Közelítő vég

Arcod ráncosodik, már kezed is remeg.
tarkód ősz, szemed ég, s már a futás se megy.
Elméd halnivaló, sorvadni látszik a
tested teljes egésze már.

Ah, élted tova száll, elrepül az időd.
Egykor víg, eleven, most szomorú s kiholt.
Elszállt, s vissza se jő már csodaszép korod.
Az élet hamar elsuhant.

Lassanként ragyogó lombkoronám lehull.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Most elhervadok, és csak egy nagy dolog érdekel:
Akkor mi jön a tél után?