Velký úkol děti máme, srdce z lásky uděláme. Komu jej však darovat, koho máš nejvíce rád? Já jej dám mamince, já zase sestřičce a já zas Maxovi našemu křečkovi. Jak to tedy uděláme, když jen jedno srdce máme? Krátký příběh povím vám, - jeden člověk byl moc smutný, protože byl stále sám. Pořídil si květinu, barevnou - krásnou rostlinu. Ale i když pěkná byla, smutek v srdci nezlomila. Přivedl si tedy pejska, s nímž si bude venku hrát a ten pejsek roztomilý, bude jeho kamarád. Jenže pejsek mluvit neví, neporadí, neodpoví. Co teď dělat, když jsem sám, když v srdíčku smutek mám? A tak člověk zjistil, že aby nebyl sám, musí mít lidské přátele a bude mu zase vesele. Potřebuje kamaráda, co ocení ho, poradí, povzbudí i pohladí. My jsme srdce vyrobili, na čtyři roční období jej rozdělili. To srdce darujeme lidem všem, kteří jsou sami a cítí smutek v srdci svém. Ať v každém ročním období dobré přátele mají a vzájemně si všichni pomáhají.