**Splněné přání**

**Před čtením:** Přál/-la sis někdy něco a ono se to vyplnilo? Chceš povědět, co to bylo?  
(Někdy se říká, že na přání si máme dát pozor právě proto, že se mohou splnit. Slyšel/-la jsi někdy o takovém přání, které se sice vyplnilo, ale nakonec se ukázalo, že nebylo k užitku, nebo dokonce přineslo nepříjemnosti? Nebo jsi něco takového zažil/-la sám/sama? Chceš mi o tom vyprávět?)

„Pomoooc!“

Toník otevřel oči. Co to bylo? Krčil nos a mrkal do tmy.

„Pomoc!“

Tenounký hlásek zněl zoufale.

„Mami!“ zašeptal ustrašeně Toník. Nevěděl, jestli si má přes hlavu hodit peřinu anebo pelášit pryč.

„Maminko!“ vykřikl.

„Neboj, já jsem tady!“

Babička rozsvítila lampičku. Toníkovi se v hlavě rozsvítilo taky. Je u babičky a dědečka na prázdninách. Rodiče ho sem přivezli po předávání vysvědčení. Toník má první třídu za sebou. Domek, v kterém babička s dědou bydlí, je na konci vesnice blízko rybníka.

„Ty žáby dneska kvákají! Taky kvůli nim špatně spím,“ postěžovala si babička a šla zavřít okno.

„Někdo volal o pomoc!“ Toník rozespale mžoural do světla.

„Jdi ty,“ přibouchla babička okenní tabule. „Kdyby venku někdo volal, Ben by štěkáním zbořil barák. Něco divokého se ti zdálo. Není divu, po takovém zážitku! Vždyť ten děda nemá rozum. Spi. Určitě je po půlnoci!“

**PAUZA:** Co myslíš, že se stalo? Proč asi babička říká, že děda nemá rozum?

Myslíš, že ten tenounký zoufalý hlásek se Toníkovi zdál, jak si myslí babička? A když ne, tak kdo to mohl volat?

Babička zhasla a Toník zavřel oči. Ještě že babičku po příjezdu přemluvil, aby s ním zůstávala přes noc v pokoji. V duchu si promítal sobotní výlet…

**Co zažili s dědou na výletě**

Dědeček mu spikleneckým hlasem prozradil, že má báječné překvapení.

„Jaké?“ vykulil oči Toník.

„Budeš mrkat na drát!“ přimhouřil oči děda.

„Na jaký drát?“

„To se jen tak říká!“ vysvětlila babička. „Jako že budeš překvapením kulit oči.“

„Máš pro strach uděláno?“ vyzvídal děda. „Kdybys neměl, jako babička, musel bych jet sám.“

„Jojo, já nejsem na žádné kejkle stavěná,“ přiznala babička.

**PAUZA:** Jaké překvapení mohl dědeček pro Toníka nachystat? Co myslíš, že by to mohlo být, když se ptá, jestli se Toník nebojí?

(Jaké překvapení by musel vymyslet tvůj dědeček, aby ses na něj těšil/-la, ale zároveň bys věděl/-la, že budeš muset být odvážný/-ná?)

Děda vnoučka odvezl na pouť do města. Na náměstí stál pruhovaný stan velký jako dům. Uvnitř se ozývalo tlučení bubnu a hlasité volání. Poté následovalo ticho, pak výbuch smíchu a ohromující potlesk.

„Co tam je, dědo?“ ptal se netrpělivě Toník.

„Kouzelník! Byl jsi už někdy na kouzelnické show?“

„Nebyl!“

„To jsem tušil,“ culil se děda. „Jdeme!“

Děda zakoupil dvě vstupenky a vešli dovnitř. Bylo tu mnoho kluků a holek, kteří valili oči na mužíka v tmavém obleku s černým cylindrem na hlavě. Klaněl se z jedné strany na druhou.

„Dámy a pánové, splním každé vaše přání! Hlaste se!“ volal muž. „Splním přání tomu, kdo předvede, že je pravým rytířem bez bázně a hany!“

Toník vůbec nerozuměl, co muž říká, ale pochopil, že číslo, které bude předvádět, bude děsivé. Z velké bedny totiž kouzelník vylovil obrovského hada. Zvedl ho nad hlavu.

