# Básně beze slov

Touho!

Když prší, pláčeš nad Veronou

pláčeš nad láskou navždy ztracenou

a přesto nesmrtelnou

pláčeš a proklínáš jména Kapuletů a Monteků

nedokázali zpřetrhat křehké a přesto pevné nitě citu

a proto z pomsty vytesali svá jména do dvou pomníků

To mělo být výstrahou

a všichni měli zapomenout,

ale touha až za hrob

přežila všechny okolo a stala se nesmrtelnou

Touho,

básníci tě učinili slavnou a nesmrtelnou

každou noc ožíváš u milenců v dlaních

ony i ty dojdou znovu naplnění

znovu ti na rtech

odevzdají svůj vzácný dech

Když jsou pod tvojí ochranou spolu

nemusí se nikoho a ničeho bát

opona padá z ramínek dolů

přesto to znamená vzestup a ne pád

Jsou najednou tak zranitelní,

ale nechtějí si ubližovat

jako už mnoho před nimi

jako už tolikrát

do stejných rolí obsazení

ve stejně krásném představení

budou své role hrát

Hrát bez diváků

ve hře pro dva

a budou větší básníků

ani slova nebudou potřebovat

Všichni milenci jsou zrozeni z rodu básníků

a na básně ani nepotřebují slova

prosím, před úklady Kapuletů a Monteků

je zkus i pro tu dnešní noc schovat

Touho,

básníci tě učinili slavnou slavnou

a ani dnes v noci jejich verše nezestárnou

A až začneš znovu plakat

supi krouží nad Veronou

krouží nad rozlitou louží

a lidé tak blízcí

už spolu dlouho nezůstanou

prosím, dej mi ještě šanci

a sestup k jejímu srdci,

ať jsi k ní mojí branou

A z pera Shakespearova

se zase řinou jako slzy slova

inkoust postupně odhaluje

velikost milostné tragédie

láska je mrtvá

to znamená, že láska ještě žije

Touho,

nemám teď psát básně bez slov dovoleno

kdybych měl, tak bych teď nepsal a byl s ní

a bez spánku bych o kráse snil

Vedeš teď aspoň tahy mého pera

jsi má poslední naděje a víra,

proto věřím, že nejsem nevěřící

ne, nejsem žádný ateista

věřím tomu, co cítím ve svém srdci

věřím v krásu (touhu) dokud je čistá

Snad moje verše do zítřka

také nezestárnou

**Ženo!**

Býval jsem kdysi andělem

míval jsem bílá křídla

díval se na svět nesměle

a něco jsem hledal

Můj život byla tabule

po které psala bílá křída

až jsem jednou po škole

dostal jablko od Parida

Býval jsem kdysi andělem

kterého´s, ale nechala padnout

teď už se to zdá být jenom snem

muž je teď moje jméno

Ženo, udělám všechno

abych tě získal

a je mi jedno

co bude dál

málo mě zajímá

jak tohle skončí

rovnýma nohama

chci do lásky skočit

Byl jsem před ženu postaven

myslel jsem, že jsem Achilles

však šípem lásky zasažen

umíral jsem jako dnes

Myslel jsem, že bude po všem

když konečně Trója padla

ale všechno to začalo teprve

a jako Odysseus dodnes hledám

Býval jsem kdysi andělem

kterého´s, ale nechala padnout

teď už se to zdá být jenom snem

tak moc je to dávno

Ženo! podstoupím všechno

abych tě získal

není už čeho (Trojská Heleno)

bych se teď bál (budu tvůj král)

