***ПОЧОМУ ДУРНІ***

*«Де бував-пробував?*

*Розкажи, Іване!»*

*«Та вже де не бував,*

*Всюди бував, пане!*

*Був не раз у Криму,*

*Бував і в Полтаві,*

*Ходив раз у Москву,*

*Бував і в Варшаві».*

*«А почім у Москві*

*Дурні продаються?»*

*«Та навгад не скажу,*

*Які попадуться:*

*Як мужик — так мужик,*

*його й не питають,*

*А пани — все пани,*

*З ціни не спадають!»*

***ОКУЛЯРИ***

*Розходився мужичок*

*Аж ґвалт дякувати,*

*Та одна йому біда:*

*Не вміє читати.*

*До аз-буки — так куди,*

*Не того він хоче.*

*Він гадає чим другим*

*Просвітити очі.*

*«Не вміє ж так старий дяк*

*Стрічки розібрати,*

*Окуляри ж як візьме —*

*То куди читати!*

*Отак і я заведу*

*Кондаки й тропарі,*

*Піду тілько та куплю*

*Такі окуляри».*

*Пішов мужик до крамниці,*

*Різні вибирає…*

*Що на очі накладе,*

*То все не читає.*

*Далі соті з носа зняв,*

*Об землю ударив.*

*Розплатився та й пішов*

*Сам без окулярів.*

*Та й на проводи сказав*

*Хрещеному люду:*

*«Окулярів не купив*

*То й дяком не буду».*

***РОЗУМНИЙ ПАНИЧ***

*Привіз дідич раз на свято*

*Ізі школи сина*

*І не може натішитись,*

*Що вчена дитина.*

*Раз здибає гуменного*

*І тому хвалиться:*

*«Ото, — каже, — мій синочок*

*Як у школі вчиться!..*

*Та і розум, що за розум!*

*Як тобі, Іване?»*

*— Та мені то щось не так-то*

*Здається, мій пане!*

*Бо якби наш панич мали*

*Розуму доволі,*

*То нічого їм би було*

*Вчитися у школі!*