HOSPODSKÁ POEZIE

Pár archů papíru válí se u vína

ve staré hospodě opilec usíná.

Ve vlasech popel má, je z levných cigaret.

V tom tužka roztančí pajdavý kabaret.

Hospodská poezie, písně ulic, dlažby a kanálů

ze stolu neumyje pach smrti a dřevěných penálů.

Co říct když na vás se kouká, je směšná, pajdavá a hloupá

ta hospodská poezie, hospodská poezie…

Řádka se za řádkou ospale krade,

pochybnost o smyslu v mysl se krade.

Přehlušit nicotu, zadusit touhu.

Mám krále Hluchotu a Ztracence slouhu.

Hospodská poezie, v ulicích zrozená, v hospodách bitá.

Ta dokud se neopije! Chodí pak po lidech jak dělo zlitá.

Ožralá fúrie skoupá, je směšná, pajdavá a hloupá

hospodská poezie, hospodská poezie...