Соња Ненезић (Филозофски факултет – Никшић)

ЗООНИМИ У БАШТИ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ

(1) Како *Вранац*, Раде брате? 16, А како *Доруша*? 16, А продадосте ли онога њезиног ждрепчића, *Доратића*? 16, И наш *Жутија* блажено лешкари крај гомиле костију 16, Која ће оно година бити вашем *Вранчићу*? 16, има, на примјер, у једног домаћина коњ*, Дорат,* душа од коња. 17, – Их-их, види је само! Аки-бегова кобила, Васиљевића *Алат*, па одмах за њима наша *Маријана*, трећа 56. По нечијем наговору коњу је дао име „*Ураган*“. Нема шта, непознати кум имао је маште. 110. Да је негдашње среће, ти би се звао *Дорат*, *Путаљ* или тако некако, а не *Ураган*. 111. –Остала само *Жујова*? – приупита интендант загледајући краву на ледини, а све му жао што то није бар нека *Зекуља*, марвинче заштитне боје, могао би се начинити да је није видио 120, а Марко говорио, а *Шаров* лаја! 171.

(2) Довео га коморџија без руке, неки сељак с околних брда, који је, такођер, имао коњско име – *Зекан*. 90, –Милош „*Лисац*“! Ето ти, ја сам ти Милош *Лисац*, па ти сад види. Провлачим се и врдам к'о лисац око живице. 153.

(3) – Откуд *лисица* црвена, кад је жута! 8, – Дјецо, ко зна какве је боје *вук*? 8, Зна се, самарџија се, по доласку, најприје пропитује за *коње*. 16, Човјек је крштено чељаде, славу слави, душу има, а *коњче*... 19, Дјед се послушно диже и доводи окретна *коњичка*. 16, А продадосте ли онога њезиног *ждрепчића*, Доратића? 16, приупита интендант загледајући *краву* на ледини 120...

(4) Још ћеш ту некаквој доконој *парипини* ићи угађати и табане му чешкати, а! 17, Их *парипина*! – пријекорно каже самарџија. – Како само онако спретном *коњчићу* можеш рећи да је *парипина*... 17.

(5) (а) Да ти ишта знаш, *не би се овако љутио и пропињао* *као јарац*. 19, Заклео се у душу, у вјеру, у шта хоћеш, па опет *слагао к'о пас*? 19, *Вучина зарза гласно и задовољно* *као изуларена парипина*. 34, Пред тим скаредним призором дјед је већ губио глас, *махао је и шиштао* *као гусак*. 34, *Ти би се тамо бечио у светитеље* *к'о теле у шарена врата*. 46, Превари се тек понекад, *па стане опрезно да* *зузуће* *као хрушт, крупна мајска буба* 55, ...*све док* *се нисам* *надуо* *као жабац*. 60, Ваљда се сјећаш, Раде, *како си ми знао праведнички зујати и досађивати као подневни говеђи обад*. 70, Онако кратак а стамен, *устури се* *Сава пред светим рођаком* *као кочоперни пјевчић ђуђан*. 70, *Напопастили* ме *тамо* *као коњске муве* 74, *А ја се заинтачио* *као најтврдоглавије личко магаре* 75, *На сву ту причу* *камарат се рогушио* *као дурновито парипче* 86, *Каплар Јово, уштогљен и прав,* *мрмољи и миче уснама као зец у дјетелини*. 96, *Ђурајица* *зрики* *као креја* *из орахове крошње* па истом поскочи. 96, Ајд, ајд, излази, што тамо *шушкаш као јеж*. 126, *Провлачим се и врдам к'о лисац око живице*. 153, Види га, *помамио се к'о азгин парип у сватовима*. 170.

б) *Натоварен* *као парип*, дурашно је грабио друмом у сусрет новом газди и његовом свецу заштитнику. 47, Командант Миланчић, *љут као поскок*, неће ни да чује за те ствари. 116, Их, што си ми нешто *мршуљава* *ка' врабац*, нема у теби тридесет ока. 170.

(6) Већ се знало, чим се иза окуке појави широки Дрмогаћа, *ево га, иза његових леђа, указујем се и ја као ждребенце иза кобиле*. 86, *Тршави дјечак приби се још више уз свог кума, ударајући му уз пут у ноге као ждријебе кобили*. 142.

