**Kúzelný les**

Denisa Žďárská

Erik Ostrovský

Kamila Němečková

Simona Porubská

Stanislav Bárta

Šimon Vencl

Vanesa Stanová

Zlaty Lacinová

Ďaleko za mestom, pri nádherne rozkvitnutej zelenej lúke, sa schováva kúzelný les. V tomto lese žije množstvo kúzelných zvieratiek. V malom domčeku hneď vedľa mohutného buku žije srnčiatko Janko so svojou mamičkou, oteckom a malou sestričkou Sofiou. Janko a Sofia dokážu niečo, čo nedokáže žiadne iné zvieratko z celého kúzelného lesa. Obidvaja dokážu lietať. Janko a Sofia sú veľmi usilovné a šikovné srnky. Každý deň spolu chodia na krásnu rozkvitnutú lúku, na ktorej sa vždy ozýva krásny, vtáčí orchester. Stále sa spolu naháňajú a predvádzajú rôzne triky. Dnes, ako každý iný deň sa vybrali na lúku, aby sa mohli vyšantiť.

V okamžiku, kdy dorazili na barevnou louku, Janko radostně zvolal: „Ukaž, co umíš,,.!”

Lesní louka, skoro paseka, byla plná pestrých květů zvonečků, kopretin a sedmikrásek. Zelené konečky trav se blyštily ve vycházejících paprscích žlutého sluníčka. Svítí nejen na louku, ale i na celý les, krajiny i moře. Hned vedle srnčátek protéká úzký potůček a jeho voda hravě poskakuje z kamínku na kámen. Všechno toto kouzelné dění pozorují z bezpečného úkrytu jehličnatých větví strakatí ptáčči, zvědavé rezavé veverky a skupiny rozmanitého hmyzu. Začínal další hezký letní den. Nikdo neměl tušení, jak bude probíhat a co se všechno za chvíli stane. Tak se ptali i všichni lesní diváci: „Co nám asi předvedou?”

Janko so Sofiou na lúke predviedli tie najúžasnejšie lietacie kúsky. Všetky zvieratká, ktoré ich sledovali, boli náramne prekvapené ich schopnosťami. Každým dňom sa na Janka a Sofiu prišlo pozrieť viac a viac zvieratiek. Všetci s radosťou pozorovali talentované srnky. Boli nádherné, ich malé telíčka sa schovávali v teplučkých, bodkovaných kabátikoch. V očkách im hrali iskričky plné radosti. Ich citlivé ušká počujú aj ten najtenší hlások. Zvieratká sa spolu dohodli, že im za odmenu zatlieskajú, no to ešte netušili, čo sa stane. Potlesk bol taký hlasitý, že ho bolo počuť až do vedľajšieho lesa, kde žil zlý a škaredý pytliak so svojím veľkým čiernym psom. V okamihu, keď začul potlesk, spýtal sa svojho verného priateľa: „Počul si to aj ty? Poďme to skontrolovať!” Zvuk sa ozýval z ďalekého lesa, v ktorom ešte nikdy žiaden človek nebol. Pytliak mal trochu strach, ale povedal si, že chce zistiť, kto to tlieskal. Ako si tak vykračoval, zazrel obrovské stádo rozmanitých zvierat. Jeho pes sa okamžite rozbehol po malej Sofii, ktorá od strachu spadla a zranila si kopýtko.

Janko rychle běžel Sofii na pomoc, ale zákeřný pytlák ho jasně uviděl a šel pomalu za nimi. Na pytlákovi nás zaujala vysoká hřmotná postava s velikou šišatou holou hlavou. Tajné oči metaly pohled silný jako letní blesky. Zelené oblečení připomínalo stromy v jeho okolí a možná i zeleného mužíčka. Ostatní lesní miloučká zvířátka k nim běžela, aby jim účinně pomohla. Rychle se vrhla na statného pytláka, ale jeho velký černý pes mu běžel na pomoc. „Haf, haf, haf“, štěkal pes hlasitě.

Janko pomohl Sofii na nohy a povídá Sofii: „Pojďme pomalu už domů“. Po příchodu do jejich malovaného domova se neúspěšně snažili před rodiči utajit zranění Sofie. Maminka najednou zvolala: „Proč kulháš, co se venku vlastně přihodilo? Mluvte pravdu!“ Bohužel, děti nerady musely jít s pravdou ven. Rodiče poznali pravdu o jejich lesním dobrodružném příběhu. Zděsili se a pravili důrazně: „Musíte poděkovat ostatním zvířátkům, protože vám hodně pomohla. Mohlo to taky dopadnout všelijak. Ještě teď se bojíme.“

Další den ráno se vydali do lesa, aby poděkovali všem milým zvířátkům za pomoc.