Azt is meg kell váltani?

„-”

 Eljött az idő, hogy az öreget is csak el kell siratni. Nagy nehezen, de végül vesztébe tántorította a nyavalya. Nehezen kaparta össze a pénzt, hát kihúzta, míg össze nem jött egy egyszerűbb fejfára.

 Meghívtak a temetésre, akárcsak a bálba szokás; a temető egy eldugott sarkában feküdt a bácsi, lent a füvön, kezei közt rózsafüzérrel, fejénél kis fakereszttel. Mi voltunk csak hárman, a pappal együtt, tőle érdeklődtem: hol a gödör, hová temetjük el?

 – Nincs hova temetni.

 – Hát mi lesz vele?

 – Itt marad.

 Csak hazafelé gondolok rá: azt is meg kell váltani?