1. Úkol

TVŮRČÍ VELIKONOČNÍ PSANÍ

Alžběta Pilková

„Lottko!“ zakřičí její maminka. „Už je snídaně, pojď sem dolů.“ zase křičí maminka. „Jo, už jdu.“ zakřičí zpátky Lottka. A Lottka se zhoupne po větvi stromů a v ruce drží palmové listy. „No, to ti to trvalo.“ řekl tatínek. „Máš ty listy?“ zeptá se a maminka ji podá chleba se sýrem. „To víš, že jo, mami.“ odpoví. „Natrhala jsi je i Edíkovi? Vždyť víš, že je má moc rád do průvodu.“ „Ať si je natrhá sám.“ řekne Lottka. „Jak by mohl, vždyť má tři roky!“ odpoví jednohlasně maminka i tatínek. „Vždyť víš, jak to dopadlo minule, když si mu odmítala natrhat listí! Zakázali jsme mu lézt na strom. Protože se pořádně odřel. Ne, snad?“ „Ano.“ Lottka odpoví. „Počmáral všechen nábytek a vytrhal ze zahrádky všechny babyky.“ řekl tatínek. „A dnes je to velmi drahé koupit nový lak.“ řekl tatínek a Lottka taky, ale pochmurněji. „No tak mu to natrhám, když už to je ten obličej.“ „Obyčej!“ zavolá na ni, jak odchází tatínek.

 Lottka zabouchne dveře a vyšvihne se hbitě na strom. Natrhá pár větví a pak si všimne Anety, své nejlepší kamarádky. A zavolá na ni. „Anet, vidíš mě? Jsem na stromě!“ Anet se rychle otočí, podívá se na palmu a uvidí ji. „Ano, už tě vidím, ty trháš listy na průvod? Já už je mám natrhané od Štěpánka letos, jemu je už patnáct.“ „No, já je už mám taky natrhané, jen je teď musím trhat pro Edu, on je totiž ještě na lezení po stromech moc malý.“ „Aha.“ řekne Anet a přeleze plot. A najednou zakřičí „ Ááá.“ A spadne do jemné byliny. „Jsi v pohodě?“ zeptá se Lottka a seskočí ze stromu. „Já už vím, čeho ses lekla Orla. Že je to tak? „Ano.“ Odpoví stydlivě Aneta. „ Oni tady jenom hledají potravu. A jde jim to, protože jsou o hodně bystřejší než my. „Aha.“ odpoví Anet a zvedne se. „My se dnes průvodu neúčastníme, protože jedeme za babičkou do Přibyslavi.“ „Cože? To je škoda.“ řekne Lottka. A já si myslela, že se toho obličeje musí zúčastnit všichni.“ řekne smutně Lottka. A vtom vyjde tatínek a opraví Lottku: “Nechtěla jsi říci - obyčeje?“ „Ano!“ A všichni se zasmějí.