|  |  |
| --- | --- |
| Číslo v digitálním archivu školy | VY\_32\_INOVACE\_LZ\_10 |
| Sada DUM | Literární žánry |
| Předmět | Český jazyk a literární výchova |
| Název materiálu | Bratři Grimmové: Dupynožka |
| Anotace | Materiál obsahuje text pohádky a pracovní list s úkoly k rozboru textu. |
| Autor | Alena Profeldová |
| Jazyk | Český jazyk |
| Datum vytvoření | 10.9.2011 |
| Očekávaný výstup | Žák chápe podstatu pohádky a úlohu nadpřirozených sil v pohádkách. |
| Stupeň a typ vzdělávání | Základní vzdělání – lehké mentální postižení |
| Klíčová slova | Grimmové, pohádka, skřítek, jméno, kouzlo |
| Druh učebního materiálu | Pracovní list |
| Cílová skupina | Žák na 2. stupni speciální školy |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.4.00/21.1102 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bratři Grimmové** | **Dupynožka** |

Německá pohádka

1. Jak pomohl skřítek mlynářově dceři při výrobě zlata?

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

1. Co skřítek za svou pomoc dostal a co ještě chtěl?

1. Které nadpřirozené síly se v pohádce vyskytují?

1. Vysvětli, jak v této pohádce vítězí dobro nad zlem.

1. Vyhledej v pohádce jména, která královna pro skřítka vyzkoušela a správně je přiřaď.

|  |  |
| --- | --- |
| Jména králů, kteří navštívili Ježíška v Betlémě |  |
| Jména „zmrzlých mužů“ |  |
| Jméno z červnového kalendáře („40 dnů kape“) |  |
| Jméno toho, kdo má šedivá ústa |  |
| Jméno toho, kdo má velké břicho |  |
| Další jména (3 mužská jména) |  |

1. Jak se královna dověděla správné skřítkovo jméno? Ke každé větě piš správně nebo špatně.

|  |  |
| --- | --- |
| Pošeptal jí to sám skřítek. |  |
| Posel to uslyšel od vesničanů. |  |
| Skřítek to prozradil, když si nahlas zpíval. |  |
| Zjistil to král. |  |
| Skřítek poskakoval kolem ohně a vykřikl své jméno, které posel uslyšel. |  |
| Královna si to domyslela, protože skřítek hrozně dupal. |  |
| Královna měla sen, ve kterém se skřítkovo jméno dověděla. |  |
| Skřítkovo jméno zjistil posel a královně ho sdělil. |  |

C:\Users\Alena\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TSAAJP55\MC900078788[1].wmf

Prameny

Text převzat z HOFFMANNOVÁ, Jana; HOFFMANN, Bohuslav. *Český jazyk pro 6. ročník - Literatura a komunikace*. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce, 1998, ISBN 80-208-0470-6.

Vlastní tvorba

Obrázky z [www.Microsoft.Office.com](http://www.Microsoft.Office.com)

Bratři Grimmové: Dupynožka

Byl jeden chudý mlynář, byl sice chudý jako kostelní myš, ale měl krásnou dceru. Jednou se mu nahodilo mluvit s králem, a aby si před ním dodal vážnosti, pochlubil se: „Já mám dceru a ta dovede příst ze slámy zlato.“

Král hned vzal mlynáře za slovo: „To je ale umění,“ řekl, „zlato ze slámy, to si dám líbit! Jestli je tvá dcera opravdu tak dovedná, jak říkáš, přiveď mi ji zítra na zámek, vyzkoušíme to.“

Mlynář se polekal, co si to nadrobil, teď litoval, ale co platno, dcera musila na zámek.

Když přišla ke králi, zavedl ji do komory plné slámy, ukázal jí kolovrat a motovidlo a řekl: „Tak do práce! A když přes noc nespředeš tu slámu ve zlato, chystej se k smrti.“ Potom komoru zamkl, sám vytáhl klíč, a ubohá mlynářova dcera tam zůstala o samotě.

Dívčina seděla a seděla, šlo jí o život a ona si nevěděla rady: neměla ani potuchy, jak by se ze slámy dalo upříst zlato. Bylo jí čím dál víc úzko, až se nakonec rozplakala. Nakonec se otevřely dveře, do komory vešel malý mužíček a povídá: „Dobrý den, panno mlynářko, pročpak tolik pláčeš?“ „Ach,“ odpověděla dívka, „mám příst ze slámy zlato, a já to neumím.“ „Co mi dáš,“ povídá skřítek, „když ti zlato upředu?“ „Korále, co nosím na krku,“ řekla dívka, „tu máš.“ C:\Users\Alena\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\RVWWEFJW\MC900290559[1].wmf

Skřítek vzal korále, sedl ke kolovrátku a vrr, vrr, vrr, třikrát odebral, cívka byla plná. Nasadil novou a zas vrr, vrr, vrr, třikrát odebral, a byla i druhá cívka plná. A tak to šlo pořád až do rána. To už byla všechna sláma spředena a všechny cívky plné zlata.

