**Мікромотиви**

**У тіні**

Раз тіньовик тіньовика

На світськім рауті гука:

– Давно не бачились. Ов-ва!

А в тебе жінка вже нова?

Й почув таке на ті слова:

– Ні, не нова,

а тіньова.

**Епохальне**

Дух, що тіло рве до бою,

Впав на герці із добою.

**Питання часу**

Де Вашингтони і де Голлі?

Допоки ж будем босі й голі?

**Вони прийшли**

І ось прийшли вони – каліфи –

Розвіяти замшілі міфи.

Переосмислити людину

Прийшли каліфи на годину.

**Екзистенціальне**

А чи згоріти у вогні,

Чи захлинутись у багні?

**Законотворці**

Таких законів наприймали,

Що знову маєм те, що й мали.

**Геть з дороги!**

Коли відчуваєте – в змозі

Сягнути своєї мети,

Не стійте на власній дорозі!..

Бо важко себе обійти.

**Злободенний**

Його бридня –

На злобу дня.

**Коли розводять мости**

Мости були розведені,

А правда – посередині.

**А на свою?**

Неначе негри на плантації

Працюють наші на всі нації.

**Держава ринкова**

Пологовий будинок,

А чи морг, –

Повсюди ринок.

І повсюди – торг.

**Наш подзвін**

Розікрали усе недолугі і ниці, –

Мертва тиша стоїть на обдертій дзвіниці.

Бить на сполох у дзвони часи вже настали,

Тільки дзвони здали в кольорові метали.

**Астрологічно-оптимістичне**

Все може бути. Бути може все.

Та нужник – поруч. Може, пронесе.

**У нашому свинарнику**

Змінився мало колорит,

Одні і ті ж – коло корит.

**Владний екстрім**

У влади є адреналін,

Коли народ встає з колін.

**В ціні**

Цинізм в ціні. В ціні цинізм.

Такий суспільний організм.

**Призер**

Найвищих нагород призер –

Цей політичний стриптизер.

**Обрії гравця**

Ці провінційні казино

Він переріс уже давно.

Літа в Лас-Вегас й Монте-Карло –

Розбагатів, як тато Карло.

**На щастя?**

Підкова на щастя прибита

З коня, що відкинув копита.

**Безіменна мана**

Між нас – нащадки тих племен,

Що зникли в Леті без імен.

В них безімення не мина,

Їх злить, що в нас є імена.

**Колоніальне**

За ними ідуть міліони,

І все – лише п’яті колони.

**Все буде добре!**

Не буде вже народ у тузі,

Коли з братвою – любі друзі.

Де підкуп є, брехня і зрада,

Там дуже чесно править влада.

**Не треба...**

Чи буде Україна жити,

Не треба, друже, ворожити.

В часи монгольської навали

Ми й не таке переживали.

**Зворотний бік**

В перенасиченого тіла

Душа убога животіла.

**Час, вперед!**

Вівці йдуть похідним маршем

В край, де стануть вони фаршем.

**Тільки сняться**

Зловтішно потирають длані

Провладні і недоторканні.

Бандитам тюрми тільки сняться,

Коли в парламенті тісняться.

**Такі романи**

Який недовгий вік романів

У донжуанів

й графоманів.

**Любо, братці!**

О як любо народу рвать пуп

В інтересах фінансових груп.

**Зачинено на євроремонт**

В національної ідеї

Усе нові й нові вандеї.

А що ж п’ємонти?..

Де п’ємонти?..

Усе нові й нові ремонти.

**Без проблем**

Усі проблеми буде знято,

Коли росію приймуть в НАТО.

**Спочатку було слово**

Те слово щире ненормоване,

Що плем’я юне ним сформоване.

**Засторога**

Не можна гостре, де гастрити,

Не можна щирому до пих.

Не можна там ножі гострити,

Де здавна звикли до тупих.

**Змаліли**

Як усе-таки змаліли ми

З почуттями ізмілілими.

Для останнього, для поруху

Не залишилося пороху.

**Доба раба**

А свобода із неба упала –

На раба ненароком попала.

Не чекав той свободи вінця.

Раб за рабство стояв до кінця.

**Вісті з городу**

Дозасідалися козли,

Що ціни вгору поповзли.

