Co píšou jeleni?

Jeleni píšou dvojitě,

jen jednorožec píše normálně

**Protože jeleni nevidí na to, co píšou,**

**jelikož mají skloněnou hlavu,**

**čtou potom po sobě,**

**když ji zvednou,**

**pěkné nesmysly!**

Když jeleni při psaní přitlačí

a zlomí si špičky parohů,

musí si je znovu ostrouhat

o kůru borovic.

Když borovici při strouhání porazí,

musí si ji naložit mezi parohy

a odnést do jezera.

Když při tom do jezera spadnou,

musí ho vypít.

Když ho vypijí, nadmou se tak,

že už nemůžou nic psát…

**Když jeleni napíší hrubku,**

**musí ji smazat zadkem.**

**Když se jim přilepí na zadek,**

**odnesou ji do hrubkovníku**

**a spláchnou!**

Když jeleni píší,

tak neví, kdy přestat.

**Není nic směšnějšího**

**než jelen píšící o delfínech.**

Když jeleni píší

a zeptáte se jich, **co?**

Zvednou hlavu…

a je po psaní!

**Některý jelen se do psaní tak zamotá,**

**až je z toho jelen.**

Jelenům, kteří se tváří, jako by neuměli do pěti napočítat,

nevěřte!

**Jelenům, kteří se tváří, jako by spolkli všechnu moudrost,**

**taky ne!**

**Když jeleni píší**

**a zabodnou špičky parohů tak,**

**že nemůžou ani tam, ani zpátky,**

**nezbývá,**

**než to dopsat za ně**

**a na zimu je něčím přikrýt.**

Když jeleni udělají tečku

a zalomí se jim paroh,

už ho tam tak nechají.

Teprve až ho někdo vytáhne,

můžou psát dál.

**Jeleni od sebe opisují tak,**

**že se zaklesnou parožím jeden do druhého**

**a hlavami krouží krasopisné tance.**

Kolouch už by rád něco napsal,

ale ještě nemá čím…

tak zatím čeká a promýšlí si to.

**Jeleni píší**

**do pěšin myší**

**o tajných skrýších**

**jeleních říší.**

Temeno píše rameni,

rameno píše vemeni,

vemeno píše koleni,

koleno píše holeni:

Kdo to jsou vlastně jeleni?

**Jeleni můžou napsat, že jsou zelení.**

**Ale každý hned pozná, že to píšou,**

**jen aby se to rýmovalo.**

**Jeleni můžou napsat, že jsou mourovatí.**

**Ale to jim nikdo neuvěří!**

**Jeleni můžou napsat, že jsou hnědí.**

**Ale to ví každý, kdo není barvoslepý.**

**Každý si ale představí jeleny jinak,**

**když napíšou, že jsou odbarvení…**

Když něco píše jelen jehličnatý,

rozvíjí stále jeden nekonečný příběh.

Kdežto když něco píše jelen listnáč,

je to rok od roku něco nového.

**Někteří jeleni jsou struční.**

**Napíšou: Přibyl Kaštan.**

Jiní jeleni zase mají rádi kudrlinky.

Napíšou: Dnes se nám narodil náš malý, roztomilý, heboučký koloušek

Kaštánek…

**Jelen napsal:**

**Potomek je vždy potom**

**a předek je vždy před,**

**jde jenom o to určit,**

**kdy je to správné TEĎ…**

No TEĎ – kopli ho do zadku děda se synem.

A jelen se z toho psaní rychle vrátil mezi své…

**Když jeleni neví, co mají psát,**

**skloní hlavu,**

**začnou kolébavě přemýšlet,**

**a ono se to napíše samo…**

Někteří jeleni píší a píší a píší

a píší a píší a píší tak dlouho,

až se jim nahrne krev do hlavy,

napřeni o parohy usnou.

Hnědá koza šrouborohá

začne vrtat v Kašmíru.

Až v Mexiku budou zírat,

co tam mají za díru!

**Jeleni někdy napíší pěknou koninu.**

**Protože koni nepíší, nemůžou to jelenům oplatit,**

**podobně jako krávy nebo voli.**

Někteří jeleni potřebují k psaní linky.

K tomu jim slouží stíny stromů.

Když je zataženo, píší křivě,

naráží do kmenů a vůbec jim to nějak nejde…

Když to jelenům v psaní nejde,

jdou si zatroubit.

Opadaly větve slabé,

pod kořeny zeje vchod,

cosi uvnitř pořád hrabe,

šelestí to o překot.

Někteří jeleni se psaním propíšou

až do krtčích chodeb…

A potom zírají, co vlastně napsali.

**Jeleni můžou stokrát psát:**

**,,Nebudu jíst muchomůrku červenou!“**

**A zase ji klidně sní,**

**protože jelenům neublíží.**

Někteří jeleni píší dokolečka to samé,

až se jim z toho zamotá hlava,

a spadnou na bok…

Jeleni, kteří nepíší nic,

mají parohy jen na ozdobu.

**Kdyby jeleni nic nepsali,**

**věděli bychom o nich prd.**