Jak zvířátka polepšila pana Františka

Pan František bydlel v malém domě za městem u lesa. Jednoho rána se rozhodl uklidit celý dům. Odpoledne se dívá a před domem na zahradě měl velkou hromadu nepotřebných věcí. „Co s tím udělám?“ pomyslel si. Poškrábal se na hlavě a řekl: „Sběrný dvůr mám daleko, tam se mi nechce jet. Zavezu to všechno do lesa, ten je blíž.“ Naložil věci do auta, zajel na kraj lesa, vše tam vyházel a odjel na nákup. Za chvíli skákal kolem zajíc, zastavil se a překvapeně se díval na tu hromadu. Pak se vynořil z lesa medvěd, posadil se vedle zajíce a zíral s ním. Po chvíli přiběhl jelen a zůstal stát vedle medvěda. Objevila se také liška, ježek, mravenec a jezevec. Všichni se zastavili u hromady odpadků. Nakonec přiletěla sova, sojka, datel, posadili se na větev a dívali se dolů na tu hromadu stejně jako ostatní zvířátka. Datel se zeptal: „Kdo tady dovezl ty odpadky? Vždyť to do lesa nepatří!“ „To máš pravdu,“ odpověděla liška. V tom okamžiku sojka zakřičela: „Já vím, kdo to byl! Ten pán, co bydlí kousek od lesa.“ „Co s tím uděláme?“ posteskl si jezevec. Mravenec dostal nápad: „Odneseme všechny odpadky zpátky do toho domu.“ Sova zvolala: „To je dobrý nápad!“ Zvířátka si rozdělila práci a za chvíli bylo vše pryč. Když bylo hotovo, vrátili se spokojeně do lesa. Mezitím pan František přijel domů a nestačil se divit. Všechny vyhozené věci měl zpátky před domem. Chvíli tam stál a nechápal. Pak mu to došlo. „Já jsem ale hlupák,“ zastyděl se pán. „Vždyť odpadky do lesa nepatří,“ pronesl. Hned všechny věci naložil do auta a odvezl do sběrného dvora. Před večeří se šel ještě projít do lesa a říkal si, jak je ten les krásný...