ZLATÁ RYBKA

 Jak se říká v pohádkách, za devatero horami a devatero řekami bydlel v přímořské vesničce rybář, který se jmenoval… To pro náš příběh není důležité. Budeme mu říkat prostě rybář. Tenhle rybář se jako každý den vypravil na moře. Pracoval na jedné z lodí bohatého obchodníka. Pozdravil se s kamarády, kteří na poslední chvíli dobíhali k lodi. Odrazili se od břehu a zamířili na otevřené moře.
 Když se jim pevnina začala ztrácet z dohledu, vhodili do vody sítě. Rybář si představil rybku, jak spokojeně plave ve svém hejnu a najednou narazí na síť. To musí být zmatek! „Héj, pojď nám pomoct!“ vytrhlo ho z myšlenek volání rybářů.
 Ráno, když vytahovali sítě z vody, si všiml, že se mezi rybami něco zalesklo. Šupiny se v ranním slunci leskly každou chvíli, ale tohle bylo větší než jedna šupina. Vtom uviděl zlatou rybku. Rozhlédl se, jestli ho některý z rybářů nepozoruje. Čistý vzduch. Teď, nebo nikdy, pomyslel si, strčil zlatou rybku pod kabát a odběhl do kajuty. Ze staré kuchyňky podal hlubokou skleněnou mísu a napustil do ní vodu. Rybku do ní opatrně pustil. „Splň mi přání,“ prosil, „jestli mi dáš peníze, už nikdy žádnou rybu neulovím.“ Podíval se kolem sebe, jestli se někde neobjevil měšec nebo hromada peněz. Otočil se zpátky na rybku: „Prosím, prosím!“ Rybka na něj koukala skrz sklo, ale peníze nevykouzlila. „Co s tebou?“ posteskl si rybář. „Mám tě prodat na trhu? Dlužíš mi to – měla bys mi splnit přání a já jsem si přál peníze!“
 Když loď dorazila ke břehu, vykročil nejkratší cestou k náměstí. Těšil se, že si za peníze, které dostane za rybku, alespoň koupí dobrý oběd. Z myšlenek na jídlo ho vytrhl známý hlas: „Pane rybáři! Pane rybáři!“ Otočil se a uviděl, jak k němu běží pošťák. Usmál se na něj: „Dobrý den, co tak naspěch?“ Pošťák se ale neusmíval. Něco ho trápilo. „Váš otec,“ zastavil se, „dnes po ránu… zemřel.“ Rybářovi okamžitě zmizel úsměv z tváře. Vrazil pošťákovi mísu s rybkou do ruky a rozběhl se domů.

 Procházel starým domem a všude viděl vzpomínky na svého otce. Na kredenci ležela společná fotografie, na stole noviny a v knihovně spousta knih. Přišla za ním matka a obejmula ho. „Pročítáme závěť,“ oznámila mu. V očích měla slzy. „Dostaneš tátovy peníze.“ V tu chvíli si rybář vzpomněl na zlatou rybku a rozběhl se zpátky k pobřeží.
 Pošťák seděl na molu a mísu s rybkou měl po boku. Rybář si sedl vedle něj. Seděli tam takhle nějaký čas. Potom se pošťák zvedl: „Já už budu muset jít. Sbohem.“ Rybář se na něj otočil a kývl hlavou na pozdrav. Potom se podíval na rybku. „Muselo to být takhle?“ zeptal se ztrápeně. Vzal mísu a vylil ji i s rybkou do vody.