**Ч*И*РВОНИЙ ПРИСПІВ**

новеля-пародія

Аж понад землею

повзло важке хмарря

чіпляючись за чорне мокре гілля

обліплене гайворонням

масно чорніла рілля

густим смутком нависало

надвечірря

гриз смуток

голову Савви Довбні

вже стояло пізнє осіння

а не було ні насіння

на озиммя

ні пакілля

щоб залатать на даху дірря

душу кусало сумління

а як наскочить

бандиття

і забере останнє ганчірря

а то й пустить димом

подвірря

Савва сплюнув спересердя

бандиття

і куди тілько дивицця

оте комісарря та міліціонерря

Довбня від безсилля

стиснув важке кулаччя

гаспидське бандиття

не дає життя комбіддю

ночами по хуторах

бахкають з обріззя

нагання

і кажуть навіть

з кулемеття

а вила б їм в реберря

закашлявся Савва матюччям

стягуючи надьогтьоване

чобіття

запахло онуччям

ще довго сопів Довбня

у руде кошлате вусся

не спалося

шаруділо щось під піччю

глипало мороком віконня

думалось

заснулось

не міг второпати Савва

спросоння

гупало попідвіконню та в сінях

чобіття

по селу ґвалтувало собаччя

бандиття

стовбурчачи волосся

зойкнув Довбня

посеред хати

цілячи з обріззя

бовваніло вурдалаччя

самогоння і закусся

захрипіло обличчя

в ластовинні

горіляччя і ковбасся

забулькали

горляччя

Савва закричав з переляччя

а-а-а

прокляте куркуляччя

зась вам до мого ковбасся

ось повикручує

міліціонерря

ваше маслаччя

всі обріззя водночасся

дали осіччя

кінчалася ніч

на другий залп у бандиття

вже не було часу

прикуривши свої

цигаряччя

од Саввиної стріхи

вони поспіхом подалися

через ріллю до узлісся

диміло на Саввиному подвіррі

дрюччя

зачепилося таки

важке хмарря за мокре

гілля

злетіло гайвороння

до піднебесся

а по чорній масній

ріллі

чирвоніючи картуззям

скакало на кляччях

міліціонерря

Григор Іва*шч*енко

Село Оріхове Солонянського р-ну,

Дніпропетровськ, вересень 1978 р.

*Вперше опубліковано в: Прапор юності.– 1990.– 25 грудня.*