Была висна. Лител па небу йожык,
Фтыкаясь в аблака и в ети... в тучи.
И неча гаварить: "Так быть ни можит!"
Он не прастой был йожик, а литучий.

На сонце была сёдня ***очинь жарко***,
наш Йош фспател, хателась абрикосаф.
У ангелоф спрасил он скараварку -
те сразу паделились, бес вапрософ.

Бес валшипства Ижу ни абайтися
Вдрух хто-та ф светла-синим вирталёте
(И к месту так, читатель, васхитися)
Дал эскимо (пицот при пирищоте)

Па быстраму засунуф абрикосы
С марожиным во внутырь скараварки
Валшепнику стал Йож чинить вапросы:
Коль День ражденья - где ш ищо падарки?

К***ура***жыца наш Йожык ненашудку:
"Падаркав нет? Тада лити абратна!"
Валшебник пакрастнел: "Адну менутку!"
И тут жа паказал кено бизплатно.

И напаследак, разны цеппелины
Спакойна абагнавши, без амбицый
Он Днепыр пралител да сиридины
И фстретился там с очинь редкай птицай.

Патом, паря над лесам, закруглился -
В буквальнам смысли - и сафсем не гулка
На пень, пакрытый мохам, призимлился,
Давольна хмыкнуф: "***Славная прагулка***!"

"***А хде мараль***?" - брынчят ф кустах раяли.
"Мараль дафай!" - бояны заиграли.
Но мы маралью стих ни замарали:
Тут - чыстый криатифф, и нет марали!