**Чорний доктор**
Доктор він. І досі у фаворі.
Лекції з історії чита.
Хоч не та погода в нас надворі,
Та й не ті у нього, бач, літа.

Що вже попожив у ту епоху,
Що уже він попораював.
Цупив у Грушевського потроху
Й за своє усе те видавав.

І ніхто не міг спіймать на слові,
Довести, що крадені плоди,
Бо Грушевський був тоді в спецсхові
(Допускали доктора туди).

Єзуїтам вищим на догоду
Він брехні в науці стільки пхав!..
Зболену історію народу
Геть усю, як є, перебрехав.

Добре, що настали переміни,
А не то б учене те мурло
Довело, що, власне, України
Як такої зовсім не було.

Він творець кліше, донині звичних,
Вся його наука – мертвий звук.
Доктор він, але не історичних,
А фальсифікаторських наук.

**Парламентський сонет**
По-українськи говорю не дуже я,
Це наслідки застойних ще времьон,
Но будем поправлять ми цей урон,
І мову рідну я, щитай, подужаю.
Воно й по-руськи ми не шибко грамотні,
Но я вам, ізбирателі, скажу,
Шо понімаю: я таки сиджу
Не десь, а в українському парламенті.

На сесії как вродє на екзаменті,
К тому же тьма порушень у регламенті,
Не дрогнула б рука, в якій штурвал.
Переживьом і прєнія, і трєнія,
Бо головне – не мова, а решенія
Ті, за які я проголосовал.

**Поводатар**
Йшли сліпі через пущі, завали –
Й вийшли всі на дорогу пряму.
Там же зрячі ішли – пропадали.
Виникає питання – чому?

Дуже просто ми це розтлумачим,
Бо стрічались і вчора з таким:
У сліпих поводатар був зрячим,
Та у зрячих був зовсім сліпим.
 **Доісторичне**
А на землі кишіли безхребетні…
Та назрівав еволюційний стрес:
Бо ж безхребетні – гальма всепланетні –
Прогрес перекрутили на регрес.
І, щоб здолати ту інертну масу,
Щоб не тяглась відсталість крізь віки,
Тоді вже прогресивнішого класу
З’явились і жили представники.
Ще мало зрушень бачилось конкретних,
І сумніватись тьма була підстав,
Проте кінчалась ера безхребетних –
Час для хребетних діяти настав.

**Патетична соната**

(Українська)

Смеркає. Ніч свої спускає крила,

Все вкрила від межі і до межі.

Дрімота славну варту розморила –

Сплять сторожі!

Сплять сторожі!

Сплять сторожі в суді й прокуратурі,

Сплять сторожі в райвно і в гаражі,

Сплять у сільраді і в комендатурі.

Сплять сторожі!

Сплять сторожі!

Сплять сторожі кістляві і пригожі,

Сплять сторожі, як в піхвах сплять ножі,

Сплять сторожі несхитно на сторожі.

Сплять сторожі!

Сплять сторожі!

Сплять сторожі у міністерських кріслах,

В театрі сплять десь на бельетажі,

Хропуть по парних й непарних числах.

Сплять сторожі!

Сплять сторожі!

Сплять сторожі в парламенті, в лікарні,

На монтажі і на демонтажі.

Сплять сторожі, і їхні сни безхмарні.

Сплять сторожі!

Сплять сторожі!

Заснула, спить натхненно Україна

І – всі її діряві рубежі.

Ген-ген від Берестечка до Чигрина –

Сплять сторожі!

Сплять сторожі!

**Вступ до професії**

Сьогодні в ката – перша страта,

Вступ до професії у ката.

Яка знаменна дата ця –

В святковім трепеті серця

І жертви, й ката – тень та тень...

О незабутній перший день!

Ба, юний кат не забува

Свого учителя слова –

Старого ката-ветерана,

Що пам’ятав іще тирана:

– Які б історії вітри

Не дули знизу чи згори,

Порожня плаха не бува –

Завжди знайдеться голова.

Підсліпувата чи бульката –

Вона умить до послуг ката.

Дурна, розумна і свята –

Чи та, чи та із пліч зліта.

Почесна і, скажу я, дуже

Твоя професія, мій  друже.

В часи і тих, і сих ідей

Вона потрібна для людей.

