**Útěk z mravkolví jamky**

„Když já se,“ ukázal Ferda palcem na Ťutínka, „trochu bojím.“


„Co? Ty se bojíš? Takový hrdina?“ A plác! Jeden z mravenců ho plácl po rameně.

A jej! Teď mohlo být opravdu po Ferdovi. Vždyť on stál na krajíčku Ťutínkovy jamky, a jak ho kamarád plácl, Ferda sjel po písku dolů. Honem nahoru, pryč od Ťutínkových zubů!

„Á, chachachá! Už tu mám mravence!“ zajásal Ťutínek. „To si pochutnám!“ mlaskal. Už byl přesvědčen, že mu Ferda nadehnal tučného mravence. Hned po něm začal házet písek. A to bylo zlé. Písek podrážel Ferdovi nohy. Ferda se dral zoufale nahoru, ale jak udělal krok nahoru, vletěl mu pod nohy nový písek a on zase sklouzl o krok dolů.

„Kamarádi, zachraňte mne, on mne sní!“ zakřičel Ferda zoufale.

„Á, chachachá!“ jásal do toho Ťutínek nadšeně a cvakal svými dlouhatánskými kusadly. Krak, krak, zapraská to, a bude po Ferdovi.



„Rychle! Ferdu nedáme. Ferdu musíme zachránit!“ vyskočili polekaní kamarádi. „Podej mi ruku, já půjdu první. Nebo ho už nikdy neuvidíme!“ Udělali řetěz. Jeden se pevně postavil na kraji jamky, chytil kamaráda, ten se spustil a podal Ferdovi ruku. Však už byl nejvyšší čas. Ťutínek už málem držel Ferdu za jednu nohu – když ten hup! Vyskočil nahoru. Jej, to si kamarádi oddychli.

**Ferdovi se naštěstí podařilo uniknout z jamky mravkolva Ťutínka. Na příkré stěně jamky to klouzalo samo o sobě a k tomu ten písek. Ještě, že tu byli jeho kamarádi, černí mravenci.**

**Dokázal bys i ty uniknout ze spárů mravkolva a vyšplhat do strmého svahu?**

