**ŽIRAFA**

Jozef Mokoš

Ľudia múdri, ľudia hlúpi, ako hlásia ranné správy,

 všetci o nás klebetia: búchajú si ešte hlavy

„Žirafy sú ako stĺpy o najnižšie druhy dúhy.

vysokého napätia. Asi preto za zásluhy

 nedali nám metál, frčky.

Ale ani len susedia (Prešli sme to taktne, mlčky.)

všetko o nás nevedia.

V šírom svete nenájdete Za to, že sme pekne - rúče

okrem žirafieho druhu vlastnou hlavou ohli dúhu,

takú vzácnu bytosť druhú, navreli nám až dve hrče,

ktorá, skôr ako sa zohla, sú ozdobou nášho druhu.

do oblúku hlavou ohla

prvú vodorovnú dúhu To bol príbeh prvej dúhy,

pekne – krásne do polkruhu. A ešte vám poviem druhý:

 Prečo mám krk taký dlhý?

Odvtedy pod všetky dúhy Tu mám pre vás o tom správu:

sa nám žirafí krk dlhý Lebo mám ďaleko hlavu.

v hore, v džungli, na námestí

pod tú dúhu hravo zmestí.

No niekedy sa pritrafí,

že tie najdlhšie žirafy,

**HAD**

Jozef Mokoš

Kto sa raz pozrie do mojich očí, No, keď moja obeť – obed – škúli,

nespasí ho ani prosba, ani krik, vrie to vo mne ako v júli v úli.

dobrovoľne mi do brucha skočí, Takýto lov – to je peklo.

lebo ja som hypnotizér odborník. Mňa už dávno v krížoch seklo,

 a obed je pritom čulý.

Keď na teba smrteľný raz padne chlad,

keď studeným raz zájdeš potom, potom

poznáš, že sa z teba stáva

rýchla zdravá hadia strava.

Áno, ja som hrozný Ivan Hrozný – had,

čo má nadovšetko rád,

keď inému sa z hrdla derie

vystrašený krik a ston,

keď ti dupkom stáva perie

a srdce búcha ako zvon.

Kto sa raz pozrie do mojich očí,

nespasí ho ani prosba, ani krik,

dobrovoľne mi do brucha skočí,

lebo ja som hypnotizér odborník.