Ondřej Postbiegl

 10 let, 3 kategorie

ZŠ a MŠ Otnice, p. o.

 Školní 352

683 54 Otnice

Uč. Dagmar Kovaříková, magna *@p*ost.cz

Jak paní Voda ochraňovala životní prostředí

 To, že vodu potřebujeme k životu, ví každý. Ale málokdo ví, že vodu ovládá jedna žena, která žije v oblacích. Nemá jméno, tak jí budeme říkat paní Voda.

 Paní Voda má spoustu práce, to dá rozum. Musí na různé země, města, vesnice posílat mraky. Buď jim přikáže: „ Běž tam a rozprš se,“ anebo: „Rozpoutej velkou bouřku, “ a tak podobně. Bez paní Vody by nebylo moře ani řeky, jezera ani rybníky, nemohli bychom se umýt ani napít. Zkrátka bez paní Vody by na zemi nebyl život. A víte, že paní Voda také hasí požáry? Ne? Tak to vám musím povyprávět, jak paní Voda zachránila chlapce Pepíka před plameny.

 Byl jeden chlapec jménem Pepík. Jednou šel ze školy a uviděl na zemi nějakou krabičku. „Co to je?“ řekl si sám pro sebe. Zvedl ji: „Vždyť to jsou sirky.“ Dal si je do kapsy a hned, jak přišel domů, šel na pole. Tam zapálil první sirku a pozoroval plamen. Brzy se však plamen dostal až k jeho prstu, Pepík rukou ucuknul, omylem pustil sirku na pole a to okamžitě vzplanulo. Pepík nevěděl, co má dělat, všude kolem něj byly plameny.

 Toho si však naštěstí všimla paní Voda a rychle zvolala na jeden mrak: „Leť a rozprš se tam. “ „Kam?“ ptal se mrak. „ Na pole!“ „A na jaké?“ tázal se znovu zpomalený mrak. „ Na sever od nás,“ upřesnila paní Voda. Mrak se tam podíval a hned, jakmile spatřil, co se děje, tak letěl nad pole a rozpršel se tam a uhasil plameny. Pepíkovi se naštěstí nic nestalo.

 Tohle je jeden z mnoha případů, které paní Voda vyřešila a tím ochránila životní prostředí. Ale nezapomeňte, že voda není nevyčerpatelná. A kdyby byly všude silnice a beton, tak by všechna voda odtekla do kanálu a nemohl by vzniknout mrak, který zachránil Pepíka.