## Očkování

Táta vrazil do dveří mého pokoje a zvolal: „Jedeme na výlet!“ Podíval jsem se na něj jak na blázna, protože přece nikam na výlet jezdit nesmíme. „Tohle je ale speciální výlet, říká se tomu očkovací turistika,“ řekl. Tomu se mi nechce věřit. Táta nás chce vážně vzít na očkování, aniž by nám o tom něco řekl dopředu. Prý to tak bude lepší, protože kdyby o tom věděla moje sestra Anežka, nikam nejedeme. Ona se všeho bojí. Rodiče jí řekli, že pojedeme velikonocovat k babičce a ona je takový bezmozek, že tomu fakt uvěřila. Velikonoce jsou až za týden, ale to ona neví, je z generace alfa. A tak jsme nasedli do auta, (mamka si samozřejmě zase málem zapomněla kovidku, jak tomu říká babička) a vyrazili jsme!

Když jsme vystoupili, byla nám strašná zima. Táta nám řekl, že budou stačit mikiny, jenže on je koronatužilec, takže mu zima není nikde. A v tom se to stalo. Když nám to došlo, všichni jsme najednou vykřikli: „Kde je Anežka?!“ Vypadalo to, že když jí došlo, že nejsme u babičky, utíkala pryč od auta a nikdo si toho nevšimnul. Museli jsme ji začít okamžitě hledat, takže jsme se rozdělili. Já jsem šel s mámou směrem na náměstí a táta se šel podívat do nemocnice, kam jsme měli jít na očkování. Říkal jsem si, že máme v rodině asi dva bezmozky, protože Anežka určitě utíkala pryč od nemocnice, když zjistila, že nejedeme k babičce, ale pro vakcínu.

Po pár minutách volání a hledání toho dvojroušce Anežky už byla máma dost nervní a já jsem ji musel uklidňovat. Najednou se před námi objevil nějaký pes. Měl černou krátkou srst, tahal za sebou vodítko a zdálo se mi, že má červené oči. To potom máma musela uklidňovat zase mě. Vtom pes zaštěkal a rozběhl se proti nám. „Pomoc, on nás chce sežrat!!“ zakřičel jsem a utíkal jsem pryč. Když už jsem se ohlížel za mamkou, málem jsem narazil do staré paní. „Jé, vy jste mi přivedli Alíka, to jste hodní. On se mi vyškubnul z ruky, když viděl nějaké psy na druhé straně silnice,“ povídá paní. Pes doběhl k ní a najednou vypadal nějak malý, a když jsem si ho prohlídnul, zjistil jsem, že to je jezevčík! Mě z toho lockdownu už asi hrabe. Už jsem tak dlouho neviděl psa, že jsem normálně utíkal před malým jezevčíkem a v té panice mi připadal velký jak vlčák.

Teď už jsme ale opravdu museli začít s hledáním. Mamka se rozhodla, že zavolá tátovi a, jestli nebude mít nějaké stopy po Anežce, budeme muset zavolat policii. Tak mamka začala volat. Nejdřív to nikdo nebral a potom se konečně ozval tátův hlas: „Našli jste ji?! To je úžasný, jsem tak rád, že je konečně v bezpečí!“ Jenom jsem koukal na maminčin rozrušený obličej a bylo mi jí dost líto, protože musí říct tátovi, že jsme ji vlastně nenašli. Ale pak se na mě mamka podívala takovým omluvným pohledem a strčila mi telefon do ruky. Takže je to na mně. To teda děkuju, mami. „No, víš, tati, … my jsme ji vlastně nenašli,“ zamumlal jsem do telefonu. „Cože? Nerozuměl jsem ti,“ řekl táta. Tak jsem si na chvíli sundal svůj nanorespík a holt jsem zakřičel: „Nenašli jsme ji!“ Na to bylo v telefonu ticho a po chvilce se táta ozval, že tedy budeme asi muset zavolat policii. Mamka tátovi ještě něco zašeptala a položila to. Potom vytočila policii a začala volat. Když policistovi všechno vysvětlila, ozval se z telefonu smích. Jenom jsme se na sebe nevěřícně podívali. „Co si to dovolujete?! Právě se mi ztratilo dítě, na tom není nic k smíchu,“ zakřičela máma na policistu. „Já se Vám moc omlouvám, ale podle vašeho popisu sedí vaše dítě vedle v kanceláři s kolegyní a vypráví pohádku O Červené karkulce.“ Tomu jsem se musel zasmát! Anežku někde odchytila přímo policie a teď sedí na stanici a vypráví jim tam pohádku. Tak jsme tedy zavolali ještě jednou tátovi a pověděli jsme mu, že může chillovat. Mamka mu taky řekla, ať zajede pro Anežku na stanici. Nás potom vyzvedne na náměstí. Když jsme se tedy potkali, mamka Anežku objímala skoro deset minut. Mně to tedy přišlo trochu přehnané na to, že se neviděly asi tři čtvrtě hodiny a v tomhle malém městě se jí stejně nemohlo nic stát. Pak už jsme konečně jeli na to očkování. To už se z toho Anežka nevykroutila, a nakonec to zvládla úplně v pohodě. Vlastně to ani tolik nebolelo, ale prý to bude horší až za pár hodin. Na to se snažím teď nemyslet.

Pak dostal táta zvláštní nápad. Jestli nechceme na oběd! Mysleli jsme, že je všechno zavřené, ale táta při hledání Anežky zjistil, že je tady jedna koronálevna otevřená i v téhle době. Prý bychom to měli za odměnu za to očkování a taky za hledání té nezbednice Anežky. Tak jsme si řekli, že i když se to nemá, jednou si zajdeme na pořádnou svíčkovou s karlovarským knedlíkem.