Якщо літо солодке, осінь солона, а зима прісна, то весна якась божевільна на смак... Вона трішки гірчить молодими травами, засолоджує цвітом дерев, додає терпкості нестиглими ягодами і пріснить дощами... Весна додає барви у життя після сірої пізньої осені та чорно-білої зими... Вона наскільки різноманітна, як жінка... її важко зрозуміти, та й зовсім не треба намагатися це зробити, бо не вийде... То вона бавиться, як дитина із віттям дерев, грає у доганялки із вітром і у схованки із сонцем, то лоскоче своїми травами оголені ноги людей... Часом буває сумна, наганяє усім печаль своїми затяжними дощами, то буває суворою, кричачи своїми грозами, то веселою, посилаючи усім свою щиру посмішку сонцем... Вона така непередбачувана: зараз танцює з вітром під спів птахів, а через годину заплаче дощем із маленьких хмар, а пізніше посміхнеться веселкою з неба... Така вона ця весна, як загадка, яку не розгадати, але ж так цікаво за нею спостерігати...