**Pohádka s čísly 1,3,4,5,7,99**

Za sedmero horami a sedmero řekami žili tři kocourkové. Ťuňťa, Puňťa a Piškot. Žilo se jim krásně až do té doby, než onemocněl Piškot. Měl vážnou nemoc. Aby přežil, museli Ťuňťa a Puňťa sehnat sirup, který by Piškota vyléčil. A tak se ho Ťuňťa a Puňťa vydali hledat. S sebou si sbalili kočičí granule a mléko. Cestou potkali pejska. Zeptali se ho, kde seženou zázračný sirup. Řekl jim, že za čtyřmi polemi a čtyřmi řekami je starý domek, kde bydlí Ježibaba. A ta jim sirup dá. Kocourci poděkovali a byli strašně rádi, že sirup dostanou. Cesta ubíhala krásně … až na řeky. Protože se kocourci bojí vody, nevěděli, jak je mají přejít. Naštěstí na břehu uviděli bobra. Poprosili ho, aby jim postavil vor. Kocourci by se tak v klidu dostali na druhý břeh řeky. Bobr moc rád pomáhal a tak jim vor postavil. Kocourci se převezli na druhý břeh. Poděkovali a šli dál. Asi po třech hodinách došli k Ježibabě. Slušně pozdravili a zeptali se jí, jestli by jim nedala sirup pro nemocného kocourka. Ona řekla, že jim sirup uvaří, ale Ťuňťa a Puňťa musí splnit jeden úkol. Úkol byl takový, že musí najít potřebné byliny na lektvar. Kocourci šli hledat. Na sirup bylo potřeba: jitrocel, podběl, echinacea, bezový květ a deset semínek slunečnice. Kocourci potřebné byliny našli a přinesli je Ježibabě. Ta sirup uvařila. Ťuňťovi a Puňťovi řekla, aby nemocnému kocourkovi udělali obklad s pěti kapkami sirupu. Kocourci byli štěstím bez sebe, že se Piškot uzdraví. Pelášili tedy rychle domů. Udělali mu obklad a hned se uzdravil. Pak spolu šťastně žili ještě dlouhých devedesátdevět let. Konec.