PADEDÉ

Půlnoc, mráz, je leden

na nádraží Mnichovice

stojí tam chlápek sám, jeden

a táhne z něj slivovice

Lampy a ciferník hodin

září si do té tmy žlutě

Nad domy usedlých rodin

to působí té noci trošičku až krutě

V tom zmrzlém a žlutém čekání

v mrazu nádražní noci

chlapík se malinko naklání

nemá to ve své moci

Čeká tam na zmrzlém perónu

na vlak, co vůbec nejede

Chce kafe, rum a teplo vagónu

však v kapce má už jenom poslední pade-dé

Paux de deux, assemblé, fondu

úkrok vzad échapper vpřed

tančí si, vrávorá, mon dieu

zmrzlý jak ve sklínce led

Krokem opilce v piškotách

dotančil k zavřené čekárně

z vajglu co sebral si popotáh`

už si sní o slunné kavárně

Konečně přijel vlak ranní

však není, kdo by v něj nastoupil

chlapík mám moc tuhé spaní

kdosi ho o duši o pade oloupil