**Příloha 1- pracovní list**

1. Babička bydlela v lese; celou půlhodinu cesty od vesnice. Když šla Červená Karkulka lesem, potkala vlka. Tenkrát ještě nevěděla, co je to za záludné zvíře a ani trochu se ho nebála. Vlk popřál Červené Karkulce dobrý den. Karkulka mu řekla, že děkuje za přání. Vlk se jí zeptal, kampak jde tak časně a ona mu s úsměvem odpověděla, že míří k babičce. Vlk byl mlsný a vyzvídal, copak to Karkulka nese v zástěrce. Ta na to řekla, že nese koláč a víno, že včera doma pekli, aby se nemocná a zesláblá babička posilnila. A to zase vlkovi nedalo a zeptal se Karkulky, kde babička bydlí. Karkulka mu odvětila, že ještě tak čtvrthodiny cesty v lese, že její chaloupka stojí mezi třemi velkými duby. Potom dodala, že kolem je lískové ořeší a určitě to tam musíš vlk znát.
2. Babička bydlela v lese; celou půlhodinu cesty od vesnice. Když šla Červená Karkulka lesem, potkala vlka. Tenkrát ještě nevěděla, co je to za záludné zvíře a ani trochu se ho nebála.

„Dobrý den, Červená Karkulko!“ řekl vlk.

Červená Karkulka odpověděla: „Děkuji za přání, vlku.“

A vlk se jí hned zeptal: „Kampak tak časně, Červená Karkulko?“

„K babičce!“ usmála se Karkulka.

„A copak to neseš v zástěrce?“ vyzvídal vlk.

„Víno a koláč, který jsme včera pekli nemocné a zesláblé babičce na posilněnou,“ řekla.

„Kdepak bydlí babička, Červená Karkulko?“

„Inu, ještě tak čtvrthodiny cesty v lese, její chaloupka stojí mezi třemi velkými duby,“ odvětila Červená Karkulka, „ kolem je lískové ořeší, určitě to tam musíš znát.“

1. **Podtrhni červeně větu uvozovací a modře přímou řeč. Poté správně oprav velká písmena na začátku vět uvozovacích a v přímé řeči.**

pomyslila si: „když přinesu babičce kytici čerstvých květin, bude mít jistě radost.

„ach, babičko, proč máš tak strašlivou tlamu?“ zeptala se Karkulka.

„abych tě lépe sežrala!!“ zařval vlk.

zrovna šel kolem chaloupky lovec a pomyslil si: „ta stařenka ale chrápe!“

„tak přece jsem tě našel, ty starý hříšníku,“ zvolal lovec, „už mám na tebe dlouho políčeno!“

dívenka vyskočila ven a volala: „ach, já jsem se tolik bála, ve vlkovi je černočerná tma.“