Pikku-Kallen syysruno

Sataa, sataa kaatamalla

Ei aurinkoa taivahalla  
Kura roiskuu kaikkialla

Minä riennän juoksemalla

Olisinpa sateenvarjon alla

Koiran pas-kakka on kenkän alla

Äiti kutsuu huutamalla

Kohta jätös on meidän lattialla

Tukkaani tartutaan tukistamalla

Jatkan lattiaa luuttuamalla

Nöyrästi, koirani katseen alla

Säälin koiria, aina ulkosalla

Me olemme sentään katon alla

Työni palkitaan haukkumalla

Vaan koirani kysyy, torumalla

Miksi olit yksin maailmalla?

Muka "koiran ilmalla".

Kalevi Pirttijärvi

 PS. Runossa 17 jaetta, jotka kaikki päättyvät alla-sanaan.