Отож затям, що справжній кат

Завжди заробить хліба шмат...

... Аж он і жертву повели –

Нема роздумувать коли.

Сьогодні в ката – перша страта,

Вступ до професії у ката.

**За  кухарчиним рангом**

(Бувальщина)

Ген, де річка та левада,

Там зі швидкістю за сто

Мчить почесна кавалькада

Чорних з полиском авто.

Вість хутчіше блискавиці

Облетіла вмить село,

Що начальство зі столиці

Височезне прибуло.

Хоч до цього тут і звичні,

Бо вони ж – передові!

І наїзди цілорічні,

Мов наряди голові...

Чин високий походжає,

Мовби сонце те ясне.

І планетами кружляє

Керівництво обласне.

А за ним, безмежно раді

(В кожнім жесті – пієтет),

Всі з райцентру, хто при владі,

Мов супутники планет.

І чини сільські у поті...

Вже як брать на цей копил –

Астероїди... А потім...

Потім – то космічний пил.

Поки так вони ходили,

Гомоніли на ходу,

Вже й столи для них накрили

У квітучому саду.

Тож на фоні краєвиду,

Там, де марево пливе,

Посідало до обіду

Все начальство трудове.

Налилась і перша чарка,

Мить врочиста настає.

І кухарка-господарка

Борщ духмяний подає.

Але що це?..

Ніж у спину!

В свиті всі, мов неживі:

Тітка ставить борщ не чину,

А своєму голові.

Хоч і гостеві невдовзі

Принесла тарілку теж,

У сум’ятті і тривозі

Був начальницький кортеж.

Йде один до кухні швидко,

Ледве гнів переборов,

1 говорить: – Що ж ви, тітко,

Наламали купу дров?..

Зрозумійте ви, мамашо,

Що тепер біда гряде –

Через вас і область наша

У немилість попаде.

Такт і чемність виявляйте,

Є ж закони світові:

Спершу гостю подавайте,

А тоді вже – голові.

Та кухарка тітка Клава

Ледь бровою повела:

– Я подам і другу страву

Так, як першу подала.

Гість покотить легковою –

Тільки й бачили його.

А мені ще з головою

Працювати – ого-го!..

1990 р.

**Юнаку, який обдумує життя**

О юначе! За тобою плаче

Ринок, що торує світлу путь.

Та нелегко, друже мій, одначе

Вибирати, ким сьогодні буть.

Стати можеш ти економістом,

Будеш ринок наш регулювать.

А не хочеш, то ставай танкістом –

Пильно у містах патрулювать.

Вибирай: ти менеджер чи рокер,

Бармен, спікер а чи бізнесмен.

Вибирай: чи маклер ти, чи брокер,

Чи простий радянський конгресмен.

Вибирай: чи ти – господар ферми,

Чи творець небачених споруд.

Є й така з професій – донор сперми.

Нелегкий це і почесний труд.

В нас – усі професії почесні,

В нас – усі дороги молодим!

Ах, які он обрії чудесні!

Ах, який чадить вітчизни дим!

Кочегаром вогнища культури

У країні нашій можеш стать.

Ну, а там до лав номенклатури

Поступово будеш доростать.

Чи сідай, коли не стане каші,

На боби великої доби,

Те, за що діди боролись наші,

1 за що боролися баби.

Юнь у нас – не зайве покоління,

Юнь у нас – це наше майбуття,

Юнь у нас – горіння і сумління,

Втілення накреслень у життя.

Плюралізм буя, немов колосся,

Де ще є таке у світі, де?..

Бачиш: скільки партій піднялося.

Й кожна нині партія – веде!

Вибирай: в якій перебувати,

У якій ти станеш вожаком.

І як будеш мудро керувати,

То райком очолиш чи обком.

І колись (о, зоряна годино!),

Як того потребує народ,

Зможеш ти очолити, хлопчино,

Путч новий, новий переворот!

Серпень 1991 р.

**Астрономічно-міфологічне**

Мчить планета, мов кулька жонглера,

По орбіті в космічній імлі.

Марс – по цей бік, по той бік – Венера,

Два найближчі сусіди Землі.

Причаїлися бомби у схові,

Спрагло зерна жадає рілля...

Бог війни і богиня любові,

А між ними – планета Земля.

