O knížce, ve které nic nebylo

Byla jedna knížka a v té knížce nic nebylo. Jednoho dne si knížka řekla: „ Já tu nechci jenom tak pořád ležet. Tady se na mě práší. Chci, aby si mě někdo přečetl. Ale jak si mě někdo může přečíst? Já nemám žádný příběh.“ Knížka se rozplakala.

Vedle se vzbudila druhá kniha, která se jmenovala Alenka v říši divů. A zeptala se: „Proč brečíš?“ „Já nemám příběh,“ odpověděla první kniha. A Alenka v říši divů zase usnula. A naše knížka si řekla: „Já odcházím, já tu nezůstanu. Jdu do světa na zkušenou. Najdu příběh a vezmu si ho.“ A tak šla.

A jak šla, tak potkala berušku. A zeptala se: „Ahoj Beruško. Já hledám příběh. Nechceš mi pomoci?“ „Ano, ráda. Ale příběhy se nehledají, ale vymýšlejí,“ odpověděla berušku. „Dobře, tak začneme. Jaký chceš příběh?“ zeptala se beruška. „Já nevím,“ řekla na to knížka. „Tak třeba byla jedna beruška a ta beruška se jmenovala Kačenka,“ začala beruška. „Tak jo,“ odpověděla knížka. A pak knížka dostala nápad. „A ta beruška šla do lesa,“ řekla knížka. „Dobrý nápad,“ odpověděla beruška. „Ale jak to napíšeme?“ zeptala se knížka. „No přece tužkou,“ řekla beruška. „Ale my ji nemáme,“ řekla na to knížka. Potkal je penál a ony si vypůjčily tužku. A napsaly celý jeden příběh. A ten příběh byl o Kačence a Julince. Knížka vymýšlela, beruška diktovala a tužka psala. Pak už to měly hotové, ale něco tam pořád chybělo. Byly to obrázky. Tak se vydaly o kus dál, ale než tam došly, tak se setmělo. Tak šly do houští přespat. Ráno se probudily a zjistily, že tam nejsou samotné. Byl tam brouček malíř a ten jim namaloval obrázky. Knížka se vrátila domů do knihovny a už se jmenovala O Kačence a Julince.

První stupeň

Kamila Syrovátková