Ahoj Peruňátka!
Posílám vám pohádky z naší mateřinky Perunky. Budu moc ráda, když mi po každém díle nakreslíte obrázek. Až se zase sejdeme, společně si vyrobíme pohádkovou knížku!

**DÍL 2. BABIČKA**

Všechno to začalo jedním mobilem, totiž jedním rozhovorem z mobilu, totiž jednou holčičkou, která volala svojí babičce. Babička se jmenovala Fanynka a bydlela uprostřed hlubokého lesa v malé chaloupce. Byla trošičku, malinko kouzelná, protože rozuměla řeči zvířátek, kytiček i stromů.
 Holčička se jmenovala Danielka a bydlela v Praze. Byla to úplně obyčejná holčička někdy hodná a někdy trošku zlobivá. Strašně ráda chodila do svojí školky.

Jejich rozhovor, vypadal asi takhle: „Ahoj babí, jak se máš? Mně se po tobě moc stýská, já bych chtěla, aby ses přišla podívat do mojí školky a vyzvedla mě po O!“ „Ty moje sluníčko, já bych moc chtěla, ale teď opravdu nemám čas,“ řekla babička. Dospělí totiž skoro nikdy nemají na nic čas.

Jenomže za nějaký čas si to babička rozmyslela a rozhodla se, že svoji Danielku překvapí. Vypravila se do Prahy. Cestou se jí zdálo podivné, že je všude málo lidí a všichni mají obličeje schované pod barevnými šátky. Ještě větší překvapení zažila před školkou. Všude ticho, zavřená vrata a nikde ani človíčka!

V tom uviděla hrdličku, která vylétla ze zahrady. „Babičko, co tu děláte? Vy nevíte, že jsou všechny školky zavřené?“,,Ne, to jsem opravdu nevěděla!" podivila se babička. „Všichni lidé musí být v karanténě a nesmí se ani navštěvovat, aby neonemocněli," řekla smutně hrdlička. „Nejvíc nebezpečné je to pro babičky a dědečky. Musíš se někde schovat... schovat... schovat," zazpívala ještě a odletěla.

Babička chvilku přemýšlela, co bude dělat. Nakonec se rozhodla, že počká ve školce, až se její Danielka a všechny děti vrátí. A protože to byla babička kouzelná, opatrně se rozhlédla, vytáhla z kapsy žlutý „Petrklíč“ a vešla dovnitř…