**DÍL 4. POPLETENÉ POHÁDKY**

Další den vstávala babička Fanynka trochu těžce. Když si rovnala záda, ozval se z rohu velký gymnastický balón: „Fanynko, nechceš si trochu zaskákat?“ „Ty jsi se úplně zbláznil!“ řekla babička, když si představila, jak skáče na růžovém balónu uprostřed ložnice, „já se jenom trochu protáhnu.“ „Tak já ti k tomu zahraju,“ ozvalo se piáno. Nakonec se přidala i lavice a židličky. Všichni si krásně zacvičili a protáhli si tuhé nohy a nožičky.

Potom šla Fanynka do kabinetu na snídani. Dneska si udělám kafíčko, do toho velkého hrnečku s kopretinou. „Nééé, do mně nééé,“ bránil se hrníček, „já jsem paní učitelky Kačky, a ta pije jenom čaj,“ vysvětloval. „Dobrá, tak já si dneska dám taky nějaký dobrý čaj,“ rozhodla se babička.

Zrovna když si babička pochutnávala na čaji s medem a citrónem, přiletěla sova Rozárka. „Fanynko, prosím půjdeš se mnou k Čertíkům? Mám tam sestřičku, a ta je nějaká smutná.“ „To víš, že jo, ráda.“ Vyšly po schodech do druhého patra, babička si sedla ke stolu paní učitelky Lenky a Rozárka přivedla velkou plyšovou holčičku.

„Dobrý den, já jsem Jájinka,“ představila se holčička. „No ty jsi krásná,“ pohladila ji Fanynka, „ty jsi opravdu Rozárčina sestřička?“ „Jsem. A ještě máme brášku ježka, chlupatého pejska, u Bubáčků bydlí strašidýlko Bubáček a u Loupežníků zas dráček Zeleňáček. Toho si dokonce děti, půjčovaly domů.“

Jájinka trošku zesmutněla: „Já bydlím nejvíce u Čertíků a mám moc ráda pohádkové knížky.“ „To je prima, to přeci nemusíš být smutná,“ divila se babička. „Jenže ty knížky, se nějak rozbily, nebo co…“ řekla s pláčem holčička a několik jich položila na stůl. Babička je rozložila vedle sebe a četla jejich názvy: „Pejsek a kozička, Šípková Karkulka, Křemílek a sedm Sněhurek, O červené chaloupce, Tři plešaté hlavy princezny Zlatovlásky.“

„Jejkote, mankote, no to je nadělení!“ podivila se Fanynka a otevřela jednu knížku, „jak se to stalo?“ „Za to můžeme my,“ ozvala se písmenka, „trošku jsme si hrály a nějak se nám to pomíchalo.“ „Na co jste si to hrály?“ zeptala se sova Rozárka. „No, na honěnou a na schovávanou.“ Jájinka se konečně rozesmála: „Já už tomu rozumím! Tak to vás dáme do pořádku.“ Babička, Rozárka a Jájinka si sedly na koberec a začaly hledat správná písmenka.

„Ty jsi opravdu, strašně šikovná.“ pochválila babička Jájinku, když před nimi ležely knížky se správnými názvy: Pejsek a kočička, Šípková Růženka, Křemílek a Vochomůrka, O perníkové chaloupce a Tři zlaté vlasy děda Vševěda.

„Já mám knížky moc ráda,“ řekla Jájinka, „mám velikou radost, že už jsou v pořádku a můžu si s nimi zase povídat.“ Babička ji pohladila po hlavičce a v duchu si vzpomněla na svoji Danielku. Knížky jsou opravdu prima kamarádky!

„Tak se tady měj hezky, my se na tebe zase přijdeme podívat,“ zamávala sova Rozárka a odešly s babičkou na další prohlídku po školce.