„Na takovou vel**?**kou řepu nemáme dost s**?**l,“ vzdychal zklamaně děda. „ A co já?,“ ozval se dole u země p**?**sklavý hlásek. To přišla kočičce na pomoc malá m**?**ška. „Ty m**?**ško? Jsi taková mal**?**čká. Jak b**?**s mohla pomoci?“ Nevěřila bab**?**čka.

 i/í y/ý

Zam**?**řil ke kováři a nechal si up**?**lovat jaz**?**k z obou stran, aby měl hlas tenký a v**?**soký. Tentokrát na dveře chaloupky jemně zaťukal. „Kůzlátka, děťátka, otevřete m**?** vrátka! Já jsem vaše mam**?**nka a nesu vám ml**?**čko!“ Kůzlata se nahrnula do chodby, aby otevřela, ale nejstarší bratříček je zaraz**?**l.

 i/í y/ý

Brz**?** Šel kolem hajný, který při svých pochůzkách lesem vždy bab**?**čku navštív**?**l. Z chaloupky usl**?**šel hlas**?**té chrápání. Nakoukl dovnitř a v posteli v**?**dí ležet vlka s obrovským břichem! Vešel dovnitř a rozřízl vlkovi břicho. Jak se podivil, když z něho v**?**skočila i Karkulka. Obě b**?**ly živé a zdravé.

 i/í y/ý

Smol**?**ček si sám hrál, ale pak mu začala b**?**t dlouhá chv**?**le. Najednou usl**?**šel šramot a nějaké hlásky. Zvuky šly ode dveří. Šel tedy bl**?**ž a usl**?**šel: „Smol**?**čku, pachol**?**čku, otevři nám svou světničku! Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme.“

 i/í y/ý

Mařenka b**?**la už tak unavená z toho putování, že jen kývla. Jeníček zdatně v**?**šplhal na nejv**?**šší strom, který v bl**?**zkosti našel a rozhl**?**žel se do všech stran. Na západní straně přece jen něco zahlédl: „Mařenko, v dáli sv**?**tí malé světýlko, v**?**dáme se tam!“ Zaradovali se a začali se prodírat lesem. Hladoví a v**?**čerpaní najednou stáli před chaloupkou.

 i/í y/ý

Na zámeckých schodech se jí v**?**smekl střev**?**ček. S princem v patách nedbala a zm**?**zela ve tmě. Drobounký střev**?**ček b**?**lo to jediné, co princi po krásce zůstalo. Naz**?**tří dal celý zoufalý v**?**hlásit, že dívka, které padne tento střev**?**ček, se stane jeho ženou.

 i/í y/ý

Kobl**?**žka hrbolatá pěšinka v**?**hazovala do v**?**šky a ten v**?**skal radostí nad takovou zábavou. To by si u bab**?**čky s dědečkem neužil! Tu najednou proti němu šedivý vlk: „Kobl**?**žku, já tě sním!“ „Ne, vlku nejez mne, zazp**?**vám ti p**?**sničku.“

 i/í y/ý

Osel se jako nejv**?**šší podíval oknem dovnitř, a když se ho kohout ptal, cože v**?**dí, tu jim odvětil, že prostřený stůl s v**?**branými pochoutkami a p**?**tím a kolem toho stolu se rozvalují loupežníci a dávají si do nosu. „To by b**?**lo něco pro nás!“, řekl kohout a zv**?**řata přem**?**šlela, jak by nejlépe loupežníky od hostiny v**?**pudila.

 i/í y/ý

Všichni se hned rozprchli, jen Ferda musel zůstat, protože b**?**l na provázku. „Sl**?**šíš ho?“ otázal se p**?**šně tatínek Neviňátko. „To je on! Můj s**?**n!“ Ferda zbledl. Už v mraveništi sl**?**chával v**?**kládat o malém mravenčím lvu, který požírá samé mravence. Jenže s**?** m**?**slel, že je to jenom pohádka.

 i/í y/ý

Krom toho uměla p**?**štět; ale jak štěně p**?**ští, to nakreslit nedovedu a ukázat b**?**ch vám to také nemohl, protože na to nemám dost tenký hlas. I mlaskat uměla Dášeňka od narození, když sála mám**?**no ml**?**čko, ale víc už nic; jak v**?**díte, neb**?**lo s ní zprvu mnoho řeči, ale její mam**?**nce to stačilo.

