Dan yeri ağarmış, şəhərin səs-küyü otağı bürümüşdü. Gecə keçirdiyi bütün narahatlıqları unudan adam saatlar uzunu yatdıqdan sonra məhz bu vaxt yuxudan oyanmışdı. Ruhunda digər fikirlərə yer qalmadığından, çox güman ki, ölümün verdiyi dərin narahatlıq, onun həqiqi qorxusu, qardaşının dilinin altında qalmış bir gil parçası barədə düşünürdü. Lakin bağçanın üzərinə səpələnən günəşin al şəfəqləri onu bu düşüncələrdən ayırıb həmişəki gündəlik həyatına, geniş daxili dünyası qədər həqiqi çalarlardsn yoxsul bir həyata yönəltdi.