„Chápeš, proč s námi babička nejela?“ zubil se děda. Vzápětí vnoučka překvapil. Zvedl ruku a přihlásil se jako statečný dobrovolník.

„Prosím, pane!“ vyzval ho hlasitě muž s cylindrem na hlavě. „Postavte se rovně a dovolte naší Lízince, aby vám projevila přízeň!“

Děda nehnul ani brvou a mohutná Líza mu přistála na ramenou.

Toník tleskal jako o život. Nadšeně sledoval statečného dědu, který dělal, že mu je Lízino objetí, které se stále utahovalo, příjemné.

„Vážené dámy a pánové, splním tomuto muži jakékoli přání,“ poklonil se kouzelník. „Prosím, pane?“

**PAUZA:** Proč myslíš, že se děda přihlásil? A co myslíš, že si asi bude přát?

„Já bych si přál,“ hekal děda pod tíhou Lízy, „abyste mi tu přítulnou slečinku ze zad zase sundal!“

„Opravdu je to vaše největší přání? Co takhle lahvinka dobrého vína anebo pytlík tabáku?“

„Ne… díky. Sundejte tu potvoru!“ hekal děda.

Lidé se rozesmáli.

„Opravdu si nic jiného nepřejete?“ divil se naoko kouzelník.

„Neee!“ Děda se prohýbal, vypadalo to, že upadne.

Smích zesílil, Toník si zakryl oči.

„Vaše přání budiž splněno!“

Kouzelník dědu osvobodil. Lízu uklidil do bedny.

„Páni, dědo!“ kroutil hlavou Toník. „Ty jsi borec!“

„Má snad ještě někdo nějaké přání?“ volal kouzelník.

„Chci pugét růží!“

„Je mi ctí!“ zamával muž rukama do vzduchu. Najednou mu přistály v rukou rudé růže. S úklonou je podal ženě z publika. Vzápětí se ozývalo mnoho výkřiků. Lidé si přáli zmrzlinu, bonboniéru anebo míč. Všechno uměl kouzelník vyčarovat! Jak to dělá? vrtalo Toníkovi hlavou. Ani nevěděl jak, a jeho ruka vystřelila vzhůru.

„Ano, mládenče?“ oslovil ho rozjařený kouzelník.

**PAUZA:** Toník si asi také chce něco přát. Co myslíš, že by to mohlo být?

(Co by sis přál/-la ty, kdybys byl/-la na jeho místě?)

„Já bych si přál rozumět řeči zvířat!“ zvolal Toník. Lidé ztichli. Zvědavě čekali, co bude dál.

„Ach, kamaráde… ano, jistě, tvé přání budiž splněno. Bohužel se o tom nepřesvědčíme společně. Rozumět řeči zvířat totiž budeš…“ kouzelník si chvíli mnul bradu, „v úterý. Jen nevím, které úterý to bude!“

Lidé se znovu rozesmáli. Kouzelník se klaněl, mával cylindrem a představení skončilo.

Toník už nedokázal dále vzpomínat… Myšlenky ho neposlouchaly… Rozutekly se a on usnul jako dudek.

**O pár dnů později**

Toník seděl u snídaně jako náměsíčný. Pomalu ukusoval rohlík. Do kuchyně svítilo sluníčko.

„Co budeme dneska dělat?“

„Půjdeme k rybníku,“ ozvalo se za ním. Toník se překvapeně otočil. Za ním totiž seděl na zemi vlčák Ben. Měl vyplazený jazyk. „K rybníku,“ blafl znovu. Toník se s otevřenou pusou nechápavě podíval na dědu. Ten ukusoval chleba a četl noviny. Babička mlčky upíjela kávu.

„K rybníku!“ štěkl Ben.

„Bene, ticho!“ napomenul ho děda.

„Dědo!“ vykřikl konečně Toník. „On mluví! Říkal, že půjdeme k rybníku!“

„Nojo,“ odpověděl děda. „K rybníku on rád.“

„Ale on vážně promluvil!“ Toníka zlobilo, že mu babička s dědou nevěří. Ben se potutelně usmíval a už neřekl ani slovo.

