**Dovolená u moře**

Den začal krásnými paprsky letního slunce, když Zuzka seděla na pláži se svými rodiči. Byli na dovolené v Egyptě a užívali si teplo, moře, chvíle volna spojené s odpočinkem a pohodu. Akorát ty davy turistů působily rušivě.

Zuzka si na pláži četla svou novou knížku, kterou dostala k Vánocům, ale zatím jí ještě nestihla přečíst. Popravdě si ji nechávala úmyslně na letní dovolenou, protože byla o ztroskotání na pustém ostrově. Po chvíli ji vyrušil mladší bratr Tomáš, který si chtěl jít koupit něco do plážového baru, kam ho rodiče nechtěli pustit samotného. Když se vrátili, napadlo ji, že si půjde zaplavat do moře, protože ve frontě u baru na ni pražilo sluníčko. Pobřeží bylo obklopeno skálami a moře se lesklo v nejrůznějších odstínech modré. Když měla Zuzka vodu po kolena, všimla si něčeho lesklého pod hladinou. Nejprve se lekla, že je to medúza, ale po chvíli zkoumání si uvědomila, že se jedná o igelitový pytlík, který se ve vodě vznášel jako větrem unášený balón. Napadlo ji, že ho do moře zavál vítr. Vylovila ho z moře a vyhodila do koše.

Když se vrátila k místu, kde pytlík našla, zjistila, že o kousek dál leží na dně plastová láhev. Bylo jí to divné a přemýšlela, kdo to mohl udělat. Začala se kolem sebe rozhlížet a zjistila, že nedaleko je další kus průhledné láhve. Napadlo ji, že by to mohli být nějací nezodpovědní turisté. Pátravým pohledem zkoumala pláž, jestli neuvidí někoho, kdo odpadky do moře vyhazuje. Zkoušela s někým navázat oční kontakt nebo někoho alespoň přilákat pohledem, aby se na ní podíval, ale nic podezřelého nespatřila. Proto se rozhodla přijít na to, odkud se odpadky berou. Vlezla do moře, které bylo krásně teplé, ale zároveň příjemně osvěžující, protože jí kolem nohou protékal studený proud. Plavala kolem dokola, ale nikde nic neviděla. Asi po půlhodině plavání byla už unavená, a tak se vrátila zpátky na pláž.

Po chvíli přemýšlení jí napadlo, že by mohla mít větší štěstí pod hladinou. Proto si vzala šnorchl a potápěčské brýle a šla zpátky k místu, kde našla odpadky.

Mamka se Zuzky zeptala: „Kam jdeš?“

„Jdu se potápět,“ odpověděla Zuzka.

„Vždyť ses nikdy potápět nechtěla,“ podivila se maminka.

„No, to víš všechno je jednou poprvé,“ vykřikla vesele Zuzka.

Mamka se jen usmála a zavolala na ni, aby byla opatrná. Zuzka se otočila, něco v rychlosti souhlasně zahalekala a běžela k vodě. Bála se, co jí pod hladinou čeká a doufala, že na ní z kouta nevybafne nějaký velký bílý žralok s ostrými zuby. Viděla to totiž v televizi. Když se potopila pod hladinu moře, byla zaskočena, jak je podvodní svět barevný. Úplně ji to uchvátilo, všechny ty ryby, sasanky a korály, co nádherně a pestrobarevně zářily pod hladinou. Přemýšlela, proč se jen nechtěla potápět dřív. Podvodní krajina, kterou právě uviděla, vypadala jako začarovaný les v pohádkovém světě. Naprosto jí okouzlila a měla pocit jako by se stala mořskou pannou. Když úplně zapomněla, z jakého důvodu se začala potápět, tak její pohled upoutala stará plechovka ležící mezi korály, která působila jak ošklivá bradavice na nose staré čarodějnice.

To ji vytrhlo z krásného snu a její pozornost se opět zaměřila na její původní plán. Najednou v dálce zahlédla podlouhlou tmavou věc, která připomínala hada. Hlavou se jí honily nejrůznější obavy, třeba, že to bude mořský jedovatý had nebo veliký mořský koník, co jí chce sežrat. Pak ale přestala fantazírovat a odhodlala se k věci plavat blíž. Její srdce začalo bušit rychleji a žaludek se svíral. Měla stejný pocit jako když čekala na výsledky přijímacích zkoušek, které psala letos v dubnu. Ten pocit už nikdy nechtěla zažít. Když doplavala k věci, tak zjistila, že se jedná o starou hadici. Zuzka byla zklamaná, protože si myslela, že by to mohl být třeba rejnok, na kterého se ráda dívá v televizi, hlavně na mantu. Rozhodla se pokračovat v hledání, když najednou zaslechla z dálky nějaké hlasy. Vynořila se, aby zjistila, co se děje. Byli to rodiče a volali, aby šla už z vody ven. Nechápala proč, ale pak zjistila, že slunce už skoro zapadá. Úplně ztratila pojem o čase.

Slíbila si, že to druhý den zkusí znovu, a že se nevzdá. Rodičům o svém plánu neřekla, aby jí to nerozmlouvali nebo hůř, aby jí to nezakázali. Na druhou stranu ji napadlo, že by ji mohli pomoct, to ale rovnou zavrhla, protože by jí mohli zdržovat a na to neměla čas. Své malé tajemství si tedy nechala pro sebe.

Hned další den, co Zuzka a její rodina přišli na pláž, se rozeběhla se šnorchlem a brýlemi k moři.

„Počkej!“ vykřikl bratr.

Zuzka se zastavila a otočila: „Co je?“

„Můžu jít s tebou?“ zeptal se Tomáš.

