Я філологічно живу,
Учеплюючи до мотузків сонячного проміння
Вогку білизну слів;
Я філологічно дивуюся,
Гаптуючи шовком інтонацій
ряднину сірих розмов;
Я філологічно всміхаюся,
Синкопуючи розділовими знаками попсові мелодії дня.
Я і пустую філологічно ,
Намітаючи на паперові клавіші білих аркушів чорне лушпиння літер.
Я філологічно закохуюсь,
Засипаючи цукринками пестливих суфіксів знайдені ягідки кохання…
Єдине,
Чого я не вмію -
Філологічно ненавидіти.
Бо філолог
Росте з кореня любові -
За визначенням.
І за етимологічним словником.)