**Prostě kecka!**
Kryštof Kintr, ZŠ Kunštát, 14 let

„Au, to mi ještě scházelo!“ Něco mě praštilo po hlavě a plesklo vedle mě na chodník. Vidím botu… nebo spíš bývalou botu: odřená, sežvýkaná, vpředu se otvírá „žralok“, vzadu díra. No prostě důkladně použitá. „Boto pitomá!“ Houknu na ni nevlídně. Bota vyplázla jazyk a povídá: „Co si to dovoluješ? Já nejsem pitomá, ale slavná!“ „Jak to že mluvíš?“ ptám se zmateně. „Snad to pochopíš, když Ti prozradím celé své slavné jméno – jsem Adriana Cypriána Kunhuta Mahulena Liběna Zita Baťa von Adidas!“ a teď čeká, jak se budu rozplývat obdivem a úctou. Místo toho opáčím: „Že jsem o tobě nikdy neslyšel, když jsi tak slavná?“ „Právě teď uslyšíš“, nedala se bota vyvést z míry mou skeptickou otázkou. „Nejdřív jsem prosím proslula tím, že mě přejelo kolo a já to přežila, a taková fraktura tkaničky není vůbec lehké zranění. Div jsem si nepřekousla jazyk!“ V duchu jsem se nad tím pousmál a řekl prostě: „Hm, a co bylo dál?“ „Taky mě přejelo auto!“ vykulila na mě díry od tkaniček bota a čekala, jak budu ohromený. „Zaryla jsem se do bláta pět centimetrů hluboko a muselo mě vykopávat šest hasičů! Můžeš se podívat sám, dodneška tam je můj obtisk!“ „Že ona ta bota kecá?“ napadlo mě, ale byl jsem zvědavý, co bude říkat dál, a tak jsem ji „horlivě“ pobídl: „Hm, ahá, a dál?“ „A do třetice to byl vlak! To bylo nejhorší, byla jsem skoro na půlky. Pan zvěrolékař mě lepil a zašíval dva dny.“ Tak teď mě napadlo, že je ta bota vážně na palici, přece není zvíře a potřebovala by spíš ševce, ne? Vrtalo mi to hlavou, ale chtěl jsem vědět, co ještě přidá: „To je všechno zajímavé, ale nic slavného v tom nevidím?“ Botu to viditelně naštvalo – zkroutila se, nadzvedla a pleskla podrážkou o chodník. Pak se zhluboka nadechla a zřejmě se rozhodla vyhodit největší trumf. Rychle vychrlila: „Když mě Pitulník uviděl, zloději nemohli vykrást, protože si všiml!“ a spokojeně sklapla svého „žraloka“. Touhle nesmyslnou větou mě dostala, teď mě to vážně začalo zajímat: „Počkej, počkej, nezačínej z prostředka. Řekni mi to pomalu, od začátku!“ Bota - spokojená, že teď má moji plnou pozornost – si vzápětí poručila: „Postav mě támhle na ten hezký domeček.“ Byl to nejbližší odpadkový koš se stříškou. A odtud spustila: „Patřila jsem panu Pitulníkovi. Měl odjet na dovolenou, balil se, v průvanu sušil prádlo a vítr mu přibouchl okno. Sklo se vysypalo až na ulici. On nic neslyšel, byl v koupelně a zpíval si ve sprše. No a právě rozbitým oknem by k nám určitě vlezli zloději, to dá rozum! Takže já jsem pana Pitulníka před vykradením zachránila.“ Skončila a vypadala důležitě, zato já nechápal: „To teda nevím, jak? Prostě jsi mu to řekla?“ „Ne, ne, to by nešlo, ten by si určitě myslel, že se zbláznil a trpí samomluvou. Vymyslela jsem to moc mazaně: při balení kufrů jsem se mu všude pletla. Když mě našel, odnesl mě do předsíně, ale já se za jeho zády vrátila! Nakonec se asi po osmé naštval tak, že mě prohodil oknem… A to bylo to pravé! Přitom si všiml, že je jedna okenní tabule rozbitá, tak ji nechal zasklít a velmi mě chválil a blahořečil mi. Doběhl pro mne ven, nesl mě zpátky, hladil mne a přemýšlel, jakou dostanu odměnu. Jenže já jsem velice skromná, odešla jsem znovu oknem, abych ten zlatý podpatek nedostala.“ Skončila bota svůj projev a významně na mě vypoulila díru vzadu na patě. Čekala, co na to řeknu a jak její hrdinství ocením. Upřímně řečeno - spolkl jsem jí to i s navijákem. Chtěl jsem volat „hurá“, shánět zlatou medaili a skládat oslavnou báseň… Ale vtom se z okna nade mnou ozval rozzlobený hlas: „Kam spadl ten obnošený škrpál, co jsem ho vyhodil oknem a netrefil se ani do popelnice?“ hulákal pan Pitulník a divoce se rozhlížel.

Tak takhle je to! To jsem se nechal doběhnout! Není to hrdinka, neodešla dobrovolně a skromně. Je vyhozená! Napálila mě obyčejná rozdrbaná kecka… na odpadkovém koši: „Ty křusko užvaněná, ty nejsi slavná, ale prolhaná!“ došla mi trpělivost. Ženu se k ní, abych ji shodil z koše a nakopnul. Ale kecka na nic nečeká, smekne se z koše, hupne dolů a málem spáchá sebevraždu utopením v louži. Ještě že tam bylo mělko. Nakopl bych ji s chutí i tak, to mi věřte, ale nestihl jsem to. Jak si trochu oklepala bahno, odpleskala ulicí pryč, jako by jí hořelo za podrážkou…

Kde je teď, nevím. Asi balamutí nějakou další oběť svými výmysly. Ale pokud byste ji našli, dejte mi vědět. Mám s ní nevyřízené účty…