rovnýma nohama

chci do lásky skočit

společně v peřinách

 na osud zaútočit

Udělám všechno

všechno je málo

sáhnu až na dno

až tam, kde je skálou

vykopu zlato

a ty budeš jeho žilou

ale potřebuju na to

tvý srdce i tělo

chci tě dnes v noci úplně celou

Kotva je nahoře

zas hledám únikovou cestu k ženě

spouštím loď na moře

napínám plachtu na nejvyšší stěžeň

Jdu neochvějně za ženou

za bohatými přístavy

bouřlivé vody překlenout

nic mě nemůže zastavit

Ikar už zase odlétá

a neposlouchá Daidala

ďábel odešel ze světa

a žena tu zůstala

Na cestě z lovce k oběti

láska tmou srdce proletí

usmířit na chvíli mužovo prokletí

# KRÁČEL JSEM PO POUŠTI

# Bylo třináct dní po dešti …

*Bylo třináct dní po dešti*

*Stanul jsem poprvé na poušti*

*Zjevil se nečekaně jak fata morgána*

*Musel jsem zůstat do rána*

*A nechal si převyprávět pohádku tisíce a mojí noci*

Ještě nikdy nebylo slunce tak nízko

Ještě nikdy nebyla dálka tak blízko

**Kráčel jsem po poušti**

**Kde strom se leskne jak šperk na těle nahé ženy**

**Tam, kde mrakům žilou nikdo nepouští**

**Jsem zůstal přes noc opuštěný**

Byla kdysi krajina

Bohatá jako ovocný sad

Kam oko dohlédne zelená

Kdo v ní žil neznal žízeň a hlad

Ubývalo vody ve studánkách

Krajina bez dešťů víc a víc chřadla

Až jednou poslední přeháňka

jak opona za rájem spadla

Rozkvetlá kráska

Se kdysi dávno píchla o trn

Poté usnula, a její láska

Musela beznaději uvolnit svůj trůn

Zbyla jen vzpomínka

A růže, kterým nerostou trny

Od té doby modrooká blondýnka

Sní o vlahém políbení

Stopy jsou svátý

A nikdo by dnes nepoznal

V co je zakletá princezna

Která, proto kde leží, jen stěží

Oblékne sněhobílé svatební šaty

Asketická krajina

S hlavou v oblacích

které jsou staré jako její touha

Marně vzpomíná

Nespáchala žádný hřích

Tak proč z nebes neproudí žádná něha?

