**Setkání s vlkem**

b abička bydlela venku na konci lesa, asi půl hodiny cesty za vesnicí. Karkulka vkročila mezi stromy a les jí vzal do své náruče; ptáci zpívali, rosa se leskla. Karkulka svižně cupitá po pěšince a za chvíli potká vlka. Karkulka ale neví, jaké je to zlé zvíře, nebojí se. „Dobrý den, Karkulko,“ řekne vlk. „Dobrý den i tobě, vlčku,“ poděkuje Karkulka. „Kam tak časně, zrána, Karkulko?“ „K babičce.“ „A co to neseš v košíčku?“ „Koláč a víno, včera jsme pekli, babička je nemocná, zesláblá, aby si pochutnala a posilnila se.“ „Kde bydlí tvoje babička?“ „Ještě dobrou čtvrthodinku cesty dál na konci lesa; tam pod třemi duby stojí její chaloupka, kousek dole jsou lískové ploty, jistě to tam znáš, řekne Karkulka. „Tahle mladičká a jemná křehotinka, to bude chutnější sousto, mnohem lepší než její stará bába,“ myslí si vlk; „musíš to nějak lstivě navléknout, abys dostal obě dvě.“

c hvilku kráčí vedle Karkulky, potom řekne: „Vidíš, Karkulko, to krásné kvítí, které tady všude roste? Proč nenatrháš babičce kytičku? Ničeho si nevšímáš, neposloucháš, jak krásně zpívají ptáci, jdeš jen rovně po pěšince, jako bys šla do školy, a v lese je jako v nebi.“ Karkulka zvedla oči a rozhlédla se. Sluneční paprsky tančí mezi stromy, třpytí se orosené pavučiny, všechno se koupe ve vůni. „Opravdu, natrhám babičce kytici čerstvých květin, bude mít radost. Ještě je brzy, času dost,“ myslí si Karkulka. Odběhne z cesty do lesa a trhá květiny. Utrhne jednu, kus dál je krásnější, Karkulka přebíhá od květu ke květu, zachází stále hloub do lesa.

a  vlk si to zatím namířil rovnou k babiččině chaloupce. Zaklepal. „Kdo tam?“ „Karkulka, nesu ti od maminky koláč a víno, otevři mi, babičko.“ „Vezmi za kliku, není zamčeno.“ Vlk stiskl kliku, dveře se otevřely, vlk se vrhl rovnou k posteli a bez cavyků babičku spolkl. Potom se oblékl do jejích šatů, nasadil si na hlavu její čepec, stáhl si jej hluboko do čela, zatáhl záclony a ulehl do její postele.

**O Červené karkulce**

**v překladu Jitky Fučíková**

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