**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.

**A MAGYAROKHOZ**

Romlásnak indult hajdan erős magyar!

Nem látod, Árpád vére miként fajúl?

Nem látod a bosszús egeknek

Ostorait nyomorúlt hazádon?

**OSZTÁLYRÉSZEM**

Partra szállottam. Levonom vitorlám.

A szelek mérgét nemesen kiálltam.

Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben

Izzada orcám.

**JANUS PANNONIUS:**

**Pannónia dicsérete**

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,

S most Pannónia is ontja a szép dalokat.

Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,

Szellemem egyre dicsőbb, általa híres e föld!

**Csokonai Vitéz Mihály**

**A reményhez**

**I. III.**

Főldiekkel játszó Jaj, de friss rózsáim

Égi tűnemény, Elhervadtanak;

Istenségnek látszó Forrásim, zőld fáim

Csalfa, vak Remény! Kiszáradtanak;

Kit teremt magának Tavaszom, vígságom

A boldogtalan, Téli búra vált;

S mint védangyalának, Régi jó világom

Bókol úntalan. Méltatlanra szállt.

Síma száddal mit kecsegtetsz? Óh! csak Lillát hagytad volna

Mért nevetsz felém? Csak magát nekem:

Kétes kedvet mért csepegtetsz Most panaszra nem hajolna

Még most is belém? Gyászos énekem.

Csak maradj magadnak! Karja közt a búkat

Biztatóm valál; Elfelejteném,

Hittem szép szavadnak: S a gyöngykoszorúkat

Mégis megcsalál. Nem irígyleném.

**II. IV.**

Kertem nárcisokkal Hagyj el, óh Reménység!

Végig űltetéd; Hagyj el engemet;

Csörgő patakokkal Mert ez a keménység

Fáim éltetéd; Úgyis eltemet.

Rám ezer virággal Érzem: e kétségbe

Szórtad a tavaszt Volt erőm elhágy,

S égi boldogsággal Fáradt lelkem égbe,

Fűszerezted azt. Testem főldbe vágy.

Gondolatim minden reggel, Nékem már a rét hímetlen,

Mint a fürge méh, A mező kisűlt,

Repkedtek a friss meleggel A zengő liget kietlen,

Rózsáim felé. A nap éjre dűlt.

Egy híjját esmértem Bájoló lágy trillák!

Örömimnek még: Tarka képzetek!

Lilla szívét kértem; Kedv! Remények! Lillák!

S megadá az ég. Isten véletek!

**Tartózkodó kérelem**

A hatalmas szerelemnek Szemeid szép ragyogása Teljesítsd angyali szókkal,

Megemésztő tüze bánt. Eleven hajnali tűz, Szeretőd amire kért:

Te lehetsz írja sebemnek, Ajakid harmatozása Ezer ambrózia csókkal

Gyönyörű kis tulipánt! Sok ezer gondot elűz. Fizetek válaszodért.