Veverčí kluk Mirek

 Bylo úterý, krásný slunečný den a my jsme se rozhodli vyběhnout na zahradu, kde naše ruce vykouzlily obrovské srdce. Srdce bylo tak veliké, že ho bylo vidět z té největší výšky na nebi. A toho využil Míra! Když letěl okolo Kamýku na zeleném proužkovaném drakovi, vykoukl a co nevidí: obrovité srdce a nejen to, hned mu došlo, že je pro něho. Zastavil draka a začal o sobě vyprávět příběh.

 V krásném hlubokém lese žila rodinka veverek. Veverka Boženka a veverčák Miroslav. Měli dva veverčí kluky a každým dnem čekali narození třetího. Miminko se brzy narodilo, ale bylo moc slaboučké. Dali mu jméno Mireček. Mireček měl moc slaboučké nožičky. Maminka se ho zastávala a chránila. Pro ni byl krásný. Jen tatínek se s tím nemohl smířit. Mireček měl tak slaboučké nožičky, že nemohl chodit a bohužel ani mluvit veverčí řečí. Tatínek veverčák šel k moudré sově a zeptal se jí, co by mohl pro synáčka udělat, aby se mu lépe žilo. Moudrá sova mu poradila, aby s Mirečkem mluvil pomocí nakreslených kartiček a postavil mu vozíček, který viděla ve světě lidí. Veverčák postavil vozíček z materiálů, které našel v lese – na kolečka použil kulaté oříšky. Bráškové svému bratříčkovi Mírovi také hodně pomáhali. Měli spoustu kamarádů mezi veverkami a udělali Mirečkovi srdce z oříšků. Mirečkovi se s kartičkami, vozíčkem a hlavně s rodinou, která ho měla hodně ráda, krásně žilo.