K. J. Erben, Monika Synková

**Vodník**

**…..**

*Od klekání do klekání
dávám lhůtu tobě:
avšak mi tu na jistotu
zůstavíš to robě.“*

Matka bojíc ztráty dítka,

leč proti své vůli,

zatím zůstat rozhodne se

pod vládou té stvůry.

Však tak lehce nevzdává se,

plán, jak utéct, chystá,

nebude to ale lehké

utéct z toho místa.

Obelstít musí vodníka,

potomka vzít s sebou,

když se jí to nepovede,

stane se rybou.

Večeři dobrou uvařila,

piva korbel nalila,

do něj prášek spací dala

a řádně zamíchala.

Jez, manželi můj,

jez a pij dosyta,

neodmítej jídlo a pití,

jež se ti naskytá.

Co hrdlo ráčí,

vodník jí a pije,

přitom ženě říká:

„To se mi tu žije!“

Sotva vodník dohoduje,

únavou se potácí,

do postele upadá

a ženuška je pyšná na svou práci.

Do ruky již dítě bere,

na útěk se chystá,

na hladinu se dere,

chce pryč z toho místa.

Jen co spolu vynoří se,

matka plave ke břehu,

ledva nohou stoupne na zem,

ihned se dá do běhu.

Poháněná strachem, touhou

svoji máti viděti,

dechu sotva popadá,

v těle cítí napětí.

K domu svému dorazila,

udýchaná, znavená,

dveře rychle otevřela

a s matkou se objímá.

Dodnes ve vsi povídá se

o dívce s vodním dítkem,

jak utekla vodníkovi,

mazaně a s klídkem.