Šestý den ve mlýně – kachny

Hned ráno jsme si uvědomili, že nastal ten skoro nejdůležitější den. U postýlek jsme našli čepičky a v herně obrázek ježatého skřítka i s dopisem: „Děkuji za vrácení čepičky, je pro mě důležitá. Půjčuji na krátký čas jiné, aby Vám ukazovaly cestu a daly sílu k nalezení kachniček. Starejte se o ně celý čas. Nebudete litovat“. To byla novina. Hned po snídani jsme se připravovali na záchrannou akci. Musíme život kachen poznat dopodrobna. Učili jsme se zacházet opatrně s vajíčkem při maxigolfu. Kluci byli rychlejší, ale nerozbila se nikomu. Další závod se odehrál okolo rybníčku. Na jedné straně stály kachny domácí, na druhé divoké. Přes vodu jsme si házeli vajíčka, tak aby do ní nespadla. Nakonec jsme je utopili téměř všechny, zbyly pouze dvě. Celou přípravu jsme absolvovali ve skřítkovských čepičkách, snad nám dodají spoustu síly. Po vydatném obědě jsme doplnili zásoby jídla a pití, nasadili kouzelné čepice, zazpívali naši písničku a vyrazily. Naše heslo znělo „kachny“. Ztracená kachňátka při svém bloudění zůstala určitě u nějaké vody. Tak jsme ji museli najít také. Sledovali jsme tedy modré-vodní značky. Cesta nás zavedla do nám neznámých míst. Všude bylo plno mravenců, kteří běhali mezi mraveništi. Některé bylo již opuštěné, jiné nově vznikalo, ale jedno bylo dokonce vyšší, než my. A že jsme už velcí. Raději jsme však nezastavovali, aby nám nezalezli do bot. Na každém rozcestí nám kromě modrých značek pomohli určit správný směr kouzelné čepičky od skřítků. Bambulky na nich se vždy natočily tam, kudy vedla naše cesta. Po svačině na mýtině jsme odbočili za velmi hlasitým kvákáním. Byl to přímo koncert. Objevili jsme malé jezírko, plné rostlin, ve kterých byly žáby schované. Asi se nejprve polekaly, ztichly, ale po chvíli spustily znovu. Kačenky však na vodě neplavaly a tak jsme pokračovali dál po modré. Cesta byla rozbitá, blátivá, ale my jsme to nevzdali. A dobře jsme udělali. Brzy nám znovu žabí hlasy označily další vodu, ale jakou. Nádherné, veliké jezero, plné leknínů. Některé už kvetly. Ale hlavně, kachny byly na druhém konci. Bohužel, ne ty naše, jenom divoké. Za to blízko nás plavala rodina labutí – máma, táta a pět mláďat. Úžasné. Pozorovali jsme je dlouho, jen povinnost najít naše kachňátka nás zvedla ze země a donutila pokračovat v cestě. Procházeli jsme kolem krmelce do dalšího lesa, plného šišek. A najednou jsme zjistili, že jsme se oklikou vrátili k prvnímu jezírku a našli malý potůček, který z něj vytékal. A na něm…Ano, bylo to naše kachňátko. Ale jen jedno. Za chvíli se nám ztratilo z očí, prostě uplavalo. Usoudili jsme, že potůček teče směrem ke mlýnu a nad ním jsou dva rybníčky. Třeba tam už na nás čekají ostatní. Na zpáteční cestě jsme se vyhnuli mraveništím a dobře jsme udělali. Uslyšeli jsme slabé pískání a sledovali, odkud jde. Rozhlíželi jsme se a uviděli na jehličí stát srnče, vůbec se nás nebálo a na malých nožkách šlo k nám. S lítostí, ale rychle, jsme před ním utekli, neboť víme, že jeho maminka srna by se už k němu nevrátila, kdybychom na něj sáhli. Bylo opravdu rozkošné. Při dalším odpočinku jsme vystavěli se smrkových šišek vysokou ohrádku (to srnče by se tam vešlo - škoda) a najednou nás honil čas. Nechtěli jsme být bez večeře, tak jsme prošli kolem rybníčku bez povšimnutí. Až po jídle jsme si ho prohlédli. Ano. Napočítali jsme tam pět žlutých, malých kachňátek. Tak už jsou ve mlýně všechna zvířátka. Zítra ještě musíme vrátit skřítkům čepice. Podle dopisu nám je půjčili jen na krátký čas…Tak uvidíme. Po návratu od vody nás ještě čekala další hra hledačka, tentokrát samozřejmě minikachen. Moc těžké, kačenky byly opravdu moc a moc mini. Pak už jen pohádka, pohlazení, pusa a sladké sny.