Sražená k zemi

By ráda vzpřímila ztepilé šíje kmenů

Opustila bezvládný trůn

A přidala se k andělům

Vzlétla by k nebesům

A prosila o krásu

A odpuštění

Aby nemilosrdné slunce už konečně svoje oči přimhouřilo

A ona mohla do stínů korun stromů skrýt svoje nahé zvadlé tělo

A pozvednout své úrodné boky z prachu zapomnění

**Kráčel jsem po poušti**

**Kde strom se leskne jak šperk na těle nahé ženy**

**Od té doby všem dešťům odpouštím**

**Že pro nás brání stromy**

Poušť je krásná žena,

Jež vlní své svůdné tvary,

S kterou nechceš opravdu zůstat,

Ale budeš s k ní přesto vracet

K její kráse už navždy připoutaný

V noci bývá

Magická a přívětivá

Dopřává Ti krásné sny

Jakmile však začne ráno žárlit slunce

Stáváš se náhle hostem nevítaným

**Kráčel jsem po poušti**

**Kde strom se leskne jak šperk na těle nahé ženy**

**Od té doby všem dešťům odpouštím**

**Že pro nás brání stromy**

Kde dech hoří

Vítr obléká

A slzy jsou ztrátou

Slunce zrnka přetváří

V jemnou práci zlatníka

A nedostatek pokory se stává Achillovou patou

V království náznaků

Lodě leží na boku

V bezbřehé poušti

Písek stmelil mozaiku

Na poušti, kde leží písek s minulostí skal

Jsem dostal velkou příležitost

Otisknout do něj svojí minulost

A jít dál

**Kráčel jsem po poušti**

**Kde se strom leskne jak šperk na těle nahé ženy**

**Kde Alláh lidem odpouští**

**A krajinu islámu křižují karavany**

*Už se zase písek zvedá*

*Nad krajinou, kde Alláh*

*našel sluch dalšího Mohameda*

*Duny už se přesýpají na papíru*

*A sen už se jenom nezdá*

*Někdo našel svoji víru*

*A doma ač tak bledá*

*Nad jižním obzorem září moje šťastná hvězda*

*A v písku se směrem vzhůru k dunám stopy ztrácí …*

# Vánoce v New Yorku

Vznešená instance první i poslední

Francouzka osvětlující svět svojí pochodní

u nohou s přervanými řetězy

vítá ve Zlaté bráně další generaci nově příchozích

Starý bezdomovec na Grand Central v metru

vzpomíná na dobu, kdy král Elvis usedl na trůn

a ve svém kartonovém hotelu zlomených srdcí

na památku Vánoc strávených tenkrát se svou životní láskou zapaluje svíci

Nebudou to nejlepší Vánoce

lidé prý mají letos hlouběji do kapes

chlapče, nikdy neztrácej naději, říkal mu jeho táta

nikdy nebude hůř, než na Vánoce, které nám přinesly 30. léta

A se slzou v oku vzpomínal, jak tenkrát zněl z rádia Sinatrův hlas

Bože, jak rychle to letí a nikdo nezastaví čas

V Hudson river už uplynulo hodně vody

od chvíle kdy John Lennon zakotvil svojí žlutou ponorku naposledy

Bylo tenkrát po další válce

tehdy se vojáci vraceli (pro změnu) z Vietnamu

byly však prázdné ulice

nikdo nemával hrdinům

Byly to zvláštní časy

místo vlajek vlály vlasy

a člověk svého bližního (a všechny živé bytosti) miloval

a celý svět byl tehdy zas o něco dál

Bratrství muže, všech barev kůže

a všech vyznání,

věřil, že se můžem´

stát i bez zbraní hrdiny

Říkali o něm, že je snílek

ale nebyl pouze jediný

věřil, že přijde ta chvíle

a jednoho dne se k nim připojíme i my

Domy se drápou k oblakům

další nadějní snílkové staví vzdušné zámky pro své sny

jejich místo je tady v New Yorku

na Times Square odbíjejí hodiny

Bill hraje v Carnegie hall Silent night na saxofon

v St. Patrick cathedral se právě rozezněl zvon

burzovní makléři zavřeli pro dnešek svůj chrám na Wall Street

utichly policejní sirény a ve městě se rozhostil pro Velké jablko nezvyklý klid

Venku mráz, adventní věnce na dveřích

New Yorčané zasedli ve svých vyhřátých domovech ke Štědrovečerní večeři

zbudou však prázdná neobsazená místa u některých stolů

patřily těm, kteří už počtvrté nebudou se svými blízkými spolu

Malí New Yorčánci se za chvíli uloží k spánku

nejen děti však nebudou moci dospat v očekávání dárků

rozbalovat z šatů je už teď začaly při svíčkách čtyři nedočkavé ruce

Vánoce jsou bezpečným přístavem pro milence

Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Richmond a Betlém úplně ztichl a pokojně nad nimi sněží

andělé přikládají chladivý obklad na jizvu po dvou věžích

mír je jak poklad, který nám u nohou leží,

když je mír na ničem víc už nezáleží

# Modlitba

*Touho, slyšíš mě?*

*Dosáhnu na tebe ve tmě?*

*Až nebudu moci ?*

Touho má,

upřímná

Touho, slyšíš mě, když tě volám?

budeš na to připravená,

že tě třeba budu volat znova ?

a možná stále častěji

dáš mi i po sté naději ?

Budeš tu

až budu doopravdy potřebovat

pod křídla tvých snů

se před nepřízní na chvíli schovat ?

Prý touha je dítě snů

budeš dítětem, i když zestárnu ?

Touho má,

jež jsi v mém srdci

buď vůle tvá

ať dále potrvá

přijď království tvé

tak jako poprvé,

když jsem byl v tvojí moci

a zbav mě od všeho zlého,

ať mě občas mý nevyplněný přání už netíží jako kámen

Touho má,

jež jsi v mém srdci

půjdeš se mnou dál

do všech mých nocí ?

poneseš do nich dál plamen ?

