**Nejsilnější bolest**

Viděl jsem člověka modrat
viděl jsem říkat světu poslední sbohem
viděl jsem lidi na kolenou, o naději prosit
viděl jsem duše konat samá dobra
slyšel jsem ženu roztékat se blahem
slyšel jsem, jak mě osud kosí

**Tíha nočních myšlenek**

Noc pije půlnoc, když jeřábi do dáli hledí
jsi kráska zvěrokruhu, co nabízí se mi
nejsem hoden bolesti, jen svými dlaněmi
prohýbá se nade mnou, když pomalu usínám

**Přírodní**

Motýl mění se v noci v lišaje

stromy hází hnědá těžká závaží

pod ním koberce z mechu a kapradí

jejich pevné kmeny obepínají

narozené oči do měsíce máje

putují za hvězdami

co na hladinách se odráží

**Óda na radost**

Zvířata se na horizontu pasou

za nimi slunce bledne a zapadá

oči milenců kochají se krásou

příroda v plném rozkvětu

škvírku pro vítr hledá

**Loňská**

Oči smutné, prázdné
čas ti vítr z plachet vzal
nejsi nic jiného
než jen nahromaděné
stopy lávy z hříchů
prý nejsi nic jiného, říkali
už padáš do postele a do snů
napřed hlavou, nikoliv rukama
jsou to zbytky listí
co zůstaly pod okny
na jedné velké hromadě visí
hrábě už taky nejsou, co bývaly
a ty začínáš se
otáčet v prach a
začínáš přemýšlet nad celou tou krizí
krizí života, krizí zamilovaných, slz ryzích
a ona mračna, co prohání se
zběsile nad tebou
do chladné země
budeš navždy pochován
do ucha v zimě ti šeptají