**Taavi Turunen Genrenovelli**

Hiekanpään Koulu

8C 6.4.2020

**Mystiset Miehet**

Robert May on 17-vuotias helsinkiläinen poika. Hän tykkää lukea rikoskirjallisuutta ja katsoa rikossarjoja. Robert on erittäin hyvä koulussa eikä hänellä ole hirveästi kavereita sen vuoksi. Robert muutti Suomeen 6 vuotta sitten Lontoosta, kun hänen vanhempansa erosivat ja Robert muutti hänen äitinsä kanssa Suomeen töiden perässä.

Oli tavallinen perjantaiaamu ja Robert oli lähtemässä kouluun, kunnes hän näki että hieman epäilyttävän näköiset miehet veivät naapurin hiljattain kuolleen mummon tavaroita hänen asunnostaan. Robert ei kiinnittänyt siihen aluksi hirveästi huomiota ja jatkoi matkaansa kouluun. Illalla Robert oli lähtemässä kauppaan hakemaan herkkuja viikonlopun kunniaksi, kun hän pääsi takaisin rappuunsa hän kuuli nämä samat epäilyttävät tyypit, jotka olivat aamulla naapurin mummon asunnolla. He olivat siellä sisällä ja näin myöhään illalla. Miksi kuolinpesän raivaajat olisivat vanhan kuolleen mummon kotona yhdeltätoista illalla?

Robert kuitenkin meni kotiinsa, mutta ei voinut olla ajattelematta, että olivatko he varkaita? Jos olivat miten he pääsivät näinkään pitkälle juonessaan? Robert ajatteli, että hänen pitää ottaa asiasta selvää ja päätti aloittaa tutkimukset heti aamulla.

Aamulla kun Robert heräsi ja sen jälkeen kun hän oli syönyt aamupalaksi makkaravoileivän, hän lähti tutkimaan mahdollisia rikollisia. Ensimmäiseksi hän kävi vanhan mummon ovella ja katsoi postiluukusta sisälle, siellä oli kaadettu kaikki huonekalut. Robert muisti millainen auto ryöstäjillä oli, sillä hän oli nähnyt sen eilisaamuna kouluun lähtiessään. Se oli pakettiauto, luultavasti keltainen Ford. Hän ajatteli että keltaisen pakettiauton löytää helposti, jos varkaat palaavat rikospaikalle.

Siksi Robert päättikin asettaa varkaille ansan, hän laittoi lehteen ilmoituksen myytävistä hopeista naapurin kuolleen mummon asunnossa. Robert soitti myös poliisille, kuten tälläisessa tilanteessa pitäisi. Kun hänelle soitettiin hopeista Robert sanoi, että oli lähdössä lomalle ja olisi valmis myymään hopeat vasta loman jälkeen. Ostajat suostuivat tähän, mutta halusivat tulla vielä samana päivänä tarkastamaan hopeiden laadun. Illalla ostajat saapuivat ja Robert oli oikeassa ja ansa toimi, sillä he olivat juuri ne samat epilyttävät tyypit naapurin mummon asunnossa aikaisemmin ja nyt Robert sai heidän pakettiautonsa rekisterinumeron talteen. Robert oli suunnitellut kaiken etukäteen, hän oli saanut avaimet vanhan mummon kotiin talonmieheltä pienellä valkoisella valheella ja käynyt viemässä sinne hopeita omasta kodistaan. Kun miehet näkivät nämä hopeat, he olivat todella kiinnostuneita. Miehet vielä kysyivätkin, että milloin Robert olisi lähdössä lomallensa. He lähtivät parinkymmenen minuutin kuluttua pois ja nyt vain soitettaisiin poliiseille ja odotettaisiin yötä.

Kello oli jo yksitoista, eikä varkaat olleet vieläkään tulleet. Olivatko he saaneet operaatiosta vihiä? Olivatko he tunnistaneet Robertin? Oliko operaatio menossa päin mäntyä? Mutta vihdoin. Kahdeltatoista varkaat saapuivat asunnolle ja murtautuivat sisälle ja poliisit ottivat paikat ulko-ovilla ja Robert tarkkaili ovisilmästä milloin varkaat olisivat tulossa asunnosta ulos. Poliisit olivat anteneet Robertille radiopuhelimen, johon hänen piti ilmoittaa kun varkaat olisivat lähdössä asunnosta. Varkailla kesti puolituntia sisällä, ja kun he tulivat asunnosta ulos Robert ilmoitti poliiseille radiopuhelimella ja varkaat napattiin verekseltään. Poliisit olivat kiitollisia avusta, sillä varkaat olivat jo monta vuotta olleet etsintäkuulutettuja. Myöhemmin samalla viikolla Robertille palkittiin kunniamitalli, jonka Helsingin Ylipoliisimestari antoi. Hänet kutsuttiin moniin haastatteluihin ja Talk Show- ohjelmiin mukaan. Tämä tapaus muutti Robertin elämän, nyt hänellä oli kavereita ja häntä pidettiin sankarina.