Cesta je dlouhá, jak moje touha

touha rvát se se životem,

i po tom, co přijde prohra

prohraná bolavá bitva

raní jak ostrá břitva,

ale touha bude důvodem,

proč se nevzdám a budu chtít se ctí dohrát

Touho,

sílíš s každou mnou ustátou prohrou

Má cesta je dlouhá, jak (silná je) moje touha

já doufám, že dostanu dost času a šanci

a budu moct rozdat všechnu krásu, co je v mém srdci

dřív než dojdu k jejímu konci

Touho, slyšíš mě, když tě volám ?

budeš na to připravená,

že tě třeba budu volat znova

a možná stále častěji

dáš mi i po sté naději ?

Vím, že jednou přijdeš

později,

než pozdě,

vím, že to jednou přijde,

ale doufám, že to bude až za dlouho

Touho – víš jak už, a jak ještě dlouho ?

Pověz mi, pověz – jak ještě dlouho ?

*Touho,*

*slyšíš mě ještě ?*

*už zas vycházím do deště*

*už za chvíli budeš duhou*

Takový den nastane

Člověk bude člověku vlkem

Lovci se změní v lovené

A budou se snažit spasit útěkem

**Noční můra**

Ležím na dně kráteru

Měsíc se barví krví

Přemýšlím o desateru

A rozkazu danému Abrahámovi

Raněný rytíř v plné zbroji

Je v pořádném maléru

Přečtu mé jméno na náboji

V tom se z té noční můry proberu

**PŘÍBĚH RYTÍŘE**

**Bojiště**

Jsem rytíř v plné zbroji

Už dávno jsme dobyli zdejší hrad

Přesto však někteří stále odmítají

Do cizích rukou svou zemi odevzdat

Zaražen místní pohostinností

Vzdal jsem se rychle snů o slávě

Mám čím dál větší pochybnosti

O téhle křížové výpravě

Musíme být pořád ve střehu

na misi, v kterou už nikdo nevěří

Zůstali jsme rozkročení na prahu

A někdo nám pořád kope do dveří

Fronta se přesouvá jak tekutý písky

Válka se tu vymyká všem zákonům

Občas ovládneme okolní vísky

Jenže to je jak vyhrávat v kasinu

Na našich hřbitovech přibývají kříže

Jsou nehostinná místní údolí

Žádný dobyvatel se tu dlouho neudržel

I my jsme jen zrnka písku v soukolí

Zbraň má kříž v hledáčku

Prst je připraven na spoušti

Třesoucí ruce zapálí ve tmě svíčku

Za vyhaslý život na bojišti

Čas nám nehraje do karet

Historie tahá esa z rukávu

Amerika má rozkousaný ret

A nové rakve v přístavu

Čert s námi hraje mariáš

Používá zde stále stejný triky

I když karty sebelíp zamícháš

Máš proti sobě pořád stejný bojovníky

Pomstili jsme rychle obě věže

Měli jsme tu velký plány

Jenže trpělivost zde nepřináší růže

A čas nehojí rány

Bůh opustil tuto zem

Vyhnali ho ti, co zabíjeli v jeho jménu

Dávno před naším příjezdem

Byla prokletá země Afghánistánu

**Náš protivník**

Jak se do Afghánistánu volá

Tak se z Afghánistánu ozývá

naše miny kladou pod naše kola

Bojíme se vlastního střeliva

Jsem rytíř v plné zbroji

Má armáda má jasnou převahu

Nikdo neporazí naší technologii

A protivníkovu hrdou povahu

Jako hrdinové se vrací z boje

Statečně čelí invazi

Padnou-li, jako mučedníci jdou do ráje

Takový nepřítel se nedá porazit

Jsem rytíř v plné zbroji

Můj protivník je Veliký Bůh

A aby nebylo málo té paranoi

Bojovník boží se zjevuje a mizí jako duch

Nevyjíždíme do kraje

na ušlechtilá rytířská klání

má daleko do turnaje

Naše každodenní počínání

Snažíme se ozbrojence pronásledovat

Za rohem se bez zbraně promění v civilisty

Chrání je pastýřův prostý šat

