**1. MÍSTO**

***O kouzelném svetru***

Žil byl jednou jeden krejčí a ten krejčí měl svého věrného pejska Alánka, který mu při jeho práci pomáhal. Jednou, když krejčí zase takhle šil, vidí, jak jde kolem sousedovic Marijánka. Krejčímu se vždy líbila, a tak se rozhodl, že se jí půjde zeptat, jestli si ho vezme za muže. A tak šel. Marijánka mu na to odpověděla, že ano, pokud jí do dvou dnů ušije svetr. Krejčí s tím hned souhlasil.  A tak šil a šil, až ušil krásný svetr. Hned druhý den ho přinesl Marijánce. Marijánka ho hned vyzkoušela a najednou se začala vznášet. Krejčí ji rychle stáhnul dolů a svetr z ní sundal. Oba se na svetr podívali a řekli si: „hmm, to je zvláštní.” „Teď ho vyzkouším já,” řekl krejčí,  ale dělo se to samé. Naštěstí tam byla Marijánka a stáhla ho k zemi. Tak ho tedy uložili do truhly a zapomněli na něj. Jednou, když Marijánka hledala koření, narazila na svetr. Protože už na to zapomněla, tak si ho vzala na sebe a zase vzlétla. Začala křičet. Krejčí rychle přiběhl a Marijánku stáhl dolů a pak svetr zase uložili do truhly. Aby se to už neopakovalo, zakopali truhlu na zahradě.  A byla  svatba.  Krejčí a Marijánka měli pět dětí a všem říkali  příběh o kouzelném svetru.

I Alánek si našel svoji ženu Leontýnku a svým štěňátkům příběh také vyprávěli. A pro ně z toho plyne ponaučení, že kdyby někdy na zahradě vyhrabali svetr, tak ať ho nenosí svým páníčkům. A to je milé děti konec pohádky.

Markéta Bublíková, 3. třída