Чому з’являється у сні
Все потаємне й незабуте,
Все те, що бачилось мені,
Про що не знають жодні люди,

Що з мого серця, як тягар,
Не вирвати простим зусиллям,
Все, що не скажеш на словах,
Все, що відходить лиш з умінням?

Часом трапляється не так,
Й змінити щось уже запізно.
Ти бачиш морок, бачиш страх
В обличчях стомленого міста.

В цій метушні не зможеш оцінити
Багатства справжнього речей.
Та як же страшно загубити
Реально вірних нам людей.

Так хочеться розплющить очі
Й побачити у всій цій тьмі,
Що це лиш марево, подоба,
Що це приснилося мені.

Та на! Усе ще метушяться…
Охочих зрадить вистачає.
Та пізно кожен з нас пізнає,
Що в цей момент когось втрачає.

Коли ж утратить, буде пізно,
Шукати виправдання теж.
Повториться сценарій, звісно,
Хоча жалю не буде меж.

Хотілося б побачити дорогу,
Не знати, відчувати, йти,
Щоб придушити ту тривогу
Й нарешті істину знайти.

Увесь наш час ми дуже хочем
Пізнати загадки буття,
Та зрозуміти все це зможем
На грані смерті та життя… (Юлія Бєлокопитова, 1 курс, спец.6501)