Хай сміються- сміх корисний,

Хай живуть своїм життям.

Я не ба обличчя кисле

Хоч не вірю я казкам.

Ну й нехай мене в дивацтві

Звинуватять, і не раз!

Та моя суха байдужість

Змусить їх прийти в екстаз.

Та нема мені вже діла

До того, що дивна я,

Тільки щоб душа радила,

Не сумною була вона.

Бо якщо піддались суму

Та нестерпне те життя,

То тоді вже справді жалю

Зрозумію відчуття.