**2. MÍSTO**

***Kouzelný svetr***

Žila, byla jednou jedna babička. Bydlela ve staré dřevěné chaloupce. Chaloupka byla velmi zachovalá. Stála v malé vesničce, která se jmenovala Lesokrasy. Jmenovala se tak, protože vedle vesničky rostl překrásný les. Říká se, že v něm žijí kouzelné bytosti. Babička byla moc šikovná, proto se živila pletením. Pletla rukavice, čepice, šály, ponožky, ale nejradši pletla svetry. Byla jediná z vesnice, která pletla. Nikdo jiný to totiž neuměl. Místo toho, aby lidé jezdili daleko do města, radši šli k ní.

Když se babička ráno probudila, řekla si, že něco uplete. Bylo krásně. Slunce svítilo, tak šla plést ven. Měla krásně barevná klubka vlny, jenomže ze všech už pletla mnohokrát. Babička vzdychala: Z čeho mám plést? Chtěla bych zkusit něco nového. Ze které barvy jsem ještě nepletla? Už vím, modrou! Ale tu bohužel nemám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, malý mužík. Měl hnědé vlasy, celé oblečení měl zelené, měl klobouk, na kterém měl čtyřlístek. V ruce držel košík s klubkami vlny. Byly tam všemožné barvy kromě modré. Mužík babičce nabídl: Babičko, nechcete klubíčko vlny? Babička jen smutně řekla: Ne děkuji, všechna klubka už mám. Ale ne. Tyhle jsem nemyslel, mám pro vás jedno speciální, řekl mužíček. Vytáhl z kapsy překrásné modré klubko, na slunci se dokonce třpytilo. Babička si ho vzala do ruky a řekla: Je nádherné! Najednou se z té krásy zarazila. Kolik bude stát? Bude určitě drahé. Mužíček zakýval hlavou a řekl. Klubíčko si vemte a nic neplaťte. Moc vám děkuji, poděkovala babička. Babička si klubko ještě prohlédla. Chtěla ještě jednou poděkovat, ale mužík ten tam. Tak nic.

A jde se do pletení, zaradovala se babička. Nejdříve upletla tělo, potom rukávy a nakonec přišila knoflíky. Tak a hotovo! Svetr byl dodělán. Na ni by ten svetr asi nebyl, tak se rozhodla ho prodat. Otevírá se! Chvilku tam čekala. Najednou viděla, jak k ní někdo přichází. Byl to chlapec, ale babička ho neznala, byl určitě z daleka. Chlapec promluvil: Za kolik zlatých ten svetr prodáváte? Za tři zlatý. Chlapec babičce podal mince. Babička mu svetr dala a řekla: Vemte si ten svetr, ať vám přinese štěstí. Jak se vůbec jmenuješ, chlapče? Petr. Řekl hlubokým hlasem. Krásné jméno, povzbudila ho babička. Kam máš namířeno Petře? Do světa babičko, bohužel nemám jídlo. Já ti něco k jídlu dám, řekla babička. Zašla do chalupy a vyšla s uzlíkem. Jsou tam buchty. Děkuji, já už musím, nashledanou! Nashledanou Petře!

Petr si cestou prozpěvoval. Šel dlouhou cestou lesem a neměl, kde přespat, tak si ustlal v lese. Lehl si na svetr a usnul. V noci se probudil. Slyšel bručení medvěda. Docela se bál. Když medvěda viděl, bát se přestal. Byl ještě malý. Lehnul si vedle něho a oba usnuli. Ráno medvěd neležel. Petr viděl, jak chytá ryby a přidal se k němu. Buchty měli k snídani a ryby si opekli na ohni a schovali do uzlu na oběd. Potom se sbalili a vydali se na cestu. Rozhodli se, že půjdou do království, jinak řečeno do zámku.

Když vyšli z lesa, potkali žebráka. Žebrák se začal vyptávat: Dobrý den, nemáte nějaké peníze? Ne nemáme, řekl Petr. Nemohl bych si alespoň ten svetr? Promiňte, ale ne. Můžete jít s náma do zámku. Nabídl Petr. Jé, to bych moc rád. Když došli před bránu, Petr se trochu bál, ale nakonec ji otevřel. Zámek byl krásný. Nemohli od něho odtrhnout oči. Byl bílý, také krásně pozlacený. Věžičky byly vysoké s oválnými okny. Není čas na oběd? Za chvíli odzvoní dvanáctá, řekl žebrák. Ano, ano, zatím najdu nějakou lavičku. Měli štěstí, před nimi zrovna jedna stála. Sedli si na ni. Petr vytáhl z uzlu ryby a začaly jíst. Po jídle šli do zámku. Zaklepali na vrata. Otevřel jim sluha a říkal: Dobrý den, zrovna jsem šel kolem, co potřebujete? Nevíme, kde přespat. Mohl byste nás někde ubytovat? Ano, pan král a princezna mají rádi návštěvy.

Sluha je zavedl do jejich pokojů. Medvěda ubytoval do prázdné stáje. Žebráka a Petra ubytoval do pokoje pro návštěvníky. Sluha jim řekl, ať se slušně obléknou, prý mají oblečení ve skříni. Hned se šli podívat. Opravdu, oblečení tam bylo takové královské. Vybrali si a oblékli se. Odkráčeli do hlavní místnosti. Tam na ně princezna s králem čekali. Žebráčkovi se princezna zalíbila, jenomže Petra moc nenadchla. Král promluvil: Koho si chceš, dceruško, vzít? Toho v tom bílém, ukázala na žebráčka. Jak se jmenuješ? Zeptal se král. Já jméno nemám. My ti nějaké dáme, co třeba Radovan? Ano pane králi, to je krásné jméno, řekl žebrák. Radovana si chci vzít! Vykřikla princezna. Radovane, to je moje krásná dcerka Isabela, chtěl byste si ji vzít? S velikou ctí, pane králi.

Konala se svatba i Petr na ni přišel. Později byla i hostina. Za chvíli nastal večer a všichni šli spát. Petr si na noc svetr navlékl. Za chvíli usnul. Zdálo se mu, že má svatbu s krásnou pannou. Přál si, aby se to stalo skutečností. Ráno se nasnídali. Bylo to neobvyklé. Mohli si dát, co chtěli. Po snídani šel Petr ven a potkal husopasku. Vypadala, jak z toho snu! Petr k ní přišel blíž a řekl: Dobrý den krásná panno, jak se jmenujete? Já Petr! Dobrý den, já se jmenuji Kateřina, smíte mi říkat Káťo. Zamilovali se do sebe hned na první pohled, tak se stýkali pár dní, až začali plánovat svatbu. Král slíbil, že s tím pomůže. Měli krásnou svatbu i s hostinou. Kateřině a Petrovi se moc daří. Svetr začali nazývat kouzelný. Střeží ho, jako oko v hlavě. Od té doby žijí všichni šťastně. Štěstí si užívají i dnes, jestli neumřeli.

Eliška Komárková, 4. třída