Влад конечно лучший, ничего не скажешь: мало того не поставил две дуэли, да ещё и ни одного задания, что я просил. Ну ладно, представим, что я охранник психологической больницы. Хотя я и не представляю его деятельность в подобных заведениях, и что именно там твориться, ведь я там ни разу не был…

Будучи неудавшимся абортом, я прихожу на работу.

Здесь мои годы, забота, ходячие безропотные комоды.

Как обычно, я на своём месте. Шальное поместье.

И мне с тем вестник приходит ежедневно, как престол\* - тут как унитаз))

В общем работа мне нравится, как рабица\*\* курям. (ручная плетённая сетка для ограждения с/х)

И я в праве сам даже электрошокер применять к фурии

Сегодня я, как обычно, на позиции охраняю свой зицорт

Этих людей, что называют по положению паразит сот

У меня нет семьи, что ждут дома, приготовивших томат

Ведь не учил закон Ома, в общем не плохая проба я, но мат\*\*\* - с немецкого тусклость, отсутствие блеска

И мой единственный друг – старая добрая книга записи

Вдруг мигом колесит этот пронзительный голос пигалицы

С новым стоном у меня всё тот же испуг с тем же тоном

Тешит канон. Но чувство, будто бес рядом грешит, «вон он!»

И так часто, будто издержки в ООН, слёзы бьются о пол

Будто опыт, проверить мой опыт, но быт не позволяет быть копом

Я слышу что кто-то завёт помощь, отдавая последние силы клизме

Я лишний с заботой о них со своим кавалерным просиллогизмом

Вот я иду по коридору, ощущение, будто выпил цитрамона литр

Женщина нарисована, просит, чтоб выбил ей эскимо, налить и

Дать ей, она арестована, пред ней, словно Столыпина монолиты

Избито тянется ко мне, словно бритва, словно come on олифы

Я окаменел, обезумевши, как коминтерн я решил не мне решить

Стоит пережить этих прерий жид и поставить келий щит

Я вернулся на место сквозь жалость, в душе стояло «Я фаллос»

Я добросовестный, меня на лост, но опрос о весне и я тут Аос\*\*\*\* - не при делах

Вот привезли очередную звезду, от таблеток откачивают, везут

Их безумие сильнее Везувия, безудержны они, это без уток

И снова пронзительные их крики и стоны, будто во время родов

Моё бремя – годы, моё счастье – вот оно, эти гулы ремонта

Так проходит вся моя смена, с мена мне отходят лишь травмы

Я превращаюсь смело из мэна в то что со сленгом с дамой на равных

Последние сточки, я закрываю блокнот, кидаю в окно свои мысли

Я понимаю одно нужен поддон, ведь за этим полотном уже другие призы