prázdná strana – desky čítanky zevnitř

Čítanka pro Rostíka

Čítanku napsali:

Čítanku ilustrovali:

Milý Rostíku ….. věnování

**ODEMYKY – ZAMYKY**

Odemyky – zamyky,
rozvažte se, jazyky!

Povězte mi v řeči lidí,
co kdo slyší, co kdo vidí.

A z těch slabik, slov a vět
vykouzlíme celý svět.

1 2 – obrázek k básničce

**Zimní hádání**

Celý bílý, celý ztuhlý,

nos má z mrkve, oči z uhlí.

Hledí smutně do kraje,

ví, že zjara roztaje.

 Ze střech visí nanuky,

 pro holky i pro kluky,

 ale jen když klesá rtuť.

 Ochutnejte, dobrou chuť!

3

Lehká jako peříčko

nemá ráda teplíčko.

Tančí něžně, snad i lehce,

roztát v kapku vody nechce.

Potká-li své sestřičky,

svět je bílý celičký.

 Když je venku sníh a led,

 když je venku fujavice,

 kam se schová prstů pět?

4 + obrázky mezi básničky? Do huňaté .

**Klubíčko**

Jan Čarek

Plete, plete panímáma,

klubíčko má pod nohama.

U klubíčka koťátko,

hraje si s ním drobátko.

A jak s klubíčkem si hraje,

stále více rozplétá je.

Dej už pokoj – ale hned!

Kdo to bude navíjet?

5 6 - obrázek

**Kost**

Potkala jsem v lese kost,

že prý toho má už dost.

V noci zima, přes den horko,

co ty na to malá holko?

Jeden nápad asi mám,

do krabice tě schovám.

Uložím ji pod postelí,

ale to už mamka velí:

7

„U krbu je místa dost,

tam bude mít společnost.“

Každý večer před večeří,

Elenka ty kosti měří.

Při tom všechny počítá

a hlasitě naříká:

„Kdybych našla ještě jednu,

měla bych už pátou bednu.

To bych potom musela,

otevřít tři muzea.“

8 (mezi básničku obrázek – může být přes obě strany, na každé stránce půlka obrázku)

**Nezbedná rozhledna**

Jan Vodňanský

Na obzoru rozhledna,

zdá se, že je nezbedná.

Z jedné nohy na tu pravou

skáče trávou za potravou.

Hlavou točí sem a tam

směrem k jiným rozhlednám.

Žádná z nich tak nerafá ….

Jé – vždyť je to ž . . . . . !

9 10 - obrázek

**Kdo je to?**

Je to kluk, který má v očích

všechno, co se krásně točí.

Hlas má jako zpěvák rocku,

ze zvířat nejradši kočku.

Rád hraje si na nezbedu,

rád hodně našich pohledů.

Vtípky nám tu vypráví,

některé i provádí.

Je to ale správný chlapík, důvodů je hned několik…

11 12 - obrázek

**Liška a vrána** - podle Ezopovy bajky

Hladová liška hledala něco k snědku. „Kdybych někde sehnala kousek sýra," řekla si. A zrovna v té chvíli nad ní zakroužila vrána s kusem sýra v zobáku. Sedla si na větev a začala si na sýru pochutnávat. Liška přemýšlela, jak se dostat k chutnému soustu vysoko nad ní. To by ale nebyla mazaná liška, aby si nedovedla poradit. Začala vráně lichotit: „Jaký jsi to krásný pták! Tvé peří se leskne jako stříbro, je hebké jako hedvábí! Tvůj  postoj je vskutku královský. Měla bys být králem všech zvířat. Jistě i tvůj hlas je překrásný, umíš zpívat?“
Vrána se pýchou už nadouvala a chtěla ukázat, že zpívat umí. Jakmile otevřela zobák, kus sýra jí vypadl, liška jej zachytila a utíkala do své nory, aby si na něm pochutnala. 13 14 - obrázek

**Lev a myš** - podle Ezopovy bajky

Král džungle, mocný lev odpočíval po jídle, když mu před nosem proběhla malá myška. Lev vymrštil tlapu a myšku chytil. Chtěl ji rozmačkat za to, že rušila jeho klid. Myška začala prosit: "Nezabíjej mne, mocný lve, někdy ti třeba pomůžu zase já." Lva pobavila její řeč. Jak by mu malá liška mohla pomoci! Ale pustil ji. Zanedlouho přišli do džungle lovci a chytili lva do sítě. Bezmocný lev se svíjel v síti na zemi. Zatímco lovci poodešli, potichu přišla malá myška a řekla lvovi: "Neboj se, já ti pomohu, jsem ti přece zavázána." Lev si jen smutně povzdechl, nevěřil jí. Ale myška už svými ostrými zoubky hryzala síť a rychle se jí podařilo překousat několik provazů, až díra byla dostatečně velká a lev přes ni mohl utéci. 15 16 - obrázek

