**Kniha spisovatelkou**

Je pocta být knihou. Vyprávíte nejrůznější příběhy, které mohou ovlivnit celé generace. Ale i kdyby kniha ovlivnila pouze jediného člověka, je to obrovský úspěch. Jak jistě víte, knížky mají různé žánry. Některé vás straší před spaním, jiné vás zavedou do fantastického, vymyšleného světa, jinde se zase ocitnete uprostřed královské bitvy. Někdy si u knihy popláčete, zasmějete či dokonce rozčílíte. To vše vám dávají knížky. Jednou takovou knížkou byla i ta naše. Měla napínavý začátek, strhující prostředek, ale bohužel ji stále chyběl dech beroucí konec. Její spisovatel měl „krizi.“ Jednoduše nevěděl, jak má knihu dopsat. Nenapadalo ho nic výjimečného, úžasného ani dokonalého. Byl zoufalý. Proto se rozhodl, že odjede na dovolenou, kde načerpá trochu síly a nové nápady na konec knihy. Naše knížka se četla velmi ráda. Bavil jí začátek příběhu, který zavedl čtenáře do strašidelného lesa, kde se schovával, obávaný, zlý vlk. Celý příběh byl tajemný, napínavý a především strhující. Až na ten konec. Naší knížku to trápilo každý den. Byla smutná, protože ostatní knihy na poličce již měly svůj slavný konec. Jen ona stále ležela na stole bez konce. Její spisovatel odjel a jí bylo najednou velké smutno. Její příběh je skvělý, zaslouží si ještě lepší konec. Proto se rozhodla, že psaní vezme do svých rukou. Z hřbetu knihy vylezly dvě tenké ručičky, ze zdola stránek vykoukly dvě nožičky a uprostřed stránky vykoukly velké oči. Byla připravená, dopsat svůj příběh. Vzala pero, které leželo vedle ní, a pustila se do díla. Psala celou noc, bez přestávky. Ráno byla tak unavená, že pomalu nedopsala ani poslední slovo. Ale napila se trochu inkoustu a byla zase jako čiperka. Víte, inkoust je pro knihy něco, jako pro nás káva. Dodává jim energii a sílu. Dopsala poslední slovo, zavřela pero a inkoust, posadila se a dala se do čtení. Každý text se musí zkontrolovat. Ale to už vy víte, chodíte přeci do druhé třídy. Když dočetla poslední větu, zůstala chvíli potichu a přemýšlela. Ten konec byl dokonalý! Byla na sebe pyšná. Přeci jenom, knihy nepíšou. Byla první knížkou, která to dokázala. Celá unavená se položila na stůl a usnula. Mezitím se vrátil spisovatel domů a ihned zasedl ke stolu, jelikož na dovolené ho napadaly samé skvělé nápady, jak jeho kniha skončí. Když otevřel knížku, nemohl uvěřit svým očím. Kniha byla dopsaná. A ten konec? Byl fantastický. Lepší než všechny konce dohromady. Byl zmatený, ale nakonec se usmál a řekl: „Nevěděl jsem, že můžu dopsat knížku na dálku. Zřejmě mám i kouzelné schopnosti!“ A tak spisovatel „dokončil“ naší knihu. Ta se samozřejmě pochechtávala, nyní již na poličce mezi ostatními knihami, a vzpomínala, jaké to bylo, když se stala spisovatelkou. ☺

1. **Co nám přináší knihy?**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Proč naše kniha neměla konec?**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Kdo nakonec napsal konec příběhu?**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Co si myslel o konci knihy samotný spisovatel?**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Kdybys měl/a napsat knihu, o čem by byla?**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_