# Janek a sáně

Na kopci Gansberg žil mocný Husykrkybrk, který je pánem místních hor. Žil v malé chaloupce. Jednou dostal nápad, že vyrobí sáně, které projedou i velký nával sněhu.

Jednoho dne se do hor vypravil chlapec jménem Janek z nedaleké Cotkytle. Šel do nejbližší vesnice pro kilo mouky na maminčiny báječné buchty.

Šel do kopce, kde bylo hodně sněhu, a tak do něj zapadal. Stále však pokračoval dál a dál. Pro ty úžasné buchty by udělal prostě cokoliv. V cestě ale bylo těžké dále pokračovat. Když najednou v dáli uviděl světlo, za kterým se rozhodl vydat. Světlo zhaslo a Janek už zase nevěděl, jak dál. Šel a šel, až se mu povedlo k chaloupce dojít. Ta chaloupka patřila Husykrkybrkovi. Janek zaklepal, pozdravil a zeptal se na cestu do vesnice. Husykrkybrkovi se kluk líbil, proto mu nejen ukázal správnou cestu, ale půjčil mu i své nové sáně. janek mu poděkoval a rozloučil se.

Naskočil na sáně a cobydup byl ve vesnici. Koupil mouku a vydal se k domovu. Přestože měl kouzelné sáně, raději šel po cestě, měl strach, že se zase ztratí. Doma vyprávěl mamince, jak je pán hor úžasný.

Nakonec se poučil, že když nezná cestu přes hory, musí chodit raději po známé cestě, i když je o něco delší.

# Sláva jedné rodiny

Od události, kdy Husykrkybrk, pán místních hor, vyrobil pro Janka z Janoušova neposedné lyže, uplynulo již pár desítek let.

V době slávy Janko cestoval po celém světě, jenže když mu bylo dvacet pět let, rzhodl se, že se ožení a zaoží rodinu. Dva roky na to si našel svou životní lásku Marii a postupem času spolu měli tři děti – syna Jiřího a dvě dcery Marušku a Janičku.

Když děti dospěli a měli už své rodiny, nejstarší syn Jiří se rozhodl, že svého syna také naučí jezdit na lyžích, stejně jako jezdil dědeček. Alešovi bylo již osmnáct let, proto mohl jezdit na závody i do zahraničí a šlo mu to jedna radost.

Bohužel se Alešovi stal jeden závod v Německu osudným. Upadl a zlomil si nohu na třech místech. Léčil se nejméně dva roky, než znovu začal jezdit. Nakonec mu to šlo ještě lépe než dříve, přihlásil se na olympiádu a vyhrál první místo na mistrovství světa.

Po tomto triumfu se Aleš vzdal lyžování a začal se naplno věnovat svému malému synovi, kterého už teď učí lyžovat, aby byl alespoň stejně tak dobrý jako táta a děda.

# Jankova cesta do Ameriky

Za sedmero horami a devatero řekami byla malá chaloupka, kde žil už několik let Janek z Janoušova se svými neposednými lyžemi. Tyto lyže dostal před dávnými léty od pána hor Husykrkybrka. Jeho lyže mu tenkrát hodně pomohli při vyzvednutí léčiv pro svého učitele.

Sníh ale roztál a lyže visely už několik let na půdě jeho malé chaloupky. Janek na ně dočista zapomněl.

Jednoho škaredého zimního dne, kdy většinou všichni lidé sedí doma u kamen a jedí večeři, se za Jankovým oknem, přes které skoro nebylo vidět, jak bylo zamrzlé, se ozývalo tiché volání o pomoc. Janek vyběhl z chaloupky a utíkal za tím vyzáblým hláskem. Ležela tam drobná, vyhublá hrozně slabá dívka. Janek dívku zachránil a dovedl k sobě domů.

Slovo dalo slovo a Jankova dívka Barborka počala miminko. Svou rodinu chtěla navštívit až v daleké Americe. Protože sněhu bylo jako každý rok dost, žádná doprava nebyla, Barborka začala zoufat. Janek si naštěstí vzpomněl na své lyže- Barborka lyže umyla od prachu a hned další den jeli do Ameriky za jejími rodiči.

Barborčin táta pracoval na olympijských hrách jako prodavač občerstvení a díky němu se Janek dostal se svými kouzelnými lyžemi na závody.

Světe div se, Janek vyhrál!