**Kilencedik ének**

„Bika rugaszkodván, kötél szakadt vala... Miklósnak akkoron sok máj adatott vala”

Ilosvai

Pest város utcáin fényes holdvilág van, Sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban; Barna zsindelytetők hunyászkodnak alább, Megborítva mintegy a ház egész falát.

Azt hinné az ember: a padláson laknak, Azért csinálták azt sokkal magasabbnak; Most a házfalakat rakják emeletre,

Akkor a tető volt kétszer újra kezdve.

Sok bolyongás után végre kifáradva, Letelepült Miklós az utcán egy padra;

Úri nép jött-ment ott; asszony, lány és férfi, Miklós nézte őket, el is unta nézni.

Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, Mert egy pénze is nincs üres tarsolyában,’ Pedig négy nap óta csak gombát mit evett, Melyet vándorolva útfélen szedhetett.

Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad: Tűz van-é vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jő ellenség, Hanem van egy másik rémítő jelenség:

Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán, Valahogyan vágóhidrul szabadulván; Bömböl és sikangat, és a vért szagolja, Mely füléből ömlik s szügyét végig folyja.

Mészáros legények merre láttak, széjjel Iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel,

És míg magok biztos helyre nem jutának, Addig rá sem értek szólni a kutyának.

Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, Utána uszíták a bikának mindet,

A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, A bika fülének és marjának estek.