**Vlkem sežraná**

 atím Karkulka sbírala květiny, a když už jich měla plnou náruč, vrátila se na pěšinku. Došla k chaloupce. Podivila se, že jsou dveře otevřené. Vešla do jizby a ovanula ji divná úzkost. Pročpak je mi tady dnes tak ouzko, řekla si v duchu, jindy je mi u babičky vždycky do zpěvu, jakmile k ní vejdu. „Dobré ráno, babičko,“ zavolala, ale nedostala odpověď. Rozhrnula záclony a přistoupila k posteli: v posteli leží babička, čepec stažený až na oči a vypadá podivně.

é, babičko, ty máš velké uši!“ „To abych tě lépe slyšela.“ „Jé, babičko, co to máš za oči?“ „To abych tě lépe viděla.“ „Jé, babičko, ty máš strašně veliké ruce!“ „To abych tě jimi lépe uchopila.“ „Ale babičko, co to s tebou je, proč máš tak strašně velká ústa?“ „Abych tě lépe sežrala,“ vykřikl vlk, vyskočil a spolkl Karkulku.

akmile ukojil svou hltavost, lehl si zase do postele, usnul a začal chrápat, jako když fošnu řeže.

**O Červené karkulce**

**v překladu Jitky Fučíková**

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