*Jaroslav Král*

Za Helenou Salichovou

I kdyby táhla mračna šedivá,

i kdyby bolest hnětla sebevíce,

nade vším přec se budou usmívat

v hliněném džbánku zlaté slunečnice.

Navěky půjdou robky udřené

soumrakem fialových pláten domů

a pasačka svou kravku požene

zelenou cestou v stínu černých stromů.

Stařenky v šátcích moudře pohlédnou

do očí prchlivému mládí.

Domovem na nás dýchne pojednou

zátiší s mlýnkem, oblaka, jež pádí

nad polem urovnaných panáků,

jablíčka chutná, vázička i svíce,

na mezi hnízdo vedle bodláku,

i odraz chalup kolem Polančice.

Děvucha s chlebem, ženy s nůšemi,

Bezručův lid, jenž vytrpěl své hoře,

ale i vykoupil se písněmi,

idylka husí na venkovském dvoře.

Navěky bude sněžit do zahrad

a děti prohánět se po rybníku.

Na slunci koťata se budou hřát,

čas věčně kroužit v kole větrníku.

Najednou štětec leží opuštěn,

poslední plátno zvolna zasychává.

V hlubokém tichu osamělých stěn

se život smrti vzdává.

Kdo s láskou vyryl svoje vyznání

do věčných desek života a práce,

ten před smrtí se nikdy nesklání

a s každým jarem bude se k nám vracet.

I kdyby táhla mračna šedivá,

i kdyby bolest hnětla sebevíce,

nade vším přec se budou usmívat

v hliněném džbánku zlaté slunečnice.

*8. července 1975*