**Valerjan Poliščuk**

**Z cyklu Detaily věčné cesty**

**Hora kočka**

Večerní moře v zátoce

jako stříbrné mléko.

Hora se tiše přikradla ke břehu,

kočičí ucho nastražila.

Mezi lopatky svěsí šíji.

Tlamu zanoří do mléka,

očichá ho a už hltá.

Ani tlapkami, ani ocasem nepohne.

Na žlutém citronu nebe

ustrnula nepřirozeně temná silueta hory

- jako opravdová kočka.

Z hor sestupuje večer,

vítr ho provází svým vanutím.

Po vodě rychle odeznívají kroky,

jež po sobě zanechávají borové vůně,

plíce se vzdouvají svěžím dechem

vykovaném v mladém srdci.