- nie przywiązywać wagi do rzeczy przyziemnych (wersy 40-45)

- Śmierć traktuje wszystkich tak samo, prędzej, czy później wszyscy zginiemy (wersy 85-92)

- nie tracić zdrowego rozsądku, pokładać w nim wiarę, zaufać mu (wersy 108-109)

- człowiek ma być celem, punktem (wersy 111-112)

- życie jest przelotne (wersy 111-112)

- nie da się uciec śmierci (wersy 117-120)

- dziękować za to, co mamy/ być szczęśliwym z tego, co mamy (wersy 130-133)

- znosić to, co przynosi los

- czas leczy rany " Teraz, Mistrzu, sam się lecz; czas doktór każdemu" (wers 145)

- przeżywać z godnością wszystko, co się wydarzy (Ludzkie przygody/Ludzkie noś”) (wersy 155-156)