**ČERTOVO JEZERO**

Vojtěch Bednařík

Kdysi dávno, za sedmero horami a sedmero řekami, žil v hlubokém lese trpaslík Šumaváček. I když žil v chaloupce sám, sám vůbec nebyl, měl okolo sebe spoustu hodných a milých zvířátek, o které se staral a kterým pomáhal. Snažil se, aby měli dost jídla a pití, ošetřoval jim rány, kartáčoval jim kožíšky. Krásně a spokojeně si tam žili.

Jednoho dne přišla za Šumaváčkem srnečka. Plakala a naříkala, že dole v údolí u jezera se usadil čert. Je na všechny zlý a nikoho nepustí se napít. Prosila trpaslíčka, ať jim pomůže a zachrání je, nebo žízní zemřou.

Šumaváček se vydal na cestu. Šel a šel, až uviděl v dáli jezero, přidal do kroku, chtěl tam být co nejdříve, aby mohl zvířátka zachránit. Byl přímo u jezera, rozhlíží se a najedou před ním vyskočí čert. Byl špinavý, roztrhaný a zapáchal kouřem. Měl dva rohy, oči mu jiskřily, vyplazoval dlouhý jazyk a dupal kopytem. Zablekotal: „Blllll, co tady chceš trpaslíku?“ Šumaváček odpověděl milým hlasem: „Čerte, čertíčku, přišel jsem se na tebe podívat. Slyšel jsem na tebe samou chválu, že jsi zlý, krutý a umíš kouzlit a tomu já opravdu nevěřím.“ Čert zavrčel: „Umím se proměnit, v co budeš chtít. Jen to zkus, dej mi tři úkoly!“ Šumaváček řekl, ať se promění v největšího jelena z našeho lesa. Čert to dokázal. „Čerte, proměň se v nejrychlejší veverku z našeho lesa.“ Za chvilku po stromech skákala zrzavá veverka. „Ale čerte, tohle určitě nedokážeš, proměnit se v něco neživého, studeného, třeba…v kámen!“ A najednou před trpaslíčkem ležel malý kamínek. Šumaváček ho popadl a rychle hodil do jezera. Věděl, že čerti nemají rádi vodu a už se ven z vody nikdy nedostane.

Trpaslíček zavolal kamarádku sojku, ať rychle po celém lese rozhlásí, že čert je pryč a už se nikdy nevrátí! Zvířátka jsou zachráněná, mohou v klidu pít a žít ve svém milovaném lese. Od té doby všichni říkají jezeru v údolí Čertovo jezero.

**STRÁŽNÍK RYS**

Václav Květoň

Žila byla holčička Eliška, která žila se svými rodiči v malé chaloupce v Prášilech.

Jednoho dne jí maminka řekla: „Eliško, vezmi si košík s hřiby, bedlami, liškami a dones je babičce, aby si uvařila dobrou večeři.“ Eliška popadla košík a vyběhla na Poledník a dále šla po hřebenovce směrem k Železné Rudě. Minula Ždánidla, a když se blížila k jezeru Laka, uslyšela kousek od sebe naříkání: „Au, au, auu, to je bolest.“ Eliška se nejdřív lekla a chtěla utéct, ale byla zvědavá, tak se šla podívat za zvuky. Když se přiblížila, uviděla nešťastného rysa, který měl zaseklou a okrvácenou tlapu v plechovce. Eliška neváhala a okamžitě se rozběhla k rysovi, aby mu pomohla vyndat tlapu z plechovky. Zpovzdálí ji sledovali tetřev, srnka, ježek a sojka. Eliška rysovi sundala plechovku a všimla si, že má velké bolesti, a tak mu řekla: „Lež, já ti doběhnu pro léčivé bylinky proti zánětu a obvážu ti nohu, aby se ti ta tlapa co nejdřív uzdravila.“ Eliška si odložila košík s houbami a rozběhla se najít kontryhel obecný a devětsil lékařský. Když je nasbírala, hned se vrátila a opatrně mu obvázala tlapu. Rysovi se ulevilo a velmi se divil, co tady v okolí roste za léčivky.

Rysovi bylo líto, že nezbední turisti tu pohazují odpadky, šlapou po vzácných rostlinách, kopou do hub a řvou. A tak se rozhodl, že bude chránit Šumavu. Hodným turistům nechá pěkné počasí a nezbedníkům sešle šílenou bouři, aby co nejrychleji ze šumavských lesů zmizeli. Eliška se s rysem rozloučila a pokračovala v cestě.

Když došla k babičce, posadila se a všechno jí povyprávěla.