# Бюрократична елегія

# Штат. Зарплата. Установа.

# Милий циркуляр.

# Пункт. Параграф. Постанова.

# Акт і формуляр.

# Резолюція. Розписка.

# Справи... Цілий ряд.

# Звіт. Інструкція. Записка.

# Зведення. Наряд.

# Підпис. Довідка. Печатка.

# Віза. Договір.

# Протокол. І – все спочатку.

# І – папір, папір...

# Вистава із вистав

# В театрі тім, який втрача

# Щодня, щороку глядача,

# Де вже виставу не одну

# Кона мистецтво на кону,

# Неначе хто поворожив –

# У трупі творчий дух ожив.

# Стрімкого злету час настав –

# Іде вистава із вистав!

# Така видовищна, така

# Проблемна, сильна і стрімка.

# Шекспір, Старицький і Мольєр

# Таких не відали прем’єр.

# За монологом – діалог,

# За діалогом – монолог.

# Масовка теж не відстає —

# Штрихи потрібні додає.

# Не шкодували сил митці

# В хвилини зоряні оці.

# Таке чи буде ще коли:

# Вони не грали, а – жили!

# Жагу, снагу і серця жар

# Мистецтву клали на олтар.

# Буяли пристрасті без меж,

# Та не радів їм головреж,

# І глядачі там не гули,

# Бо... збори звітні то були.

# І знов виставу не одну

# Кона мистецтво на кону

# В театрі тім, який втрача

# Щодня, щороку глядача.

# Чим далі в ліс...

# Нема бездоріжжя, грязюки нема.

# Ген траса лягла! Тротуари.

# Будинок культури вас радо прийма,

# А в ньому – електрогітари.

# Достатки в колгоспників, гей, чималі!

# Будинки чудесні довкола,

# Стоять у дворах «Москвичі» й «Жигулі»...

# А в центрі села – нова школа.

# Квітує, росте, не пізнати села!

# І серце одне лише крає,

# Що в лісі раніше калина була,

# А нині калини – немає.

# Воли залишилися тільки в байках.

# Добі ентеерівській – слава!

# На фермах, полях і електротоках

# Мотори і зліва, і справа.

# Ген там стали вишки над балкою в ряд –

# Геологи надра вивчають.

# А там, біля річки, гуде земснаряд –

# Канал будувати кінчають.

# Квітує, росте, не пізнати села!

# І серце одне лише крає,

# Що в лісі раніше калина була,

# А нині... і лісу немає.

# Жива історія

(Ретро)
Там, де фарш дають, а слідом –
Дефіцитну ковбасу,
За старезним сивим дідом
В черзі вахту я несу.

У старого симпатична,
Як у Маркса, борода.
Про життя своє сторічне
Він мені розповіла:

– Ой, ти доле добра й злая
В круговерті у людській...
Вчивсь я ще за Миколая
У церковно-приходській.

Світлі дні знав і похмурі,
Де я тільки не бував!..
Комсомольськ, що на Амурі,
Свого часу будував...

– О, – кажу, – то це ж ви, діду,
Виявляли героїзм!
На своїх плечах ви, діду,
Підняли соціалізм!

Це ж із тих ви добровольців,
Це ж із тих комсомолят –
Щонайперших комсомольців,
Славних наших соколят!..

– Ні, онуче, комсомольцем,
Так воно вже повелось,
Хоч і був я добрим хлопцем,
Буть мені не довелось.

Став я нині негодящим,
Просто купа порохна.
А колись – бійцем найкращим
Був у Нестора Махна.

Тож за це й зазнав опали,
Строк дали – в життя не вбгать.
Отоді мене й послали
Комсомольцям помагать.
                                1990 р.

