**O kůzleti a kuřeti**

Kdysi, když v Česku vládlo jeho veličenstvo Karel IV., se na jednom malém dvorečku, kde bylo samé bláto a moc zvířátek, narodilo staré koze malé kůzle. Bylo to obyčejné bílé kůzlátko, které mělo černá ouška.

Ale přece jen se od ostatních kůzlátek trochu lišilo. Toto kůzlátko nedostalo od svého narození jedinou sebemenší špatnou zprávu. Chvíli se z toho radovalo, ale za chvíli mu to nepřišlo nějak divné.

Na druhém konci dvorečku se pro změnu narodilo kuřátko. To také bylo jako všechna ostatní kuřata. Mělo žluté chmýříčko a oranžový zobáček, ale to narozdíl od kůzlátka nedostalo jedinou dobrou zprávu. Proto bylo celý svůj život velmi smutné a každý den pozorovalo kůzle, jak si samých dobrých zpráv vůbec neváží. Velice moc mu to závidělo, a proto se rozhodlo, že si s kůzlátkem promluví.

,,Ahoj! Já jsem kuře. Ty jsi jistě ta kozenka, o které si všichni povídají,” začalo hovořit kuřátko.

,,No… ano, co mi potřebuješ?” odpovědělo kůzle.

Kuře pokračovalo: ,,Já nemám žádné kamarády a k tomu dostávám samé špatné zprávy. Chtělo bych si s tebou hrát a sdílet svůj smutek, svá tajemství a tvou radost. Přijímáš?”

Kůzlátko nabídku s radostí přijalo a kuřeti už nebylo na světě vůbec zle. Od kozičky dostávalo denně dobré zprávy. Koza mu pomáhala nést ty špatné zprávy, protože sdílený smutek je poloviční. Kozenka si naopak uvědomila, jak cenné jsou právě ty dobré zprávy.

Štěpánka Šuránková