Захар ПРИЛЕПИН, *Нижний Новгород*

\* \* \*

Расскажу, раз дали слово,

с кем встречался на Покров.

Помнишь Толю Кобенкова?

С ним был Гена Русаков.

Сделай музыку потише,

я ещё не досказал.

За столом был Боря Рыжий,

Ваня Волков разливал.

На земное притяженье

пух летел с тяжёлых крыл.

Значит, был там Маркин Женя,

И Кабанов Саша был.

И давали, соловея,

буриме и гопака

три, наверное, еврея,

три, быть может, русака.

Алю мяли, брагу пили,

после вдоль и вглубь земли

поспешили, наследили,

за собой не подмели.

Сорок тысяч разных строчек,

ветку хвои к декабрю

я смету в один совочек,

себе чаю заварю.

Колокольчик беззаботный,

не заманивай меня.

До свиданья в преисподней,

до видзения, родня.

 \* \* \*

Помнишь, барин, как, бывало, с нами

на Купалу баловал с огнём,

и когда ты прыгал через пламя,

то прожёг штаны и барский дом.

Помнишь, как загнали в сеть русалок

и потом таскали за хвосты,

чтоб не завлекали деток малых

у воды.

Помнишь, тили-тесто замесили,

возвели чудесный дили-дом,

салом по мусалам закусили,

бляху-муху хлопнули при том.

Нынче ж, барин, раннею весною

по реке с казнёнными плоты,

а вон тот, удавленный кишкою,

это – ты.