...קשה לי לשאת את העול

המלווה זה שנים את השכול,

בימי חג, מועדים וימי חול.

 בלילות ארוכים וטרופים

 של דמיונות מוזרים ושדופים.

 הזיות שונות ומשונות,

 רסיסי זכרונות...

מי יתן לי העוז והכוח,

בשמחת חבריך לשמוח.

לא לשמור בלבי כל טינה,

לא לשאת בלבי כל קנאה.

קשה לי לשאת את העול

המלווה זה שנים את השכול,

קשה לי לשאת את הסיוט,

כי לשכול אין חוק התיישנות...

מיירים ברעם20.9.83