**DÍL 3. KOUZELNÁ ŠKOLKA**

Babička Fanynka zavřela vrata a vyšla ke skleněným dveřím s barevnými puntíky.

Usmála se na velikého papírového sněhuláka, který visel na provázku nad schodištěm. „Tady to mají krásné,“ pomyslela si, „ale bez těch dětí je tu strašné ticho.“

V prvním patře objevila dveře s obrázkovým nápisem Kabinet. Na dalších zářily nápisy: Dračí ložnice, Vodnická ložnice, Vodníčci, Skřítci a Dráčci. Z chodby taky viděla umývárnu s maličkými záchůdky a umyvadélky. Babička byla spokojená. „Zítra se musím podívat, co je ve druhém patře,“ pomyslela si. Pak si uvařila kafíčko, které měly paní učitelky ve skříňce, a rozhodla se, že bude spát v Dračí ložnici. Pod horolezeckou stěnou, totiž byla veliká žíněnka. V přihrádkách našla i polštář a deku. Ani se nestačila rozhlédnout a už spala.

Probudila ji hra na piáno. „To se mi asi jenom zdá,“ řekla si, ale vzápětí uslyšela tenký hlásek: „Tiše, ty jedno dřevo, vzbudíš babičku!“ Babička se posadila a vytřeštila oči: „Já jsem asi blázen, já slyším mluvit lavičku!“ „Chi, chi, chi, nejen lavičku!“ smály se knížky. „Nebojte se,“ zachránila ji plyšová sova Rozárka, „tady totiž mluví úplně všechno.“

To už byla babička docela probuzená a začínala se usmívat. „Jak je to vlastně možné?“ ptala se. „To my nevíme,“ řekla Rozárka, „jednoho dne přestaly chodit děti a nejednou jsme mluvili.“

„A taky umíme hrát, jako třeba na piáno. Asi nějaké kouzlo!“

„Někteří z nás umí i zlobit! Hi, hi, hi!“ smály se kostičky.

„Tak to umíte všechno, co děti. Aspoň mi tu nebude smutno,“ smála se babička. „Já se jmenuji Fanynka a čekám tady na svoji vnučku Danielku. To je dobře, že jste tady se mnou. Spolu to určitě zvládneme!“