Ένα Ευζωνάκι ταξιδεύει στον χρόνο

(Συμμετοχή στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία και του Ομίλου Ανάδειξης και Διάδοσης της Πολιτιστικής-Καλλιτεχνικής Εθνικής Κληρονομιάς «Φέρμελη Αστική Μη Κερδοσκοπι-

κή Εταιρεία»).

Το 1850 ζούσε ένα Ευζωνάκι τίμιο, άξιο και ήθελε να αφιερώσει τη ζωή του όλη, προστατεύοντας την πατρίδα του. Το Ευζωνάκι το λέγανε Έκτορα και ήταν 20 χρονών. Κάποια μέρα ο Έκτορας περιπλανώμενος στο πάρκο, ακούει έναν παράξενο θόρυβο, θαρραλέος έτσι όπως ήταν, αποφασίζει να πάει να δει τι συνέβαινε. Αρχίζοντας να τρέχει προς το μέρος από πού ακούστηκε ο θόρυβος. Έτσι όμως που έτρεχε, έπεσε μέσα σε μια σκουληκότρυπα. Ο Έκτορας φοβήθηκε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, αλλά καμιά απάντηση δεν πήρε. Μετά από τις φωνές του, ο Έκτορας έκλεισε τα μάτια του.

 Όταν άνοιξε τα μάτια του ήταν σαν να είχε ξυπνήσει από έναν βαθύ ύπνο. Ήταν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και τριγύρω του υπήρχαν πολλοί άνθρωποι. Όταν τους ρώτησε που βρισκόταν και τι χρονολογία ήταν, αυτοί του απάντησαν ότι βρισκόταν στο 2021. Ο Έκτορας αρχικά σάστισε για λίγο αλλά στο τέλος πήρε κουράγιο και το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει ήταν να δει πως ήταν η πόλη. Μαζί του ήρθε και ένας νέος άνδρας για να τον ξεναγήσει. Χωρίς να περιμένει πήδηξε από το κρεβάτι για να πάει να δει την πόλη. Όταν βγήκε έξω από το κτίριο, άρχισε να περιπλανιέται στην πόλη. Αυτό που έβλεπε ήταν πολλά κτήρια, πολυκατοικίες πάρκα κλπ. Εκείνη ακριβώς την στιγμή θυμήθηκε το χωριό του με τα πάρκα, τις αλάνες, τα δέντρα, τα σπίτια με τος κήπους όπου ακουγόντουσαν χαρούμενες φωνές παιδιών που παίζανε στους κήπους. Μόλις τελείωσε τις σκέψεις αυτές ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του…Έπειτα πρόσεξε μια ομάδα νέων και χαρούμενων παιδιών, προσπαθώντας μαζί με ενήλικες να καθαρίσουν τις γειτονιές τους. Παράλληλα τα παιδιά όμως παίζανε. Όταν ρώτησε ο Έκτορας γιατί το έκαναν αυτό, τα παιδιά όλα του απάντησαν σαν μια φωνή <<ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ>>! Όταν άκουσε το σκεπτικό των παιδιών συγκινήθηκε ξανά και αποφάσισε να συμμετέχει και εκείνος σε αυτή την οργάνωση, βοηθώντας όσο μπορούσε. Κάποια στιγμή νύχτωσε και τα παιδιά έπρεπε να πάνε σπίτια τους. Πριν φύγουνε όμως, πολλά παιδιά του σφίξανε το χέρι λέγοντάς του ότι, αυτό που κάνατε για εμάς , μας τιμά ιδιαιτέρως. Χαρούμενος τώρα ο Έκτορας από τα καλά και όμορφα λόγια των παιδιών, γυρνάει πίσω στο κτίριο. Εκεί τον περίμενε όμως δυσάρεστα νέα. Του αναφέρανε πως δυστυχώς η σκουληκότρυπα για να γυρίσει πίσω στο σπίτι του είχε πάθει βλάβη. Όμως υπήρχαν πολλές πιθανότητες να φτιαχτεί σύντομα μάλιστα. Καθώς περπατούσε στους διαδρόμους του κτιρίου έβλεπε μέσα από τζάμια ανθρώπους που προσπαθούσανε να φτιάξουν πύλες είτε για το παρελθόν, είτε για το μέλλον. Βλέποντας μέσα από τα τζάμια, έπεσε το μάτι του σε μια πύλη που ήταν ήδη έτοιμη και ήταν για το 2222. Περίεργος και πάλι να δει πώς έχει γίνει ακόμα πιο μετά η πόλη μπαίνει μέσα από την πανύψηλη και σιδερένια πόρτα και μπαίνει μέσα στην σκουληκότρυπα ταξιδεύοντας για 1-2 λεπτά. Όταν έφτασε στην πόλη, στο ψηλότερο μέρος της πόλης όπου τον άφησε η σκουληκότρυπα είχε χάσει την λαλιά του μέσα στα πρώτα δύο – τρία δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του όλη η πόλη ήταν γεμάτη πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, δρόμοι, πεζοδρόμια που ήταν σπασμένα. Τα πάρκα, οι πλατείες, τα δέντρα όλα αυτά ήταν άφαντα. Μόνο κάτι λίγα δέντρα είχανε μείνει πάνω στις κορυφές των βουνών που είχαν απομείνει. Βλέποντας ο Έκτορας έξω από τα παράθυρα τα παιδιά να παίζουνε στους υπολογιστές και στα κινητά, έσκυψε το κεφάλι του και συνέχισε να περπατάει και να σκέφτεται… Ώσπου τα σύννεφα ενώθηκαν μεταξύ του και σχημάτισαν έναν άνδρα. Ο άνδρας του είπε ότι δεν έπρεπε να φύγει από την ΄βάση του και εκείνη την στιγμή τον μετέφερε με την σκουληκότρυπα πίσω. Μετά από ότι έγινα , ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και επέστρεψε πίσω στην βάση του. Επειδή όμως είχε νυχτώσει , οι υπάλληλοι του κτιρίου τον πήγανε σε ένα δωματιάκι με ένα αναπαυτικό κρεβάτι και του είπαν ότι μπορούσε να κοιμηθεί εκεί πέρα για απόψε. Ξάπλωσε αλλά ο Έκτορας δεν μπορούσε να κλείσει μάτι, όλη την νύχτα, εκτός από λίγα λεπτά που τον πήρε ο ύπνος. Όλες τις ώρες που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, σκεφτόταν ότι είχε δει και είχε κάνει μέσα σε μια μέρα. Ξυπνώντας τον ένας άνδρας του ανακοίνωσε πως η σκουληκότρυπα είχε επισκευαστεί και ότι μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι του. Πριν φύγει ο Έκτορας, όλοι τον αποχαιρέτησαν χαρούμενοι. Λυπημένος τώρα ο Έκτορας που έφευγε, ευχαρίστησε όλους όσους τον βοήθησαν. Φτάνοντας ξανά στο σπίτι του ξάπλωσε στο κρεβάτι και σκεφτικός πήρε μια απόφαση, λέγοντας στον εαυτό του <<θα προστατεύω πάντα την πατρίδα μου από τους εχθρούς αλλά και από τα σκουπίδια και θα βοηθάω όποιον με χρειάζεται>>.

**Ιωάννα Κασιδόκωστα (Ε1 τάξη)**