Жучка

Одного разу дід і баба

Зібрались Жучку прогуляти.

Собака була звір неважний,

Завжди ганяла кішку Машу.

Дід і баба мали повід,

Щоб Жучка дала Маші спокій

Пішли вони у парк гуляти,

Щоб ту бідненьку не чіпати.

Дідусь й бабуся йшли гарненько,

Розповідали щось тихенько.

Собака, вгледівши, швиденько

Побігла Машу дратувати,

Й останні нерви зіпсувати.

Коли, в дорозі зупинилась,

Під лапи тихо подивилась,

Створіння невідоме,

Стоїть бурмоче, щось

Шепоче та тицяє їй щось у очі.

- Он бач, Маруся на травичці

Сама однесенька веселиться

А бачиш, он дідусь й бабуся

Тебе шукають, з себе пнуться!

А в неї, дому крім подвору

Нема й не буде більш ніколи

Вона сама собі хазяїн.

Ти кожен день її ганяєш,

Їз дому її викидаєш.

У цей момент ота тварина,

Усе на світі зрозуміла!

Вона і кішка, рівні звірі

І кожен з них, хоче жити в мирі!