**Mychajlo Semenko**

Na život budu umírat,

na smrt neumřu, to vím –

až život v umírání bude skomírat,

vlát prapor sotva uvidím.

Mladého navštíví mě smrt

nebo snad zestárnout mi je dáno?

Přestaň tu smuteční hru hrát.

Máš už na pohřeb zveršováno?

V divé Patagonii svou smrt uvítám,

já totiž patřím zemi a ohni.

Má slova jsou světová, jen sobě se zpovídám,

mí milí, váš křik ke mně stěží kdy dozní.

Umřu ve chvíli, kdy příroda ztratí hlas,

bdít bude nocí do poslední bouře.

Mé mládí, i život, i boj vezme ďas,

zemřu až srdce se na moment sevře.