Jako nás neprůstřelný vesty

Skrývá své tesáky

Vlk v rouše beránčím

Neskrývám rozpaky

Nad bojem s páskou na očích

Nectí v boji pravidla

Bez uniformy splývá s okolím

Sevřená jsou naše hrdla

Náš kat může být kdokoli

Kámen v ruce je podoben granátu

Klacek má zase tvar pažby

Počítáme každou minutu

Naší nekonečné služby

Nejeden muž hledá odplatu

 za ztrátu někoho z rodiny

jsme neustále jen stisk od přehmatu

a natažení další gilotiny

Strach bere zajatce

Srdce za ostnatý drát

Mučí je celé měsíce

A nechá pomalu umírat

Bezmoc naleptá i hroší kůže

Zůstává rozum stát

Nad tím jak spolehlivě může

Chlapy velký jak hory rozplakat

Dnes bude zas horko pod gilotinou

Rtuť šplhá do závratných výšek

V loterii je jedinou cenou

A snad bude i zítra dnešek

 **Tajemství**

Cesta do pekla

Je dlážděna dobrými úmysly

Zem krví nasákla

Patřila nejen zlým

Obavy pronikají

I přes rytířovo drahé brnění

Tak jako je drak ukrytý v temné sloji

Skrytá jsou i moje zranění

Tíží mě moje svědomí

Porazil mě nejmocnější nepřítel

Běžíc z prudkého slunce pod stromy

Moc jsem toho neviděl

Podezřelý pohyb ve křoví

Už nikdo nevrátí zpátky

Úsměv do tváře klukovy

A slzy do očí jeho matky

Udělal jsem strašnou chybu

Z každé války se stane svatá

Když s křivdou do hrobu

Pokládá svého syna táta

Nesl jsem vznešené poselství

Porazil mě obyčejný strach

Teď skrývám strašlivé tajemství

Z rytíře se v okamžiku stal vrah

Jsem rytíř v plné zbroji

silný jsem však jenom navenek

V cizí pušce mé jméno vyryto na náboji

Zbývá jen doplnit můj přesný věk

**Naděje**

Jsem rytíř v plné zbroji

Můj jazyk je spoután řetězy

Mé srdce je napojeno na přístrojích

A poslušně plní rozkazy

Pryč je mé odhodlání

Chci odsud vypadnout

Změnit povolání

A zachránit si život

Poslal jsem sebevraha na věčnost

Neměl jsem moc na vybranou

čert vem tu medaili za chrabrost

ale ne mou měsíční dovolenou

Vyčerpaný po noci v zákopu

Skrýval jsem kruhy pod očima

Před celou rodinou na skypu

Přesun na letiště a už jsem doma

Jsem rytíř v plné zbroji

Pod brněním jsem se začal bát

ale ani v nejhlubší beznaději

Nikdy jsem nepřestal myslet na návrat

**Cesta domů**

Brány pevnosti se otvírají

Na cestu vyjíždí opancéřovaný had

A v něm i rytíř v plné zbroji

Začíná se poprvé opatrně usmívat

Nad základnou se vlní hvězdy a pruhy

Tak moc se mi po domově stýská

Nemůžu se dočkat až se znovu z mlhy

Vynoří vlajka nad mým domem u San Francisca

Prohlížím si krajinu v okénku

Poprvé si uvědomuju, jak je krásná

Chci si to odvézt jako mou poslední vzpomínku

Znavený se propadám do sna

Místní krajina je podmanivá

Jsou tací, co jí zvou domovem

Ale když bojuješ daleko od domova

Může se cizí domov (nejen) zdát tvým zlým snem

**Modlitba**

Krvelačné běsnící stvůry

Obklíčily mé tělo ležící v kráteru

V tom se z té noční můry

Do jiné nárazem proberu

Podle prastarý logiky

 Vyhrává David a ne Goliáš

Náš Hummer má na padrť pneumatiky

Stojíme, a já odříkám otčenáš

Vem si vše, co je tvé

Jen mi prosím odpusť Bože

Mám ruce od krve

A nejsem o nic víc mužem

Chci pohladit moje děti

Obejmout mojí ženu

Oni nemají za mé hříchy platit

