**První sněženka**

 (soustředěně poslouchat pohádku.)

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku. „Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko.“ Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. „Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí.“ Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si.  Zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. **Skřítek** malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na tu malou popletu.  Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: „Já jsem tady!“ Jak ji ale můžou nevidět? Děti smutně odcházejí.  I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. „Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!“ Navečer se snesla rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

**Devět**

Josef Kožíšek

( soustředěně poslouchat pohádku )

Byla jedna slepička a ta měla devět kuřátek. Osmi říkala všelijak, deváté se jmenovalo Pipka. Kdykoli našla slepička zrnko a na kuřátka volala, osm se jich radovalo, deváté bylo smutné. Rmoutila se Pipka, že zrnko není jenom její a říkala : „ Škoda, že je nás devět !“ A když navečer sešla se kuřátka kvočně pod křídla, osm se jich radovalo, deváté se neradovalo. Litovala Pipka, že se nedostane na nejteplejší místečko pod křídly slepičky a myslela si : „ Škoda, že je nás devět!“ Jednou šel kohoutek do Prahy  na pouť a povídal : ! Kikirikí, kuřátka, dobře slepičku poslouchejte, přinesu vám z pouti sladkou krupičku!“ Osm kuřátek se těšilo, ale Pipka po celý den vzdychala: „Škoda, že je nás devět! Kdybych byla sama, byl by celý kornoutek můj !“ Přemýšlela , jak by dostala celou krupičku sama. „Vím, co udělám,“ myslí si, „půjdu kohoutkovi naproti a kornoutek na něm vyloudím.“ Neřekla doma ani slůvko a vydala se na cestu.

Ale daleko nedošla. V zahrádce již  nevěděla, kterou pěšinkou se chodí do Prahy. Ale zpíval tam na keři ptáček a toho se zeptala: „Milý ptáčku, tebe křidélka nosí po celém světě. Pověz mi, kudy do Prahy. Kohoutek je tam na pouti a přinese mi sladkou krupičku. Dám ti také zrníčko.“ A ptáček zazpíval : „ Lililili!“ „Aha,“ myslí si Pipka. „Kolem lilií.“ Pospíchala na tu stranu, kde rostly lilie. Byl jich v zahrádce celý záhonek, ale večer jednu hospodyně vykopala a po té zbyl v zemi důlek. Pipka nedávala na cestu pozor a buch!, spadla do důlku.Bědovala  a naříkala, ale z důlku se nedostala.

Zatím se kohoutek vrátil jinou stranou a nasypal kuřátkům sladkou krupičku. Kuřátka zobají a kohoutek je počítá. Když jich napočítal jen osm, ptá se starostlivě:“Kde je Pipka ?“ Ale nikdo o ní nevěděl. I rozběhla se kuřátka po dvorečku, ale o Pipce nikde ani slechu. Slepička naříkala,že se snad utopila v rybníce. Prosila tedy kmotřičku kačičku, aby prohlédla vodu, a sama zase prohledávala na dvorečku každý koutek.

Zatím jedno kuřátko zaběhlo do zahrádky a tam někdo naříkal :“ Píp, píp!“ - „To je naše Pipka,“ raduje se kuřátko a běží k liliím. A hle! V důlku sedí zmořená Pipka a naříká, že zahyne. „Neplač Pipko!“ těší ji kuřátko. „Hodím do jamky lupínek a bude dobře!“ Hodilo dolů žlutý lístek. Pipka se naň postavila, ale z důlku nemohla. Kuřátko hledalo další lístek a šup s ním do jamky, ale ten byl pořád moc hluboký a Pipka stále naříkala:“zahynu dříve, než samo důlek naplníš. Škoda, že nás není víc!“ Běželo kuřátko pro ostatní a za chvilku osm zobáčků snášelo do důlku zvadlé listí a suché větvičky. Teď se důlek rychle zasypával, Pipka po násypu vystupovala výš a výš a už jí vykukovala hlavička. „Dobře, že je nás devět!“ zajásal a hop mezi kuřátka.

Kuřátka s ní běžela domů  a slepička nevěděla radostí, co počít. V tom se od rybníka vracela kachna se svou rodinou a také byla ráda, že Pipka je na světě.

Každému kachňátku Pipka vyprávěla, jak spodla do důlku a jak ji osm kuřátek vysvobodilo.“Dobře, že je nás devět!“ stále si přitom pochvalovala.

Ze sladké krupičky našla Pipka jen jediné zrníčko v pohozeném kornoutku, a to ještě byla dlužna ptáčkovi.

Od té doby stále říkala:“ Dobře, že je nás devět !“