**Georg Trakl:**
*Samotářův podzim*

Pochmurný podzim plný plodů vzchází

vyrudlý třpyt z dnů překrásného léta.

Čistotná modř jej věrně doprovází,

houf ptáků legendami zní, když vzlétá.

Víno je v sudech, mírně, bez extází

otázkám odpovídá tichá věta.

Křik zdobí někdy pusté horké témě,

stádo se ztrácí v purpurovém háji.

Mrak nad rybníkem pluje temně

a tváře rolníka se klidné zdají.

Doškové střechy, černočerné země

se modrá noční křídla dotýkají.

V znavených barvách hvězdy tiše plují,

chlad do pokojů uskrovnění vnáší.

Milencům z modrých očí vystupují

andělé, pro které je hoře snazší.

Šum rákosí a hrůza hrobních tújí,

když z holých vrb se černá rosa snáší