**Liška a čáp**

podle Ezopovy bajky

Jednou pozvala liška čápa na hostinu. Uvařila dobrou kaši a trochu jí dala na mělký talířek. Pobízela čápa: "Jez, čápe, jen jez! Jiné jídlo nebude." Čáp sem tam kloval po talířku. Ale nic do zobáku nemohl nabrat. Zatím liška kaši lízala a lízala. Za chvíli na talíři nic nezbylo. Liška snědla kaši sama.
Čáp řekl: "Zítra budu vařit zase já. Zajdi ke mně na oběd, liško!"
Druhý den přišla liška k čápovi. Čáp dal jídlo do láhve. Řekl: "Jez, liško, jen jez! Jiné jídlo už nebude." Jídlo pěkně vonělo. Liška čichala a olizovala se. Pobíhala kolem láhve, ale do láhve nemohla. Zatím čáp zobákem nabíral a nabíral. Za chvíli v láhvi nic nezbylo. Čáp snědl všechno sám. Liška se zlobila. Myslila, že se nají na celý týden. Teď půjde domů hladová. 17 18 – obrázek

**Povídá šmudle ťululum**

Ivan Martin Jirous

Povídá šmudle ťululum:

nasypu zrní koťatům.

Šmudla se ťukla do čela:

Tos měl udělat už včera!

Ťululum ptalo se šmudly:

Nevidělas tady nudli?

Řekla mu šmudla:

Třeba je v polívce! str.19

Nahnuli se a spadli oba

po hlavě do hrnce.

A je po povídce.

Říkalo ťululum šmudle:

kdyžs ještě byla maličká,

zasázeli jsme skořápky.

Už by mohla být vajíčka!

Povídá šmudle ťululum:

je jaro, zalej dům!

stále str.19 do pravého sloupce, str. 20 obrázek

Až oschnou tašky,

zryjeme střechu,

zasejem kytičky pro potěchu.

Tam krtci nebudou

dělat neplechu!

Zvedal ťululum na pánev fazoli.

Než ji tam dostal, měl všude mozoly.

Utřel si čelo, řek šmudle: Dojdi pro kmín!

Copak ho unesu? Pomoz mi s ním!

str. 21

Přiběhla šmudla:

díry jsou v žebříku!

Co ty pořád vidíš?

Nedělej paniku!

Přemýšlel ťululum

vzal do hrsti rozum.

Pak díry zabednil

a žebřík opřel o dům.

stále str. 21 do pravého sloupce

**Jaro**

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otvírá zlatým (obrázek – klíčkem).

Všechno se raduje, jaro vítá.

První roste sněženka, malá bílá (obrázek – květinka).

Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček.

(obrázek – fialka) voňavá hezkou vůni rozdává.

(obrázek – pampeliška) střapatá, celá je jak ze zlata.

str. 22

**Léto**

Ten, kdo v létě není líný,

chodí ráno na hřiby.

Odpoledne na (obrázek – maliny),

večer k řece na (obrázek – ryby).

Smaženice nemá chybu,

šťáva z malin je jak (obrázek – med).

A na upečenou (obrázek – rybu)

sbíhají se sliny hned.

str. 23

**Podzim**

Když je země obuta

do hněda a do (obrázek – žluta),

listí zvolna opadává,

vlaštovka nám křídly (obrázek – mává),

vítr se opírá o vrátka,

k spánku se ukládá (obrázek – zahrádka).

str. 24

**Zima**

Zmrzl rybník, struha,

už je zima tuhá.

Led už drží na kaluži,

kdo tam bruslí, ať se tuží.

Už je sněhu převelice,

nebojím se metelice.

Ať si hvízdá meluzína,

jenom když je prima zima.

str.25 str. 26 obrázek

**Svatý Mikuláš**

Anděl v rouchu bílém zná jen dobré činy,

čert zas stejným dílem sčítá černé viny.

Je víc bílé nebo černé, to nám poví soudce náš,

ten nám řekne slovo věrné, moudrý svatý Mikuláš.

Mikuláš jde světem s dvěma po svém boku,

ke všem světa dětem, každičkého roku.

