Télkirály

Felült szürke lovára a tél,

s a szürke suhant, mint a szél.

Vágtat ki zord birodalmából,

szökik az Ősz, a tél rombol.

Csillongó fehérré lesz a táj,

Keveseket ejt rabul e báj.

Arca rideg, köpenye szürke,

Birodalmából népe kiűzte.

Hideg magány mit magával hoz,

Oh, miért nem látják benne a jót?!

Hisz boldogságot is hoz nekünk,

És napokat, melyeket ünneplünk.