„Jéje! To je ale vysoký les!“ řekl si trošku úzkostlivě Sungoráček. „A pěkně podivný! Nety mi říkala, že v lese jsou stromy se silnými kmeny, ale tyhle kmeny jsou nějaké slabé… A jak omamně voní! Odkud jen tu vůni znám?“ ptal se sám sebe a prodíral se tím podivným hustým lesem kupředu. Oči měl jako na stopkách – a vtom uviděl obra! Ležel na prostorném místě mezi těmi podivnými stromy a tiše oddechoval.

 „Jéje! To je hrozivý obr! Ještěže spí… Vždyť je o tolik větší než já!“ vylekal se Sungoráček. Ale za okamžíček si dodal odvahy a pravou přední tlapičkou do něho malinko drcnul. Obr však nespal, jen odpočíval, a v tu ránu otevřel oči: „A helemese, kdopak mě to

navštívil?“ Posadil se, pořádně si protáhl kostru a pomalu vstal. Oklepal si smítka ze svého

zeleného kabátku a na hlavě si upravil špičatou zelenou čepici. Malý džungaráček užasle hleděl nahoru na jeho obří výšku a ustrašeně couvl trošinku dozadu. Náhle se mu zdálo, že

ten obr nevypadá vůbec hrozivě – a že se dokonce usmívá. V tu chvilinku ho strach opustil. Statečně se postavil a hrdě se představil:

 „Já se jmenuji Sungorus a jsem křečík džungarský. A co ty jsi za obra?“

 „Ále! Dej pokoj s obry! Já jsem skřítek… skřítek Kopříček… a mám tady na starost tyhlety

obrovské lány kopru,“ rozmáchl se rukou skřítek a ukázal na nekonečnou záplavu vysoké zeleně.

 „Tak to je kopr! Ten má ráda moje Nety! Tak proto tu vůni znám,“ řekl radostně Sungoráček.

 „To je ta copatá holčička, že! Ta sem chodí často trhat kopr. A slyšel jsem od ní spoustu chvály na tebe.“

 „Vážně?“ zeptal se potěšeně Sungoráček a popošel ke Kopříčkovi.

 „Vážně – to si piš! Říkala, že jsi úžasný artista… že dovedeš dělat přímo akrobatické kousky… že s tebou zažívá moc a moc legrace… a že jsi ohromně čilý a také šikovný.“

 „Jé! To se krásně poslouchá,“ zavrtěl se rozradostněně Sungoráček. „Ale já s ní taky zažívám moc a moc legrace… jsme opravdoví kamarádi… a…“

 „Zastav tok své řeči, Sungoráčku,“ zarazil ho Kopříček. „Musím ti říct, že já bych právě

takového čilého a šikovného pomocníka potřeboval. A obzvláště když mu legrácky nejsou cizí a když je to napůl akrobat.“

 „A s čím bys potřeboval pomoct, skřítku Kopříčku?“ ptal se zvědavě Sungoráček.

 „Potřeboval bych naplnit lněné pytlíčky koprovými semínky. Pracuji na tom celé dny i noci a jsem z toho už celý unavený. Je potřeba to udělat co nejdříve a co největší zásoby. Víš, kopr je velice užitečná bylinka. Pojď za mnou, něco ti ukážu,“ pokynul skřítek Kopříček Sungoráčkovi.

 Šli po úzkých cestičkách mezi záhony voňavého kopru a za chvíli dorazili ke kulatému otvoru, který vedl do země. Kopříček vstoupil dovnitř, kráčel dolů po hliněných schůdkách a za ním si to opatrně šinul Sungoráček. Ten ale koukal, když se před nimi zčistajasna objevila podzemní komnata! Skřítek lusknul prstíky, a rázem se celá komnata rozzářila jasným světlem. Sungoráček udiveně zíral na tu nádhernou převelikánskou komnatu i na to veliké množství koprových semínek, uskladněných v krabicích u dlouhé a vysoké stěny. Vedle další stěny, na předlouhém stole, ležely stohy lněných pytlíčků. A na další stěně byly v řadách pod sebou stovky a stovky háčků. Avšak jen v jediné řadě, v té úplně až nahoře, byly na háčcích už zavěšené naplněné pytlíčky.

 „Jéje, tohle všechno ještě potřebuješ dát do pytlíčků a zavěsit na ty háčky?“ zeptal se starostlivě Sungoráček a rozhlížel se po všech těch krabicích s koprovými semínky.

