Z roztrhané chaloupky na kraji lesa vyšla zlá a ošklivá ježibaba. A řekla si:„To je ale velké teplo. Dnes děti určitě budou venku.“

Děti byly venku na hřišti. Vedle hřiště černý les.

„Jeníku kam jdeš?“ říká Mařenka, „víš, že máme být jen na hřišti. Maminka se na nás bude moc zlobit.“

„Neboj, jen se do lesa podíváme. Maminka nebude nic vědět.“

Šli a šli, až se zastavili.

„Jeníku zastav!“

„Proč? Támhle něco je.“

„Jeníku pojď půjdeme domů, maminka se určitě zlobí.“

„Já mám hlad.“

„Já taky.“

„Hele támhle je jídlo. Ham ham ham!“

„Ááááá!“

„Kdo mi to jí chaloupku!“

„Au, Au bolí mě bříško,“ řekl Jeníček.

„A mám vás!“ ježibaba je vzala do chaloupky.

Ale najednou se stal zázrak a ježibaba i chaloupka zmizely a děti byly zase na hřišti.