**Kámen v botě**

**(Milena Lukešová)**

Už vím, kamínku,

tak to ty,

to tys mi vlezl do boty.

Už ať jsi venku –

raz, dva, tři.

Kamínek do bot nepatří.

Poslušně řekl:

Hm, to jistě.

Jenomže ležet celý den

pořád jen na tom jednom místě,

když bota zná kdejaký kout – –

Chtěl jsem se trochu proběhnout.

Děkuji…

A jak letěl stranou,

zavolal ještě:

– Na shledanou!