**Teammeeting**

*OctavianPopescu*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Doua tate mult distrate,

Se imping de pe la spate

Ca incepe sa discute

Marele al lor Abate.

El doreste sa inceapa,

Sa le spuna cu tarie,

Caci acea nevinovata,

Va pleca, vai, pe vecie.

Mii de bocete se aud,

Dintr-o sala plina ochi

,,Nu pot crede ce aud’’

Spune-o baba cu un ochi.

,,Ea era aci de mult,

E un soi de vita aleasa.

De ce oare n-ati vazut,

Ca ea pleaca si ne lasa?’’

Fastacit si rosu tot,

Ia cuvantul timorat,

Abatele nostru acum,

Si se face laudat.

D’ale lui fapte marete,

Si de cifre confirmate.

Iar el face numai fete,

Ca mai bine nu se poate.

Dintr-un colt vine acum altul,

General de ‘nalta clasa.

Mersu-i nu-l mai are altul,

Leganat de cap, saracul.

Si ne spune a lui fapte,

‘ncununate si marete,

Ca a prins in zbor,saracul,

Un tantar pe un perete.

Vuiete-n sala se aud,

Si urari de ,,Vai si Vai!’’

Ochii-i parca i se ud,

Generalu-i Maresal !

Timorat, cu palme ude,

Si cu fruntea-i stralucind,

Ia cuvantul un paduche,

Totul, pentru el, i’un chin.

Ne explica pentru el,

Ca e, bla bla, bine tot.

Fie si cum zice el,

Noi avem durere-n cot.

Iar acum inspre final,

Se ridica din picioare,

Unul, zici ca e furnal,

Si cu capu-i da in soare.

Analiza este tot,

Mare zarva, adunare,

Scade, taie ici pe colo,

Firma cade in picioare !

La final, toti fericiti,

De izbanda si succesuri,

Toti de-un zambet pomeniti,

Al marelui Abate-n cercuri.

Si se duc toti pe carare,

Inapoi la locul lor,

Avand toti o intrebare,

Va veni si randul lor ?

Ca Abatele cel mare,

E un om nesuferit,

Un om fara de rabdare,

De ce totusi e iubit ?

Stiu ei toti mai cum sta treaba,

Ca in viata e un mers.

Fa ceva ! Nu sta degeaba !

Toate sunt un interes.