**-3-**

**Jméno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

„Já jsem Čáryfuk.“ „Který Čáryfuk?“ chtěla vědět paní učitelka. „Petr Čáryfuk nebo Pavel Čáryfuk, nebo snad Michal? Musíš nám říct celé své jméno, chlapče. Podívej, já jsem Eva Voříšková a ty jsi?“

 „Já jsem Čáryfuk Margoš,“ upřesnil kluk. „Čáryfuk Margoš?“ zopakoval pan ředitel a nejistě pohlédl na paní učitelku. „Co je to za divné jméno? A jak se jmenuješ ty?“ obrátil se na druhého chlapce.

 Já jsem Máryfuk,“ představil se druhý. Máryfuk Margoš.“ Třída udiveně mlčela.

 „Zvláštní,“ prohlásil pan ředitel a s obavami se zadíval na toho třetího.

 „A jak říkají tobě?“ „To bude Bublifuk, uvidíš,“ zašeptal v lavici Marek Alešovi.

Jenže třetí kluk se trochu nejistě rozhlédl po třídě a zahuhlal: „Já jsem Podkočárník Margoš.“

 Malá Ema, která sedí hned v první lavici, už to nevydržela a vyprskla. Všichni se začali smát a troje černé oči u tabule se zamračily.

 „A rodiče o tom vědí, že máte tak divná jména?“, zeptala se paní učitelka úplně popleteně, protože všichni rodiče přece vědí, jak se jmenují jejich děti.

 „Ano, ano,“ snažil se pan ředitel zachránit situaci. „Jakpak se, hoši, jmenují vaši rodiče?“

 „Čajrumbum Margoš a Cukrkáva Margošová,“ vyhrkli Čáryfuk, Máryfuk a Podkočárník jedním hlasem.

 Pan ředitel si otřel zpocené čelo kapesníkem a raději prohlásil, že má ještě nějaké povinnosti v 5.B.

**Úkol:** *odpověz na daná tvrzení*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TVRZENÍ** | **ANO** | **NE** |
| Paní učitelka chtěla znát pouze příjmení nových chlapců ve třídě. |  |  |
| Pan ředitel se podivoval nad zvláštními jmény chlapců. |  |  |
| Ve třídě nebyla smutná nálada.  |  |  |
| Malá Ema vyprskla smíchem a rozesmála celou třídu.  |  |  |
| Pan ředitel si neotřel zpocené čelo, když odcházel ze třídy.  |  |  |
| Všichni tři kluci byli zamračeni, nelíbilo se ji, že se jim třída směje. |  |  |
| Pan ředitel se vymluvil, že má jinou práci a rychle odešel.  |  |  |
| Paní ředitelka se jmenovala Voříšková. |  |  |
| Všichni tři chlapci měli stejná příjmení. |  |  |
| Na jména rodičů chlapců se ptala paní učitelka.  |  |  |
| Chlapci se jmenovali Čáryfuk, Móryfuk a Podkočárek. |  |  |
| Marek se bavil se svým spolužákem Alešem, něco si říkali.  |  |  |