Černá je půda,

kam vsákl se sníh,

klaun na dvou chůdách

vyčnívá z brázd.

Země se nechvěje,

a z nebe zebe.

Ti tam jsou všichni,

kdo chtěli se smát.

Jen klaun tu zůstal stát

jak stalagnát.

NEJTĚŽŠÍ ZE VŠEHO

jest obrátit list,

když se už dočista

zadrhlo téma.

Nejtěžší ze všeho!

Zdá se, že kolkolem,

až na jedno téma,

nikdo z nás jiné už

na výběr nemá.

A proto každý z nás

pod vlivem výchovy

obrací nejradši

listoví fíkoví.

Týden jak flašinet

nás o dny obehrává,

prokletý rotoped,

zlá sláva – polní tráva.

Týden jak flašinet

den za dnem przní.

Skřivánku, sopránku,

aspoň ty vrzni.