כתפוח בעצי היער/רפאל בוארון.

עץ תפוח עמד בדד-עצי יער סביבו ואיתם מיודד.

הביטו בו מקנאה-את פרותיו הניב בצנעה.

הניב העץ מעונה לעונה-ברכת שפע והצלחה בו שכנה.

עצי סרק הם עצי היער-ואת קולם השמיעו בצער.

האשוח,האקלפטוס והברוש-את ברכת השפע מהתפוח חפצו לדרוש.

נעצב מאד התפוח-בין ידידים סוד לשמור אין פה ויכוח.

עד מהרה את סודו גילה-ובפניהם המליץ על עצה מועילה.

אל האשוח פנה ואמר-מבוקש אתה בחגי המולד וממך אף אחד לא סלד.

התקרב לאקליפטוס ולחש-ומיד את ליבו רכש. מבוקש אתה ביבוש ביצות וממך

אף בעל מקצוע לא איבד עצות.

לברוש בפניו ציין-אל לך להתבכיין, מבוקש אתה בתעשיית כלי בית ובצל כורתך יבנה

קן גם העיט.

עד מהרה השכילו עצי היער לדעת-כי כוונתם הייתה פוגעת.

בא האשוח לתפוח ופצה בקול-את סליחתך אבקש בסך הכל.

הגיע האקליפטוס ובטון דיבר-על המבוכה הוא התגבר,סלח לי על העלבה,

ונפשי על כך כה נכאבה.

הנה הברוש, בצעד פזיז-רעם וחזיז, קבל התנצלות, תפוח יקר-הוא אמר.

שמח מאד מאד עץ התפוח-שמח יותר שהנה סודו הגיע לפענוח.

כל עצי היער התנצלו בפניו כיאות-וכן קיבל גם לא מעט מחמאות.

מאז ומתמיד-באופן עמיד, ידענו כי עצי סרק קולם הולך, ואילו עצי פרי,אותם האדם צורך.