Kolem rybníka vedla úzká pěšina, po které kráčel děda, vedle něho poskakoval Toník a daleko před nimi utíkal Ben. Očichával vše kolem. Toník sledoval vážky, které se honily nad hladinou, když v tom opět zaslechl: „Pomoc! Pomoc!“

Volání se ozývalo z rákosí. Ben tam byl jedním skokem. Toník hned za ním. To, co spatřil, mu vyrazilo dech.

**PAUZA:** Co si představuješ, že mohli spatřit? Kdo mohl volat o pomoc?

V plastové láhvi se tísnily zelené žabky, namačkané na sebe, a zoufale volaly: „Pomozte nám!“

„Jak jste se tam dostaly?“ blafl Ben. Čumákem postrkoval láhev na břeh.

„Jako malí pulci jsme plavaly dovnitř a ven bez problémů,“ brebentily žabičky. „Ale pak na nás přišel spánek… a když jsme se probudily, byly z nás žabky! Nemůžeme se dostat ven! Umřeme hlady!“

„Dědo! Dědo!“ volal Toník. Vylovil láhev z vody. „Podívej! Žabičky volají o pomoc!“

„Propána!“

**PAUZA:** Co myslíš, že teď udělají? Jak dostanou žabičky z plastové lahve ven?

Děda rychle z kapsy vyndal zavírací nůž, láhev rozřízl a žabky osvobodil.

„Děkujeme!“ volaly a naskákaly zpátky do rybníka.

„To jsem si oddychl,“ štěkl Ben. „Na dědu je spoleh!“

Toník krčil nos jako králík. Zvířata mluví! Ale děda se tvářil, jako by nic neslyšel. Nůž schoval do kapsy.

„Vy lidé jste hrozní!“ zahudraly kachny z rákosí. „Děláte nepořádek v přírodě! To my zvířata se chováme lépe. Jen se podívej kolem sebe.“

Toník se rozhlédl. Spatřil pneumatiku z auta, napůl ponořenou ve vodě, a několik dalších lahví.

„Ach jo,“ povzdychl si děda, jako by kachnám taky rozuměl. „Tohle umí jen lidé…“

„Zavoláme kouzelníka!“ vyhrkl Toník. „Zamává kouzelnou hůlkou a bude to!“

„Kdepak, Tondo, tady žádná kouzla nepomůžou. Dojdeme si pro igelitový pytel a rukavice a ten nepořádek uklidíme.“

„Ale proč?“ zašklebil se Toník. „Já jsem to tady nerozházel!“

„Jestli jsi líný, půjdu sám,“ prohlásil děda.

„Copak tys nikdy do přírody nic nezahodil?“ štěkl posměšně Ben a strčil Toníka čumákem. Toník zčervenal. Vzpomněl si, jak na školním výletě odhodil láhev do příkopu. Dohonil dědu a pak s ním obešel celý rybník. Naplnili dva igelitové pytle odpadky. Odnesli je do kontejneru. Babička je pochválila, a když si umyli ruce, naložila jim na talíř vdolky se smetanou.

„A co já?“ štěkl Ben.

„Babi, co je dneska za den?“ zeptal se Toník.

Babička mrkla do kalendáře na zdi.

„Úterý. Proč?“

**PO DOČTENÍ:**

* Co se vlastně v tomto vyprávění přihodilo? Je v něm něco pohádkového a zároveň i něco skutečného. Pověz, co je co.
* Vyber z příběhu jedno či dvě místa, která se ti líbila nebo pro tebe byla nějak důležitá, namaluj k tomu obrázek a připiš nějakou příhodnou větu.

(Toník si vzpomněl, že i on odhodil něco jen tak do přírody. Stalo se to někdy i tobě? Co si teď o celém příběhu myslíš? Máš teď na konci našeho čtení nějaké své přání? Pověz mi ho. Já ti taky povím svoje přání.)

**Zdroj:** Petra Braunová, miničtení Splněné přání z časopisu Tečka, červen 2020.