Jak ryby hledaly nový domov

Je krásné letní ráno, slunce pomalu vychází a život v řece se postupně probouzí. Na břehu řeky si zahřívají vážky křídla, žáby zívají, vodoměrky čeří vodu, raci si protahují klepeta a ryby se vlní v proudu řeky. Ti nejmenší zrovna vylézali ze svých domečků a jejich bystré rybí očka ve vodě něco zahlédla. Byly to ryby! Pluly po proudu řeky přímo k nim. Pluly z posledních sil a na unavených ploutvích nesly baťůžky a táhly svačiny. „Ryby! Plují sem ryby!“ začali volat. Všichni se překvapeně rozhlíželi. Štiky koulely očima, sumci se hrnuli blíž, mřenky se s úlekem proháněly mezi kameny. No prostě úplně všichni, co zprávu slyšeli, se chtěli na ty poutníky z cizích vod podívat. „Pomoc! Pomozte nám! Plujeme už celý den a noc! Pomozte nám!“ ozývalo se vodou a jako by to i samotné slunce slyšelo, zatáhlo se mraky a všechno kolem bylo rázem jako z černobílého filmu. Z davu zírajících, mlčících rybek se vynořili candáti a spěchali cizincům na potřebnou pomoc. Začalo pršet a všichni obyvatelé řeky se schovali mezi kameny. Cizí poutníky uložili a nechali je se prospat. Když se dalšího dne probudili, byla venku mlha a vzduch voněl po dešti. „Dobré ráno,“ pozdravil je sumec, který je celou tu dobu bedlivě pozoroval a hlídal. Seděl na bahnitém dně a četl si noviny. Ryby si chvíli zmateně vzpomínaly, protíraly oči a nakonec také pomalu spustily: „Dobrý den, jmenuji se Karel Okoun a tohle je moje žena Julie. Připluli jsme z vrchní části řeky a chceme vás varovat. Do naší části řeky lidé vypustili nějakou špinavou a páchnoucí vodu,“ začal zoufale a smutně Karel. „Nejdříve jsme si mysleli, že je to něco dobrého a pluli jsme blíž. Ale když jsme tam vpluli, začalo to pálit, štípat a nechutnalo to vůbec dobře,“ pokračovala Julie. „Naše rodina a spousta kamarádů se nestihli dostat ven a v té divné vodě zahynuli. My jsme jediní, kteří přežili a přišli varovat zbytek řeky.“ Karel objal svou ženu a ta se tiše rozplakala. „Voda se brzy po proudu dostane k vám a i vy přijdete o všechno, pokud s námi neutečete pryč,“ dokončila mezi vzlyky Julie. Sumec se chvíli rozmýšlel a poté usoudil, že budou muset evakuovat říční vesnici a hledat si nový a bezpečnější domov. Na nic nečekali. Všichni vodní obyvatelé se sbalili, rozloučili se s kamarády na břehu a vydali se na dlouhou těžkou cestu do neznáma. Možná, že svůj domov našli. Možná, že si někde šťastně žijí, ale jed si vždycky najde cestu. A dokud ho nikdo nezastaví, život v řekách, rybnících, ba i mořích bude postupně umírat, až nakonec nezbude jediné krásy a zázraků přírody. Dejte na má slova. Přemýšlejte, jak byste se asi cítili, kdybyste byli vy těmito rybkami?