**DÍL 8. NÁVRAT**

Jednoho rána probudil babičku veliký rámus. „Copak se to venku děje?“ ptala se babička červených závěsů s obrázky žlutých pastelek. Závěsy se odhrnuly stranou: „To je nějaká veliká dodávka a zastavila přímo před školkou! Jé, něco z ní vynášejí!“ Babička Fanynka se schovala za jedním závěsem a jen opatrně vykoukla ven. Uviděla, jak se otevírají vrata a velcí chlapi v rouškách skládají přímo za dveře veliké a nejspíš i těžké krabice.

Vzápětí babička uslyšela zaťukání na dveře: „Ťuky, ťuk, haló!“ ozvalo se. Babička otevřela a uviděla kostlivce Huberta ze třídy Dráčků. Hubert udiveně a bojácně cvakal zubama: „Dole jsou nějaké divné krabice, není to nebezpečné?“ „Neboj, ty strašpytlíku, hned to zjistíme,“ babička počkala, až uslyší zaklapnutí vrat a pomalu sešli i se sovou Rozárkou a Jájinkou před vrátnici. „Babičko Fanynko, co je tam napsáno?“ ptala se Jájinka. „Tady je napsáno roušky, tady ochranné štíty a tady desinfekce, rozumíte tomu?“

„Já už vím,“ ozvala se Rozárka, „to se určitě budou vracet děti do školky. Musíme se zeptat hrdličky, ta určitě všechno ví.“ „Huberte,“ zavolala Jájinka nahoru do patra, „nemusíš se bát, já ti pak všechno povím.“ Všichni pak šli na zahradu, kde zavolali hrdličku. „Vrků, vrků, nesu dobré zprávy! Zítra se vrátí paní učitelky a spolu s paní uklízečkami všechno připraví. A v pondělí už přijdou děti!“ „Já mám takovou radost! Hurá!“ vyskočila Jájinka a zatočila se dokola. „Tak jsme se dočkali,“ usmála se šťastně babička Fanynka, „za pár dní budu ze svojí Danielkou. To bude, pane, překvapení, až mě tu najde! Zítra až přijdou paní učitelky, tak se s nimi domluvím.“

Večer se všichni sešli v Dračí ložnici. Hubert, Jájinka i Rozárka si spolu s lavicí, židličkami a pianem povídali a zpívali.

A když do okna zasvítil veliký, žlutý měsíc, poznala babička, že všichni ztratili svou kouzelnou moc. Fanynka pohladila lavici i piáno, odvezla Huberta a Jájinku s Rozárkou posadila na stolky ve třídě. „Bylo mi tu s vámi moc hezky,“ zašeptala a něžně se usmála. „Jsem moc ráda, že Vás děti mají!“ Potom se babička zachumlala do deky a spokojeně usnula.