**1) U HROBU NAŠÍ PANÍ**

Na hrob chodí deště

češte deště češte

mé prstíčky deště

naši paní češte

pod drnem si spí

Jemně Jemně deště

nevzbuďte Ji ještě

pěkně se Jí sní

Nedbá dešťů ruka

ťuká marně ťuká

na kapličku čela

Ťuká kapka na kapičku

jedna slza za babičku

druhá slza za babičku

ta tak probouzela

Na hrob chodí deště

Ještě Ještě Ještě

mé prstíčky deště

naši paní češte

nechejte Ji spát

Vískejte jen deště

čas je čas je ještě

ať nemusí štkát

**2) HUSY**

Váhavou řadou

mezi domečky a mechem

jdou, hledajíce

nenalezitelné.

Týden co týden

jedna a jedna mizí v nich

a bílé peří

víří v kuchyních.

Váhavou řadou

ty, které zbyly, jdou pak zpět

a prázdné místo

kolébavé

vedou si uprostřed.

Týden co týden

mezi domečky a mechem

každá z nich věří posledním dechem,

tentokrát jistě

něčím se změní husí svět,

rozpjatým křídlem

dá nám uletět.

Rozpjatým křídlem

dá nám uletět.

**3) xxx**

Já už chci domů, stýská se mi tady

už přijeďte si pro mě, já chci domů!

Váš... Přilepil jsem známku slzou z brady

A neodeslal. Nemám kam a komu

**4) PARÁDNÍ POKOJ ČILI VÝKLAD BÁSNĚ**

A teď mi to řekněte

jinými slovy,

říká vycpaný puštík

mouše,

která bzučíc

snaží se prorazit hlavou

okenní sklo.

**5) LÁSKA**

Jako by hříva byly kořeny

a tělo koně vyrůstalo z hlavy.

(Z lesa je znám, ty zasažené bleskem

a černé po boku.)

**6) ZMRTVÝCHVSTÁNÍ**

Stanislavu Zedníčkovi

Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit

úděsné ječení trub a polnic?

Odpusť, Bože, ale utěšuju se,

že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků

bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout…

To potom zůstaneme ještě chvíli ležet…

První, kdo vstane,

bude maminka… Uslyšíme ji,

jak tichounce rozdělává oheň,

jak tichounce staví na plotnu vodu

a útulně bere z almárky kávový mlýnek.

Budeme zase doma.

**7) ÚSVIT**

Zpěv kohoutů… Úsvit otvírá otevřené dveře…

Objevuje se v nich nikdy neodešlá melancholie,

která podává jednu ruku vášni

a druhou utrpení…

A to sis myslil, že jsi zapomenut!

**8) DOMŮ**

Jednotliviny jak vybroušené plošky diamantu

postupně vyzáří svoje světlo, až se

koloběh pozemského života přetočí

a unavená hlava padne do vod Ókeanu

A potom přejíždět od místa k místu, večer usínat

a nevědět, kde se probudím,

řeknu jen: „Domů,“

a budou mě vodit

od místa k místu

a žádné nebude to pravé

**9) DOMŮ**

Cesty vedou buď za bohem

nebo za bohem,

domů, k talíři slepičí polívky.

Ušáci peláší z okna vlaku.

Všichni umřeli a já to nejsem.