 i/í y/ý

Je m**?** dobře, protože i kočce Zelenoočce je už dobře. B**?**la u mne na snídani. B**?**la u mne i na večeři. Kočky, ta vám baští! Než se ohlédneš, je m**?**ska prázdná. Já jím schválně pomalu. Každé sousto dlouho kousám. Jednak je to zdravé, jednak na Zelenoočku v**?**c zbude. Když jsme s**?** po jídle um**?**li tlapky a tlapkami zase čumáčky až za uši, šli jsme spolu ven. Venku Zelenoočka pov**?**dá: „Jsi hodný Modroočko, já tě za to naučím lézt na strom.“

i/í y/ý

Honzíkova bab**?**čka už b**?**la stará a na hlavě nos**?**la šátek. Sundávala si ho jenom tehdy, když šla spát. Honzíka měla ráda a dlouho v**?**hlížela, kdy už tu bude. Konečně vjel voz**?**k na náves. Honzík b**?**l na voz**?**ku! Seděl vedle dědečka a něco křičel. Punťa přitom štěkal na celou náves. Voz**?**k přihrčel až k vrátkům.

 i/í y/ý

A před tou stařenou je párek docela hezkých mladých l**?**dí, svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam někol**?**k ovcí, někol**?**k telat, a pak je tam takový jako kníže v**?**padající člověk, který má lopatu, třímá ji nad hlavou, jako by chtěl svázaný párek uhodit. A to všecko je jako z kamene v**?**tesané a pod tím je z květin v**?**sázený náp**?**s, který se čte F**?**mfárum.

 i/í y/ý

„Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí,“ pov**?**dal pejsek; „jsi beztak po té dlouhé z**?**mě nějak bledá. A teď už se dlouho neol**?**zuj a pojď!“ No, no, vždyť se přece mus**?**m drobátko uprav**?**t, když jdu v neděli ven,“ řekla na to kočička. „Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak to v**?**padáš: máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nos**?**t stejně.“ Pejsek si narovnal uši a šli. Cestou si v**?**kládali, co budou v lese dělat.

 i/í y/ý

„Nu tak, drahoušku, ukažte m**?** to své čelíčko!“ Odlep**?**la náplast a začala prohl**?**žet Modroočce čelo. „Náplast už nepotřebujete,“ řekla jí Medunka, když skončila prohl**?**dku. „Pojďte se mnou, m**?**láčku, nahřejeme vám čel**?**čko horským sluníčkem, a bude po modřině.“ A odešla s Modroočkou z ordinace. Neználek uviděl na věšáku b**?**lý plášť a čepeček. Dlouho se nerozm**?**šlel.

 i/í y/ý

Jmenoval se Přem**?**sl. Lidé mu říkali Přem**?**sl Oráč a dohadovali se: věděla kněžna, kde ženicha najít, protože v**?**dí do budoucnosti? Nebo b**?**l její kůň zv**?**klý do Stadic často jezdit, takže tam trefil? Ať to b**?**lo tak, či tak, L**?**buše a Přem**?**sl byli spolu šťastní a jejich rod vládl v Čechách dlouhý čas.

 i/í y/ý

Když někdo přišel, aby si prohlédl jejich práci, a b**?**li překvapený, že nev**?**dí nic, ani přízi, ani látku, odpov**?**dali jen: „Naše práce je tak jemná, že je nev**?**ditelná pro hlupáky a pro ty, kteří nemají naše nadšení,“ Jednoho dne brz**?** Ráno projev**?**l císař přání zjistit, jak asi v**?**padá látka, kterou s**?** objednal.

 i/í y/ý

V řemesle se v**?**znal, a co udělal, b**?**lo l**?**dem pro radost. Takovéhle b**?**lo Rumcajsovo ševcovské v**?**znání: „Dobrá bota, to je grunt spravedl**?**výho světa. Nesmí b**?**t těsná, aby si v ní ani malíček nepřipadal jako přiskřípnutá dušička, ale taky zas ne moc vel**?**ká, aby si v ní ten malíček nepřipadal ztracenej.“

 i/í y/ý

B**?**lo devět hodin, tma a noc. Nu, právě medvědí pohoda. O to by neb**?**lo, ale v kovárně jiskřilo ohniště a z doutnajícího uhlí v**?**stupoval dým. To se Kubulovi nel**?**bí. Vstane, odejde po šp**?**čkách ke dveřím a na chv**?**ličku zdřímne. Na malou chv**?**ličku a již opět vstává a již je opět sl**?**šet jeho štrachající drápky.

 i/í y/ý

Květinu malého prince jsem poznal vel**?**ce brz**?** Lépe. Na jeho planetě rostly prosté květiny, ozdobené jedinou řadou okvětních plátků. Nezab**?**raly m**?**sto a nikoho nerušily. Jednoho rána se vždy objev**?**li v trávě a večer uvadaly. Ale tahle květina v**?**klíčila jeden den ze semene přivátého bůhvíodkud a malý princ bděl velm**?** Pozorně nad tímto v**?**honkem, který se nepodobal jiným produktům.

