**1/1 Česká země zaslíbená (pohledem Praotce Čecha)**

Tak jsme dokončili naši cestu dlouhou,

naplněni očekáváním i touhou.

A když jsme vylezli na onen vrch,

bylo jisté, že tato krajina není žádný podvrh.

Za zpěvu ptáků krásná země medem oplývá,

avšak své další krásy teprv ukrývá.

 Louky na nás šťastný pohled hází

a můj lid se okolo mě již schází.

To je ta země zaslíbená, to je náš nový ráj,

čistý kus přírody, nádherný kraj.

Lesy plné dubů a líp,

 kopec pokřtěný na horu Říp.

Zvěře a ryb máme tu hojně,

budeme žít v klidu a pokojně.

Všichni zde byli velice šťastní,

že konečně budou mít svou zemi vlastní.

Kdo mi však jediný vyrazil dech,

byl člen rodiny, můj bratr Lech.

 ,,Kdepak je moře?“ praví.

A s ostatními se proti mně staví.

Stále na mne takto tlačí,

nakonec ale sám pryč kráčí.

Jeho věčným odchodem jistý si nadobro jsem.

Sám si chtěl najít svou vysněnou zem.

 Zato já se tu už navždy usídlím se svými druhy.

Přeci jen nás již všechny pekelně bolí nohy!

**1/2 …nekonečná**

Svítání – vůně nových začátků,

Nepoznaní uprostřed všeho zmatku,

Hledáme sami sebe,

A voláme do nebe…

…v čase pozpátku, na památku.

Stavíme nové světy z představ,

Prosíme Jej: „Na chvíli jen se zastav,

Nech nás pocítit

Ten svatý, věčný klid…

…jedenkrát bez obav, jedenkráte se vzdav!“

On směje se, já úpěnlivě pláču,

Vždyť pro něj jsem jen malicherné ptáče ,

Bez křídel,

Přesně tak jak to chtěl.

Jen klec a dvířka – malá zdířka – šance uniknout.

Však nemohu se ani hnout, byt´ na píď z místa.

Jsem si jistá – zde musím uhynout.

Jen pomalu a dlouze

Pták, jenž podlehl touze poznat lovce blíž,

A opustil svou skrýš.

Však netušil, že navždy.

A léta staré vraždy.

A léta stará muka.

Nenaplněné sny.

A promarněné dny.

Falešné naděje.

Léta, kdy nic se neděje.

Ted´ malé ptáče cloumá s mříží,

A křídlo přes křídlo mu kříží pochroumané kosti,

V náhlých návalech zlosti začlo zpívat,

A hle – chodí se na něj dívat davy.

Co naplat, že jej zbaví příčetnosti?

Co naplat, že nemají soucit prostí lidé?

Z ptáčete zbyde hrstka kostí,

Zlámaných jako jeho duše.

Jen kvůli lovci, který tuše snadnou kořist – menší porci – zradil jej.

Jej hýčkal, avšak držel v kleci

A denně domlouvaje – doufal – někdy přeci musí zazpívat.

Nezdráhával se hrát svou roli,

A platit cenu – jakoukoli – za úspěch.

I ptáčeti však jednou dojde dech…

Zbyde jen vzpomínka, co tolik bolí.

Temnota věčná…

**1/3 Lisované pivoňky**

Tenkrát kvetly pivoňky.

Listuje novinami

a hledá starý čas,

jenž byl tak dobře známý

jak blízkých lidí hlas.

Listuje novinami.

Jedinou starostí

je propast mezi námi,

vzácná minulosti.

Listuje novinami,

starými výtisky,

tu uschlé stéblo slámy,

čárka od propisky,

tu odtržený cíp,

vybledlá fotografie.

Nebylo tenkrát líp?

uvažuje.

Ze vzpomínek

se točí hlava

jak z vůně pivoněk,

marná sláva.

Uplynul celý věk.

