**Animovaná pohádka o Červené Karkulce**

**Scénář příběhu**

Objeví se nápis: O Červené Karkulce.

1. **Scéna**

Karkulka se bude loučit s maminkou u jejich domu v lese. Maminka jí řekne, aby nescházela z cesty, aby se s nikým nebavila, aby se nikde nezdržovala …. Karkulka se rozloučí a odchází cestičkou do lesa.

1. **Scéna**

Karkulka jde lesem, když potká vlka, který se jí vyptává, kam má namířeno. Když mu řekne, že jde za babičkou, vlk ji lstivě navede na louku plnou květin s tím, že by jí mohla natrhat kytičku. Karkulka nadšeně souhlasí a vydá se mezi květiny, zatímco vlk využije příležitosti a běží přímo k babiččině chaloupce. Vtrhne dovnitř, najde babičku ležet v posteli, sežere ji, nasadí si její brýle, schová se pod peřinu a čeká na Karkulku.

1. **Scéna**

Karkulka dorazí k babičce domů a tam najde přestrojeného vlka ležícího v posteli. Ptá se ho: „A babičko, proč máš tak velké uši, a babičko proč máš tak velké oči…“. Vlk jí odpovídá a při otázce na pusu jí odpoví a sní ji. Vlk usíná.

1. **Scéna**

Kolem domu se prochází myslivec a slyší hlasité chrápání. Potichu vleze do domu a uvidí vlka s plným břichem, jak spí. Když se k vlkovi přiblíží, usliší jak babička a Karkulka z jeho břicha volají o pomoc. Vezme nůž a opatrně vlkovi rozpáře břicho. Obě potichu vylezou, dají vlkovi do břicha kameny a zašijí ho. Všichni 3 vyjdou z domu.

1. **Scéna**

Schovají se za domem u studny a vyčkávají, než bude vlk žíznivý. Po nějaké době vlk vylézá z domu a jde směrem ke studně. Naklání se, aby se z ní napil, ale studna je příliš hluboká a těžké kamení ho převáží a spadne do ní. Vlk se utopil. Karkulka, babička a myslivec se radují, že se vlka zbavili.

Objeví se nápis: Konec

**Vyprávění příběhu**

* **SCÉNA 1 – Loučení s maminkou** *(Obraz: Malý domek na kraji lesa, maminka stojí ve dveřích a Karkulka se chystá na cestu.)*
* **VYPRAVĚČ:** Byla jednou jedna holčička, které všichni říkali Červená Karkulka. Červená, protože vždy nosila červený kabátek a jednoho dne ji maminka poslala k babičce s košíkem plným dobrot.
* **MAMINKA:** „Karkulko, jdi rovnou k babičce a nikde se nezastavuj. Nescházej z cesty, s nikým se nebav a nikde se nezdržuj.“
* **KARKULKA:** „Ano, maminko! Neboj se, budu opatrná.“
* Karkulka odchází a maminka jí mává.
* **SCÉNA 2 – Setkání s vlkem** *(Obraz: Karkulka si vesele vykračuje lesní cestičkou, když se mezi stromy objeví vlk.)*
* **VLK:** „Dobrý den, děvčátko. Kdopak jsi?“
* **KARKULKA:** „Já jsem Červená Karkulka.“
* **VLK:** „A kampak máš namířeno tak brzy ráno?“
* **KARKULKA:** „Jdu za babičkou. Je nemocná, tak jí nesu něco dobrého.“
* **VLK:** „A kdepak bydlí tvoje babička?“
* **KARKULKA:** „Hned za tímhle lesem, v chaloupce u velkého dubu.“
* **VLK:** „To je ale krásné místo! Víš co? Nechtěla bys natrhat babičce nějaké kitičky.? Měla by určitě velkou radost.“
* **KARKULKA:** „To je skvělý nápad!“
* **VLK:** „Podívej, tady kousek za cestičkou je louka plná barevných kitiček.“
* *(Karkulka začne sbírat květiny, zatímco vlk se potichu vytratí a běží k babiččině chaloupce.)*
* **SCÉNA 3 – Vlk u babičky** *(Obraz: Chaloupka v lese, vlk přichází a klepe na dveře.)*
* **BABIČKA:** „Kdo je tam?“
* **VLK (pisklavým hlasem):** „To jsem já, Karkulka! Nesla jsem ti dobroty!“
* **BABIČKA:** „Jen pojď dál, děvenko!“
* *(Vlk vtrhne dovnitř, babička vykřikne, ale vlk ji rychle spolkne. Pak si oblékne její čepec, nasadí brýle a vleze do postele.)*
* **SCÉNA 4 – Karkulka přichází k babičce** *(Obraz: Karkulka klepe na dveře, vstupuje do chaloupky.)*
* **KARKULKA:** „Babičko, nesu ti něco dobrého!“
* *(Podívá se na postel, kde leží vlk převlečený za babičku.)*
* **KARKULKA:** „Babičko, proč máš tak velké uši?“
* **VLK:** „Abych tě lépe slyšela, miláčku.“
* **KARKULKA:** „A babičko, proč máš tak velké oči?“
* **VLK:** „Abych tě lépe viděla!“
* **KARKULKA:** „A babičko, proč máš tak velké zuby?!“
* **VLK:** „Abych tě mohl lépe sníst!“
* *(Vlk vyskočí z postele, Karkulka vykřikne, ale vlk ji rychle spolkne. Poté se spokojeně uvelebí v posteli a usne.)*
* **SCÉNA 5 – Myslivec přichází na pomoc** *(Obraz: Myslivec se prochází kolem chaloupky a zaslechne hlasité chrápání.)*
* **MYSLIVEC:** „To je ale divné. Babička takhle nikdy nechrápe…“
* *(Potichu vejde do domu a uvidí vlka s obrovským břichem, jak spí.)*
* **MYSLIVEC:** „To je tedy lump! Snad ještě není pozdě!“
* *(Vytáhne nůž a opatrně vlkovi rozpáře břicho. Z břicha vylezou babička a Karkulka.)*
* **KARKULKA:** „Babičko, jsi v pořádku?!“
* **BABIČKA:** „Ano, díky bohu! A děkuji ti, statečný myslivče!“
* *(Myslivec přikývne a spolu s Karkulkou naplní vlkovo břicho kameny a zašije ho.)*
* **SCÉNA 6 – Vlkův konec** *(Obraz: Myslivec, Karkulka a babička se schovávají za domem u studny a čekají, co se stane.)*
* *(Po chvíli se vlk probudí a rozhlédne se.)*
* **VLK:** „To mám ale žízeň!“
* *(Pomalým krokem jde ke studni a naklání se, aby se napil. Těžké kameny ho ale převáží a vlk padá do hluboké studny.)*
* *(Ozve se hlasité šplouchnutí a pak už nic.)*
* **KARKULKA:** „Už nám nikdy nebude škodit!“
* *(Všichni se radují a objímají.)*
* **SCÉNA 7 – Šťastný konec** *(Obraz: Karkulka, babička a myslivec sedí u stolu a jedí koláče.)*
* **VYPRAVĚČ:** A tak všechno dobře dopadlo. Karkulka si zapamatovala, že nemá nikdy mluvit s cizími a že je lepší poslouchat maminku.
* **KARKULKA:** „Už nikdy nebudu odbočovat z cesty!“
* *(Všichni se zasmějí, obraz se stmívá.)*

**KONEC.**