 i/í y/ý

Malá mořská v**?**la b**?**la ochotna pro svou lásku udělat cokoli. S kouzelným nápojem doplavala ke břehu, na místo, kde naposledy v**?**děla mladého muže. Když el**?**xír v**?**pila, projela jejím tělem vel**?**ká bolest. Její rybí tělo se změnilo v l**?**dské a ve stejném okamžiku přestala mluv**?**t.

 i/í y/ý

M**?**lé děti, budu vám něco v**?**pravovat, ale mám obavu, že tomu nebudete věřit. A přece je to pravda pravdoucí, že v Hrusicích u Ševců měli kocourka. Jmenoval se M**?**keš. Já vás m**?**lé děti, dobře sl**?**ším, jak se smějete: „Jé, to je toho! M**?** máme doma také kocourka!“ „A m**?** máme také kocourka a k tomu ještě kočičku!“ No dobrá, dětičky, ale ten kocourek mluv**?**l!!

 i/í y/ý

Vpředu kulhá srneček a za ním se žene m**?**slivec Muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kam**?**zola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama m**?**slivecká p**?**cha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. Amálka zkusila prstem, kam vane v**?**tr, a předběhla m**?**slivce Mušku. Postav**?**la se mu do cesty a řekla: „Z té pušky už nesmíš v**?**střelit.“

 i/í y/ý

Kdepak, děti, to v**?** nevíte, co si ptáci pov**?**dají. Oni si totiž v**?**pravují lidským jaz**?**kem jenom časně zrána, při v**?**chodu slunce, kdy v**?** ještě spíte; později, za b**?**lého dne, už nemají kdy na mnoho řečí – to víte, to dá nějakou sháňku, tady zobnout zrníčko, tam v**?**hrabat žížalu nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu.

 i/í y/ý

A když se tak kouká po těch m**?**ších, vidí, že to nejsou žádné m**?**ši, ale poštovní skřítkové. To vám jsou takoví malí a fousatí pumprl**?**ci, asi tak vel**?**cí jako menší slep**?**ce nebo jako veverka nebo jako lesní král**?**k, tak asi; a na hlavách mají poštovské čep**?**ce jako praví l**?**stonošové.

 i/í y/ý

Pan Vavřinec se těšil, že po čase uv**?**dí zase pár kolegů muz**?**kantů, i když věděl, že si ho budou dob**?**rat, proč nikdy nepřijde na p**?**vo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou neb**?**dlí nějaká slečna? Takhle se budou určitě v**?**ptávat a pan Vavřinec bude m**?**t sto chutí odpovědět: Slečna ne, ale l**?**chožrout. Jmenuje se Hihlík.

 i/í y/ý

„Z rozvrhu a poznámek, které m**?** nechala vaše paní učitelka, v**?**dím, že dnes ráno máme zeměp**?**s a že jste se v m**?**nulé hodině zab**?**vali řekami… Ale na to b**?**chom potřebovali mapu Francie… Kdo pro ni dojde?“ Celestýn vstal, jel**?**kož jako první ve třídě a mazánek naší paní učitelky vždycky chodí pro věci, sb**?**rá úkoly a maže tabuli.

 i/í y/ý

A starý L**?**ška si odpl**?**vl, až se tam udělala hluboká tůně. „Bejvala,“ řekl Kreuzmann zam**?**šleně, „bejvala tehdy moc krásná voda, ale b**?**la ještě tentononc, dočista němá.“ „Jak to?“ podivil se Zelinka, který neb**?**l tak stár jako ti druzí. „Inu, němá b**?**la,“ pov**?**dal L**?**ška.

 i/í y/ý

„Chtěl b**?**ch se navždy stát tvým přítelem, hrát si s tebou, sedět s tebou u stolu, být s tebou pořád. Když m**?** to sl**?**bíš, najdu ti tvůj míček a přinesu ti ho.“ „Ano, ano, sl**?**buji ti všechno, co chceš.“ Žabák se potop**?**l, znovu se v**?**nořil a přinesl m**?**ček princezně. Ta posp**?**chala celá rozradostněná zpátky do zámku.

 i/í y/ý

Královna se přestrojila za starou kramářku, začernila si obl**?**čej sazemi a v**?**dala se do lesů za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na m**?**tinu, uv**?**děla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zp**?**vá. Hlásek Sněhurce zaskočil v hrdle a kol**?**čky jí v**?**padly z rukou, když spatřila cizí ženu. „Neboj se, děvenko,“ prav**?**la přestrojená královna změněným hlasem.

 i/í y/ý