**אלוף באדום לבן**

**פלא גרשינסקי**



**תוכן עיניינים**

**פרק ראשון: " מי ראה את הפוטבול?"- עמוד 2**

**פרק שני: "שלום ,אני ג'ייקוב" - עמוד 3**

**פרק שלישי: " המרתף החשוך" - עמוד 4**

**פרק רביעי: " צ'יפס, אני בדרך!" - עמוד 5**

**פרק ראשון**

זה היה בבוקר יום חמישי,

קמתי מהמיטה, התארגנתי לבית הספר, ירדתי למטה ואמרתי לאמא : "בוקר טוב".

בדרך החוצה, רציתי לקחת את הכדור , אבל כשפתחתי את הארון, הוא לא היה שם.

"ג'רמייייי" צעקתי בכל הכוח" למה שוב נגעת לי בכדור???",

" לא לקחתי את הכדור שלך, אתה סתם מאשים!" הוא צעק חזרה.

" בנים אתם מאחרים, קדימה .." אמא קראה מהאוטו,

נאנחתי ,יצאתי מהבית ,נכנסתי לאוטו וידעתי שהכל הולך להשתנות.

**פרק שני**

בעצם, עדיין לא הצגתי את עצמי.

שמי ג'ייקוב, בן 10 , מתגורר בברוקלין, לאחי המעצבן קוראים ג'רמי ולכלב החמוד שלי קוראים צ'יפס- על שם קבוצת הפוטבול שיום אחד עוד אהיה בה שחקן .

המשחק האהוב עליי הוא פוטבול-במחשב, על המגרש, בדמיון.

את הכדור הראשון שלי , אני קורא לו כדור המזל, קיבלתי בגיל 4, מסבא וסבתא שלי ומאז לא עזבתי אותו, עד היום בבוקר.

אז אם במקרה תראו כדור פוטבול , בצבעים אדום- לבן, שכתוב עליו את השם שלי, ג'ייקוב סמית',

אתם יודעים איפה למצוא אותי.

**פרק שלישי**

כשחזרתי מבית הספר אמא אמרה לי ״ג'ייקוב תרד להביא את צ'יפס מהמרתף״, אמרתי לה "אוקיי אמא". ירדתי למרתף להביא את צ'יפס, היה חשוך כשירדתי. חיפשתי את צ'יפס ומצאתי אותו בפינה, אוכל משהו. כשהתקרבתי ראיתי חתיכות של כדור מוכר. התקרבתי עוד יותר והיה שם כדור פוטבול מפונצ'ר. לא הצלחתי לראות את הצבעים שלו, אז לקחתי את שאריות הכדור ואת צ'יפס למעלה. באור שמתי לב שהצבעים של הכדור הם לבן אדום וכתוב עליו "סמי...". הייתה לי הרגשה מוזרה, שזה הכדור שלי. יצאנו לטיול עם צ'יפס והחלטתי לחקור לעומק את העניין. ירדתי עם אבא וג'רמי ולקחנו איתנו פנסים. הדלקנו את הפנסים וגילינו חתיכות מהכדור בכל המרתף. החלטנו לאסוף את כולם ולהרכיב אותם כמו פאזל. בסוף גילינו שכתוב שם "ג'יי סמי", את שאר החתיכות לא מצאנו. לא הצלחתי להבין מה זה, אבא אמר שיכול להיות שזה סתם משהו שצ'יפס מצא.

למחרת בבוקר כשבאתי להוציא את צ'יפס לטיול, ראיתי שהוא מוציא דברים מתחת לפוף שלו. החלטתי לבדוק אם זה איכשהו קשור למה שהוא מצא. כשחיברתי את הכל, ראיתי שיצא "ג'ייקוב סמית". סוף סוף הבנתי מה זה, הייתה לי הרגשה קצת שמחה וקצת עצובה. מצד אחד הכדור התפוצץ, מצד שני מצאתי את הכדור שלי. הראיתי לאבא ולאמא את מה שמצאתי והם אמרו שהם יקנו לי אחד חדש. אחרי שבוע כבר זכיתי בגביע ליגת הפוטבול האזורית.

**פרק רביעי:**

עברו שנתיים והכל נשאר אותו דבר עד היום. שחזרתי מבית הספר קיבלתי מכתב מהמנהל של נבחרת ברוקלין בפוטבול. הוא רצה שאצטרף לנבחרת שלו. אמא אמרה שהיא תשאל את אבא. וכך באמת היה, אמא ואבא התווכחו ולבסוף החליטו שאני יכול להצטרף לנבחרת. בערב החזרנו למנהל הנבחרת תשובה חיובית ובקשנו פרטים באילו שעות צריך להיות ואיפה. למחרת ,קיבלנו תשובה מהמנהל בה הוא כתב שבכל יום שלישי בשעה שלוש בצהריים אני צריך להיות בתחנה מרכזית של ברוקלין.

ביום שלישי בשעה שלוש התייצבתי בתחנה ,עם שאר חברי הקבוצה, חלק הכרתי וחלק לא.

לאחר כדקה, אוטובוס עם הסמל של ברוקלין עצר לידנו ומאמן הנבחרת קרא לכולם לעלות. בערך אחרי חצי שעה הגענו למגרש. אני לא אשכח את הרגע שבו נעליי דרכו על הדשא.

עברו שש שנים ,כבר סיימתי כיתה י"ב.

ואז היא הגיעה, הזמנה למחנה האימונים של קבוצת הפוטבול "צ'יפס" .במכתב היה כתוב שמנהל האוניברסיטה שמע על הכישרון שלי ומעוניין שאצטרף לקבוצתו.  
שמחתי מאוד והחזרתי לו תשובה, שאני מודה לו ושאשמח להגיע.

את השורות האלו אני כותב מחדר ההלבשה של אצטדיון "צ'יפס".

עוד מעט נעלה למחצית השנייה במשחק הגמר, הישארו קרובים.

סוף.