(7) *Стриц Ниџо попријеко гледа у распукла врата,* *као да тамо зује стршљенови*. 46, *Делија је био тако натоварен како само може бити бездушно оптерећено неко партизанско куварско кљусе* 156.

(8) –Вала, да бог прости, и ови пјесници увијек испадну некако баксузни. *То ти је исто* *као с бијелом кобилом*: чим је имаш у комори, однекле ће на те запуцати, нема да бринеш. [...] *Шта ли му сад ја имам заједничко с* *бијелом кобилом*, да ми је само знати. *Да је казао* *бијел парип*, хајде де. 125.

(9) Сјутрадан, *пушући* *попут гуска*, дјед је доперјао заједно са мном у школско двориште 9.

(10) Ђеде, *јесам ли ја налик на коња*? 20, да је Давид – јесте Давид, да *личи* *на озебла пијевца* – личи, брате 128.

(11) за њега *оне* (жене) као да нису ни постојале или *су*, у најбољу руку, *биле нешто* *на форму досадних, вјечито присутних мачака*: мотају ти се око ногу, тару о кожух, мијаучу и гребу, а без њих ипак није ниједна кућа. Шта ћеш, божја казна, трпи и ћути. 16.

(12) *Поскакује ти за њом срце* *као шуто јаре* 80, па ће те проћи твоје будалаштине. – Како проћи! Ујутро, чим отвориш очи, ето их одасвуд, *кљуцају* *попут врабаца* 21.

(13) –Знаш ли шта је, Сава: осим тога крста на теби, *ти си, брате,* *једно право правцато, пуко пуцкато бесловесно бравче*. 52, –И де ти реци, *ко је* *сад* *веће говече и бесловесно божје бравче без репа* 75, –Микане, да нијеси командир и члан партије, ја бих ти сад рекао да *си ти једно обично божје говече*. 135, –Вала, Ђукане, да нијеси скојевац и бомбаш ја бих ти рекао да *си ти једно обично бесловесно божје гове... јуне, право правцато јуне...* 137...

(14) Толико заједно љеба изјести и ракије попити, па опет му *његов побратим парипче*. 18, –Е *јеси право говече*, па макар да молујеш не знам какве божје угоднике. 65.

(15) *Кад он већ дједа смије* *назвати* *парипом*, што ли ће тек бити са осталом чељади. 21, *Испадао је* *тако* *бијела врана* која диже грају у недоба 31.

(16) има, на примјер, у једног домаћина коњ, Дорат, душа од коња. Чим га видим, а мени срце заигра: *ево га,* *пљунути Раде Ћопић*! Ђе си ми, *Раде, побратиме мој*! 17 *Коњ је Раде Ћопић*, то си и сам казао. 18.

(17) Јеси ли жив, *Раде*, *стари мој парипе*?! 21, –Раде, Раде! Та имаш ли *ти* очи, *ноћна тицо личка*? 63, Охо-хо, чујеш ли ти ово, *Раде*, *стари мој ђогате*? 64, –Здраво, *Стево*, *соколе*, како си ми? 197, Шта ћеш, прође тако живот, несигуран и заљуљан, текао и текао, а *ти*, *бенашу један и* *говече божје*, вјечито мислио да чврсто стојиш на једном мјесту и да је све у твојим рукама. 35...

(18) И показује му *позадружну снашу*, *праву бикуљу* 30, Најзад ће те, као за казну, на другу обалу пренијети *некакав упреподобљени компањон Великог Јове*, *ноћна лија кокошарка*, која се премондурила и прекрстила у богоносца. 35, Дјед Раде био је *добродушно и честито сеоско момче*, *права бијела врана* међу пустопашном и распојасаном гомилом својих вршњака, личких спадала и лопова од сваке руке. 77.