Hned při slunce východu přišel král, a když uviděl zlato, udivil se i zaradoval, ale probudila se v něm ještě větší chamtivost. Dal mlynářově dceři nanosit slámy do jiné, ještě větší komory a poručil jí, aby ji zase za noc spředla, je-li jí život milý. Dívka nevěděla, jak si pomoci, a rozplakala se. Vtom se otevřely znovu dveře a objevil se ten malý skřítek a řekl: „Co mi dáš, když ti tu slámu spředu ve zlato?“ „Svůj prstýnek,“ odpověděla dívka a svlékla jej z prstu.

Skřítek si prsten vzal, sedl k práci a kolovrat zase vrčel a vrčel, až do rána, až byla všechna sláma spředena a na všech cívkách svítilo čisté zlato.

Král byl radostí u vytržení, když to uviděl, ale pořád ještě se zlata nenasytil. Dal mlynářově dceři nanosit slámy do třetí, největší komory a řekl: „Dnes v noci ještě tuto slámu spředeš. Když se ti to podaří, vezmu si tě za manželku.“ Myslil si: Ať si je jenom mlynářova, bohatší ženu nenajdu, i kdybych prošel celý svět.

C:\Users\Alena\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TEU9NWDM\MC900336074[1].wmfKdyž dívka osaměla, přišel skřítek potřetí a zase řekl: „Co mi dáš, když ti ještě tentokrát slámu spředu?“ Co bych ti dala, nemám už nic,“ odvětila dívka.

„Tak mi dej, co ještě nemáš. Až se staneš královnou, dáš mi své první děcko, slib mi to.“

Mlynářova dcera si pomyslila: kdož ví, jak to ještě dopadne. A že si v té tísni neuměla jinak pomoci, slíbila skřítkovi, co žádal. Skřítek za to spředl ještě jednou slámu ve zlato, a když král ráno přišel, nalezl všechno, jak si přál. Potom opravdu vystrojil svatbu a krásná mlynářova dcera se stala královnou.

Za rok se jí narodilo pěkné děťátko. Na skřítka dávno ani nevzpomněla. Ale najednou vstoupil do její komnaty a řekl: „Dej mi, co jsi slíbila.“

Královna se zhrozila a nabízela všechny poklady toho království, když jí dítě nechá. Ale skřítek odpověděl. „Ne, já chci něco živého, to je mi milejší nade všechny poklady.“

Královna spustila takový pláč a nářek, že se jí skřítkovi zželelo. „Tak dobře, já ti tři dny počkám,“ řekl, „a když do té doby uhodneš, jak se jmenuju, můžeš si dítě nechat.“

Královna přemýšlela celou noc, rozpomínala se na všechna možná jména, která kdy slyšela, a vyslala dokonce i posla, aby se všude vyptával, jaká jiná jména ještě jsou. Když skřítek přišel, začala s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, zkusila Pankráce, Serváce, Bonifáce, zkusila Matěje i Medarda a po řadě všechna jména, která znala, ale skřítek při každém zakroutil hlavou: „Tak se nejmenuju.“

Druhého dne poslala až do sousední země vyzvídat, jak všelijak se tam lidé jmenují, a potom odříkávala skřítkovi nejpodivnější, zcela neslýchaná jména: „Nejmenuješ se Žejbrováček? Nebo Sivohubka? Nebo Uhnibříško?“ Ale on pořád odpovídal: „Tak se nejmenuju.“

Třetího dne se její posel vrátil a vyprávěl: „Nová jména se už nedala najít, ani jedno jediné. Ale když jsem pod jedním vysokým vrchem zajel hluboko do lesa, kde lišky dávají dobrou noc, uviděl jsem tam malou chaloupku. Před chaloupkou hořel oheň a okolo ohně poskakoval takový směšný mužíček, hopkoval po jedné noze a vykřikoval:

Dnes se vaří, zejtra peče,

princátko mi neuteče,

královna se dočká,

vždyť jsem Dupynožka.“

Můžete si představit, jak byla královna ráda, když to jméno uslyšela. A když za chvilku přišel skřítek naposledy a zeptal se: „No tak, paní králová, jakpak se jmenuju?“ začala královna: „Jmenuješ se Petr?“ „Nejmenuju.“ „ Jmenuješ se Pavel?“ „Nejmenuju.“ „A nejmenuješ se náhodou Dupynožka?“ „To ti sám čert nakukal, to ti sám čert nakukal!“ zaječel skřítek a ze zlosti tak prudce dupl pravou nožkou, že se mu až po kyčli zabořila do země. Potom oběma rukama popadl levou nohu, a jak byl v ráži, sám se roztrhl vejpůl. Tak si Dupynožka naposledy dupl.

C:\Users\Alena\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\RVWWEFJW\MC900023373[1].wmf