**Původní verze:**

Babička pak bydlela v hlubokém lese, půl hodiny od vsi. Když Karkulka přišla do lesa, potkala vlka. Ale ona nevěděla, jaké je to zlé zvíře, a nebála se ho.

**Rozšířená verze:**

Babička pak bydlela v hlubokém lese, půl hodiny od vsi. Karkulka – dívenka, holčička, děvčátko nevinné – nechápe, netuší, že v lese číhá vlk. Všude klid, jen listí tiše šelestí. Lstivé zvíře se šine po pěšině, a ty ho neslyšíš. Ty nevíš, že se blíží blíž a blíž. Ty ho nevidíš. Krásně krutý kripl vlk číhá. Drsný, strašlivý vrah číhá. Kdo ho spatří, trne hrůzou. Kdo ho spatří, křičí a třese se strachy. Živí a mrtví jsou pro něj týmž. Živí jsou mrtví... Tak jen pojďte, vy živí mrtví, jen pojďte, pojďte již. Karkulka běží, cesty si nehledí, z cesty schází, bloudí. A pak – vůkol vůbec žádná cesta, cestička, ba ani pěšinka. Nikde nic. „Ztratila jsem se asi. Co si mám teď počít? Kdo poradí, když člověk tápe a neví?“ šeptá si pro sebe. „Maminko, pomoz, ať dojdu k babičce! Mraky, doveďte mě k babičce!“ Když Karkulka přišla do lesa, potkala vlka. Ale ona nevěděla, jaké je to zlé zvíře, a nebála se ho.

**xxx**

**Původní verze:**

Babička pak bydlela v hlubokém lese, půl hodiny od vsi. Když Karkulka přišla do lesa, potkala vlka. Ale ona nevěděla, jaké je to zlé zvíře, a nebála se ho.

**Rozšířená verze:**

zvukomalba

aliterace

anafora

epifora

epizeuxis

pleonasmus

gradace

antiteze

oxymóron

inverze

apoziopeze

apostrofa

řečnická otázka

|  |  |
| --- | --- |
| **1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12****13** | Babička pak bydlela v hlubokém lese, půl hodiny od vsi. Karkulka – dívenka, holčička, děvčátko nevinné – nechápe, netuší, že v lese číhá vlk. Všude klid, jen listí tiše šelestí. Lstivé zvíře se šine po pěšině, a ty ho neslyšíš. Ty nevíš, že se blíží blíž a blíž. Ty ho nevidíš. Krásně krutý kripl vlk číhá. Drsný, strašlivý vrah číhá. Kdo ho spatří, trne hrůzou. Kdo ho spatří, křičí a třese se strachy. Živí a mrtví jsou pro něj týmž. Živí jsou mrtví... Tak jen pojďte, vy živí mrtví, jen pojďte, pojďte již. Karkulka běží, cesty si nehledí, z cesty schází, bloudí. A pak – vůkol vůbec žádná cesta, cestička, ba ani pěšinka. Nikde nic. „Ztratila jsem se asi. Co si mám teď počít? Kdo poradí, když člověk tápe a neví?“ šeptá si pro sebe. „Maminko, pomoz, ať dojdu k babičce! Mraky, doveďte mě k babičce!“ Když Karkulka přišla do lesa, potkala vlka. Ale ona nevěděla, jaké je to zlé zvíře, a nebála se ho. |