Щодня ідуть одні дощі.

Думок захмарених потік.

Двигтять садів крихкі кущі

Тремтливим кліпанням повік.

Чорніш стає свята земля.

Дощами живиться вона.

Вбирає сік життя сповна,

Який тече їй звіддаля.

Із неба хмурого, як ніч

Душа загромлена звучить,

Немов іде комусь навстріч

Проте у відповідь мовчить.