***3. MÍSTO***

***Kouzelný svetr***

Byl jarní večer, Bertík se koukal na pohádky, když za ním maminka přišla s taškou, ve které něco bylo. A řekla, podívej, co mám. Co je v té tašce? Řekl bez zájmu Bertík. Svetr pro tebe, už byl poslední a mě se tak líbil. Mmm, řekl Bertík a koukal dál na ninjago.

Ráno se stala ještě horší věc…musel si ho vzít do školy! Ve škole to nebylo nic hroznýho. Vlastně to bylo fajn! Z písemky dostal jedničku podtrženou, na fotbale dal tři góly a před školou našel stovku. Když to maminka slyšela, měla radost a Bertíka pochválila. Večer Berík nemohl usnout, pořád musel myslet na svetr. Přesně o půlnoci slyšel slaboučký hlásek, který říkal: Bertíku, kamaráde, pojď ke mně ke svetru, otevři kapsu. Bertík poslechl a vykulil oči. Před ním stál jeden centimetr velký usměvavý skřítek. Ahoj Bertíku pozdravil skřítek. Jmenuji se Dobrásek, jsem ze světa Dobra a Svetrů. Jsme v každém tisícátém svetru. Přinášíme radost a štěstí majitelům svetru. Proto ti dnes všechno šlo a to ti zůstane napořád. S tímto svetrem dělej co nejvíce aktivit a budeš to umět napořád! Ale nikomu o mě nesmíš říct, jinak mě navždy ztratíš a to co už jsi uměl, zapomeneš. Bertík byl každým dnem chytřejší. Nemusel se vůbec doma učit. Dostal psa a pochvalu. Dobrásek s Bertíkem zažívali dobrodružství. A to jen díky kouzelnému svetru.

Linda Koets, 4. třída