**KÁNYÁDI SÁNDOR: VALAMI KÉSZÜL**

*Elszállt a fecske,*

*üres a fészke,*

*de mintha most is*

*itt ficserészne,*

*úgy kél a nap, és*

*úgy jön az este,*

*mintha még nálunk*

*volna a fecske.*

*Még egyelőre*

*minden a régi,*

*bár a szúnyog már*

*bőrét nem félti,*

*és a szellő is*

*be-beáll szélnek,*

*fákon a lombok*

*remegnek, félnek.*

*Valami titkon,*

*valami készül:*

*itt-ott a dombon*

*már egy-egy csősz ül:*

*Nézd csak a tájat,*

*de szépen őszül.*

# **Hárs László: Levél az erdőből**

Az erdőből egy levelet  
hozott a posta reggel,  
egy száraz tölgyfa-levelet,  
néhány sor zöld szöveggel.

Az állt rajta, hogy eljött az ősz,  
a nyáridőnek vége,  
most már a néma télre vár  
az erdő és vidéke.

A mackó barlangjába bújt,  
elköltöztek a fecskék,  
a tisztásokon zöld füvét  
lerágták mind a kecskék,

Nem hegedül a zenekar;  
nagy most a tücskök gondja;  
és új divatú kalapot  
nem visel már gomba.

Szétosztotta a körtefa  
a fanyar vackort régen,  
nincsen levél a bokrokon,  
és pitypang sincs a réten.

Minden lakó elrejtezett,  
üres az erdő, árva.  
S a szélső fán egy tábla lóg:  
“Téli szünet van, zárva.”

**Kányádi Sándor: Októberi lakoma**

Sárgul, ritkuló lombú fák,  
Üresen ásító fészkek.  
A fák alatt egy kis legény  
vidáman fütyörészget.

Almát tallózgat, lomb között  
lapító almát, körtét.  
(Kár, hogy a dióágakat  
a verők összetörték.)

Megrakja zsebét, kebelét,  
s kiül az őszi napra.  
Mellette dióval tele  
üldögél a kalapja.

Követ keres, két jó követ,  
föl sem kell állni érte.  
Körülötte már ott csücsül  
utcája kicsi népe.

Elkezdődik a lakoma.  
A szomszédban lekvárt főznek.  
Süt a nap, finom szilvaíz  
illata van az ősznek.

# **Aranyosi Ervin: A vargánya magánya**

### Tegnap erdőn jártam, gombákat kerestem, az avart vizsgáltam, s bokrok alá lestem, hátha lenne gomba, aki nem goromba, s szívesen eljönne szerény otthonomba.

### Eljönne ebédnek, megtisztelve engem, másnap megfőzhetném, s vérré válna bennem. Hát nem volt egyszerű, a gombák elbújtak, s nem köszöntek reám, hanem csak lapultak.

### Idén, mintha nem is kelnének életre, senki nem lel rájuk, mert bujkálnak egyre! Hát én keresgéltem, sűrűn köszöngettem, látatlan gombának, kalapot emeltem.

### Gondoltam majd ő is, mutatja kalapját,

### etikett szabja majd, a barátság alapján. Mert nagyon akartam én gombára lelni, de egyik sem akart velem útra kelni.

### Hát mégsem lesz gomba ebédre, csak lencse? Nem szegődik mellém véletlen szerencse? Beszéltem hozzájuk, szánjanak meg végre, jöjjenek el hozzám, pont holnap ebédre.

### S lám a gombáknak is van megeső szívük, ami pont olyan jó, amilyen az ízük. Ott, az avar között egy kalapot láttam, integetett nekem: – Jöjj, s szedjél le bátran!

### Hej, de megörültem, csodaszép gomba volt, így becses személyem, előtte meghajolt. – Ne árválkodj már itt, gomba fejedelem, elviszlek magammal, nosza, gyere velem!

### Ne legyél egyedül, ne legyél magányos, ne ragaszkodj nagyon, az erdő talajához! Itt van a kosaram, legyél útitársam, segíts, pár testvéred, könnyebben meglássam!

### Hát meg is találtuk, két növendék társát, na ez enyhítette szép gombám magányát. Hárman jól elvoltak, amíg hazatértem, hálás lett a szívem, s ezért elmeséltem.

### Nem lesz már magányos többé a vargánya, várja melegedni kis fazekam ágya, s két másik társával majd belém költözik, boldog társra talál, s embernek öltözik!

