**Myslivec**

a chvíli šel kolem myslivec, slyšel to a zastavil se: „Co že ta stará paní tak chrápe, podívám se, snad není nemocná?“ pomyslil si. Vešel do světnice, přistoupil k posteli a viděl, že v ní leží vlk. „Tebe jsem se něco nahledal, nestvůro, a tady jsi!“ řekl. Strhl z ramene pušku a chtěl ho zastřelit, ale najednou si vzpomněl, že vlk možná sežral babičku a že ji snad může ještě zachránit. Nevystřelil, popadl nůžky a začal spícímu vlkovi rozstřihávat břicho. A sotva je trochu nastřihl, zasvítila mu do očí Karkulčina červená čepička, a když střihal kousek dál, vyskočila Karkulka a zvolala: „Ach, to jsem se bála, u vlka v břiše bylo taková tma!“ Za Karkulkou vylezla i babička a byla taky ještě živá, jenom nemohla popadnout dech. Karkulka rychle doběhla pro veliké kameny, kameny nacpali vlkovi do břicha. Vlk se probudil, chtěl utéci, ale kameny v břiše ho tak tížily, že se hned svalil a bylo po něm.

 a radost! Myslivec stáhl vlkovi kůži a odešel s ní domů. Babička snědla koláč, vypila víno, nabyla sil a vzpamatovala se. A Karkulka si v duchu umiňovala: „Do smrti už neodbočíš z cesty a nezaběhneš do lesa, když ti to maminka zakáže.“

**O Červené karkulce**

**v překladu Jitky Fučíková**

**Jacob a Wilhelm Grimmové, Grimmové (1988). *Pohádky*. Praha: Odeon.**