**O zajíci a smutných zvířátkách**

Byla jednou jedna zvířátka, která měla samé špatnosti. Ta zvířátka byla tak smutná, že i stromy kolem sesychaly žalem. Bála se, že na statku jménem Kozí bradka všechno pokazí. Z toho smutku skoro přestala jíst. Všechno se zdálo být ztraceno, dokud nepřišel zajíc.

“ Zdravím, přátelé,”řekl zajíc, ale nikdo neodpověděl. A tak šel blíž a zvolal: “Přátelé, co jste tak smutní? Vždyť je čas na oslavu. Dnes jsou přece Vánoce!”

Všechna zvířátka se na něj udiveně koukla a zamyslela se. Začala se usmívat, šla k němu a řekla: ”Vážně? Opravdu jsou Vánoce?”

Zajíc odvětil: ”Že váháte! Raději se připravte.” Zvířátka se dala do práce. Kozy s ovečkami uklidily celý statek. Drůbež spolu s holoubky vyzdobili stáj. Ostatní zvířátka donesla dobroty. Kohout svolal všechny obyvatele statku do stáje, kde se usadili.

Všechna byla šťastná a dobře se bavila. Pozvala také zajíce a poděkovala mu za připomenutí, že jsou Vánoce. Unavená pak šla spát a nabídla zajíci, aby u nich přespal.

Zvířátka si řekla, že už nikdy nebudou smutná. Vždy se dá najít něco hezkého. Bez špatných zpráv by nebyly ty dobré. Někdy dobré zprávy přijdou nečekaně jako zajíc.

Anna Marie Culková