# **Anderkó Péter: Szeptember**

Hűvös az éj, hideg a szél,  
halványabb a napsugár.  
Ki tudja már a sok gólya,  
a sok fecske merre jár?

Elhervadtak a virágok,  
sárgulnak a levelek,  
A szőlősben szüretelnek  
a szorgalmas emberek.

Körtét, almát, szilvát, diót  
szedeget a sok gyerek.  
Előbújnak a szekrényből  
sálak és pulóverek.

Kora reggel már dér fedi  
odakinn a földeket,  
Elbúcsúzik a fényes nyár,  
siratja erdő s berek.

# **Heltai Jenő: Ősz**

Ősz, ősz ne siess!  
Ne kergesd el a nyarat,  
a meleg fényt, sugarat.  
Süss ki még, nyári nap,  
simogasd az arcomat,  
melengesd a szívemet,  
míg az ősz eltemet.

Vidíts még vadvirág,  
míg enyém a vad világ.  
Tudom én, érzem én,  
nem sokáig lesz enyém.

Szürke ég, szürke vég,  
be jó volna élni még!  
Nem lehet, nem lehet,  
sötét árny integet.

Sötét árny, néma váz  
bűvöl és babonáz.  
Kérdezem, nem felel,  
integet csak, menni kell.

Fogy a fény, fogy a nyár,  
hideg szél fujdogál,  
hideg szél, őszies…  
Ősz, ősz ne siess!

# **Weöres Sándor: Ballada három falevélről**

Lehullott három falevél  
észrevétlen az őszi ágról.  
És jött a szél, a messzi szél,  
egy messzi, másik, új világból –

Elröpült három falevél.  
Az egyik magasba vágyott:  
talált a felhők közt új világot,  
emelte, emelte a szél.

A másik rohanni vágyott:  
magasba hágott és mélybe szállott,  
sodorta, sodorta a szél.  
Harmadik szédülni vágyott:

szemét lehúnyta, semmit se látott,  
kavarta, kavarta a szél.  
Lobogott három falevél.  
Lehullott három falevél

tehetetlenül a világból.  
Ott lenn a sár, fekete, mély –  
ki emel fel az őszi sárból,  
ti szegény három falevél?

# **Kányádi Sándor: Szeptemberi töprengés**

Hogyha nekem szárnyam volna,  
Délre szállnék, mint a gólya.  
Nem kellene óvodába  
járnom, aztán iskolába.

De azért jó mégse volna  
elrepülni, mint a gólya.  
Édesanyám bánatában  
folyton sírna énutánam.

Le is teszek végleg róla,  
csak azért se leszek gólya.  
Inkább járok óvodába,  
azután majd iskolába.

S mire mindet mind kijártam,  
s mégse nőne ki a szárnyam,  
tudom már, hogy mit csináljak:  
elszegődöm pilótának.

# **Gazdag Erzsébet: Itt az ősz**

Itt az ősz! Itt az ősz!  
Szőlőhegyen jár a csősz  
Vállán villog puskacső,  
levegőbe belelő:

– Dirr-durr! Belelő.

Menekül a szarkahad.  
Éhes seregély csapat  
víg szüretből kimarad.

Megérett a körte, alma,  
rád mosolyog piros halma.  
Almahegy, körtehegy  
kirándulni boltba megy.

Ni, a fecskék! Ni, a fecskék  
dróton ülő hangjegyecskék.  
Őszi szelek megtanulták  
ezt a kottát, s fújják, fújják.

Hát a gólyák merre járnak?  
– Piramisok felé szállnak.  
Árva fészkük várja őket,  
míg tavasszal visszatérnek.

Vadlibák, vadlibák szárnya  
búsan az egeket szántja.  
Búcsúznak nádi világtól,  
s kiúsznak lassan a tájból.

Álmos a kertben a hinta;  
Karjait ölébe ejti.  
Nem táncol véle Katinka.  
Nem ül az ölébe senki.

Hol a homokvár büszke tornya?  
Tatár dúlta fel vagy török?  
Romja maradt csupán, egy bucka,  
s fahídja, az is eltörött.

Hideg esők, hideg szelek…  
Hullnak a fákról levelek.  
Ködöt pipáló hajnalok  
Fújnak a fákra harmatot.