Zuzka neměla srdce ho odbýt, a proto mu řekla: „Jasně, pojď. Ale rychle!“

Měla přeci plán, který nepočká, ale uvědomila si, že se chvíli Tomáškovi věnovat může. Ten nezaváhal a okamžitě k ní přiběhl a společně se vydali směrem k moři. Házeli si s míčem a když je to přestalo bavit, pozorovali malé rybičky kousek od břehu. Tomáškovi se nejvíc líbily modré rybičky, které mu připomínaly rybku Dory z jeho oblíbené pohádky „Hledá se Nemo“. Přesto se Zuzky myšlenky neustále vracely k jejímu tajemství, ke kterému se snažila co nejrychleji vrátit. Když Tomáš navrhl, že si budou stavět hrady z písku, tak to Zuzka už nevydržela a řekla mu, že až později.

Rozeběhla se nadšeně k moři a plavala k místu, kde včera skončila s pátráním. Jakmile k němu připlavala, potopila se pod hladinu a stejně jako předešlý den, ji uchvátila nádhera korálového útesu. Po chvíli pátrání si všimla, že se rybky chovají jinak než předchozí den. Plavaly totiž téměř všechny jedním směrem. To Zuzce nedalo a plavala za nimi. Měla pocit, že je jednou z nich a že k nim patří. Připadalo jí, jako kdyby měly všechny sraz v určitou dobu na jednom místě. Zjistila, že míří k podivnému předmětu na dně moře, ze kterého se vyklubala roura napůl uvězněná v písku. Rybky kolem ní nedočkavě kroužily jako by na něco čekaly. Najednou roura začala cosi chrlit. Po chvilce Zuzka zjistila, že jsou to zbytky jídel a několik plastových odpadků. Vypadalo to jako když sopka vyvrhne lávu vysoko nad kráter. Rybky začaly zběsile kroužit kolem a uždibovat kousky potravy.

„To snad není možný!“ pomyslela si Zuzka a všechno jí v tu chvíli došlo.

 Vynořila se nad hladinu a nejvyšší možnou rychlostí, kterou dokázala plavat, mířila ke břehu, kde všechno vysvětlila rodičům. Pověděla jim, že našla odpadky i jinde v moři v blízkosti pláže. Tatínek si nejdříve myslel, že tak trochu přehání, ale když Zuzka dál hučela, rozhodl se, že se půjde přesvědčit. Řekl jí, ať mu ukáže, kde rouru na dně našla. Když doplavali na místo, přesvědčil se tatínek, že Zuzka ani trochu nepřeháněla. Naopak se zdálo, že situace je ve skutečnosti ještě horší, než si myslel. Když se vrátili zpátky na pláž, tak se rodiče se Zuzkou domluvili, že se pokusí zjistit, kdo do moře vypouští odpadky.

Maminka zavolala na Tomáška, který si hrál na pláži s pískem a u toho popíjel svůj jablečný džus, a vydali se na recepci hotelu, ve kterém byli ubytováni. Tam se maminka zeptala recepční anglicky:

„Dobrý den. Můžeme se na něco zeptat? Zjistili jsme, že někdo vypouští kousek od pláže do moře odpadky. Nevíte, kdo by to mohl být?“

Recepční se na maminku podívala nechápavě a zavolala na někoho do kanceláře za recepcí. Z kanceláře vyšel vysoký pán s prošedivělými vlasy a zeptal se anglicky s čím může pomoct. Když mu maminka zopakovala otázku, odpověděl zvláštním tónem:

„Nevím, co máte konkrétně na mysli.“

„Myslím tu rouru, která ústí v moři!“ nedala se maminka.

„Aha, už vím, co myslíte, to je roura, kterou se vypouští zbytky jídel.“

„Nejen zbytky jídel, ale taky plastové odpadky,“ dodala vážným hlasem maminka.

„To není možné. Musí to být z jiného hotelu.“

„A z kolika hotelů se tímto způsobem vypouští zbytky jídel?“ zeptal se tatínek.

„Kromě nás, ještě ze dvou vedlejších hotelů. Ale vždyť o nic nejde, jedná se přeci jen o pár plastů, které se v moři stejně ztratí.“

Rodiče se po sobě nechápavě podívali a maminka se zeptala, jestli to myslí vážně. Na to pán odpověděl s mírným úsměvem:

„Ano, myslím, tady to tolik neřešíme, **tady v moři je přeci místa dost.**“

Rodiče se pak už nezmohli na žádnou další odpověď a potom, co se s pánem rozloučili, se vydali i s dětmi na pokoj. Zuzka celá nedočkavá po cestě vyzvídala, co rodiče zjistili, protože až tak úplně anglicky nerozuměla. Když došli na pokoj, tak jí rodiče vše vysvětlili. Zuzka tomu vůbec nerozuměla, jak je možné, že s tím nikdo nechce nic dělat. Tatínek jí vysvětlil, že bohužel v Egyptě tolik sběr odpadků a jeho likvidaci neřeší. Zuzku to naštvalo, protože si nedokázala představit, že by někomu mohlo být jedno, že se tak krásná podmořská krajina znečišťuje. Rozuměla ale tomu, co se jí tatínek snažil vysvětlit, protože sama viděla, že ve městě na ulici byl velký nepořádek nejen kolem popelnic, ale odpadky se válely i volně na ulici. Maminka, když viděla, jak o tom Zuzka přemýšlí a jak jí to trápí, řekla jí, že tady s tím sice nic nenadělají, ale že může pomoct s ochranou přírody kolem jejich města v Čechách. Může pomáhat třeba tím, že bude sbírat odpadky kolem cest, řek a v lese. Zuzku to nadchlo a slíbila si, že hned po návratu domů zjistí, co by mohla pro ochranu přírody udělat víc.

autorka: Karolína Zálišová

L1. kategorie