**Nedělní večer**

V oharcích slunce noc se škvíří.

Z vlaštovek už jsou netopýři

a okno v domě přes ulici

na dávném svícnu

sedmou svící...

**Sídliště**

Sobotní večer. Sídliště je tiché.

Jen někde Éros možná stíhá Psýché,

vedle si Ikar lepí křehká křídla,

za chvíli Argo

na cestu se vydá,

a noční orel do sedmého patra

zaletí vyrvat další smutná játra…

V hlubině tmy pak každý druhý balkon

lodicí s bidlem

lehce

škrtne

Cháron.

**Stromy**

Vítr dnes zlomil čtyři stromy,

když se hnal skrze sídliště.

A zafoukal mi do svědomí,

jako by zkoušel, zda mě zlomí

už teď, nebo až napříště.

**Martin**

Půl pláště, Martine. A na mně leží celý.

Přijel jsi na koni černém jak tato noc:

jak husu do klece mě vsadit do té cely,

v níž sedí ztracení, v níž sedí osamělí.

Čekají na slovo a nebo na mlčení.

Čekají na ticho, co tu dva roky není.

Na ticho tátovo.

**Müller Thurgau**

Müllere, pane Müllere,

zase tu s Vámi trávím večer -

na prahu chvíle, ve které

noc jak Popelka přebere

hrách mých snů,

přání

a tří teček…

**Předvánoční**

Rozednívá se. Čertovka je tichá.

Na vodě lampy jako rybí břicha,

když se tak k ránu převalují v řece.

Za chvíli Krista

vypustíme z klece.

Je malý, krotký, dnes nám neublíží.

V lednu zas srdce

opevníme mříží…

**Dráteníci**

Chybí mi verše plné vzlyků,

ty verše, které ve mně spí.

Potulné písně dráteníků

zpívané vprostřed náměstí.

**Globus**

V nákupním centru čekám na manželku.

Už jsem tu dávno nachytal sto lelků,

utlouk' sto špačků, dohonil sto bychů,

toulavým dětem začínám být k smíchu.

Než na mě přišla hořká střední léta,

čekaly na mě všechny krásy světa.

Světa, co dneska nestačím mu v klusu

a co se náhle

smrsknul do Globusu.

**Popůlnoční**

V sídlišti kdosi hraje na piano,

což je v půl jedné málo příkladné.

Zpívá. Bude mít těžké ráno.

Ať má! Hlavně když řekl ano

hlasu, co slyší básníci a děti.

Hlasu, jemuž jsem kývnul ve dvaceti

a třicet roků už mu říkám ne.

**Preseidy**

Dneska z hospody nelze jít

než v zlatém dešti Perseid.

V dešti těch zlatých hvězd, co zraní

tisícem nesplněných přání.

Zas padá hvězda - tak si něco přej.

Na chvíli nakrm

svoji beznaděj.

**Kukuřice**

Kukuřice schne nastojato

a už ji nikdo nesklidí.

Není čas zachraňovat zlato,

hledat ho v jednom každém klase.

O pár zrn málo běží. Jdi,

pohlaď svůj klas, než zaorá se,

než pohltí ho mokré bláto.

Potom už na to nesmíš myslet.

Všechno to nech být. Kašli na to.

**Pátek**

Je pátek. Je den sklenky navíc.

Na nebi pera tisíc pávic

a tisíc oken na sídlišti.

Balkony jako přídě pramic.

Na nich my, plavci bez kompasu.

Vesla hladinu noci tříští.

Jak Argonauti

nasloucháme hlasům.

**Legíny**

Jak jsi to mohla udělat -

vynést všechnu tu krásu těla

do ulic, kde ji ranní chlad

odlil do formy na anděla?

A co si s tím mám počít já,

až do morku slov zasažený?

Pánbůh je všechna počítá:

I nevyřčená. Vlčí. Ta,

co zní jen v srdci

jako dávné steny.