**DÍL 5. HÁDAVÉ NÁDOBÍ**

„Kde vlastně děti svačí a obědvají?“ ptala se babička Fanynka sovy Rozárky, když šly ze schodů dolů. „Přeci v jídelně! Jestli chceš, tak se tam můžeme podívat. Ale je to až v přízemí,“ odpověděla Rozárka. „To se nedá nic dělat,“ vzdychla babička, „tady jsou samé schody.“

V tom babička uslyšela šeptání: „Opatrně, Fanynko, dívej se hezky pod nohy a drž se zábradlí!“ „Co je zase tohle?“ podivila se babička, rozhlédla se a uviděla řadu usmívajících se klaunů, visících na provázku. „Jestlipak takhle radíte i dětem?“ ptala se. „To ne, když jsou tady děti, tak je napomínají paní učitelky,“ smáli se klauni. „My se tady střídáme s jinými obrázky, co děti nakreslí. Ale teď jsme tu už strašně dlouho a není tu žádná legrace,“ stěžovali si. „Nebojte, než děti znovu přijdou, paní učitelky vás vymění,“ těšila je babička.

Spolu s Rozárkou pak prošly dlouhou chodbu, zatočily u spícího automatu na mlsoty a už viděly dveře do jídelny a kuchyně. Jídelna se Fanynce líbila, byla krásně uklizena, židličky se usmívaly u čistých stolků a všichni klidně odpočívali.

Zato za zavřeným vydávacím okénkem bylo živo. Ozýval se tam rámus, křik a hádání.

Rozárka zaťukala zobákem: „Haló, tak už se utište, přivedla jsem vám návštěvu!“ Roleta na okénku se zvedla. „Jééé, už jsi přivedla děti?“ „To ještě ne,“ zakroutila sovička hlavou, „ale je tu babička, o které jsem vám vyprávěla.“ Fanynka nakoukla do kuchyně: „Dobrý den, copak se tu děje?“ „My se tady hádáme!“ přiznal velký polévkový hrnec, „já jsem říkal, že děti se nejvíc těší na moji dýňovou polévku.“ „Nevytahuj se!“ byl slyšet kastrůlek, „nejraději mají moji sladkou krupicovou kaši.“ „To ani náhodou,“ rozpálila se trouba, „nejvíce jim chutnají koláčky, co peču já!“ „Já padám,“ křiklo struhadlo, „nejraději mají špagety se sýrem.“

„Nehádejte se,“ špitla pánev na zeleninu. „Ty buď zticha!“ křičeli ostatní, „zeleninu děti nerady!“ Pánev se rozplakala: „Po koláčích ale tloustnou!“ A všichni v kuchyni se zase začali zase překřikovat.

„Už toho nechte,“ napomenula je babička, „vy nevíte, že pro děti jste důležití všichni? Jídlo přeci musí být pestré! Děti potřebují i zeleninku i těstoviny i sýr a maso a někdy můžou i něco sladkého, aby krásně rostly a byly chytré.“ „To je pravda,“ ozvala se velká dřevěná vařečka, „tady je ale tak strašná nuda, že se radši aspoň hádáme.“

„Tak víte co,“ zamyslela se Fanynka, „můžeme společně přemýšlet, co uvaříme, až děti zase přijdou.“ „Hurá, alespoň je překvapíme,“ Rozárka si hned vzala tužku a začala psát jídelníček. Napsali jídla jako ovesná kaše, polévka s písmenky, svíčková, masové kuličky s rajskou omáčkou, bulgur, ale taky kakao s koláčem a nechyběla ani jablíčková přesnídávka.

„Tak vidíte,“ řekla babička, „a jde to i bez hádání! Úplně jsem z toho všeho dostala hlad.“ „Tak to ti něco najdeme a připravíme,“ ozvala se velká lednice s mrazákem. Než se babička nadála, měla uvařenou bílou kávu s mlíčkem, namazanou housku s pomazánkou a v misce nakrájenou hrušku. Rozárka dostala na talířek kousek masíčka. „Děkujeme, to je od vás moc milé,“ usmála se babička s Rozárkou. „Není zač,“ usmálo se nádobí, „máme radost, že jsme mohli zase připravit něco dobrého. Už se moc těšíme na děti a paní učitelky.“