**Olena Teliha**

Vím, že za jasného podzimního dne

si každý svoji vlastní cestu zvolí.

Těžkými zkouškami duše zorané –

vítězství dozraje jak klasy v polích.

To, co se po léta zdálo jako sen,

v možné a skutečné se obrátí,

paprsek slunce padne na kámen

ve chvíli oslnivé závrati.

Jen na náš lid pomysli, na vesnice,

i svoje město uvidíme záhy!

Po vzduchu lačně zalapají plíce,

jim patřit bude – jiskrný a vlahý.

Zlověstný vítr odkudsi smutek vyšle

* závanem mrazivým srdce opřede:

Všechno je nové… A k prastaré višni

matka tě s úsměvem vítat nepřijde.

Duše na stráži s rozhodností stane,

by opatrně a bděle střežila

ostatní duše – zlověstné i chladné,

i průrvy, co kolem každá vyryla.

Tak často srdce sevřené je bolem

a hrdlo naplňuje hořká tíseň,

když zas a znova nad tvým rodným polem

cizí melodií rozezní se píseň.

Čeká nás vše: zoufalství, ponížení

i ve své zemi cizincem se stát.

Smutku říct ne – uvěřit v rozednění,

zas jednu cestu svorně prošlapat.

Láska ať hranice svou vášní setře,

bouřlivou vodu chceme přebrodit,

zas bude naše, co nám právem patří,

ať se svým národem zas můžem být.