**Ukázky – časomíra**

**Hexametr:**

Vörösmarty Mihály: Zalán futása

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?

Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző

Fénnyel jársz egyedűl. Rajtad sürü fellegek, és a

Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek.

Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak eresztvén,

A riadó vak mélységet fölverje szavával,

S késő százak után, méltán láttassa vezérlő

Párducos Árpádot, s hadrontó népe hatalmát?

Hol vagyon? Ah ezeren némán fordulnak el: álom

Öldösi szíveiket, s velök alszik az ősi dicsőség.

A tehetetlen kor jött el, puhaságra serényebb  
Gyermekek álltak elő az erősebb jámbor apáktól.  
Engem is, a nyugalom napján, ily év hoza fényre  
Már késő unokát, ki előbb a lányka mulandó  
Szépségén függtem gondatlan gyermeki szemmel,  
S rajta veszett örömem dalait panaszosra cserélvén.  
Hasztalanúl eget és földet kérlelve betölték.

Radnóti Miklós: Hetedik ekloga (részlet)

Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,

Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.

Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?

Bomba sem érte talán? s *van*, mint amikor bevonultunk?

És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?

Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?

**Distichon**

Kölcsey Ferenc: Huszt

Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.

Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott

Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.

És mond: Honfi! mit ér epedő kebel e romok ormán?

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort:

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

**Sapfická strofa**

– υ/ – –/ – υ υ/ – υ/ – υ

– υ – – – υ υ – υ – υ

– υ – – – υ υ – υ – υ

– υ υ/ – υ

Berszenyi Dániel: Osztályrészem

Partra szállottam, levonom vitorlám,

A szelek mérgét nemesen kiálltam.

Sok Charybdis közt, sokezer veszélyben

Izzada orcám.

József Attila: (ÉN, KI EMBERKÉNT...)  
Én, ki emberként vagyok, élve, boldog,  
mint olyan dolgok, mik örökre szólnak,  
hadd kiáltom szét az egeknek ujból -  
   Flóra, szeretlek!

**Alkajská strofa**

1-2: u- / u- / u- / uu- / u- /

3: u-/ u- / u- / u- / u /

4: -uu / -uu/ -u / -u /

Berzsenyi D. – A magyarokhoz

Romlásra indult hajdan erős magyar!  
Nem látod, Árpád vére miként fajul?  
     Nem látod a bosszús egeknek  
          Ostorozó kezeit hazádon?

**Asklepiadská strofa**

1-3: - - / - uu / u // - uu / - u/ - /

4: - - / - uu/ - u / - /

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak.  
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.  
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok

Közt nem lengedez a Zephyr.

Babits Mihály: Zsendül már a tavasz

Zsendül már a tavasz langy hegyek oldalán.

Pöttöm kis nefelejcs nyitja ijedt szemét.

Halk fák gyönyörű gyöngéd

ujja rajzol a színes ég…