Takovouhle strašnou cenu

Snad vyslyší mé volání

A bude i dál můj kříž nést

Snad to nezapíchne zde, kde jsme jak na dlani

kde stačí jen sevřít pěst

Ať před námi cestu otevře

Odstraní překážející vůz ze soutěsky

Jako když Mojžíš přešel přes moře

Pronásledován faraónovými vojsky

Ať nám rychle opatří křídla

A zase letí kilometry pod koly

Sevřená jsou naše hrdla

Jak silnice v hlubokém údolí

Pastevče, ať je tvá tato zem

Jen mě nech prosím odletět

Podruhé narozen

Už se sem nikdy nevrátím zpět

Ty jsi tu vítězem

Nemusíš se mi víc mstít

Už jsem byl odsouzen

K tomu dál žít

**Highway to hell**

Zlověstný zvuk protne ticho

Bezvládné tělo vedle mě padá k zemi

Vlk odhodil beránčí roucho

Právě jsme byli přepadeni

V nejhorší možný den na léčku

Zbraně se zuřivě rozštěkaly

Na hladovou vlčí smečku

skrývající se za skalami

Padli jsme do pasti

Poušť zalévá sprška střel

Ne, neminuli jsme rozcestí

Tahle cesta vedla od začátku do pekel

Doma na Route 66

Jsem se nenaučil číst z jiných abeced

Poslední most vedl přes řeku Styx

Tohle je prokletá silnice

Překročili jsme hranice

Starých řeckých bájí

Někdo tu připsal do třetice

Šestku před Alexandrovými vozataji

Kolem nás létají projektily

Uzamčeni uprostřed střelnice

Čekáme na posily

A dochází nám munice

Smrt se nad životem

Postupně ujímá vlády

Jednoho po druhém

Ztrácím své kamarády

Jednoho po druhém

Ztrácím své druhy ve zbrani

Kolem se otřásá zem

A my s ní

Jsou navždy prokletý

Ti, co vstoupili na prokletou půdu

Teď na ní pokládáme své životy

Ameriku mučí vlajkami přikrytý panenky vú-dú

 V uších piští jak nad ránem v televizi

Měl jsem štěstí v neštěstí

Jsem jediný koho po explozích

Ještě trápí bolesti

V ústech se s krví mísí slova

Co by asi mým dětem generál řek´

Pro svou vlast se obětoval

Váš statečný tatínek

Slíbil jsem postavit raketu

Máme s ní veliký plány

Doletět na jinou planetu

A spřátelit se s mimozemšťany

Mí kluci se těší na tátu

Je nemůžu přece zklamat

Ruce kladou do bazuky další raketu

Hoří mi půda pod nohama

 Jsem poslední terč přepadení

Běžím teď o život

svobodný volby jsou mi ukradený

Stejně tak jako turkmenský ropovod

Nemůžu se zbavit té noční můry

Opustil jsem svůj pevný hrad

I všichni vlci vylezli z nory

Já před nimi nestačím utíkat

Cítím nůž letící do zad

Otočím se na moment

vlci začínají zle dotírat

na můj happy end

Na nebi stoupá měsíc v úplňku

Už jen zásah shůry

Nepromění cílovou rovinku

V můj end of story

Další kříž je v hledáčku

Duha nevyroste po dešti

Hitchcock tu dělá dotáčku

Kulky prší na poušti

Poslední k(l)apka zbývá

Já běžím rychle k řece

Most jakoby tu nikdy neexistoval

Místo vody řekou proudí nábojnice

Tak daleko je druhý břeh

Korytem se valí rozžhavená masa

Sázím vše na dlouhý rozběh a

… zásah

Nad pouští slunce zapadá

Život je soustava tunelů

V hlavě mi hraje metalová balada

A v dálce konejší koncová světla Pekelných andělů

Ležím na dně kráteru

Teplo se rozlévá po těle

Na krvavém nebi vidím helikoptéru

Opětovat palbu nepřítele

**Závěr**

Jsem rytíř v plné zbroji

Tak o tom se mi přece zdálo už tolikrát

Jsem v létajícím stroji

Letíme na západ