Byla jednou jedna malá holčička, které říkali Červená Karkulka. Říkali ji tak, protože nosila červenou čepičku. Jednou maminka řekla Karkulce, aby šla navštívit svoji babičku. Ale varovala ji, že nesmí sejít z cesty. V lese žije totiž zlý vlk, který ji jinak sežere. Karkulka se vydala na cestu. Když šla kolem louky, uviděla tam růst krásné květiny. Ani si nevšimla, jak dokázala sejít z cesty. Najednou se před ní objevil vlk a ptal se jí, kam pak to jde? Karkulka mu odpověděla, i když byla z vlka vystrašená, že jde na návštěvu ke své babičce. Vlk běžel k babiččině chaloupce. Zaťukal na dveře a změněným hlasem babičce řekl, že jí přišla navštívit její vnučka Karkulka. Jakmile babička otevřela dveře, vlk na ni skočil a sežral ji. Pak si lehl do postele, uvázal si na hlavu šátek, vzal si brýle a předstíral, že je babičkou. Karkulka přišla a myslila si, že je nejspíš babička nemocná, protože ležela v posteli. Po chvíli se ale ,,babičky‘‘ ptala, proč má tak velké uši? Vlk odpověděl, abych tě lépe slyšela. Také bylo Karkulce divné, proč má tak velké oči? Vlk řekl, abych tě lépe viděla. Nakonec se ještě zeptala, proč má tak velkou pusu? Abych tě mohl sežrat, zařval vlk, skočil na Karkulku a také ji sežral. Lehl si do postele a tvrdě usnul. Okolo chaloupky šel myslivec. Pomyslel si, že v chaloupce nikdo není. A tak se podíval okénkem dovnitř, kde uviděl spícího vlka, vytáhl velký nůž a rozpáral vlkovi břicho. Z břicha vyskočila babička s Karkulkou a děkovaly myslivci, že je zachránil.