Když zazvonil zvonek, oznamující konec hodiny, celá třída se jako rázem zvedla a začala si balit učení do tašek, byla to přeci jen poslední hodina dne. „Hodinu končí učitel a ne zvonění.“ okřikl nás učitel Slavík. Třída se neochotně posadila a pan učitel pokračoval ve výuce. V ten moment se ozval křik z chodby. „Jak to, že nemáte přezůvky chcete snad celou školu vytírat!?“ křičí na žáky učitel Zub. Někteří spolužáci se otočili ke dveřím, jako kdyby se chtěli podívat skrz ně ven, jiní urychleně začali boty sundávat.

Proč pořád pokoušejí štěstí a nepřezují se, pomyslel jsem si pro sebe. O chvilku později pan Slavík dopověděl poslední větu a pustil nás domů. Když jsme otevřeli dveře, mysleli jsme si, že už nic zajímavého neuvidíme, ale k našemu překvapení dva hříšníci, kteří se nepřezuli, vytírali chodbu mopem od přihlížející uklízečky. V tichosti jsme se snažili projít okol nich, ale pan Zub nás zastavil: „Vidíte, takhle taky dopadnete jestli budete ve škole nosit boty na ven. Tak se příště zamyslete, jestli vám to za to stojí.“ kývli jsme a pokračovali jsme do šaten. Stejně jako žáci, tak ani pan učitel Zub se problémům nevyhnul.

Druhý den si ho zavolal pan ředitel. Co si povídali za uzavřenými dveřmi je mi tajemstvím, ale pochválen asi nebyl. Každopádně odstrašující příklad, který udělal z těch dvou žáků, zafungoval a od té doby jsem neviděl nikoho z naší, nebo jiné třídy, znova po škole chodit v botách na ven.