Oznámení pro obyvatele Lipí, kteří byli dnes dopoledne doma: Ne! Lipím se neprohnalo stádo slonů, ani ho nenavštívila tlupa opic, ač to tak jistě v ulicích znělo. Onen dupot, halekání, hadí syčení, či myší šustění se neslo z naší školky. To všechno, a dokonce ještě víc, nás naučil pan Petr na bubny. Než jsme se pustily do obtížných zvířecích rytmů, tak jsme procvičily rozdíl mezi pomalu a rychle. To nám šlo skvěle a uspěly jsme i při čarodějných rytmech, které nám udávali čarodějové z řad našich kamarádů. Dokonce jsme dokázaly vybubnovat i chleba s máslem, jakkoli to zní bláznivě. Pan Petr nám vysvětlil, jak je v každé hudbě důležité ticho. A ticho se dělá moc těžko. Nakonec jsme i to dokázaly, ještě si zatančily coby afričtí tanečníci a pomalu jsme se s panem Petrem rozloučily. Jestli vám někomu v kapele chybí bubeník, tak se přihlaste, jsme fakt dobří.