**Ivan Krasko**

**Topole**

Hej, topole, tie topole vysoké!

Okolo nich šíre pole – –

Čnejú k nebu veľké, čierne

– zrovnaj ako čiesi bôle –

topole.

Hej, topole, tie topole bez lístia!

Duch jak čísi špatnej vôle

hrdo stoja ošarpané,

v mraze, vetre nahé, holé

topole.

Hej, topole, tie topole bez žitia!

Nemo stoja v úzkom kole

– prízraky sťa z nirvány by –

pozerajú v prázdno dole

topole.

Hej, tie hrdé, vysočizné topole!

Ako vzhľad ich duch môj mizne...

Hore...? Dolu...? Do nirvány...?

– Ako havran ošarpaný

do noci...

**Zmráka sa...**

Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli.

– – –

Od hory, od lesa tak plače, kvíli...!

Výčitky neznámych duše sa chytia.

... Vyplniť nádeje nebolo sily –

zapadli, zapadli vo zhone žitia...

Oblaky nízko sú, tak letia, letia...!

Žaluje zúfale žaloby márne

ktos’ príliš úbohý z šíreho sveta,

že veril, že čakal, že starne, starne...

Zmráka sa, stmieva sa. Zhora i zdola

havrany veslujú do noci spešne...

ktos’ príliš úbohý o pomoc volá,

do tvári hádže nám spomienky hriešne...

– – –

Zmráka sa, pôjdeme... Noc je už spola.