Осінь пахне осінню, хоч осінню її назви, хоч - ні... Пахне зів'ялим листям, мокрою землею, туманом, тишею.. Вона покрита димом спаленого листя, огорнута холодною мрякою, дріб'язким, проникаючим моросінням та тепло-холодним ранковим туманом... Ось уже третій рік підряд осінь в мене - дежавю: все ті ж ліхтарі, які своїм світлом пронизують, членують темряву широких вулиць; все та ж бруківка, встелена мокротою після легкого дощу; все ті ж завіси легкого диму, що додають міці туману - і серед всього цього зависли мої фантазії, події трилітньої давності: всі ті емоції, думки, розмови, все те, що було недосказаним, всі ті поседеньки біля хвіртки, проводжання, веселі моменти та смішні спогади - все це зависло тут, в осінній туманності... Так, осінь зосталася такою ж, але все навкруги неї змінилося... Змінилися ми, подорослішали наші думки, змінилися погляди, враження, почуття, мрії, бажання, всі наші надії, сподівання... Все навкруги змінилось, та осінь терпка не дає забути все те, що було й відпустити, адже вона одна не змінилася відтоді... Осінь - моє маленьке дежавю, перенесення думками в часі...