Summer ended up. Again. As always it ends up,at the time when we are most of all need the continuation."Next station is Autumn! Please, prepare warm clothes and happy songs, cause if you're not, the feel of loneliness will absorb you! Have a nice day and do not forget your sunny members from Summer!"

She returned home. Again. As always she returns, when the Summer is over. She spent a T-shirt season with her granny, by her own will, as a pleasant child, here, in Kentucky.

 I'm not her boyfriend, I even don't know, do I love her? But is it necessary to have all answers? Every time when she comes again here, when I speak with her, and have a walk, when we remembering how was this year, I feel harmoniously.

 I never asked her name, where she lives or about her parents, it seemed to me not interesting.

 This year she didn't come.

Закінчилось літо. Знову. Як завжди, закінчується в той час, коли нам найбільше потрібне продовження."Наступна станція - Осінь! Будь ласка, приготуйте теплий одяг і веселі пісні, бо якщо ні, то відчуття самотності поглине вас! Гарного дня і не забувайте своїх сонячних учасників з літа!"

 Вона повернулася додому. Знову. Як завжди вона повертається, коли закінчується літо. Вона провела сезон футболок у бабусі, за власним бажанням, як мила дитина, тут, у Кентуккі.

 Я їй не хлопець, навіть не знаю, чи люблю я її? Але чи потрібно мати всі відповіді? Кожного разу, коли вона знову приїжджає сюди, коли я з нею розмовляю, гуляю, коли ми згадуємо, як пройшов цей рік, я почуваюся гармонійно.

 Я ніколи не питав її ім'я, де вона живе і про батьків, мені це здавалося нецікавим.

 Цього року вона не приїхала.