Messziről int a napsugár:  
– Elmúlt a nyár! Elmúlt a nyár!  
Hazaballag hegyről a csősz,  
s átveszi őrhelyét az ősz.

**Mentovics Éva: Őszutó**  
Felhőbe rejti szép szemét,  
aludni tér a nyár,  
a strandföveny, a csúszdapark,  
a part is néma már.  
  
Csak szél suhan a fák alatt,  
kereng a rőt levél,  
dió feszít az ághegyen,  
leugrik, s földet ér.  
  
Utána szökken számtalan  
- vagy szász meg száz darab -,  
mi éretlen, az pár napig  
még fenn, a fán marad.   
  
Aludni tér az almafa,  
a tölgy a kert mögött,  
és varjú mondja: - Jaj, de kár,  
a nyár már megszökött!  
  
Bogárkát, hernyót, kis csigát  
hív ott, a rőt avar:  
- Nem bánthat itt a zord hideg,  
rejtőzz el, jöjj hamar!  
  
Tudd, ha felhő pelyhezik  
a bérc, a hegy felett,  
ölemben minden aprónép  
majd békén szendereg.

**Nagy László: Dióverés**  
Elsuhogott az a füttyös  
sárgarigó délre.  
Sárgul az árva diófa  
zöld terebélye.  
  
Levelek lengnek, akár a  
színarany rigó-szárnyak,  
elszállnak ők is a szélben  
puszta határnak.  
  
Áll a diófa, és érett  
kincsei válnak tőle:  
szellő ha bántja az ágat,  
buknak a földre.  
  
Szaporább kopogás, csörgés  
támad, ha jön az ember,  
s bottal az ágak bogára  
boldogan ráver.  
  
Földre, fejekre, kosárba  
kopog a dió-zápor,  
burkos dióra a gyermek  
kővel kopácsol.  
  
Már, mintha álmodnék, hallom  
zaját a jó örömnek,  
darálók forognak, diós  
mozsarak döngnek.  
  
Fagyban és nagy havazásban  
meg kell maradnunk jónak  
s tisztának is, hogy örüljünk  
csörgő diónak.  
  
Majd csorgó hó levén ring a  
picike dió-csónak,  
s lomb zöldül újra a füttyös  
sárgarigónak.

**Petőfi Sándor: Ősz elején**  
  
Üres már a fecskefészek  
Itt az eszterhéj alatt,  
Üres már a gólyafészek  
Tetejében a kéménynek...  
Vándor népe ott halad.  
  
Ott a messzeség homályin,  
Ott az égnek magasán.  
Látom még, mint kis felhőket,  
Vagy már nem is látom őket?  
Csak úgy képzelem talán.  
  
Elröpülnek, elröpülnek,  
Tavasz s nyár vendégei,  
És őket már nemsokára  
A kertek s mezők virága  
S a fák lombja követi.  
  
Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt  
Majd borul, majd kiderül.  
Ajka még mosolyg, s szemébe  
Könny tolul... ennek sincs vége,  
S ajkán újra mosoly ül.  
  
Bús mosolygás és vidám könny!  
Csodálatos keverék.  
Észrevétlen karon fogja  
És egy más világba vonja  
A merengés emberét.  
  
Órahosszat elmerengek,  
És ha egy elejtett tárgy  
Vagy harang, amely megkondul,  
Fölriasztott álmaimbul:  
Elmém, nem tudom, hol járt?

**Zelk Zoltán: Nyár és tél között**  
  
Nyár és tél között úgy vándorol  
Október, November,  
mint a poros országúton  
két szomorú ember.  
  
Kertek, lankák körül jönnek,  
mennek havas tájra,  
búsan integet utánuk  
egy kopár fa ága.  
  
Mint rossz gyerek, a szél őket  
sárral megdobálja,  
utánuk fut, ruhájukat  
s hajukat cibálja.  
  
Nyár mögöttük, tél előttük,  
néha meg-megállnak  
s búcsút intenek a hervadt,  
búslakodó tájnak.

**Zelk Zoltán: Október**  
  
  
Kisöccsétől, Szeptembertől  
búcsút vesz és útra kél,  
paripája sűrű felhő,  
a hintója őszi szél.  
  
Sárga levél hull eléje,  
amerre vágtatva jár,  
félve nézi erdő, liget,  
de o vágtat, meg se áll.  
  
