Z lesa vyšli dva chlapci. Šestiletý Hynek a třináctiletý Martin se vydali do nedaleké vesnice navštívit babičku. Hynek poskakoval a pokřikoval na Martina: Víš, že maminka říkala, že na mě máš dávat pozor, protože jsi starší. Aby se mi nic nestalo. Prý máš víc rozumu, ale o tom pochybuju.

Vždyť dávám, odpověděl nevrle Martin. A měl jsi mi vzít svačinu, abych neměl cestou hlad a žízeň, pokračoval Hynek. Jen si vzpomeň, jak to bylo. Vykřikoval jsi, že už seš velkej, že se ti nemám hrabat ve věcech. A že si připravíš všechno sám. Martinovi už docházela trpělivost. Mladší bratr mu často brnkal na nervy. Vzal sis baťůžek a svačinu a všechno sis odnesl do předsíně. Vždyť jo, ale musel jsem si s sebou vzít pajduláka, aby mu doma nebylo smutno a aby se nebál, než se vrátíme.