PORNUNCIAMENTO

DE JULIO DO ANO PASADO,
espiracado polo labrador porgresista Seor Pedro.

Dempois de once anos moi longos,
que en fuxir tardaron tanto,
dende aquel corenta e tres
que foi ano atraizado,
o porgresista Seor Pedro,
veno o conto mal parado,
que ESARTEIRO, seu amigo,
non ata os peles do rabo;
nin outros homens de bea
contan catro pés o gato;
ningun deles se escama
que ten cochinada o sapo;
e aqui e aquilo con veñesor,
a redor deles usteneando,
de aqui a pino sin folgos,
pra lograr o feitisales;
e todas as santasugas
como e doito arrastando,
cobisasas de sugar
o que degote suxar,
e po-lo mesmo, doentes,
por veis ensarillados,
xa que e xente que non torce
nin por bulda, nin por cartos;
sabendo que a estádina
decote anduvo atentando
co as sáboas, co as luces,
nos simiterios, nos campos;
e por remate, sabendo
que o Demo e Xunres son malos,
porque décote rebetuza
nin bispo, nin calvario
os apreixa (demo, os leve
e fato de condenados).
volvo á decir que ó Seor Pedro
de camanduladas farto,
moi farto de estar fuxido,
sin poder coñecer do gando,
nin darle un bico a sua Minga;
farto de pasar traballas
nas illas das Felepinas,
que aló tamen ó gindaron;
xuntou todos os seus veciños
neste mes de Santiago,
e subindo-se o paleiro,
que ergue mais que o sobrado,
falóllas así o seu xeito,
que anque gallego e moi craro:

¿Alembraivos, meus veciños,
do labrador arriscado
a gallego aínda mais,
que vos dou neto relato
do neto levantamento,
que no neto e brioso anón
de coresnta bovio na España
contra os que non se ven farto
de deinheiro e máis deinheiro,
anque se hachen estupando,
hastra que os cebiran na cova
so renego dos diabros?

¿Alembraivos dun Alcalde,
que pra Cruña foi chamado,
que aló se presentou,
que aló o amarraron,
e a rollos, como quen dice,
de terra en terra e cebiran
aló moi lonxe, moi lonxe,
sin facer outro pecado,
que non querer repartivos
trabucos (ou trabucazos),
-eis Cortes non dispuñarán,
e sí un Goberno malvado,
que fui mentres de roubo
e ben a rentas fanarvos,
que vos vendeu os empregos,
Rigoñas, gafaiños, carrro,
Sibas, mantas, todo o leito,
sartens, potes, cuncas, pratos?

¿Alembraivos do homínio,
que celen fillos, fillastros,
sobríños, hirmaus e netos,
curaus, pais e afilliados,
vis-abos, abos, compadres,
vis-netos e hastra os padrastos,
e con todos eles fóise
por desertos e pobrados
hastra chegara a Ansó, Hecho,
Zaragoza (¡probes diabros!),
Alicante, Cartaxena
(os traídores son moi malos),
e retornarse a Galicia,
e tornunciarse en Santiago?

Pro deixádeme un pouquín
botar bágoas a puñados,
pois cómprense botar moitas
a nos e a todos os nados,
por la sorte que xireron
levantamentos tan santos.

Choremos que pra España
fóxen un sigro de atrasar.

¿Ou meu Zurbano valente?
¿Probes Zaragozanos?
¿Ou Alicantinos tristes?
¿Ou Cartixenenses bravos?

¿Ou Santiagüeses de Abril
vinte e tres, corenta e tantos....
Lugueses, Pontevedreses,
Vigueses e os mais bravos,
que en Galicia proclamástedes
torquias de moito rabo!

Berráchedes: fora roubos.
Fora a Pandilla en Palacio.
A liberta de Sabela.
Sabela: e Canalla abaxo.
Sabela e unha probe nena,
que non enxergue o letargo,
en que a ela e a todos meten.

¿Nobre Solis! meu coitado!
¿Lovántate por bañarte?
¿Lovántate, malpocado!
¿Lovántate na compañía
dos liberales honrados,
que con cruelldia moi cativa
aguacíles de Pilatos,
sedentos dos vosos miolos.
sin son vos escachiloran?
Lovantávos, que anque axiña
os froitos ver non podámos
do BERRO HEROICO que dechedas,
motivos de consolarnos
temos, vendo que ESPARTEIRO
oca a debixo canto!
¡Erguédemos, disfuntiños!
¡Erguevos todos, coitados,
e veredes a alberada
doutras dias: novos anos:
que ESPARTEIRO está a cabeza
da Gobernación do Estado!
Pro non podeus co a louza...!
¡Meus amores...! ¡Desdichados...!
¡Ou meu Dios! ¡Qué grande eres
en sufrir tantos pecados!
Choremos, meus amigoños:
choremos loito tan santo.
Choremos bágoas de sangre,
hastra que os ollos queimados
eo ardimento, se peñán
quedos, sin vida, pasmados.
Choremos, hastra que o peito
rebente de xemer tanto.
Choremos: que o corazón
quede enxuixo e esgorrichado.
Chorade: que o que non chore
ou e un besta, ou un malvado.
E agora proségurei,
dándolle o choro descanso.
Pois sonvos eu, meus veciños.
esse homiño tan branqueado:
que unsa veces sendo Alcalde,
e outras remangando o saco,
sempre anduven na lideira
contra o partido atraiado.
Ainda estou acó direito
no meu palleiro fiancé.
Ainda ó meu fulgo está forte;
porque cantos mais traballos
me fai pasar á xentuza
dun partido descastado,
maís se me encrroyan os osos
das pernas e do espiñazo:
maís a sangre se encabrita,
e ó nariz pónseme hinchado.