**Заклики назустіч**\* Хай живе непорушна єдність української з перцем та віскі канадського!
♦ Хай живе конвертована гривня – натхненник і організатор всіх наших фінансових перемог... у майбутньому!
\* Геть з території незалежної України російський мат!
♦ Хай живуть і смішать народ до посиніння наші клоуни на політичній арені!
\* Вічна пам'ять українському чорнозему, полеглому на полях Європи!
♦ Плекаймо бур'яни, щоб було з чим боротися!
\* Хай невпинно падає популярність непопулярних заходів популярних лідерів!
♦ Хай живуть одноразові шприци багаторазового використання – запорука наших успіхів у боротьбі зі СНІДом!
\* Хай живе золоте руно і баранина з українських овець у пам'яті нащадків!
♦ Хай живе і діє закон про вільну ерогенну зону!
\* Хай живе нова історична спільність – Панургова отара!
♦ Народні депутати усіх рівнів, вище продуктивність сізіфової праці!
\* Хай живе і нагулює силу богатир Микула Селянинович на розпайованому чорноземі!
♦ Ширші можливості для розвою державної мови аборигенів у державних резерваціях!
\* Хай живе непорушний блок сигарет «Мальборо» за доступною ціною!
♦ Ліліпути! Вчасно забезпечте кожному Гулліверу прокрустове ложе!
\* Хай живуть імпортні собачі консерви – запорука ситості нашого народу!
\* Хай живуть тампони «Тампакс» – найкращий засіб для дір в економіці!
\* Хай живе гуманітарна допомога гуманоїдів!

**Анекдот врятує світ**

 В тім, що світ краса врятує,

 Сумніватися не слід.

Та життя нас підрихтує –

 Анекдот врятує світ.

**Курячий сан**Мовить доня тату:
– На тобі ось ніж,
Курочку чубату
Для борщу заріж.

Бо давно вже мама
Скаржилася все,
Що чубата саме
Яйця не несе...

Батька враз неначе
Вжалила змія:
– Курку цю, одначе,
Не заріжу я!

Щоб собі не шкодить,
Не чіпайте й ви,
Бо до неї ходить
Півень голови.

**Всім не вистачить**Каже Сава продавцеві:
– Чи ти совість маєш?
Ти чого бокал неповний
Пива наливаєш?!

– Бачиш чергу? – на це мовив
Продавець-громило. –
Не один же ти. Й народу
Треба, щоб хватило.

**Путівка**– Мені профком путівку дав
У санаторій нині, –
Прийшовши ввечері, сказав
Карпо своїй дружині, –

Не знаю, що тут і робить...
А жіночка: – Питаєш?
Дали путівку – значить, їдь,
Поки здоров'я маєш!

**Нагадують**
Присів дідусь на вокзалі
Посеред народу.
– Приберіть, – кричать на нього,
Речі із проходу!

– Не чіпайте мої клунки, –
Дід говорить люду, –
Як не будуть спотикатись,
То я їх забуду.

**Триголовий**
Торохтіла Дарка Христі:
– Де ото комора,
З трьома головами дядька
Бачила я вчора.

– Чи в своїм умі ти, кумо?
Отаке сказати!
Як же може один дядько
Три голови мати?..

– Три? – підскочила кумася, –
Ти не віриш, бачу.
Вкрав телячих дві в коморі
Ще й одну свинячу.

**Знайомий лелека**Раз пита маленька Ася:
– Мамо, звідки я взялася?
Мама каже: – Іздалека
Нам приніс тебе лелека.

– Із будинку, що напроти! –
Крикнув тато. – Знаю.
Я йому за ті турботи
Крила обламаю!

**Дай лапу, друже!**Не маю лапи у лікарні,
Не маю лапи у ДАІ,
Не маю лапи у книгарні,
Не маю лапи в НДІ.

Не маю лапи на вокзалі,
На базі жодній теж нема,
Не маю лапи у журналі
І в зоопарку (де їх – тьма).

Не маю – у райвиконкомі,
Не маю лапи, взагалі,
Ні в сеймі, ані в Білім Домі,
Ні в Бундестазі, ні в Кремлі.

Відходять геть життя етапи:
Бідую, нидію, крекчу...
Ні там, ні сям не маю лапи.
Свою смокчу.

**Двобій**Дві правди бились між собою, –
Нема лютішого двобою.
Летіли друзки з барикад –
I не було путі назад.

Дві правди разом полягли,
Добитись правди не змогли.
Тож хтозна, хто з них переміг, –
Дві правди стали порохнею.
І світ дізнатися не зміг,
Яка з двох правд була брехнею.

**Дизайн і копиця сіна**

Вкосили сіна (Там таке сінце!

Така пахуча смаковита маса!).

Отож, в копицю скласти сіно це

Ми погукали дядька Опанаса.

О, він у цьому – професіонал!

