**Drak a Minotte na cestách**

„To je nuda,“ mručel si brněnský Drak. „Pořád se tady na mě někdo chodí dívat, turisti ze spousty různých zemích, ale já nebyl nikde. To musím napravit. Pojedu se mrknout do Paříže!“ rozhodl se Drak a vyrazil na nádraží. Koupil si lístky, za slušnou cenu a nastoupil na vlak. Protože ekologické cestovaní je důležité pro všechny, i pro brněnské Draky.

Jede, jede, dívá se z okna a pozoruje krásnou zemi, a nakonec usne hlubokým spánkem, takže neslyší hlášení z reproduktoru: „Zastávka Paříž!“ A jéje… Probudí se, až když je vlak za městem. Mine jednu zastávku. Pořád se těší do Paříže. Mine další zastávku. A další.
A další. A další. Teď už Drak trochu znejistí. Mine dalších deset zastávek. Teď už si Drak není jistý vůbec. Otočí se na Lasičku, co sedí vedle něj a ptá se: „Jedu správně do Paříže, prosím?“ Lasička odpoví: „Do Paříže? Tu už jsme minuli. Příští zastávka je Rennes!“

Drak se chytí za hlavu a zasténá: „Ach né!“ Lasička ho pohladí po šupinatém rameni a řekne: „Nebojte se, na příští stanici vystoupíme, vy si koupíte lístek zpátky a já vás provedu městem, lepší průvodkyni než já by Drak nenašel. Jsem totiž francouzská Minotte!“

Drak poslechl její radu a společně vystoupili. Vydali se městem a Drak jí musí dát za pravdu. Minotte umí opravdu krásně a zajímavě vypravovat. Strávili spolu úžasné odpoledne. Na konci dne už byli kamarádi a Drak zve Minotte na výlet do Brna: „Minotte, jestli pak už jsi byla v Brně? Je tam moc hezky a máme spoustu zajímavých míst a památek!“

Minotte ráda souhlasila a za pár dní vyrazil brněnský Drak zpět do Brna. Tentokrát už ale nejel sám. Minotte jela s ním a cesta jim proto příjemně ubíhala.

V Brně ukázal Drak Minotte Špilberk, sochu Jošta, Vilu Tugendhat a mnoho dalšího. Užili si báječných pár dnů, až nastal čas se vrátit domů. „Zase mě někdy navštiv Draku!“ loučila se Minotte. „A ty zase někdy přijeď k nám,“ prosil Drak. Naposledy se objali, lasička naskočila do vlaku a mávali si, dokud si nezmizeli z očí.