Ty časy připomínají

jen květy pivoněk

mezi novinami.

Nezbývá než zavřít noviny

a vstát,

natrhat si nové květiny

a dát je lisovat.

Růžové květy, růžové časy

byly, jsou a budou.

Minulost má tolik krásy

pro přítomnost chudou.

Pivoňky budou kvést i zítra.

**1/4 Kdyby láska měla křídla**

Nač ptát se osudu, co a jak,

Když zradil jsem tvou náruč

A přišel za jinou,

Ach, jak měl jsem Tě rád.

Kdybych čas vrátit moh,

Padl bych před Tebe na kolena,

Chytil tvé sněhobílé ruce

A líbal je celý den.

Snil jsem o tvé vůni,

O tvých sladkých slůvkách,

Byť jen na jediný den,

Chtěl bych vzít onen zpátky čas.

Litovat sebe nemohu,

Trápení Tvé jsem způsobil,

Tebe miloval jsem

A chci, abys mi věřila.

Kdybych mohl vrátit čas,

I kdybych navěky měl v žaláři žít,

Modlil bych se za Tě,

Jen kdyby láska měla křídla.

**1/5 Co je toulání**

Když nevíš, kam jdeš,

ale tvá duše má jasný cíl.

A radost najdeš

v kouzlu dalekých mil.

Toulání je, když ráno vstáváš

a budí tě slunce.

S chutí se na cestu dáváš.

V noci pozoruješ svit měsíce.

Toulání je ukryté,

kdesi v prachu cest.

Ve tvém srdci vyryté,

chceš vypadnout z měst.

Tvoje oči zaplanou

a ty jdeš stále dál.

Tvoje oči zaplanou,

jdeš tam, kam sis vždy přál.

Nerozmýšlíš se, neváháš.

Vpřed míříš.

Z bolesti či únavy nic si neděláš.

Duši svojí věříš.

Je to jako opojení,

netoužíš po ničem jiném,

než naslouchat vábení.

Chceš žít ve svém srdci toulavém

**1/6 Ptáček**

Ptáček se podivil

jeho malé očko se dívalo směrem k zemi.

zpíval si dál a dál.

Znovu ke mně hlavou zamířil.

Nechápavě se díval,

já taky však nevěděl.

Vinu v sobě totiž mám

Zlé osobě jsem hlavu sťal.

Člověku, který kradl,

a pak si jen užíval

nic jiného nedělal.

do propasti bohatství spadl.

I on se k lidem choval zle.

bylo to prostě podlé.

Tak jsem jeho smrtí

zachránil lidi od trápení.

Nemám vinu

Pak pravil pták.

„Nějakou přeci jen máš, inu.“

Ten majestátný strak.

Naštvaně mě sleduje,

co na mě asi kuje.

Smrt, nelíbím se mu.

Možná jsem jen ve snu.

Třeba se mi to jen zdá,

Teď se bojím i já.

Oba se na sebe tváříme,

pohledy na sebe nekončíme.

„Jsi horší než on.“

zazpívalo zvíře

přičemž hlas má jako zvon.

„Měl bys skončit v díře.“

Pořád do mě výhružně ryje

„Však on ti někdo vinu našije.“

Vysmíval se mi do očí.

„Vina je to čí?“ Smál se mi.

„Tvoje, tvoje, tvoje.“

Zobákem furt klepal

„Tak odtud vypal.“

Vyhrožoval mi.

Oči jsem odepřel

vztek ze mě vyvřel.

Chytil jsem ho pod krkem

a zakroutil s ním

Pták vydal pár zvuků

Ale brzy už ztichl

Krev mi po prstech stékala

Hodil jsem ptáka na zem.

Když jsem se chtěl otočit,

spatřil jsem na větvi,

kde stál a vysmíval se mi

Něco hnízdit

Malé hnízdo tam leželo.

A v něm tři malá mláďátka.

Stejně jsem se otočil.

Odešel jsem zpět do města.