**Dýně pro všechny**

**Začátek povídky RR O'Neilla**

**Jak to všechno dopadlo? Co se s dýní stalo?**

**Vyhrají děti soutěž? Pomůže jim někdo?**

**Dokončete povídku podle své představy.**

Priya a Tomáš byli kamarádi a sousedé; bydleli jen kousíček od sebe. ,,Tak blízko, že se mohou chytit za ruce a nevystrčit při tom nos z pokojíčku," smála se často Priyina maminka.

I když stály jejich paneláky tak blízko sebe, každý byl zcela odlišný. Priyin, Jupiter, byl plný rodin s dětmi, odevšad se ozývalo brebentění a radostné výkřiky. I Priyina rodinka byla také hlučná a početná: táta, maminka, babička, 3 bráchové a ségry, díky těm všem bylo v bytě neustále rušno, ale přesně tak to Priya měla ráda.

Priya s Tomášem si často četli nebo se dívali na televizní pořady o dětech, které měly z okna pokojíku výhled na rozzářená, rušná města, parky nebo dokonce lány polí. Oni sami ale mohli koukat jen na zdi sousedního bytu a pak dolů, do hloubky pod nimi, na kousíček udusané hlíny.

Tom bydlel v Saturnu, paneláku, který obývali spíše starší lidé. Byl snad jediným dítě v celém domě. Měl veliký byt, ve kterém bydlel pouze se svým dědečkem. Občas k nim zabrousil nějaký kluk nebo holka, když šli navštívit své prarodiče, ale ti toho moc nenamluvili.

Bytů v domě bylo celkem deset; jeden v přízemí, tam bydlela paní správcová Paula, a potom další tři v každém patře. (Byt dědečka Jacka měl číslo 9 ve třetím patře, hned vedle manželů Schwartzových v čísle 8 a paní Charnleyové v čísle 10.) O patro níže v sedmičce bydlela paní Marigoldová, manželé Bostonovi na šestce a pan Davis v pětce. Patro pod nimi obýval pan Granowski s číslem 4, číslo 3 měli pan a paní Husseinovi a číslo 2 paní Rainfordová.

Tomáš s dědou Jackem se do domu přistěhovali teprve nedávno. Priya je začala seznamovat hned s tímhle, hned s tamtím a taky je prováděla po okolí. Spoluobyvatele Saturnu ale Tom poznával sám a vždy, když se od nich dozvěděl něco nového, řekl o tom Priye.

Paní Charnleyová představila Toma a jeho dědu všem jejich novým sousedům. Tom se moc těšil k paní Rainfordové, protože věděl, že má papouška, ale nakonec byl zklamaný, protože v bytě byla tma a ani paní Rainfordová ani papoušek nevypadali příliš zajímavě. Očekával, že papoušek bude alespoň mluvit, ale paní Charnleyová mu vysvětlila, že pták sice mluvil, ale v posledních letech nějak přestal a teď jen tiše sedí na bidýlku.

Jednou, když šli Priya a Tomáš do školy, všimli si na stěnách plakátů s obrázky dýní.

V hodině jim pak paní učitelka Madoonová nadšeně oznámila, že se bude konat každoroční soutěž v pěstování dýní. "Do dvojice dostanete květináč se sazeničkou. Stačí, když se o ni budete starat podle návodu a uvidíte, jak vám pěkně poroste. Dvojice, která vypěstuje největší dýni, vyhraje cenu - Dýňovou trofej. "

"Do dvojice?" podivil se Tom.

"No jasně! Kdyby jeden z nás třeba odjel někam na dovolenou, ten druhý se tu bude moct o rostlinku starat," odpověděla Priya.

Tomáše soutěž nadchla. Nikdy předtím žádnou dýňovou sazeničku neměl. "Postarám se o tu rostlinu lépe než o všechno doteď! Pak bychom mohli vyhrát, co myslíš?"

Priya se zašklebila: "Nedělej si příliš velké naděje, dýně patří na zahradu, nám v bytě moc neporoste. Určitě to bude príma zábava i tak, ale jen pak nebuď zklamaný, až to nevyjde."

Společně se rozhodli nechat rostlinku u Toma doma, protože na jeho balkon svítilo víc slunce než na Priyin. "Můžeš ji tu nechat přes den a až se v noci ochladí, přeneseš jí dovnitř," řekl mu děda, ukazuje na polici u zdi.

Tom se podíval do Priyina bytu a zamával na celou její rodinu. Ti se smáli se a radostně gestikulovali, když rostlinku spatřili.

Tomáš o dýni řekl i svým sousedům a ptal se, jestli by se na ni chtěli jít podívat, ale nikdo z nich nechtěl. "Tak kdyby se vám zachtělo, až půjdete ven, můžete se kouknout; je na balkoně," řekl jim, ale nikdo z nich moc často ven nechodil.

Tomáš a Priya se o rostlinu nadále starali a dlouhé chvíle nadšeně diskutovali se svými spolužáky o tom, jak roste. Pokaždé, když se Tom po škole vracel domů, nemohl se dočkat, až uvidí svou Dýni.

Byl krásný slunečný den a Tom cestou domů ze školy vesele poskakoval. Těšil se, sazenička určitě znovu vyrostla. Děda stál jako obvykle ve dveřích bytu. Tentokrát se ale neusmíval. Tomáš hned věděl, že je zle. "Tome, musím ti něco říct... ta tvoje dýně - je pryč. Přiletěl holub a srazil ji křídlem, celý květináč spadl z balkonu. Byl jsem se podívat i dole, ale někam zmizela, asi už ji někdo mezitím stihl uklidit."

Tomáš se rozplakal, což podle dědy nevadí, měl na to právo. Oba spěchali dolů, aby se ujistili, zda je dýně opravdu a nenávratně pryč. Jakmile Priya zjistila, co se stalo, hned se k nim přidala a hledala s nimi. Ačkoli byla také smutná, pokusila se Tomáše povzbudit: "Třeba nám dají ve škole novou. "

Když se sousedé dozvěděli o zmizelé rostlině, bylo jim dětí velmi líto.