KH Mácha?: texty

**Pokraj skály jinoch sedí,**

V jeho rukou harfa dřímá;

Prvním jitrem v dálku hledí,

Vyskočí, i takto hřímá:

„Pohřbi harfu, hloubi černá,

Pevný meč mi v pravou ruku,

Vzhůru za mnou, mládež věrná,

Skončíme ať vlasti muku!!“

Letí harfa mezi skály,

Posledně zavzdechne sobě;

„Dobrou noc!“ zdol struny vály

Na svého co pěvce hrobě.

„Bílá horo, bílá horo,

Odstři příkrov, jenž tě kryje,

Jitro tvé juž svítá skoro,

Naše krev tvou vinu smyje.“

„Sněžka zdvíhá čelo jasné,

Krakonošů lampa plane,

Krvavé až zoře zhasne,

Zlaté Čechů slunce vstane!“

V okruh vlasti zavzní plesy,

Hučí jitrem řeky zdmuté,

České zavzní v kolo lesy,

I za lesy zvony duté.

**Novalis**

Tys jinoch ten, co po dlouhý už čas

na našich hrobech stojí v zadumání;

útěchy v temnotách jsi tichý hlas –

jsi vyšší lidství, které k nám se sklání.

Co posud rozesmutňovalo nás,

mění se v sladkou touhu po skonání.

Ze smrti vzchází věčný život pravý.

Jsi smrt, jež vpravdě navrací nám zdraví.

**Pláč nad hrobem už nezná,**

**kdo věří lásce své.**

**Ten sladký poklad bez dna**

**mu nikdo nevyrve.**

**A všechny jeho žaly**

**v nadšení mění noc –**

**a děti nebes z dáli**

**mu spějí na pomoc.**

**Ó věřte: Život míří**

**horoucně do věčna;**

**a obzor náš se šíří**

**až do nekonečna.**

**Ve zlaté víno žití**

**se hvězdy promění,**

**a my je budem píti,**

**též v hvězdy změnění.**

Hle, svět se láskou plní,

už nedělí nás nic.

Život se mocně vlní

jak moře bez hranic.

Noc věčným blahem dýše –

vše báseň jedna je –

tvář Boží noc nám z výše

v den rozesvětluje.

**Korzár (Byron)**

Ty jediný to naše žití znáš,

kdo prostřed šírých vod se rozplesáš,

a na té dráze, po níž není stop,

necítíš jásaje ni hrůz ni mdlob;

jen pro boj sobě blízkým toužíš boj,

nebezpeč jiných tobě slasti zdroj;

co skety leká, vábí tebe blíž,

kde slaboch klesá, ty se vypneš výš

do hloubi ňader růsti s odvahou.

**Bez bázně smrť nám – zhyne-li též vrah, -**

**tať hlubší jenom úklid našich snah;**

**přijď smrť kdy přijď – my život lapáme –**

**zda morem, bojem ztracen, - nedbáme.**

**Nechť, kdo se plazí, hynutí jsa rád,**

**se v loži choulí věku svůj domírat,**

**dech dušně lapá, chabou třese hlavou –**

**nám lože smrti svěží stláno travou.**

**Kdy duše jiným ujde vzdech a vzdech,**

**skok na skok volný náš uletí dech.**

Nechť, kdo se jiným hnusil za živa,

v zlacené jimi hrobce setlívá,

nám přímých slz, byť skrovných soucit vzdán,

kdy nad námi se zavře oceán.

Nám místo nářku jen kvas bujarý,

památku naši slaví poháry.

A stručný nápis v horkém dni tom čísť,

kdy dělí se, kdo zbyli, o kořisť,

vzpomínka truchlá všem jde na paměť,

že dí: Jak padlý rek by jásal teď!