**Fișa de lucru 1**

1. **Recunoaște și scrie titlul poveștii și autorul fiecărui fragment de mai jos, care au în coținutul lor referințe la bani.**
2. **Scrie în spațiul liber, cum au fost obținuți banii din fiecare fragment.**

|  |
| --- |
| 1. Pinocchio stătea ca pe mărăcini. Era cât p-aci să-i mai facă o propunere dar nu îndrăznea: se codea, șovăia, stătea ca pe ghimpi, suferea. În sfârșit zise:

You have a lot of good left to give to this World — Vrei să-mi dai patru gologani pe Abecedarul ăsta nou? — Eu nu sunt decât un copil și de la copii nu cumpăr, îi răspunse celălalt, care avea mai multă minte decât el. — Îți dau eu patru gologani pe Abecedar, strigă un negustor de lucruri vechi, care fusese față la convorbirea lor. Cartea fu vândută fără multă tocmeală. Și când te gândești că bietul Geppetto rămăsese acasă, să tremure de frig în cămașă, numai pentru ca să cumpere copilului Abecedarul.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
|  b) Boierul îl chemă pe vizitiu şi îi porunci să-l azvârlă în cireada boilor şi-a vacilor, poate vreun buhai înfuriat i-a veni de hac şi vor scăpa de supărare. Atunci cocoşul, văzându-se în cireadă, înghiţi la buhai, la boi, la vaci, de şi-a făcut un pântece mare, mare, cât un munte. Venind la fereastra boierului, iar zise: Cucurigu! boieri mari, Daţi punguţa cu doi bani! Punguta cu doi bani - [3] - KIDIBOT - Bătăliile cunoașterii Boierul, căutând cum să scape de cocoş, îi veni ideea să-l dea în haznaua cu bani; se gândea că poate va înghiţi galbeni, i-a sta vreunul în gât, s-a îneca şi va scăpa de necaz. Atunci, umflă cocoşul de-o aripă, şi-l azvârle în haznaua cu bani. Cocoşul înghite cu lăcomie toţi banii şi lasă toate lăzile pustii. Apoi iese de-acolo şi se duce la fereastra boierului şi iar începe: Cucurigu! boieri mari, Daţi punguţa cu doi bani!  Boierul, văzând că n-are ce-i mai face, i-azvârle punguţa. Cocoşul o ia de jos cu bucurie, se duce în treaba lui şi lasă pe boier în pace. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| c) Tata îl cântăreşte în palmă şi îl azvârle în foc.  - Nu, tată, începu să strige Iliuţă, nu-l arunca! E galben muncit!Se repede cu mâinile în flăcări, se frige, dar scoate galbenul.Se luminează faţa tatălui.* Vezi, Iliuţă?Aşa e banul muncit. Il preţuieşti cu adevărat!

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| Patinele de argintd) Hilda regreta că își cheltuise banii de buzunar pe dantele și jucării. Nu-i mai rămăseseră decât opt monede de argint, ceea ce nu ajunge să cumpere decît o pereche de patine. Uitându-se la picioare lui Hans și cele ale lui Gretel a spus: - Iată, cu suma asta, puteți cumpăra patine pentru cel care are șanse mai mari să câștige. Hilda i-a dat banii lui Hans, a salutat și s-a depărtat ca să se întâlnească cu Charles. - Domnișoară, vă mulțumesc, dar nu putem primi acești bani, a sous Hans. - De ce nu? - Pentru că n-am făcut nimic ca să-i câștigăm.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| e) — Dar pe tine cum te cheamă? — Nicusor a lui Ionită, odaiasu’ de la casierie, si sunt de sase ani.  — Ce vorbești, domnule!? Păi bine, tu poate că vrei și doi bani, să-ți cumperi covrigi.Ioan Alexandru Bratescu Voinesti - Intuneric si lumina. In lumea dreptatii Nicușor îi răspunde cu umărul drept, săltându-l în sus. Și conu Mișu, râzând cu mulțumire, scoate și-i întinde doi bani. Copilul, luându-i,zice: “Săru’ mâna” și pleaca grăbit, ținându-se cu o mânăă de brăcinariipantalonilor prea lungi; dar după câțiva pași se întoarce să-l întrebe serios dacă la spițerie se vinde ouă de furnicăa. — Ce să faci, mă, cu ouă de furnică? — Mi-a spus maica-mea asa: că le plațe la plivighetoli si vleau să pui pe zos la a mea… Din ziua aia datează prietenia lui conu Mișu cu Nicușor; e! dar negreșit prietenia care poate să mijloceasca între un boier mare și copilul unui odăiaș. Din vreme în vreme, când îl vede prin grădină, îistrigă: “pst! mă hoțule, vino-ncoa!” și-i dă câte un ban. (...)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**Soluții corecte:**

**a). „Pinocchio” de Carlo Collodi**

**b) „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă**

**c) „Banul muncit” de Alexandru Mitru**

**d) „Patinele de argint” de Mary Elizabeth Mapes –Dodge**

**e) „Nicușor” de Ioan -Alexandru Brătescu-Voinești**