Domeček pod mezí

Pod mezí ležela makovice. Kolem se vysypala sta a sta kuliček máku.

Šel kolem rezavý mravenec. Povídal si:

„Vida, tu je domeček. To bude můj byteček:“

Hup, a mravenec zmizel v makovici.

Šel kolem brouček. Povídal si:

„Vida, tu je domeček. To bude můj byteček.“

Hup, a už byli v makovici dva.

Lítal kolem komár. Povídal si:

„Vida, tu je domeček. To bude můj byteček.“

Hup, a komár zmizel také v makovici.

Mravenec, brouček a komár žili v makovici spolu.

Kde se vzala, tu se vzala, U makovice stála stará vrána.

„Krá, krá, krá, makovice bude má.“

A už bušila zobákem do makovice.

„Pomoc, pomoc!“ ozývalo se z makovice. Slyšely to vosy.

 „Kdo to volá?“ ptaly se.

„Já malý rezavý mravenec.“

„Já brouček z makovice.“

„Já komár z makovice. Bz, bz, bz, pomoz nám, voso.

 Zlá vrána nám bourá domeček, náš milý byteček.“

„Pomůžeme vám, pomůžeme vám,“ volaly vosy.

Začaly lítat jako šípy kolem vrány.

Bodaly, bodaly a vránu hnaly až do lesa.

Mravenec, brouček a komár se radovali. Vesele si zpívali:

„Bzumy, bzumy, bzum, bzum, v makovici je náš dům.“

S vosami se veselili až do večera.

Potom se v makovici uložili a spali a spali.