Hová, hová oly sietve,  
felhőlovas szélszekér?  
Azt hiszed tán, aki siet,  
aki vágtat, messze ér?  
  
Dehogy hiszi, dehogy hiszi  
hiszen nem megyen ő messze,  
csak addig fut, míg rátalál,  
a bátyjára, Novemberre.

# **Móra Ferenc: A cinege cipője**

Vége van a nyárnak,  
hűvös szelek járnak  
nagy bánata van a  
cinegemadárnak.

Szeretne elmenni,  
ő is útra kelni.  
De cipőt az árva  
sehol se tud venni.

Kapkod fűhöz-fához,  
szalad a vargához,  
fűzfahegyen lakó  
Varjú Varga Pálhoz.

Azt mondja a varga,  
nem ér ő most arra,  
mert ő most a csizmát  
nagyuraknak varrja.

Darunak, gólyának,  
a bölömbikának,  
kár, kár, kár, nem ilyen  
akárki fiának!

Daru is, gólya is,  
a bölömbika is,  
útra kelt azóta  
a búbos banka is.

Csak a cingének  
szomorú az ének:  
nincsen cipőcskéje  
máig se szegénynek.

Keresi-kutatja,  
repül gallyrul gallyra:  
"Kis cipőt, kis cipőt!"  
- egyre csak azt hajtja.

**Görzsönyi Vargha Gyula : Tört remények**  
  
Virág helyett mennyi kóró,  
Remény helyett mennyi rom,  
S a könny is csak alig enyhít,  
Oh mert hiszen valamennyit  
Megsiratni sem bírom.  
  
Szerelemnek rózsafája  
Fosztva várja a telet,  
Virágait elhullatta,  
Őszi szellő szór alatta  
Száraz szirmot s levelet.  
  
Ősz ez immár, színe sápadt,  
Hangja csak nesz, elhaló.  
Lomb, levél mindegyre ritkább,  
Rejtett fészkek boldog titkát  
Elfödőzni nem való.  
  
S lelkem kél, száll nyughatatlan  
Mint a költöző madár...  
Nyitva fenn a légi pálya  
Útját majd csak megtalálja  
Hol reá új honja vár.

**Mentovics Éva: Az ősz vándorútja**  
  
Árnyas erdők ösvényein  
látták jönni már az őszt.  
Lomb hajlongott, levél rezdült  
fenn, a tölgyek ága közt.  
  
**Szeptemberi**napsütésben  
vándorolt, míg este lett,  
aranyszínt szórt völgyre, dombra,  
halat, vadat meglesett.  
  
Leszüretelt, krumplit szedett,  
diót vert a határba',  
hol az almát, körtét, szilvát  
teljes díszben találta.  
  
**Októberben**kosárba tett  
sok -sok ízes gyümölcsöt,  
s izgatottan leste-várta,  
sárguljon a sütőtök.  
  
Tölgyek díszes üstökeit  
rázogatta, borzolta,  
somot, bicskét, kökényt  
érlelt rét ölén, a bokrokba'.  
  
**Novemberben**avarpléddel  
erdőt, mezőt úgy takart,  
hogy a dermedt, fagyos tájon  
biztonságban tudja majd  
  
mindazt, kinek apró testén  
nem nőtt vaskos, nagy bunda,  
elbújna a cudar téltől,  
s tavaszig csak aludna.  
  
Mikor a tél hó-csipkéjét  
borította a tájra,  
tarka gúnyás őszünknek csak  
rőt subáját találta.

**Fekete István: Szeptember**

Őszi hálót szőnek már a pókok,

vizek tükrén vándor csillagok.

Bokrok árnyában üresek a fészkek,

mint az erdő szélén nyári kis lakok.

Szőlőhegyen a rizling meg a saszla

cukrot szűrnek a napsugárból.

Hasad már a diók szagos héja,

jegenyenyár csúcsán öreg varjú szól.

Levegőben seregélyek járnak,

harkály rikkant, lepke tántorog,

kinyílik a zsúpos présházajtó,

s régi mámort lehel vén garádtorok.

Völgybe ér a délutáni árnyék,

hűvös az est, harmatos a rét.

Köd lebeg a patak fényes selymén,

teljes csillagporral tündöklik az ég.

Aztán elvesznek majd mind az utak...

Nem marad más, csak a csend és álom,

mohos tetőkön ásít a kémény,

halott levél kereng a pókfonálon.