Učí nás, jak lásku dávat, učí nás, jak v úctě žít,

zlé a dobré rozeznávat, zlu se bránit, dobro ctít.

str. 27, str. 28 obrázek

**Jak se stromeček chtěl stát velkým (Indigové pohádky)**

Žil jednou jeden stromeček. Rostl na kraji louky a rád nastavoval větve větru a jen tak si s ním pohrával. Ale jedna věc ho nesmírně trápila. Nikdy pořádně nevyrostl. Byl tak maličký, že, srnky na něj mohly čůrat a někdy na něj dokonce špalaly. To se stromeček jenom přikrčil a smutně přemýšlel o nespravedlnosti světa. Kolem roste tolik vysokých stromů, ale on stále zůstává tak zoufale nízko nad zemí.

Jednoho dne, když o něj zase nějaká nepozorná srnka zakopla, měl toho už stromeček dost. Rozhodl se, že se vydá do světa, aby našel ten největší strom a zeptal se ho, jak to má udělat, aby byl také tak veliký.

str. 29, str. 30 obrázek

I vydal se na cestu. Šel, až došel k nejvyššímu stromu široko daleko.

„Jsi tak veliký,“ vydechl obdivně, „pověz mi, jak to děláš?“

„ Já jsem jenom obyčejný dub,“ povídá dub, „plodím žaludy, na kterých si pochutnávají čuníci, to je všechno, co umím. Zkus se zeptat kaštanu. Je ještě větší než já. Třeba ti pomůže.“

Stromeček tedy šel dál, až potkal kaštan.

„Řekni mi,“ povídá stromeček, „jak to děláš, že jsi tak veliký.“

„Já jsem jenom obyčejný kaštan,“ odpověděl strom. „Plodím kaštany, z kterých děti vyrábějí malá zvířátka a to je všechno, co umím. Ale zkus se zeptat smrku. Je ještě větší než já. Třeba ti pomůže.“ str. 31

Stromeček došel za smrkem. A opravdu. Byl to ten největší strom, jaký kdy viděl.

„Jsi největší strom, jaký jsem kdy viděl,“ zavolal do jeho koruny. „Chtěl bych být jako ty. Pověz mi, jak se to dělá.“

 „Milý stromečku,“ povídá smrk. „Viděl jsi dub, jak plodí žaludy. Viděl jsi kaštan, jak plodí kaštany. Co plodíš ty?“

„Ale já nechci nic plodit. Já chci být velký a největší, aby na mě žádná srnka už nemohla čůrat a aby mě všichni obdivovali,“ povídá stromeček.

„Ubohý stromečku,“ odpověděl smrk. „Hledáš velikost tam, kde není. Velikost nespočívá v tom, jak vypadáme, ale v tom, co děláme.“ str. 32

Stromečku se taková odpověď moc nezdála.

„A co mám tedy dělat?“

„Jdi a konej,“ povídá moudrý smrk. „Dávej ze sebe to nejlepší. Tvé skutky jsou měřítkem tvé velikosti.“

A pak se smrk na chvilku odmlčel a dál se věnoval svým šiškám, které okusovaly veverky, stromeček také viděl, jak těm veverkám padají kousky šišek na zem, kde se z nich zrodí nové smrky, ty smrky budou dávat kyslík a lidem dřevo a dalším veverkám další šišky. Stromeček viděl celý obrovský koloběh života a musel se pod takovými skutky obdivem poklonit.

„Když já ale neumím dělat šišky,“ zavzlykal. A stejně ani nevěděl, jak by ho šišky mohly ochránit před srnkami. str. 33

„I ty můj malý stromečku,“ sklonil se nad ním smrk. „Nic jsi nepochopil. Ty přece nemusíš dávat šišky. Ty jsi ty. A ty máš moc dělat úplně jiné skutky než já nebo kaštan nebo dub.“

V tom se stromečku rozbřesklo. Naráz jakoby pochopil všechno, co se mu smrk snažil říct. Běžel domů a začal se vlnit ve větru. Jeho větve rozeznívaly vzduch a vydávaly kouzelný tón. Ten tón uklidňoval mysl a zvířátka se zastavovala, naslouchala a říkala si, jak je na tom světě krásně. Srnky, které šly kolem, už zdálky slyšely tu krásnou melodii a nikdy už na stromeček nešláply a už vůbec si na něj nedovolily vyčůrat. A tak to všechno dobře dopadlo a stromeček už nikdy nedbal, jestli je vysoký nebo malý. Věděl, že je velký, protože zvířátka milovala jeho hudbu.

str. 34

V čem jsi velký Ty?

str. 35 (tady bude obrázek, který si po přečtení dítě namaluje samo) Na dalších stránkách můžou být další příběhy, které byste chtěli dětem do čítanky vložit. Ty už ostatní rodiče opisovat nebudou, bude to příběh jen pro vašeho druháka. To je dobrovolné, vím, že někteří máte příběhy do zásoby, tak tady je na ně prostor: