*Gryllus Vilmos*

**Kémény tetején**

Kémény tetején kelepel a gólya.

Fészkét gallyakból, kis ágakból hordja.

Belseje néhány puha pihe, szalma,

gólyafiókák kicsi birodalma.

De mikorra aztán vége van a nyárnak,

felnőnek a gólyák, csak az őszre várnak.

Messzire szállnak, napsütötte Délnek,

övék már az egész világ, mégis visszatérnek.