**Oči**

Topím se, lapám po dechu,

jsem blízko svému skonu.

Však sladká bude moje smrt,

neb v očích Tvých já tonu.

**Maminka**

Zabil jsem člověka, maminko,

ještě teď v uších mi zní,

ještě mi v uších zní malinko

ty jeho steny poslední.

Zavzdychal v poslední hodince,

toužebně pohlédl v nebe,

chtěl dáti sbohem své mamince,

miloval ji jak já Tebe.

Přec se zbraní přišel na náš práh,

chtěl mi Tě, maminko, vzít.

A já, ač měl jsem z něho strach,

šel jsem se pro Tebe bít.

Zabil jsem člověka, maminko,

na ruce rudou měl pásku,

zabil jsem vojáka, maminko,

s mosaznou sponou na opasku.

Už nepřijde více, teď domov má v hlíně,

dál žít budem, maminko, bez běd a strastí.

A po smrti spočinu v Tvém měkkém klíně,

maminko moje – má česká vlasti.

**Klášterní**

Asi by mi nejlépe

seděl život mnicha,

zavřel bych se ve sklepě

a užíval si ticha.

Plnil bych svůj tučný břich

vínem z velkých sudů,

opatovi slíbil bych,

že oprostím se bludů,

že počestně žít budu…

bez přízemních pudů.