(19) –Ехеј, *магарци*, вантазије, озепшћете, бог вас убио! 24, –У шталу, *сивоњо стари*, па тамо њачи – враћа му самарџија. 24, Што бар мртва човјека не пожали, *магаре недоказано*? 48, –Дај се већ једном смири, *коњска муво*! 26, –Аха, *сипљиви мој парипе*, ево и тебе посветише! 62, Знам ја тебе, *тицо*. 98, Ама, то су државни службеници, *куго кокошија*. 98, Што не рече одмах како је било па да се ријешиш дегенека, *магарче један*? 118, Е баш за тобом плаче тољага, и то она великачка, коњака, *говече једно*. 123, Чекај да вас видим данас на Врбасу, кад сте толики јунаци, *мацоње* *једне дезертерске*! 141, –Одлази, *магарче један*, шта је то тебе брига! – повика човјек. 195...

(20) –Хе-хе, ипак нас чека *стара парипина* 25, –Богами, ја нијесам ни чуо да бог има дјеце – извали намјеник, с таквим искреним чуђењем да би чак и најокорелији жандар повјеровао како се у селу *овог мацана* још није чуло да је Створитељ залазио у те послове. 46, –Одступање, види га! Бјежање, тако кажи. Утекоше, *творови*, испод петокраке. –Е, е, *творови*! Како можеш тако? – опет се побуни кувар. 141, ...зар ти у мој дом шаљеш *овако једно бесловесно бравче* које ни бекнути не зна? 46, –Баш ће свети Петар слушати *свакакво говече* и његово блебетање – пљес, пљес! – к'о крава. 47, –Видидер *кује*, нада се госту, а овамо, тобож, плете цура, враг јој оплео штрик око врата 79, А фактично, и јест неписмен, *пас један*, али опет гадно уједа, онако усмено. 97, Неће *пас* ништа да призна, па бог. 115...

(21) –Била сам, *овчице моја рођена*, па не помаже. 191, –Тако је, *кокице моја ћубаста*. 191, –Доброј'тро, *пиле бакино*. 192.

(22) Још није ни ушао у авлију, а већ *гракће* на мог дједа: – Јеси ли жив, Раде, стари мој парипе?! 21, Узео сам слику са софре и обрадовано *гракнуо*: – Ово ђед Раде! 62, Самарџија петрак лупао се по бедрима и весело *ргетао*: – Аха-ха-ха, убрани ме, вели, брате Раде, од џандарске руке... 64, и весело *гукну*: – Е, мајчице рођена, сад ми се мало одмакни од ове моје пуцаљке 170, амиџа Хусо одједном живахну, поскочи и осокољено *кликну*: – Аферим ти, момче! 170...

(23) –Бјежим од пљуска! – *гакну* ногати баја. 44,– Ехе-хе, живјећеш ти нама још колико ти драго, а брату Сави шипак! – *њакну* самарџија 65, – Хе-хе, а што бит о као могло бити? – неповјерљиво *зарза* самарџија 67, – Ехе, зар још нијеси заглавио у бихаћкој „Кули“? – *грокнуо* би кум Рожљика. 108, – Де ти, де, широња! – весело је *кријештао* Циго. 108, – Сигурно Крајишници! – весело *крекеће* његов пратилац 155, – Овај, друже, зар ви у чети немате неко коњче за тај митраљез? – *гргутну* чича сјахујући. 156, –Аха, ту смо! – *гракну* чича злурадо. 157, – Стали смо, стали у свако доба, кад то наши свјесни другови нареде – весело *какоће* кочијаш и затеже узде. 173...

(24) али зато је дочекиван с највише радости, вике и *пријатељског* *гакања*. 15, али му се кроз стегнуто грло проби само *некакво кашљиво* *старачко* *гргутање*. 62, То *распојасано* *самарџијино* *гроктање* прену и дједа из покајничке одузетости 64.

(25) Дјед је грдио Петрака и „*његов бенасти* *коњски* *мјесец*“ 26, Дјед само подиже руке задивљен *овим блаженим* *говеђим* *незнањем*. 46, а не тражим виле да те ваљано измјерим преко леђа због твог тртљања, лоповије и *твоје* *магареће* *вјере*? 75, Кад је утихнуо први тутањ *наших* *врапчјих* *срца*... 104, Нек је и тебе нешто кренуло из *те твоје* *јазавчије* *јаме*, баш си ми се био на главу попео. 112, Василије се обазрије *спорим говеђим покретом* 121, –А какве су ми *очи*, погледај? –Хм, богами, *баш некако лоповске*, *лисичје*, друже команданте. 153...