Vörös Gergő: Lógó fülű törpenyulam (8.b)

Hosszú füled, pisze orrod

barna szőröd, fehér foltod

nagy tappancsod, kicsi szíved

imádom mindened.

Reggelente azzal keltesz,

hogy szétszeded a ketrecedet

Pocakod éhes, boci szemmel nézel, hogy

mikor kapod meg az ételt.

Lóhere a kedvenced,

kákics a desszerted,

ha tele van a pocakod

alszol mint az angyalok.

Együtt játszunk reggel, este

ugrándozol ágyra, székre

felugrasz a kanapéra

el is fáradsz éjszakára.

Este őrzöm álmaidat

aludj szépen kicsi nyulam!