Pytlák

Když měsíc na nebíčku

za mrak se ukládá,

proč Ty mne moje milá opouštíš nerada?

/: Ty dobře víš, že

pytláka nic víc než puška už neláká. :/

Les smutnou píseň zpívá

k potůčku běží laň.

Čí se to ruka chvěje,

když stiskne chladnou zbraň?

/: Zkamení však v mžiku,

co bolesti je v tom křiku. :/

Zahoukala lesem rána,

laň bolestí zakvílí,

její krásné tělo klesá ve chvíli.

/: Tu pytlák ze zvyku,

vrací jí ostrý nůž, od srdce do boku. :/

Probuzen ranou pušky,

myslivec spěchá ven,

a zavolá mocným hlasem, za starým pytlákem.

/: Stůj chlape, svou zbraň mě dáš

a za svůj čin, žalář si odpykáš. :/

Pytlák se postaví,

v očích mu zlý oheň plá,

tu svoji svoboděnku,

tak lehce nevydá.

/: Skok mocný, rozmach rukou,

myslivec klesá s nožem v prsou. :/

Ráno když slunko vyšlo,

a ptactvo zapělo,

tam v potůčku leží, zkrvavené tělo.

/: A tam v dáli, kde šumí les, nikdo neví,

kdo vrahem jest. :/