POSLÁNÍ

„Holky, holky, poslouchejte!“ Nemohla jsem to vydržet a chtěla jsem co nejrychleji tu velkou novinu oznámit svým kamarádkám. „No, co je tak důležitého, že nás musíš budit, sotva stihneme usnout,“ ozvala se z rohu Babička. A už se začaly probouzet i ostatní. Bylo nás tu mnoho. Mladé i staré, se zkušenostmi i bez nich. Ale já jsem nejnovější. „Tak povídej, jsme hrozně zvědavé!“ Ze všech stran na mě zírala malá očka. „No dobrá: jsem tu jenom tři dny a už si mě někdo rezervoval!“ „Tak to blahopřejeme, Toulko!“ usmáli se Pejsek s Kočičkou. „To je toho,“ zabručel Stoletý stařík, „když jsem byl nový, taky o mě byl ohromný zájem.“ „Už se nemůžu dočkat, až se vydám do světa,“ vydechla jsem. „Venku je krásně!“ zasnila se Nataša. „Třeba u moře!“ vykřikl Viking Vike. „Nebo v lese!“ zamávala vesele svým košíčkem Karkulka. „Zato já jsem si užil – v prachu pod postelí,“ postěžoval si Český Honza. „A já jsem byla založená ponožkou,“ hlesl kdosi. „Já jsem spadl do bazénu!“, upozornil Detektiv Sventon.

„Mám se tedy bát?“ znejistěla jsem. „Nepřehánějte, zbytečně Toulku lekáte,“ zarazila debatu Babička a obrátila se ke mně: „Neboj se, na každého z nás někdo čeká. Všechno dobře dopadne, a ty mi pak o tom budeš vyprávět…“

Anna přidala do kroku. Před chvílí vystoupila z tramvaje. Spěchá. Batůžek jí poskakuje na zádech. Odpolední slunce osvětluje starou čtvrť malých domků. Patník na rohu ulice doslova přeletěla. Už tiskne kliku známých červených vrátek. Už je uvnitř, spěšně se zouvá a nedočkavě volá: „Ahoj dědo, tak jsem tady!“ hrne se do pokoje k dědečkovi. Ke svému milovanému dědečkovi, kterého má tak ráda. Od mala jí vyprávěl veselé příběhy, pohádky, četl knížky. Teď je ale nemocný, musí ležet, občas bývá smutný. Anna ho často navštěvuje. „No nazdar, ty divochu, nepřeraz se!“ usmívá se děda ze své postele, „už jsem si myslel, že ses zapomněla ve škole. Budeš mi zase číst, Aničko?“ Dívka přikyvuje a usilovně prohledává svůj školní batoh: „Dneska jsem byla v knihovně, dědo. Mám pro tebe překvapení!“ a usedá na kraj dědečkovy postele. S vážnou tváří otevírá tvrdé bílé desky, papír voní novotou, začíná číst: „Petr Hora–Hořejš, Toulky českou minulostí, díl třináctý...“ Dědeček poslouchá Annin melodický hlas. On a jeho vnučka zažijí radost ze společného čtení nové knížky ještě mnohokrát...

„Ach Babičko, to bylo tak krásné, když mě poprvé četli... To byl báječný pocit... Šla mi z toho hlava kolem, jak si ti dva rozuměli! Měla jste úplnou pravdu. Jsem ráda zpátky mezi vámi, v knihovně, ale už se těším, až si mě zase někdo vypůjčí,“ svěřila jsem se. Na to slavná Babička Boženy Němcové neřekla nic. Jen se tiše usmívala.