Labatorci

U Karlin razred došla je nova učenica Marija. Ona je iz Zagreba. Karla je Mariju upoznala na prvom malom odmoru. Marija ju je pitala želi li ići na piknik blizu rijeke Kupe pa joj tamo može pričati zanimljivosti o Karlovcu. Karla je pristala. Poslije nastave otišle su na piknik. Polako se spuštala večer, a Karla se zamislila gledajući u rijeku Kupu i prestala pričati Mariji o Karlovcu. ''Što je'' upita je Marija. ''Ma ništa, spušta se večer pa bismo mogle i kući, znaš, zbog labatoraca,'' odgovori Karla. ''Tko su oni?“ malo preplašena upita Marija.

Legenda kaže da su labatorci strašna bića koja žive u rijeci Kupi, ali najviše vole duboke virove. Navečer djecu, koja nisu na vrijeme došla kući, hvataju i od njih rade sapun.

Marija proguta knedlu.

Oni su živjeli ovdje još prije postanka grada. Nitko nije vidio labatorce, no prvi susret imali su graditelji Karlovačke zvijezde. Starosjedioci iz okolice Karlovca upozoravali su ih na labatorce, no oni nisu slušali. Već prvom zabijenom lopatom u buduću tvrđavu Zvijezdu, graditelje je zaustavila velika poplava. No oni nisu odustajali borili su se sa svim neprilikama nekoliko godina.

Već su bile upaljene ulične lampe. Karla zaustavi priču i kaže Mariji, ''hajmo kod mene, na čaj, završiti priču'', Marija se složila. Voda za čaj se grijala dok je Karla nastavljala priču .''A kako su labatorci to uspijevali ?“ prekine je Marija, ''E, nisu oni bili sami,'' odgovori Karla te nastavi temu.

Tu su i sirene, one su labatorcima dobre susjede. Sirene su im pomagale hipnotizirajući svojim glasom plivače. Stariji su naraštajima pripovijedali da na karlovačkom području žive vodene vile čiji je dom rijeka Korana. Bile su prilično nestašne i zaigrane. Noću bi krale mlinarima konje i jahale bi ih cijelu noć. Ujutro bi mlinari našli svoje konje neispavane sa sitnim pletenicama upletenim u njihovu grivu. Kupa uzvodno od Karlovca dom je planinskim, gorskim i šumskim vilama dok su sirene živjele u njezinom mirnijem dijelu.

Možda je ovo samo legenda ili ipak ima neke istine u ovom. Nemojte se plašiti ako noću sretnete vilu ili sirenu.

S tim riječima Karla je završila priču, a Marija je sva radosna otišla kući.

Lucija Štefanac, 5.c