Софія Яблонська красунею була,

Творила добро та цінила знання,

Відчуймо її даровані нам,

Чудові дарунки її двох графів!

Перший - граф Скарбек, а

другий – граф Фредро.

Перший її боготворив,

Проте проекти свої він більше любив,

Софія хотіла любові й уваги,

Сказала “З мене досить”,

І до батьків вернулась.

Жила так три роки, сумуючи вдома,

Аж тут на полювання приїхав вояк,

Віршами Софію в себе закохав,

та був він не просто солдат, а граф!

Софія до Скарбека в офіс прийшла,

Розвід вимагала вона,

Сумно глянув на неї Стефан

Та що тут поробиш, якщо любові нема.

Десять років чекали вони,

Поки церква дозволить женитися знов,

Ховались, любились та жили вони,

Театром став жити той що один.

Не люблять щасливих,

Не люблять успішних,

Та віра й надія їх береже,

Й час швидко плинний до цілі веде.

Софія Яблонська вже Фредро давно,

Театр Скарбек завершив уже,

Та Австрія Львовом керую і ще,

То ж Фредро чекає на успіх вже-вже.

Софія Яблонська бабуся уже,

Андрія Шептицького вчила вона,

Будь чесним, будь мудрим, добро ти твори,

І будеш навіки щасливим уже.

Часи в нас минають та Заклад стоїть,

Щасливу дорогу будує він тим,

Хто вірить у Бога та працею жить,

Велить не один лише Шептицький Андрій.

Софія Яблонська красунею була,

Творила добро та цінила знання,

Відчуймо її даровані нам,

Чудові дарунки її двох графів!

Львів, грудень 2020