 „Jo, jo! Ještě tohle všechno!“ pokýval hlavou skřítek Kopříček. A pokýval jí tak prudce, až mu koprové stonky, co visely od špičky jeho špičaté zelené čepičky, vlétly do očí. Rukou si je odhrnul a řekl: „To potřebuji. Víš, ony by mi pomohly i koprové víly – ale dal jsem jim dovolenou, protože jsem si myslel, že je dost času, a…“

 „A proč sis myslel, že je dost času?“ skočil mu do řeči Sungoráček.

 „No, to máš tak…,“ zadíval se na něho skřítek Kopříček a na okamžíček se odmlčel. Ale vzápětí pokračoval: „Hned ti to všechno vysvětlím. Víš, tahleta koprová semínka jsou vzácná a dovedou léčit, jsou to moje dárky pro lidi. Ale mohou je dostat jen ti, co se chovají slušně a nedělají nepořádek v přírodě ani ve městech. Jenže v posledních letech to

šlo s tou lidskou čeládkou pořádně z kopce! Bezohledně znečišťovali životní prostředí, nechovali se hezky k sobě ani ke zvířátkům…“

 „A to i ke křečánkům?“ zeptal se lítostivě Sungoráček.

 „To nevím – o tom se ke mně žádné zvěsti nedostaly. Zato jedno vím určitě!“

 „A co to je?“ ptal se hned zvědavě Sungoráček.

 „Že vzduch se málem nedal ani dýchat!“ odpověděl rozčileně skřítek Kopříček. „Byl

zaneřáděný zplodinami z motorek a aut – a lesy a řeky a moře zase různými odpadky. Škoda mluvit! Takže jsem si říkal, že asi nebude moc těch lidí, co se chovají slušně a co nedělají nepořádek, a že si jich tedy jen málo zaslouží mé dárky. A proto jsem si myslel, že je dost času a že stačím sám naplnit lněné pytlíčky vzácnými koprovými semínky, a proto jsem dal koprovým vílám dovolenou. Ale také jsem si zklamaně říkal, že to s tím lidstvem jde všechno do kopru!“

 „Do těch lánů kopru, co jsou tady nahoře nad námi?“ otázal se udiveně Sungoráček.

 „Ale ne!“ rozesmál se skřítek Kopříček. „To se jen tak říká a znamená to, že je to všechno k ničemu, na nic, protože latinsky copros (čti: kopros)…“

 „…je kopr, to je jasné!“ mávnul pacičkou Sungoráček.

 „Ale vůbec ne! Copros česky znamená trus.“

 „Tak to znám! To mi moje Nety někdy říká: ,Tys tady ale natrousil toho trusu!‘ A pak mi uklízí v kleci a dává mi tam nové hobliny… Ale počkej, skřítku Kopříčku, a jak se tedy latinsky řekne kopr?“ vystřelil zvídavou otázku křečíček.

 „Anethum graveolens, a znamená to kopr vonný.“

 „Anethum… to mi připomíná jméno mojí Net! A ona také krásně voní, a ještě ke všemu má ráda kopr! To tedy…,“ podepřel si Sungoráček hlavičku pravou pacičkou a zamyslel se.

 „Přestaň mudrovat, Sungoráčku, a hurá do práce! Teď už není času nazbyt.“

 „Jak to?“

 „Víš, na naší planetě se objevil jakýsi virus…“

 „Net říkala, že je to virus koronáč,“ vpadl Kopříčkovi do řeči Sungoráček, „a že se musíme dobře dezin… dezinformovat! Ne! Že se musíme dobře dezin… dezinfikovat… sebe i věci.“

 „Tak! Dezinfikovat – teď jsi to řekl dobře. Protože ten virus je taková mrňavá mrška, co způsobuje nemoc, a hodně se už mezi lidmi rozšířila. Ale chci ti říci, Sungoráčku, že všechno zlé je pro něco dobré… to se říká už odpradávna. A já jsem zjistil, že od té doby, co tady ta malá mrška řádí, se staly velké změny! Víš, lidé se k sobě začali chovat ohleduplněji a také si začali vážit víc přírody i těch věcí, které mají, a přestali lačnit po nějakých hloupých zbytečnostech. A všechno je najednou nějak čistší, dokonce i vzduch se projasnil. Mám z toho velkou radost. Ale přitom mi dělá starost, že ještě nemám všechna vzácná koprová semínka naplněná ve lněných pytlíčkách! Jen si představ, jaké obrovské množství těch dárků potřebuji! Teď ale konec řečí, a dáme se do díla.“

Nahoře na kopci Bóža tajuplně řekl: „A Leo, už jsi někdy slyšel o bílé srnce?“

 „O bílé srnce?!“ vykulil udiveně oči Leontýnek. „Ne, já znám jen ty moje hnědošky. A to…“

 „No víš, ona je to vlastně taková zvláštnost… taková barevná odchylka… ta bílá…“

 „A mohl bych ji někdy vidět?“ zeptal se nedočkavě Leontýnek.

