**Panenka**

**Pavla Spitzová**

 **Když jsem byla malá, často jsem bývala na návštěvě u prababičky.**

 **Jednou, když jsem u ní byla na prázdninách, napadlo mě jít se podívat na půdu. Půda byl velká, temná a plná pokladů. Ze všeho nejvíce mne zaujala dřevěná truhla se zámkem. Otevřela jsem ji a byla jsem okouzlena krásou v ní. Pak jsem se najednou objevila u prababičky v kuchyni a v ruce držela porcelánovou panenku. Prababička ji vzala, položila na stůl a pravila: „ Já jsem na ni úplně zapomněla! “ A začala mi vypravovat jak panenku získala.**

 **Dříve byl totiž prababiččiným domovem zámeček, kde bydleli šlechtici, ale když se k moci dostali komunisté, zámeček jim zabavili. Udělali z něho obytný dům a stáje se zahradou přestavěli na garáže pro traktory a jiné zemědělské stroje. No a když se tam prababička nastěhovala, bylo na půdě mnoho věcí, které si původní majitelé nestačili odvést. Mezi nimi byla i tato porcelánová panenka. Prababička ji nechala uschovanou na půdě, aby se nerozbila a chtěla ji dát mojí mamince, až se bude vdávat, ale zapomněla na ni, a tak byla ráda, že jsem ji objevila. „Kdo ji našel, toho bude, “ řekla prababička.**

 **Od té doby je porcelánová panenka moje a vždy, když se na ni podívám, připomene mi prababičku, její půdu a zámeček, kde bydlela.**