Ти була всім в житті моєму,
За тебе тіло й душу я б віддав,
Та все минуло, і... закрили тему!
Бо запал з серця вже пропав...

Набридло вже оті вірші строчити,
Для тебе - це не більше, ніж папір...
Тепер я буду по-своєму жити,
Не так, як жив я до недавніх пір.

І знаю я, що ти це прочитаєш,
І будеш дорікать мені,
Та я лише на це заусміхаюсь,
Та й скажу: дякую за все тобі.