**Knížní drby**

 „Tak pánové a dámy, už je to přesně 536 dní, co na mě ten lump ani nesáhl!“, nadává jedna šesti set stránková encyklopedie u Tomáše v knihovně. „ On si pořád lítá po venku, večer přijde, sedne k počítači, či k televizi, a že by si všiml nějaké odborné, krásně ilustrované knížky, to ne! A pak jenom slyším, že donese ze školy pětku, když on ani mé drahé kolegyně učebnice neotevře!“

„To máte ještě dobrý, to mě už neotevřel 653 dni a to nejsem nějaká nezajímavá encyklopedie, ale nádherná detektivka!“, povídá jedno knížka Sherloka Holmse.

On vlastně Tomáš poslední dobou vůbec nečte, a tak jeho knížky chátrají a nemají nic jiného na práci než „drbat“ svého majitele.

„Tak mě sice četl dokonce 4x, ale já mám daleko lepší příběh než vy, taky jsem byl bestseller a mám i svůj film, a Tomáš ke mně zase brzy vrátí.“ spíš pro sebe než k druhým promluvil 2. díl Harryho Pottera.

„Herouši, zas až tak tě nemiloval!“ ozval se Pán prstenů. „Mě četl vícekrát než tebe a u mě se i usmíval.“

Nějak takto se ty knihy u Tomáše v knihovně den ode dne hádaly a pošťuchovaly. Ještě štěstí, že je Tomáš neslyšel, protože by to slyšel nerad.

V červnu skončila škola a v červenci se stalo něco úžasného. Tomáš přišel do pokoje a začal si prohlížet knížky v knihovně. „Já jsem vám říkal, že se ke mně vrátí,“ volal Harry Potter, ale to nevěděl, co bude dál. Tomáš totiž záhy donesl tři krabice a Harryho dal do jedné z nich.

V tu chvíli vypuklo všeobecné zděšení: „Co budeme dělat!“ volal, teď už ne tak statečný Pán prstenů. „Já nechci do sběru.“

„On už nás nechce!“ ozvala se sklesle dr. Watson.

.„Počkejte, neplašte“, zařvala encyklopedie, „Kdybyste si přečetli text na krabicích, zjistili byste, že nikdo z nás do sběru nejde!“

Teď ji teprve začali všichni číst. Na první krabici stálo „ MOJE“, takže kdo bude v ní, ten zde zůstane, na druhé bylo napsáno „PŮDA“ a na třetí… Nikdo to neuměl přečíst a hysterie byla zpátky.

„Co, co je na té třetí krabici? Tak honem odpověz!“ řvali jedna přes druhou. Až encyklopedie potichu zakoktala: „SESTŘENICE“. Všichni začali jančit, nikdo nechtěl k cizímu, protože se báli, že je třeba spálí, nebo vyhodí, nebo dokonce i zničí. Tomáš pokračoval s třízením, a nakonec nejplnější byla krabice „SESTŘENICE“, kde měli jet všechny díly Harryho Pottera, Pán prstenů. Sherlock Holmes i encyklopedie a spousta dalších knih.

Tomáš tuto krabici naložil do auta a vezl k sestřence Monice. Cesta se zdála nekonečná. V autě žádná knížka neřekla ani slovo, každý se bál a přemýšlel, co je čeká. Když dorazili na místo, Tomáš předal knížky usměvavé dívence s drobnýma živýma očima a brejličkami, své sestřence Monice. Ta okamžitě běžela k sobě do pokoje, aby si mohla knížky prohlédnout a uložit do své knihovny. Knížky se strachovaly, že se jí nebudou líbit, přece jen už měli pozohýbané stránky a poškozené vazby. Monika si je všechny uložila do knihovny a už ten večer začala číst Sherlocka Holmese.

Do měsíce měla všechny knihy od Tomáše přečtené a vracela se k nim. Teď už si nestěžovaly na majitelku, ale na to, že mají stále a stále méně místa, poněvadž naše čtenářka neměla jediného bratrance a knihovna se plnila neustále novými krásnými knížkami.

Tereza Rymanová

8.A

ZŠ a MŠ Slavkov