 „No…,“ odpověděl váhavě Bóža. Ale pak se zamyslel a rázně dodal: „A víš, že ano! Dokonce bys ji mohl spatřit i v tom lese, co přes něj chodíš nahoru do vesnice pro mléko. Já sám jsem ji tam sice ještě nikdy neviděl – a ani nikde jinde neviděl, ale tobě, srnčí králi, se to třeba poštěstí. Kdoví… “

 „Tak to já se budu pořádně dívat…“

 „To musíš, protože uvidět srnčího albína…“

 „Albína? To se tak jmenuje?“

 „Ale ne. To znamená… víš, že ta… no zkrátka, že ten srnec nebo ta srnka má bílou barvu.“

 „Tak tu bych chtěl moc vidět, Bóžo,“ toužebně přimhouřil oči Leontýnek.

 „A já ti moc přeji, ať se ti to splní. Víš, málokdy je totiž možné uvidět takovou srnku albína.“

 A Bóža vyprávěl dál a dál, Leontýnek pozorně poslouchal a cesta jim rychle ubíhala. Bóža svého srnčího krále vyprovodil až k vesnici a potom se vrátil do lesa kontrolovat svůj revír.

 Zpátky domů šel Leontýnek už sám. Když spěchal pěšinou přes louku, ukázaly se za velkým šípkovým keřem jeho milé kamarádky. Dnes přišly tři. Natotata se k nim rozběhl, ale plaché srnky mu v tu chvilku utekly – jako obvykle. Tak na ně jen houknul: „Vy jedny hnědošky, najděte bělošku a přiveďte mi ji ukázat. Prosííím…“ Chviličku se za nimi ještě díval a pak uháněl domů.

 Toho podzimu šel Leontýnek ještě mnohokrát do vesnice pro mléko – a rád. Ale ať se nahoře na kopci i v lese rozhlížel, jak rozhlížel, bílou srnu nikde neviděl. Byl sice zklamaný, ale skálopevně věřil, že ji jednoho dne spatří. Podzimní dny zatím ubíhaly, a než se kdo nadál, byla tady bílá zima.

 A jednoho zimního odpoledne zase zahřměl hlas macechy Blaženy: „Leontýne! Vezmi džbánek a jdi do vesnice pro mlíko!“ Tentokrát se však Leontýnkovi nikam nechtělo. Seděl v kuchyni na své malé židličce a nemohl se odtrhnout od obrázkové knížky se srnkami, co mu dal Bóža. A navíc začalo hustě sněžit a venku fučelo a hučelo, jako by se všichni čerti ženili.

 „Tak Leontýne, slyšels?!“ znovu hřímal hlas macechy Blaženy. A do toho bylo slyšet smích z velkého pokoje jeho nevlastní sestry. Zase tam měla svoji kamarádku Slavěnu

Závrtníkovou, zase se obě dvě Slavěny válely v teplém pelechu, žvatlaly jedna přes druhou o všelijakých hloupostech, smály se a chechtaly a požíraly zákusky.

 „Tak bude to?! Že dojdu říct tátovi, jak neposloucháš!“ vyhrožovala macecha Blažena a cosi míchala v hrnci na kamnech. Leontýnek dobře věděl, že by se ho tatínek stejně nezastal, a tak si honem uložil knížku pod polštář ve své postýlce, co stála v kuchyni pod oknem. Pak se oblékl, vzal džbánek, rozloučil se a vydal se na cestu.

 Dlážděná ulice byla celičká zasněžená a její okraje jakbysmet – a nebylo tam vidět jediné stopy. Přesto si Leontýnek říkal, že Bóža je už určitě někde nahoře na kopci. Ach, jak by právě dneska v té veliké sněhové futeřici uvítal, kdyby ho najednou spatřil!

 „Vždyť přece teď chodí v lese i ke krmelcům… dávat srnkám a jiným lesním zvířátkům ty jejich dobrůtky… kaštany, žaludy a taky seno…“ říkal si. A pořád doufal, že najednou uvidí usměvavou tvář svého královského hajného. Ale ta se neobjevila ani na kopci – a ani se tam neobjevily jeho milé kamarádky srnky. Zato sněhová futeř nabrala na síle a bílé vločky se točily dokola před Leontýnkem i za ním a vichr profukoval jeho krátký hnědý kabátek. A když konečně dorazil do vesnice a do domu paní selky, byla mu už pořádná zima.

