**O babičce Zemi**

            Žila, byla kdysi dávno jedna rodina, která se neustále hádala i o úplných hloupostech. Třeba kdo z celé rodiny je hudební nástroj, kdo je židle a kdo vyhozená pet-láhev… zkrátka, hádali se o všem možném. Nejčastěji se dohadovali, kdo je nejhlavnější babičkou, protože nejhlavnější babička je nejmoudřejší, má vždy pravdu a může o všem rozhodovat.

            Každý v rodině ale tvrdil o nejhlavnější babičce něco jiného. Ti nejmladší se přiznávali, že neví, kdo vlastně nejhlavnější babičkou je. Jejich rodiče je vždy přesvědčovali, že tou správnou babičkou budou oni sami.  Nejstarší zase říkali, že žádná babička není nejhlavnější a nikdy žádná nejhlavnější nebyla. Jednou jeden z nejstarších a nejmocnějších tohle tvrzení dokonce vyhlásil jako zákon a ten, kdo by tvrdil, že nejhlavnější babička byla nebo je, bude přísně potrestán.

„Tak dost!“ ozval se náhle hlas. „Už z toho celá bolím! To, já, Země, jsem tou nejmocnější babičkou, vnoučátka moje. Třesu se hněvem nad Vašimi zbytečnými hádkami a nesmyslnou touhou po moci. A budu-li se muset třást víc, hádejte, co moje zemětřesení dovede?“

Celá rodina ztichla. Najednou zapomněli, o čem se to vlastně hádali. Na chvíli. Na pár minut, na pár let… A co bude dál?

Autorka: Stanislava Bumbová