***На перехресті доль, надій і вір
Стоїть ………… майже в центрі світу.
Колишнього шляхетного повіту
Він досі зберігає ще манір.

Його ще пішки можна обійти,
Вітаючись із друзями за руку.
Тут можна чути дзвін копит по бруку
І озеро уплав переплисти.

Тут гідності зерно ще посівне
Не проросло в складських церковних мурах.
На ринку слів нікого тут не здуриш,
Хай навіть обіцяє неземне.

Тут кожен пам’ятає ще село,
І височить над душами Почаїв,
І перевеслом батьківських звичаїв
Сумління ще ………… обвило.

Ніхто тут рідним словом не встидавсь,
Тому й хоругви наші не злиняли.
Хоча й не раз вітри над ним мінялись,
Та він усе ж Тернополем зоставсь.

Над ним ясніє небо голубе,
І він стоїть таки у центрі світу.
Прийшов сюди в одне далеке літо
І вже нікуди звідси не піде.***

**Степан Галябарда**