֍

Kolem domu jede Mirek a Pepík. Vezou na vozíku papír.

Jana volá: „Pepo! Já mám také papír. Donesu jej na vozík.“

Romana nese sám veliký pytel papíru. Roman je silák.

„Romane! Dej ten pytel také na vozík.“

„To je kupa!“ raduje se Mirek.

„Romane, pomoz nám!“

Kolem domu jede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Vezou \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Roman je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ se raduje.

֍

Je u nás teta Irena. Mám ji ráda. Dávám jí hádat.

Co je to? Je to zelené, píše to.

Co je to? |Je to zelené, leze to.

Je to rudé, jí se to.

Je to rudé, pálí to. Co je to?

Teta mi zase ráda povídá.

O kocourovi Mikešovi, o koze Líze.

Také o vysokém lese a zelené louce za lesem.

֍

**Auto**

Máma volá: „Do auta! Jedeme!“

Táta nese mimino a nasedá. A jede se!

Ale auto nejede a nejede. Auto se loudá.

Máma vysedá. I táta vysedá. Kouká do motoru.

„Máme tam málo oleje!“

Táta lije do motoru olej. „A je to!“

Máma i táta nasedají. A jede se! To to houpá!

„Táto, ví auto, kam jedeme?“

„Neví, Tome. Auto nemá rozum jako my.

Auto jede a neví kam. Ale my to víme.“

„já to vím. Jedeme za tetou Dádou!“

֍

U potoka

Loudáme se loukou k potoku.

Je ráno. Na rákosí je rosa.

„Jéje, mámo, sova!“

„To je sokol, Tome! Je na lovu.“

Na potoku je malý jez. Voda padá dolů z jezu.

„Tome, koukej, okoun.“