 Paní selka hned nalévala čerstvé mléko do jeho džbánku a povídala: „To se divím, že tě poslali zrovna dneska odpoledne, do takové chumelenice!“ A starostlivě říkala, ať se u nich aspoň trochu ohřeje, a dodala: „Ale pak už radši jdi. Brzy se bude stmívat a čeká tě dlouhá cesta dolů do města.“

 A tak se po nějaké chvilce Leontýnek vydal zpátky. Vítr zatím ještě zesílil a sněhové vločky kolem něho zběsile tančily. A nakonec ho vichr hnal kupředu takovou ukrutnou rychlostí, že byl Leontýnek z vesnice v lese cobydup!

 Ale hned na kraji lesa se začal brodit velkými závějemi sněhu. Místy byly tak veliké, že musel zvedat džbánek s mlékem vysoko nad hlavu. Vichr tam trochu ustal, ale přece jen zlověstně hvízdal mezi zasněženými stromy. A do toho Leontýnek zaslechl vzdálené vlčí vytí! Ustaraně čekal, odkud se vynoří svítivé oči hladových vlků, a bázlivě se rozhlížel kolem sebe… A vtom uviděl pět krásných srnek!

 „Ach, vy moje milé kamarádky!“ vyhrkl docela nahlas. „Jak jsem rád, že vás vidím! Vždyť já jsem tady úplně zabloudil. Ale vy mi jistě ukážete cestu domů.“ A zdálo se, že mu srnky rozumí. Jejich štíhlé nožky začaly lehce našlapovat sněhovými závějemi a Leontýnek se brodil za nimi…

 Byl už moc unavený a celý promrzlý, když najednou spatřil kousek před sebou velkou bílou srnu!

 „Já to věděl, že tě jednou přece jen uvidím!“ zajásal Leontýnek. V tu chvilku měl zase plno sil a v příšeří lesa se vcukuletu pustil za srnkou albínkou. Vysoké závěje bělostného sněhu mu sahaly až k pasu – a na některých místech i výše. Ale on před sebou jen pořád a nebojácně hrnul studený sníh a sledoval bílou srnku. A už ji dostihl! Stála přímo před ním.

 „Ty jsi ale hodná, že na mě čekáš!“ vztáhl svoji malou ručku a chtěl ji pohladit. Ale jakmile se jí dotkl, ucítil něco mrazivého. „Ty jsi asi pěkně zasněžená!“ zachichotal se. Ručkou se snažil dostat se skrz studivý sníh na její hebkou srst. Udělal ještě jeden krok, a šup, zapadl dolů do hluboké studené závěje! Trochu se lekl, ale džbánek s mlékem pořád statečně držel nad hlavou.

 Chvilinku tam tak ležel – a náhle nad sebou uviděl jakousi postavu. Hned si pomyslel, že je to Bóža a že ho jde zachránit. Ale nebyl to Bóža. Byl to švarný mladík: kde se vzal, tu se vzal, najednou se tady objevil. Byl tuze krásný a elegantní, nádherně oblečený, s pěkným kloboučkem na hlavě a milým úsměvem na rtech. Skláněl se nad Leontýnkem a laskavým hlasem k němu promlouval: „Leontýnku, vstávej… nemůžeš tu takhle ležet ve sněhu.“ Avšak Leontýnek se ani nepohnul. Jako by se mu z té sněhové postele ani vstávat nechtělo. A švarný mladík ho znovu povzbuzoval: „Tak Leontýnku, vstávej! Jsi přece odvážný srnčí král… a ten se nesmí nastydnout!“

Rychle frčel k jezeru a hup, ponořil se do vodní hlubiny. A za chvilinku na svém modrém hřbetě vynášel nahoru nad vodu zemdlené tělo průsvitné duhové postavy. Mezitím už všichni doběhli k jezeru a žasli nad tou nevídanou podívanou. Modrý krokodýl zemdlenou bytost stále nesl na svém hřbetě a opatrně s ní vystoupil na břeh. A na rozvlněné jezerní hladině se zrovna začaly objevovat tajemné a prazvláštní zářivé obrazce. Byly to světelné odrazy kulatého vesmírného plavidla, co se vznášelo vysoko nad jezerem. UFO se trošku zatřáslo a popolétlo kousek dál. Přesně nad modrým krokodýlem spustilo ze své spodní části veliký pruh jasného světla, který byl nahoře úzký a čím víc byl dole, tím víc se rozšiřoval. Byl to takový světelný kužel. Dopadl těsně nad modrého krokodýla, udělal cuc, a natotata do sebe vcucnul zemdlenou postavu a vynášel ji nahoru. A ta postava letěla vzhůru světelným kuželem – a najednou už nebyla zemdlená, ale jen krásně průsvitná a duhová. A všem, co tam dole stáli a nemohli z ní spustit oči, se zdálo, že se dokonce usmála… a že dokonce zamávala modrému krokodýlovi a řekla: „Díky!“ Potom už byla vysoko, vysokánsko, a nakonec zmizela dovnitř do otevřeného otvoru ve spodní části vesmírné lodi. A rázem v něm zmizel i světelný kužel a otvor se zavřel. Létající talíř pak udělal frrr, a zmizel v tmavé obloze.

