**Jak mluví zvířátka**

To, co já vám dneska poví, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin
od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, slepice, ovce, krávy, dokonce
i prasátka, a teď když to všechno víte, začne naše pohádka. Pejsek, Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval. A jak na ně zavolá? No přece…(zaštěkal). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka zavolala. A jak na ně zavolala? N o přece… (zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli přestalo, na selátka volalo. A jak na ně zavolalo? Přece pěkně…(zachrochtalo). Ovečka za humny travičku spásala, a když
se dost napásla, na jehňátko volala. Jenž byla daleko, a tak trochu ječela. A jak? Přece …(bečela). Zrovinka okolo slepice běžela, najednou se zastaví, svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela. A jak na ni její děti volaly? No přece… (kdákaly – kvokaly). Ještě v maštali kráva stála.

A telátko v koutě? Teprve stát se učí. A co přitom povídá? Inu, prostě… (bučí).