Ten pohár je náš...

Jedného dňa sa traja chalani: Mišo,Denis a Samo rozhodli, že začnú športovať. Veď ...bolo už na čase,sú na strednej. A čo by to boli za chalani,ktorí by nešportovali?! Boli by len nejaké nuly. Ale rozhodnúť sa, im robilo problém . Mišo chcel hrať hokej,Denis basketball a Samo futbal.Neskôr sa Samo a Denis zhodli na futbale , pretože basketball a futbal sú podobné hry. Mišo nemohol nesúhlasiť. A tak sa na druhý deň išli zapísať na futbal. Najskôr boli tupí ako poleno , ale po čase im začalo dariť. Začali chodiť na amatérske turnaje ,potom sa zlepšovali a nakoniec boli ako profíci.

Raz ich čakal veľký turnaj v Bratislave. Pripravovali sa naň asi dva týždne. Chalani to zvládli raz dva. Hneď prvých 10 minút nastrieľali 3 góly. Tréner bol spokojný, a zápas vyhrali,boli spokojní, netušili ,čo ich neskôr čaká. O tri týždne po veľkom zápase v Bratislave im prišiel list a v ňom stálo:

,, Srdečne chcem zakratulovať celému družstvu za ich šikovnosť a radi by sme vám oznámili, že ste boli vybratí na zápas v Česku-Prahe. Ak by to bolo možné vaše družstvo by hralo s 5. najlepším družstvom na svete.Vopred ďakujem a prosím oznámte , ako ste sa rozhodli." Trénera tento list zarazil a s divným výrazom na tvári sa vybral za chalanmi. Keď vošiel do telocvične , mali práve rozohraté. A keď tréner videl ako im to ide ,že hrajú ako majstri, na tvári sa mu rozžiaril úsmev. Počkal kým dohrajú, potom ich zavolal. Prečítal im list a všetci boli ticho. Nakoniec sa rozhovorili.

-To sme ako dokázali?!

-Sme dobrí, ale pochybujem ,že by sme to zvládli!

- České družstvo ešte nikdy s nikým neprehralo, hrajú ako majstri sveta a my oproti nim hráme len rok!

-To nedokážeme..!, zvyšok potvrdil predchádzajúce slová. Tréner sa na nich pozrel a povedal:

-Chlapci musíte si veriť, ste asi najlepšie družstvo na Slovensku! A vy mi tu chcete tvrdiť, že by stena to nemali?

Chalani z družstva najskôr nesúhlasili, potom sa zamysleli a povedali:

- My sme super, my na to máme, porazime ich, my vyhráme. Tréner sa pousmial ,síce bojazlivým hlasom, ale presvedčene povedal:

-Ideme na to?!

-Áno!!" – vykríkli všetci chlapci z družstva.

Celé štyri týždne vytrvalo a usilovne trénovali. Nastal deň zápasu. Cestou v autobuse došlo k rozhovoru, pri ktorom aj tréner tažko zaváhal. Chlapci si prestali veriť. Vraveli si, že na nich nemajú. Ale tréner zaťal zuby a povedal:

-Sme dobrí, dokážeme, že na to máme!

Keď dorazli do Česka, tréner sa opýtal chlapcov.

-Veríte si?!

-Áno!!!"- znelo jednohlasne.

V šatni sa pripravovali na zápas, keď ich zavolali na ihrisko. Vtedy chalanom stúpol tlak, ale,.. verili si!

Na ihrisku sa začal zápas, ktorý vysielali všetky televízie. Zápas sa eštelenzačal a diváci sa nestačili pozerať, koľko gólov nastrieľali slovenskí chlapci.. Čechom to veľmi nešlo a ich tréner si už búchal tabuľkou po hlave:

-Čo to tí chalani stvárajú?!

Naopak, tréner slovenského družstva bol nadšený a spokojný s ich výkonom. Diváci z Česka si nevedeli otrhnúť oči od tabuľky, stálo na nej:

-Domáci 2 Hostia 6.

Predstavte si, aké to muselo byť pre české družstvo.-Piate najlepšie družstvo na svete! Ach, aká hanba. Keď chýbalo posledných päť minút do konca celého zápasu, české družstvo si dalo oddychový čas. Hráči boli znepokojení, čo im povie tréner... Podišli k nemu a tréner sa rozkričal:

* Čo to robíte, ako to hráte?! Ste piate najlepšie družstvo na svete a tu neviete poraziť týchto chudákov?! , kričal na nich a rozlomi lod jedu tabuľku. Všetci sa nepokojne posadili na lavičku a premýšľali. Slovenský tréner od radosi nehovoril ani slovo, len sa usmieval a s radosťou a nadšením hľadel na svojich chalanov.

Skonči sa hrací time a začali hrať pár sekúnd navyše. Slovenskí chlapci dali posledný víťazný gól. Takéto nadšenie nezažijete ani keby ste chceli. Slovenské družstvo vyhralo ich prvý svetový pohár,to bolo podstatné. S nadšením as dobrým pocitom z hry sa pobrali domov. Samo, Mišo a Denis boli šťastní ako blšky. Tréner prehovoril, až keď došli domov:

-No chlapci a je to tu! Dokázali sme vyhrať, porazili sme lepších a stali sme sa tretím najlepším družstvom na svete. Vyhrali sme svetový pohár. Pre chalanov šťastie a pre družstvo úspech. Takto to pokračovalo rok čo rok, až z nich boli tí najlepší hráči, ktorých na Slovensku poznali.

Tereza Oštromová, 11 rokov

6. ročník

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej

Daxnerova ul. 42

979 01 Rimavská Sobota