Так гарно клав, та ще по-бойовому.

Була копиця наче п’єдестал,

А сам складач – як пам’ятник на ньому.

Аж цобки – завірюшиться зима.

Хіба ж таке надворі закуріло!

Корові б сіна всмикать. Е, дарма! –

Все до стеблини затекло й попріло.

Коли ж надбали знову ми сінця,

То дядька вже до себе не гукали.

Гукнули діда (в цих ділах знавця),

Якому трохи більше довіряли.

Але ж незграбно дід отой кладе!

Боїться впасти, вивершить боїться...

Ну, це вже паша точно пропаде,

Бо казна-що, їй-право, не копиця!

Аж ні! Зима, замети, вітрюга!

А сіно – мовби трави ті в аптеці.

Корова хрума, потім ремига –

І молока повнісінько у глеці.

Оце така оказія була.

Аби різночитань не виникало,

Скажу – дизайн потрібен для села,

Але, пробачте, щоб не затікало.

Душевніших нема хорів,

Як хор, що з паші йдуть, корів.

\*\*\*

Вовк вив і вив, і вив, і вив…

Репертуар не оновив.

\*\*\*

Мобілки шкодять нам і рурки,

Коли базікають придурки.

\*\*\*

Показали підрахунки

Нам суцільні прорахунки.

Та до цього не звикати,

Бо працюєм за «відкати».

\*\*\*

Півні горласті йшли у депутати

І обіцяли всіх курей топтати.

Сидять в парламенті тепер півні підтоптані,

А кури й досі ходять все нетоптані.

\*\*\*

Від зорі і до зорі –

Глевтяки і сухарі.

А бува і навпаки –

Сухарі і глевтяки.

\*\*\*

Жінки асфальт гарячий розкидають –

Дорогу до Європи прокладають.

\*\*\*

Ті закони просували,

Ці закони пресували.

\*\*\*

Усіх собак на бідних вішали,

Аби багаті не біднішали

**Геніальний винахід**

Зітхав у непростому чині

Потомствений тиранолюб:

– Розперезались люди нині –

Вождя он хто лише не скуб.

А він же – батько сонцеликий –

Умів добитися свого!

«Людина-гвинтик» – це великий

Моральний винахід його.

І, може, сказано це гучно,

Та бачив геній крізь віки:

Коли всі гвинтики – так зручно

Тоді закручувать гайки!..

**Дитя часу**

Забувши материну мову,

   Як слід сусідську не осяг,

      Здобув освіту поверхову

         І був – ні дома, ні в гостях.

            Тож, мавши біцепси чудові

               І силу трепетну в руках,

                  Те, що не міг сказати в слові,

                      Він виражав у кулаках.

**Фольклор хімізований**
Йди, кислотний дощику,
Будемо без борщику.
Припусти, припусти
На бабині капусти.
Бо вони з нітратами,
Для здоров'я клятими.
Краще їм пропасти,
Ніж у борщ попасти.

**Не хвилюймося – хімізуймося!**

Чого дарма панікувати,

Чого підбурювать людей,

Мовляв, у ґрунті – лиш нітрати,

Повітря гидь, а води – ґлей?..

Це не така велика шкода,

Як дехто в пресі нас ляка.

Та ще до того і природа

На вихід людству натяка.

Узяти вовка: опинився

В «Червоній книзі», в лісі – змовк

Та ось натомість розплодився

Й запанував собако-вовк.

Вужі з гадюками схрестились,

Коли дійшли уже межі.

І зуби їхні пригодились –

Отруйні нині і вужі.

О мудра матінка-природа!

Ми захотіли – не змогли б:

У рибі бйорж (нова порода)

Зійшлися три породи риб.

Хоча і бйорж той, мов Горгона,

На смак – неначе хімзавод,

Але йому не перепона

Хімічний склад річкових вод.

... Он пацюки, бач, розкошують:

Чи радіація, чи газ –

Байдуже, і не реагують,

Бо є в них міцності запас.

Не панікуйте ж ви надалі —

Прогрес на місці не стоїть!

Натиснем відомчі педалі,

Щоб до кінця все отруїть.

А вижить шанс нам завжди буде,

Ще й царюватимем – віки!..

Щоправда, вже тоді не люди,

Проте – Людино-пацюки.