**DÍL 4. ZAPOMENUTÉ OBLEČKY**

            „Dobrý den všichni!“ pozdravila babička hned po ránu zvesela. „To jsem se krásně vyspala. A děkuji za krásnou ukolébavku, milé piáno.“ „Dobré ráno Fanynko,“ ozývalo se ze všech stran.

Babička si došla do kabinetu udělat kafíčko. Otevřela skříňku, kde byla spousta barevných, obrázkových hrnečků. „Čípak asi jste?“ říkala si potichu sama pro sebe. „Já jsem Kačky.“ „A já Péti.“ „Já jsem Jany.“ „A já taky Jany.“ „Já jsem Zuzčin hrneček.“ „Já jsem taky Jany!“ ozývalo se ze všech stran. Babička Fanynka si leknutím sedla na sedačku. „Fuj, divoši, já jsem se tak lekla, že se nemůžu ani zvednout! Úplně jsem zapomněla, že jste všichni živí. Doufám, že tě moc netlačím,“ otočila se na sedačku. „A jak to že má Jana tolik hrnečků?“ ptala se babička. „My totiž máme tři Jany!“ smály se hrnky. Dvě Jany z Dráčků a jednu Vodnickou.

„Vidím, že jste opravdu zajímavá školka,“ pobaveně kroutila babička hlavou.

      Po snídani babička vyšla do druhého patra, kde našla další kabinet, umývárnu a třídy Čertíků, Bubáčků a Loupežníků. „Pane jo, tady musí být dětí! …a toho rambajsu!“.

„Au, tlačíš mě!“ „Nene, já mám taky málo místa!“ „Pomoooc, nemůžu najít rukáv.“ „On mi sedí na bambuli.“ „Jé, já jsem se zasekla do zipu, to bolí!“ Babička vykoukla přes zábradlí do prvního patra: „Co se děje? Někdo potřebuje pomoci?“

      „To je z krabice se zapomenutým oblečením. Všechno je tam strašně naházené a zmuchlané!“ vysvětlila krabice na papírový tříděný odpad. „Aha,“ zamyslela se babička, „tak to pomůžeme. Rozárko, půjdeš taky?“ Sedly si spolu na lavičku a začaly oblečky vyndávat a skládat na podlahu. Těch bylo! Trička, šatičky, růžová čepice s bambulí, několik rukavic co ztratilo kamaráda, spoďárky, slipy, punčochy s obrázky a dokonce se našlo i pyžamo s Tlapkovou patrolou! „To je krása“, protahovaly se oblečky.

„Já mám nápad!“ ozvaly se růžové šatičky s kanýrky. „Uděláme si ples, jako když mají děti karneval. Piáno, zahraj nám nějakou písničku.“ A tak piáno hrálo. Hrálo: Pec nám spadla a Skákal pes přes oves a Travička zelená a Jaro, léto, podzim, zima a vůbec všechno, co si kdo přál. Punčocháče tančily s bačkorkami. Modré tričko s autíčkem se drželo se sukýnkou. Šatičky si vybraly džínové kraťasy. A rukavice udělaly kroužek, kde se uprostřed otáčela noční košilka s Elsou, která držela kulicha s bambulí.

Babička se smála, až jí tekly slzy. „To jsem vůbec netušila,“ řekla a utírala si oči kapesníkem, „že se takhle zasměju.“ Když se všichni vyřádili, složila babička s Rozárkou oblečky pěkně zpátky do krabice, aby je nic netlačilo. Piáno jim ještě zahrálo: Černé oči jděte spát a všichni si šli odpočinout.