**ТЕЗИ**

 **«Відлуння тиші»**

**Гаврилюк Юлія Романівна,**

**Волинське територіальне відділення МАН України**

 **Науковий керівник: Кицан (Пашук) Олена Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, член Національної спілки письменників України, керівник секції літературної творчості комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»**

 У моїй роботі зібрано верлібри, написані упродовж року. Це поезія у вільному польоті, поезія розкута, поезія поза чіткими рамками. Це моя гра зі словом, зі світом, читачем, це мій спосіб самовираження і мій індивідуальний голос:

*«…інколи у мені згорають*

*бездомні шторми*

*і я обпікаюсь*

*об кригу хвиль…»*

Напевне, кожному поету хочеться написати такі твори, за рядками яких буде чутно биття його серця. Моя душа по-особливому реагує на мінливості і різнобарв’я природи, тому в деяких віршах я намагаюся створити образи, які підкреслюватимуть моє ставлення до того магічного світу, на якому нам дозволено тимчасово існувати:

*«…можна побачити роки*

*що надгризають твою вроду*

*а згодом відчути*

*як твоя шкіра*

*стирається у пергамент…»*

Творчі люди найближчі до гармонії із Всесвітом, а значить і до гармонії із самим собою. Саме тому не хочеться виринати з тих глибин, а залишитися із образами власних поезій:

*«пам’ятаю*

*як з тобою*

*перестрибували грози*

*через скакалку*

*і жуйками*

*заліплювали*

*дірки у сирому піднебессі…»*

І про що б я не писала, намагаюся завжди залишатися сама собою і серед реву цивілізації почути відгомін тиші.