**Pohádka o zatoulaném srdíčku**

Žili, byli babička s dědou. Jednoho dne upekli perníkové srdíčko a dali ho chladit za okno. Z ničeho nic to srdíčko ale ožilo a uteklo jim do světa.

Cestou potkalo holčičku Evičku, která si s ním začala povídat:

„Kam jdeš, srdíčko?“

„Jdu do světa,“ odpovědělo jí.

„A co tam budeš dělat?“ vyzvídala dál Evička.

„Hledám někoho, kdo by si mě zasloužil,“ oznamovalo jí srdíčko.

Na to Evička řekla: „Já bych o někom věděla.“

„A o kom bys věděla?“ ptalo se srdíčko.

„No přeci o mých rodičích. Jsou moc hodní, trpěliví a laskaví a snaží se mi pomáhat plnit moje sny. A za to bych jim chtěla poděkovat,“ vysvětlovala Evička.

Srdíčko se zamyslelo a řeklo: „To by šlo. Tak to zkusíme.“

Holčička si tedy srdíčko vzala a odnesla ho domů. Když ho dala svým rodičům, byli dojatí a pyšní na to, že mají tak hodnou dceru. A srdíčko bylo rádo, že se dostalo k dobrým lidem.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

**Kristýna a Tereza Kohútová, 6. B**