 elenka, najukochaŕsza babcia chtopca, od kilku lat byla ciężko chora. Dlatego też od dhuższego czasu, mieszkała z nia pani Ztotowtosa, o kasztanowo-rudych wtosach i skórze barwy nadmorskiego piasku. Opiekowała się kobieta do momentu, gdy nie przyszta do niej pani Czarnowtosa.


tedy pani Czarnowtosa ubrata, babcie w ánieżnobiata suknie, wzięta ja, w swa dtoń, zamkneta jej orzechowe oczka i wtożyta do biatę jak lody ámietankowej szkatutki. Gdy chtopiec wraz z rodzicami przyszedt do domku babci Helenki, ona już spata.

ygladata jak porcelanowa, krucha laleczka, w szkatutce ze przyżótconego marcepanu i do nikogo się nie odzywata. Chtopiec próbowatja obudzić, szepczac jej coś na uszko, ale mama go od niej odsuneta, mówiac że to nietadnie.

- A tadnie to tak nie odzywać sie, jak gósie przychodza do domku?-rzekt.
Mama wzieta go na bok:
- Babcia się do nas nie odzywa, bo zasneta już na zawsze- mówita tamiacym się niby cienkie gatazki gtosem. - Śpi i już się nie obudzi. Odeszta od nas, bo byta bardzo, ale to bardzo chora. Bozia wzieta ja do siebie, by nic już jej nie botato i żeby dtużej nie cierpiała.

