SONET S VÁŽNOU PROSBOU

Můj hřbitov v Pohoří má v každém rohu lípu

a na těch lípách bzučí v červnu včely.

Jako by se i hroby rozezněly

a mrtví by si vyšli na besedu.

Radují se, co bude letos medu,

a kdo měl život sladší nežli jiný,

vynahradí teď marné laskominy

tomu, co ještě mlád se zabil v džípu.

Takový mír a pohoda tu vane.

Co bylo, bylo, co se stalo, stalo,

hlína to srovnala. A všude plno květů.

Přesto zde klekám k vážné prosbě, Pane:

Jednou sem jistě přijdu natrvalo,

leč dokud miluji, nech na pospas mě světu.

SONET O POZDNÍM POZNÁNÍ

Snad mávají mi, snad mě vyhánějí

větývky broskví u vás na sadě.

Tu se tím těším, tu mám po naději,

a obojí je věru nasnadě,

vždyť zasloužím si odměnit i trestat

tak jako každý. Nejsem výjimka.

Rozmarný Bůh nás tvořil z téhož těsta

a umíráček všem nám zaklinká,

až přijde čas počítat sny a sliby,

a hlavně činy: to jsi vzal, to dal,

tam do bitvy šels, tam stál opodál,

a kdyby z lásky měls jít k maturitě,

co všechny tvoje ženy shledaly by?

Ač tvářil ses tak dospěle, byls dítě.

SONET Z OSTROVA KORFU

Vycházím ráno na terasu

snídat z ní olivovou krásu.

Olean-d(okto)r hýří vůní

a moře šumí, hučí, duní.

Slunce až pálí, vítr vane,

polibky ženy mé jsou slané,

kočky se hemží v cestě prašné

a je-li tu kde stesk, tak náš ne.

A přece číhá. V každé vlně,

jež ke mně přilne. Opatrně

ochutnám nohou písek žhavý.

Je vedro, dám si něco k pití.

Rybky se marně třepou v síti.

Jsme tu, než nebe zpopelaví.

SONET S MARNOU NADĚJÍ

Spal jsem, a běhal po všech čertech:

Po funusech a po koncertech,

potácel jsem se v hejně kačen,

nerozveselen, nezamračen,

zde chtěli bít mě, tam zas vítat.

Toužil jsem, ať už začne svítat,

s ránem snad zmizí všechny můry

a boží světlo do mne shůry

nalije decku čerstvé krve.

Ne, nejsem upír, co vás vede,

odjakživa mám tváře bledé,

namlouvám si jen, že snad jednou,

až se mé noční mraky zvednou,

nadechnu se jak napoprvé.