**Fekete István: Ősz**   
   
Estnek árnyán, alkony szárnyán  
A szürkület végiglebben,  
Régi tőkék mámort rejtőn  
Kapaszkodnak kopasz lejtőn,  
S rőt levelük meg-megrebben.  
   
Int egy árnyék, elmúlt szárnyék,  
Dús fürtöknek takarója,  
Késő darázs zsongva-bongva,  
Szeptemberi titkot mondva,  
Pihenni száll a karóra.  
   
Vén diófa zizeg-susog,  
Egy-egy dió halkan koppan,  
Holt levél száll a mély útba,   
Tejút néz a bedőlt kútba,  
S gyalogúton lépés dobban.  
   
Lépés dobban, korsó koccan,  
Öregember ballag ottan.  
Elmúlt a nap, s csak a sötét  
Látja és a csillagos ég,  
Amint köszön meghatottan  
   
Foszlott szélű kalapjával.  
Megemelve lassan, mélyen  
Annak, Aki mindig ott van  
Sötétben és világosban  
Tárt karral a gyepűszélen.

**Fekete István: Múlik a nyár**  
  
Bíbor bükklevél kalapja mellett,  
Szárazág-bottal köhécselve jár,  
Lába nyomán vadvizek fakadnak,  
S zörren a szélben a tengeriszár.  
  
Szeme sarkában ezüst pókháló,  
A fény arcán öregesen nevet,  
Ha kong a hordó és csordul a must  
Nyár szőlőhegyén, ha áll a szüret.  
  
Alkonyba tűnik, ködbe enyészik,  
Aszott kezére dérharmat tapad,  
Ruhája régi pompáról beszél,  
Színes, ragyogó, bár itt-ott szakadt.  
  
Öreg tarisznya húzza a vállát,  
Melyet vinni már alig-alig győz.  
Sírón susog a nádszál utána:  
Nyárvégi úton ott ballag az Ősz.

**Fazekas Valéria: Tegnapok**  
   
Ősz szele játszik, rőt avart hord,  
rézlombú fák ruhája már csupa rojt.  
elmúlás árnya köröttem őgyeleg,  
hűvös sóhajától szívem megremeg.  
   
Csokorba kötöttem letűnt éveim,  
folyton fakuló, foltos képeim,  
bele fontam minden szép napot,  
időszirmán a tegnap ott ragyog.  
   
Enyém az ősz ,bár mindig megrabol!  
Aranyló álmán egy-egy évem ellohol.  
Tovaszáll minden ,emlékké szelídül,  
rímekbe ringva cseng, vagy sír legbelül.  
   
Tegnapom ráncokba vájja sorsomat,  
rejtjeleket rajzol minden pillanat  
fogyó hittel élem, mit rám rakott,  
mit a teremtő vinni rám szabott.  
   
Csak én tudom nekem mi mennyit ér,  
emlékképeim nem cserélném semmiért.  
Selymes ökörnyálon tört fény matat,  
Ereklye lapul a zörgő avar alatt.

**Farkas Éva: Az ősz színei**  
   
Akkor szeretem azt őszt,  
Mikor a nap még fent ragyog.  
Sápadt arany sugarába,  
Néha betakarózhatok.  
  
Már el nem vakít a fénye,  
Mégis pillám mögül nézem,  
Ahogy a nap csókja lángol,  
Sok reszkető falevélen.  
  
Ecsetjét színekbe mártja,  
Piros, sárga, rozsda, barna,  
Ezer árnyalat pompázik  
Ágon, és puha avarban.  
  
A kósza szél, ha erre jár,  
Megrázza sorban a fákat.  
Egyre több festett levélke  
Mond búcsút ringató ágnak.  
  
Kergetőznek még a szélben,  
És talán éppen boldogok.  
Hiszen szabadon repülni,  
Számukra is oly jó dolog.  
  
Ám a pajkos szél elillan,  
A víg repülés véget ér.  
Karját nyújtja avar szőnyeg  
Belehullik a sok levél.  
  
Szorosan ölelik egymást,  
Így lesz a szőnyeg csodaszép.  
Gyengéden betakargatják,  
A fák minden gyökerét.  
  
S ha fáznak is a kopasz ágak,  
Él minden fában a remény.  
A zord telet is kibírja,  
S rügy fakad tavasz idején.