Příběh na soutěž do školy Žofie Šimonová 4.C

**NEJKRÁSNĚJŠÍ VZPOMÍNKA**

Byl jednou jeden zdatný, bystrý a zručný indiánský lovec, který přinesl z každého lovu, alespoň jeden úlovek. Ten lovec se jmenoval Hašůny a užíval si ve své indiánské vesnici kmene Orajů se svou ženou Kéjou a se svými třemi dětmi Šaňou, Erou a Váou. Uplynulo celé jaro i léto a kousek podzimu, a když už se chystala zima, tak lovci vyrazili jako obvykle na lov, aby měli dost zásob na zimu. Chodili na něj každý den, ale vždy se vrátili s prázdnou. Když už začínala zima a všechna zvířata se uchýlila k zimnímu spánku, Nasů, náčelník kmene Orajů se zvedl a zařval: „Kdyby stáda bizonů se ještě po lukách proháněla, tak to by ti bylo odpuštěno. Teď je ale zima. Ty, Hašůny si náš kmen seznámil s hladem a zkázou. Býval jsi dobrý lovec, teď už ale nejsi. Neměl jsi, Hašůny, šetřit těch zvířat. Zato my teď nebudeme šetřit tebe.“ Nasů si sedl a zařval ještě víc a usilovněji: “Vyžeňte ho a to hned!“ Kéja se Hašůnyho snažila zastat, ale akorát na ni Nasů začal řvát: „Ty jedna malá prolhaná holko, ty chceš skončit jako on?“ Otázal se Nasů. Kéja se rozplakala a s ní i Šaňa, Era a Váa.

Hašůny si mezitím našel v kopcích útulnou jeskyni a že v ní přespí. Spal na velice tvrdé a studené zemi, ale on byl spokojený s tím, co měl. Sbíral dobré bobule i kořínky a chodil se často potají dívat do své indiánské vesnice, a protože viděl, že mají málo potravy, tak jim tam nosil trochu z toho, co nasbíral nebo ulovil.

V jeskyni žil Hašůny už tři roky a tak si na ni docela zvykl. Lovil bizony a někdy i medvědy. Dokonce našel i krásná nová loviště, kde by mohli lovci kmene Orajů lovit. Teď tu ale musel lovit sám. Nikdy nezapomněl donést trochu masa i svému indiánskému kmeni. Nasůovi přišlo divné, že jim tam někdo nebo něco pořád nosí potravu a tak vyhlásil hlídky, které by po tom pátraly. Chtěl to něco, nebo toho někoho odměnit.

Hašůny ve své jeskyni vzpomínal na to, jak chodili na lov, jak se společně hřáli u ohně, nebo jak si vykládali nejrůznější příběhy. Snažil se najít tu nejhezčí vzpomínku, jakou měl. Jednoho dne, když už se mu opravdu hodně stýskalo, tak si vzpomněl na svou vesnici, na svůj kmen a hlavně na rodinu. „Ach, jak to všechno bylo krásné!“

Když zase Hašůny nesl maso své vesnici, tak ho hlídky náčelníka Nasůa viděli a přijali ho zase mezi sebe. Hašůny jim ukázal všechna loviště a dokonce i svou jeskyni. Pak je naučil sbírat různé léčivé byliny a bobule. Po jeho návratu se prostě všichni měli lépe.

Hašůny už věděl, že až mu zase bude nejhůř, bude ho nad vodou držet **nejkrásnější vzpomínka** na jeho rodinu a kmen.