#  Csák Kálmán halálára

Az órát zavarja, s a név alatta: Csák

Ezt írhatták aztán alá apák s anyák.

Tömör intő, fölös dolgot nem írt oda,

Ám minden órája maga volt a csoda.

Az erdőt varázsolta osztálytermünkbe,

S annak szeretetét ültette lelkünkbe.

Megjelentek rókák, farkasok és őzek

És a föld mélyéből valamennyi kőzet.

Virágba borította az osztálytermet,

S körülöttünk a mező illata lengett.

A rusnya bogár, amit mindenki utált,

Szavai nyomán oly bámulatossá vált.

Utolsó éveit igen megszenvedte,

Végül teremtője magához engedte.

Kálmán bácsit most új feladat hatja át,

Keresi a természet védőangyalát.

 Rácz Frigyes