pomáhala dávat do pusy. Tolik zážitků za jeden den. Ani jsem si nevšimla, že už začíná být trochu tma.  Našli jsme si hezký strom v parku a hodně listí okolo. Já si lehla na jednu stranu a bráška na druhou. Listí nás hřálo. Dlouho jsme si ještě povídali. Pak se nám oči zavřely a my jsme spokojeně usnuli.

Zvoní telefon a já pomalu otvírám oči. Volá mamka: „ Proč nevoláš? Nezaspala jsi?“ A já si tak v hlavě rychle promítám, co se stalo. A hned říkám mamince, že jsem trochu zaspala. Že se mi zdál zvláštní sen. Že jsem se probudila jako medvěd a musím jí vše povyprávět. Domluvily jsme se, že až budu doma ze školy a mamka z práce, tak ji to pak vše řeknu. Při cestě do školy,  jsem si uvědomila, že jsem byla jeden z medvědů z pohádky o medvědech - Potkali se u Kolína. Jako malá jsem se na ně velmi ráda dívala. A pak jsem si hrála jako oni.

Celý den ve škole jsem o tom přemýšlela. Odpoledne jsme měly s mamkou volno, bez dalších povinností.  Byl pátek a ten si moc užíváme. Celý týden máme spoustu práce.  Dnes jsem měla v hlavě pěknou myšlenku. Byla jsem doma dříve než mamka. Napsala jsem jí na lísteček vzkaz: SEJDEME SE U MEDVĚDŮ. Věděla jsem, že mamka bude dobře vědět kam má v Kolíně jít.  Kolín je krásné místo. BORKY, kam maminka přišla, máme obě nejraději.  Každé roční období tu má své kouzlo. A jsou tu oni. MEDVĚDI. Dříve tu byla hezká deska, ale tu někdo brzy zničil. Teď jsou tu méďové ze dřeva a vypadají přesně jako v pohádce. Hodně lidí tu chodí na procházku. Je tu klid a všude okolo jsou lesy. Čerpáme tu pozitivní energii. Maminka přišla zanedlouho po mně. Vyprávěla jsem jí celý sen. Obě jsme se moc nasmály. Popisovala jsem jí, jak jsem se cítila v medvědí srsti. Bylo to zvláštní. A přitom i legrační. Ten den jsme měly krásnou dvouhodinovou procházku po celém Kolíně. Byly jsme spolu a to je v tomto uspěchaném světě dar. Bylo nám moc dobře. Když jsme chodily po lese, tak jsme přemýšlely, jaké by to bylo být medvědy. Dokonce jsme si našly pěkné útulné místo. Ale to by byl zase jen sen nebo pohádka.