Acó estou, que Dios pra os seus
nunca se puxo virado;
e si parece esquencerse
alguna vez nos que o amamos,
e pra logo darlle a mau
erguelo nun coto alto.
O ben que á mín Dios me fai
darme pan é traballos,
e moitos lillos de figados,
e a vidíña por milagro.
Pois xa que os fiños do alento
non se lle antoxou crebarmos,
seixe mos deixou, pra que hoxe
poída con gozo espincairos,
como foi o ALZAMENTO
DE XULIO do ano pasado,
en que dou as boqueadas
o PARTIDO APABRINADO
PO LA NAI DA FILLA, amigos,
por decilo decoñado.
Quen non enxergue, que enxergo:
pro eu ben limpiño fal.
Ese partido avarento,
esse partido tisgado
de ideas e sentimentos,
estranxeiro, maldisado,
tantas fixo, que os seus mesmos
trazeron de armar fandango
ou muiñeira ribeirana,
or sorongo, ou pateado,
pra, en lugar de dar brinquiños,
dar couces a un e outro lado;
e si cadraba, un moquete;
e sinon, un lampreazo.
Pra esto choscaronse o ollo
uns soldados de a cabalo,
e rañaronse os vigotes,
e dizeron: aló vamos.
Ponse a cabeza un valente:
imitanlle outros o paso:
xúntanse mais, e a fuliada
quedou feita de contado.
Fogo e mais fogo os rebertas,
deñan do gordo lado.
Fogo tamén aló vai,
reprimiran os mais fracos.
Regue o chan a sangre desen
to que queda, luxado
pra sempre: que non hay bulda
pra tan grandismo pecado,
deixan a banda de arribas.
Po-lo de agora non arréam so
trastra mais vérs: e dêmpos
rachará o XASTRE o pano,
que anque sabe cortar, racha,
cando compré e emprimado,
trastra agora: así dixerón
os fracos que estaban baixos.
Foge fióu, mortes, hágos:
foxiroi e escorrentáronse
uns os outros, e así andaban.
E dende que foi pasado
choroso e triste trafego,
alumceu o Céo santo
nas cacholas dos que eran
poucos, pro moi ariscados,
e botadas as suas contas,
e líquido que sacaron
foi deber chamar os PUEBLOS.
¡Miña xoya! ¡fui un encanto!
¡Ei rapaces! berran eles,
¡Non vedes eses macacos;
que se teñen por xigantes
e queren asovallarnos?
E os PUEBLOS dicen: xa hay tempo
que unha ocasión descébamos,
e xa que se presenta agora,
«Gobernantes, largo, e largo:
fora cativos, mauleiros,
probes condés do Heraldo,
partido sin Dios nin ley,
solo encubriendo xanganzos
de moitos xeitos, pudechés
nacer, vivir deshonorado
e morrer de igual maneira:
fora con todos os diabros.
Fora de xunto á Sabela,
que a apesta ó voso baixo:
fora, que e moi negra mingua
pra España e pra o seu reiñado.
Sabela, chama a Esparteiro:
chámo, que e neto e honrado:
verás como os pueblos brincan
e saltan recocillados.»
Non quixeron saber mais
as Eseleñes da icheava:
todas as suas baldriadas,
todo o seu podrido garbo,
volverse medio de febre;
e fazendo esquerquemados,
como infelizes tolleitos,
á Sabela ESCOUCERON.

Pro volve ou xansando un pouco
e o meu conto évos mais largo.
Outra miñan que cadare
darei remate o meu párrafo.
Pro, sin falar unha cousa,
do palleiro no me baixo.
ESPARTEIRO, meu amigo,
o que deixas o canto;
en que estás xunto a Sabela.
Pro ven acó: vamos eráros:
¿somos nenos ou non somos?
¿coías ti que ti eres amo
e seor da tua persona,
como calquer desdichado
de todo o reino da España,
que, acaixándose o mandado
po las leises, vende libre?
Pois estás moi engañando.
Ou contento, ou relucando,
teste que estar a pe firme
sentado nese alto canto:
Non hay facenda, que valle,
nin pra ti huy mais coñido,
que gardar as LIBERTADES
DESTE REINO lazarado.
Solo ti escorrentar podes
CERTAS BRETEMAS... NUBRADOS.
Si non te quias por min,
a Historia che dará o pago.
Outra ocasión che direi
que compe neste fregado:
que sempre serán consellos
de un Poeta chavacano.
VIVE QUERIDO, ENTREMESTRES
PRA BEN DESTE REIÑO LÁZARO.

SANTIAGO y Julio de 1853: Imp y Lit. de D. Juan Roy Romero. (Es propiedad.)