***´Antara ibn Šaddád***

V temnotách u bažin

jen meč mě dojímá

a jeho lampa zářivá

hovoří hlasem zlověstným:

Mě chcete kárat?

Pro temnou kůži a pro čerň tváří?

Činem, ne řečí šalebnou,

dokáži, jací jste lháři.

Buď klidná, ´Ablo má,

naděje stále čeká,

nezvoní poslední hodina.

Kdyby mě potkala smrt, krutý hrdina,

postaví se jí ´Antara jako dravá řeka.

Nezhanob, Pane, umírající tělo,

aby u plačících žen práchnivělo,

ať v poušti skončím dráhu svou:

pár dravých ptáků nad hlavou,

havran rve,

mé rány krvavé.