DÍL 6. OPUŠTĚNÉ PÍSKOVIŠTĚ

„Dneska bychom se mohli podívat na chvilku ven,“ řekla babička Rozárce a Jájince, když dojedli snídani v učitelském kabinetě. „Jé to je prima!“ zatleskala Jájinka rukama, „já jsem tam ještě nebyla.“ „Já vlastně taky ne,“ přidala se Rozárka. „Takže tam půjdeme všechny poprvé,“ zasmála se babička.

Když otevřeli spodní dveře s mříží, přiletěla jim naproti hrdlička. „Dobrý den, babičko, to je dneska krásně, viďte?“ podívala se hrdlička na jarní sluníčko. Najednou sebou všichni trhli, protože uslyšeli rozpustilý smích. „Chi, chi, chi, pomooc, to lechtá! Já se počůrám!“ „Já už jsem se asi počůrala, to se nedá vydržet, chi, chi, chi.“ „Co to je?“ rozhlédla se Jájinka. „To je z toho zarostlého pískoviště,“ ozvala se hrdlička. Všichni se tam rozběhli a udiveně a pobaveně kroutili hlavou. Na zarostlém pískovišti ležely zapomenuté hračky. „Já se zblázním!“ řehtal se modrý kyblíček. Tráva, která prorostla skrz písek, ho totiž strašně lechtala. Stejně lechtala i ostatní kyblíčky, lopatky i hrabičky, a tak se tam všichni svíjeli, jakoby tancovali nějaký zvláštní tanec.

„Hů, hů, hů, pozooor, vezu důležitý náklad,“ naparovala se dřevěná mašinka s vagónkem. Vagónek měl sice utržené kolečko, ale pyšně vezl náklad kamínků. „Tů, tů, jedu! Au, au! Copak jsem nějaký hraboš?“ zlobilo se závodní autíčko. Spadlo do vykopané díry, kterou tam nechaly děti.

„Tady je tedy živo,“ smála se Fanynka, „tak se do toho dáme, ať je to tu v pořádku.“ Jájinka si půjčila velký plastový koš na odpadky a začala vytrhávat trávu. Babička zatím rovnala do košů všechny rozesmáté kyblíčky, lopatky a bábovičky. „Jak budu pomáhat já?“ Rozárka se nerozhodně rozhlížela kolem. Bála se, že by si na písku umazala pírka. „Haló, haló, prosím, já chci taky uklidit! Pořád na mně prší, nebo svítí sluníčko.“ Sovička se udiveně rozhlédla a viděla na kaštanu velký červený gymnastický kruh. Na dalším stromě se krčil žlutý kruh a vysoko nad plotem visel ještě zelený. „Páni, jak jste se tam dostali, když nemáte křídla?“ „To si s námi hrály děti a už nás nestihly sundat,“ žalovaly kruhy. „Já vám pomůžu.“ Rozárka vylétla až k nim, opatrně je brala do zobáčku a skládala na háček pod stříšku.

„Vrků, vrků, tady to krásně prokouklo,“ pochválila všechny hrdlička. „Ještě vyplejeme truhlíky, zameteme mašinku a máme všechno připravené,“ radovala se babička. Hrdlička přikyvovala: „Dneska jsem byla ve městě a slyšela jsem, že už se brzy budou děti vracet. Tolik se na ně těším! I když mi pak budou křičet pod hnízdem.“ „Však já taky,“ pohladila ji babička, vzala Jájinku do náruče a spolu s Rozárkou se vrátily do školky.