Tuto báseň jsem napsala pro svého otce. Vím, že do této soutěže píší děti příběhy s různou tématikou. Já bych však touto básní chtěla poděkovat svému otci za to, že tady je a bude vždy pro mě.

**Srdce pro tátu**

Táto tatíčku, máš pro mě chviličku?

A když máš, tak poslouchej,

co je v mém srdíčku.

Nad obzorem letí ptáček.

Má žlutý zobáček.

Pod ním je cestička,

na ní stojí Lucinka.

Naproti ní táta,

strašně rychle za ní chvátá.

Až přiběhne přímo k ní,

Lucinka něco k tomu odpoví.

Mám něco pro tvé srdíčko.

A vytáhne psaníčko.

Je v něm napsaná básnička,

ale i namalovaná kytička.

Teď, když máš to psaníčko,

dám ti ještě srdíčko.

Je obmotané červenou nití,

vypadá to, že svítí.

A v něm září kolárky,

v barvě hvězdy Polárky.

Usměješ se od ucha k uchu,

když podáš mi svou mozolnatou ruku.

Řekneš, že mě máš moc rád,

jako můj největší kamarád.

Srdce z lásky chci ti dát,

abys mě měl pořád rád.

I za to, že mi vždy radíš

a s každou věcí si poradíš.