**Alžběta Kadlecová - Varování**

Zdravé životní prostředí... Co to znamená? Každý si představí něco jiného. Čisté ulice, čistý vzduch, průzračně čistou vodu v řekách a potocích nebo třeba Zemi bez odpadků. Já si myslím, že správné životní prostředí nastane, až člověk bude žít v harmonii s přírodou. Mám pocit, že zatím se snaží pouze příroda. Člověk zůstává pozadu, jako by nestál o toto přátelství. Pro puberťáky je hrozná legrace vyhodit do lesa pytlík od brambůrek, ale jak dlouho se z toho bude příroda vzpamatovávat, na to už nemyslí. Naštěstí se najde pár dobrovolníků, kteří každou sobotu uklízejí lesy, louky a ulice, ale nepořádku, který jsme na své matičce způsobili, nenapraví pouze jeden sobotní úklid.

Je sobota, 9 hodin ráno. Počasí ideální na to, aby člověk zůstal v posteli, uvařil si čaj a skryt pod peřinou přežil celý deštivý den. Ema však měla jiné plány. Spolu s kroužkem ekologů se chystala vyčistit další kus řeky od nepořádku. Dožvýkala poslední kus chleba, spláchla ho kakaem a šupla do puntíkových holinek. Maminka ji starostlivě zabalila do pláštěnky a se slovy „Brzy se vrať“ se s ní rozloučila. Ema utíkala. Už zase šla pozdě. Voda lítala všude kolem ní a silný vítr si hrál s Eminou kapucou. Dorazila na místo. „Uf, nejsem poslední,“ zamumlala a přitáhla si pláštěnku blíž k sobě. Najednou byla tma. „Báro!“ vyhrkla naoko nazlobeně a sundala kamarádčiny ruce ze svých očí. S Bárou se znaly už odmalička. A posledních sedm let spolu každou sobotu tvořily dvojici. A to už přijela velká dodávka. Vyskočil z ní kudrnatý chlapík a s úsměvem pronesl svůj oblíbený citát od jistého Bacona Francise: „Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí. Tak na to myslete, rozeberte si pytle a alou do práce.“ Každé dvojici přidělil vyznačený kus, který během tří hodin měla na práci uklidit. Emina a Barčina část byla jedna z těch nejhorších. To holky neodradilo. Sbíraly papírky, láhve, pytlíky, víčka, staré hrnce a nic je nezastavilo. Bojovaly přece za přírodu. „Pojď mi pomoc! Tady je něco kovového a nejde to vytáhnout.“ prosila Barča. Děvčata zabrala a z mělkého potoka vytáhla docela obyčejnou malou truhličku. Ema ji motyčkou lehce otevřela. Obě vyvalily oči. Z truhly se linula modrá záře, obtočila se kolem Emy a Báry a stáhla je dovnitř. Víko se zavřelo.

Holky se ocitly na jiné planetě. Ale co to bylo za planetu? Všechno bylo zničené. Všude odpadky. Žádné lesy a louky a řeky ani zvířata. Lidi ječeli. „Promiňte, ale na jaké planetě jsme se to ocitly?“ oslovila Barča vyděšeného pána. „Jste přece na Zemi, na naší planetě. Nebo to alespoň byla naše planeta. Všechno jsme zničili a příroda už nám neodpustila. Vzdala boj s námi a my jsme v koncích. Bez lesů nemůžeme žít.“ zaúpěl. „Promiňte, ale v kterém jsme roku?“ Pán se nechápavě podíval. „No přece v roce 2065. Je 7. května,“podíval se na hodinky. „10:35 ráno. Hele, kdo vy vůbec jste?“ Děvčata na nic nečekala a rozběhla se pryč. Všude bylo jen zoufalství a smrt. Ema vyjekla a vtom se vzbudila.

Maminka seděla vedle ní a utěšovala ji. „Neboj se, byl to jen zlý sen. Pojď, mám pro tebe nachystanou snídani na posilněnou. Viděla jsi, jak tam dneska prší? A ty jdeš zachraňovat planetu. Jsem na tebe pyšná. broučku.“ Políbila ji na čelo a opustila pokoj. Ema byla rozhodnutá. Pro záchranu planety nestačí jen jednou týdně chodit uklízet. Chce to něco víc. Zasvětí svůj život boji za správné životní prostředí. „Nechceme přece dopadnout jak v tom snu.“ řekla nahlas
a s odhodláním odhodila peřinu a vyšla vstříc novému dni.