 A pan kníže si s úlevou povzdechl: „Ach! To jsem tak rád, že se ta bytost konečně vrací domů na svoji planetu! A kdepak je ten záhadný modrý krokodýl? Také bych mu chtěl poděkovat.“ Ale kde tomu už byl konec! Ten už byl zpátky tam dole u moře – a to bylo hodně, hodně daleko – a už si zase spokojeně pobýval ve svém domově v mořské laguně.

 „A tati, jaká je to planeta?“ vytrhli kluci tatínka z jeho myšlenek. „A jak to vůbec všechno bylo?“

 „Je to Bdící planeta. Tak ji pojmenoval váš pradědeček. Kdysi dávno z ní přiletěly ve svém létajícím plavidle průsvitné duhové bytosti a usídlily se v podzemí našeho nádherného paláce. Vlastně…tenkrát to bylo ještě podzemí jakéhosi starobylého paláce. Ty bytosti chtěly zkontrolovat, jak to tady lidé vedou. Protože kdyby si lidé ničili svoji planetu Zemi, tak by to s nimi mohlo dopadnout špatně. A se Zemí také – a dokonce i s Bdící planetou i s celým nebeským prostorem…“

 „Protože my lidé i tamti mimozemšťané jsme všichni ve vesmíru!“ skočil mu do řeči Gabriel.

 „Tak. Ale tehdy ti mimozemšťané viděli, že se lidé chovají slušně jeden k druhému a že jsou také ohleduplní ke své Zemi. Měli z toho radost a pomalu se chystali k odchodu. Vlastně k odletu. Ale to víte, celé dny jejich kroky v podzemí všelijak šustily a ozývaly se odtamtud zvláštní zvuky…“

 „A ti lidé ze starobylého paláce se toho začali hrozně bát! Že jo?!“ vypálil otázku Rafael.

 „Tak. A byli tak vystrašení, že odešli dřív, než mimozemšťané stačili přivolat z nebe svůj kosmický koráb. Ale ti mimozemšťané nechtěli nikoho děsit, a proto také spěchali se svým odletem. A jak spěchali, zapomněli dole v podzemí jednoho svého kamaráda! Zdržel se tam, protože ještě kontroloval, jestli po nich v těch podzemních prostorách něco nezbylo. Jenže oni si v tom spěchu uvědomili až později, že s nimi není. Až když se jejich UFO vznášelo tmavou nocí vzhůru k nebesům a už se nemohlo vrátit… A po nějakém čase se ten opuštěný starobylý palác začal rozpadat, a nakonec se úplně zřítil… A pak jednoho dne dostal váš pradědeček od mimozemšťanů zprávu, že si ho vyvolili, aby chránil jejich kamaráda. Dostal podrobné pokyny, kde ho najde. A také pokyny k tomu, že tady má vystavět nový nádherný palác s vysokou věží a velkým kruhovitým prostorem před palácem. A nesměl o těch mimozemšťanech nikomu nic říci – leda svému synovi. Nebo synovi jeho syna. A že to může prozradit ostatním lidem teprve tehdy, až bude vhodná doba pro přistání obrovského létajícího talíře z Bdící planety. A ten že přiletí právě také v tu vhodnou dobu a jejich kamaráda odnese domů na Bdící planetu…“

 „A kdybychom se ho tak nebáli, nemusel se vymáchat v jezeře, chudáček!“ politoval ho Rafi.

 „No! A mohli jsme mít ufounského kámoše!“ zalitoval Gabi. Nato se tatínek jen pousmál, vzal maminku za ruku a všichni čtyři se vydali zpátky k paláci. A sloužící se zamyšleně loudali za nimi.

 A když se druhý den ráno podívali k nebi, viděli, že všechny cáry šedavé mlhy, co se ještě včera válely nad jejich nádherným palácem, nadobro zmizely.