Ne İçin Aydınlık

Bak, vapurlar geçiyor gözlerinden

Aynada gördüğün yorgun bedeninden.

Gizliden sızmış gibi deniz,

Rüzgârsız dalgalanan saçların yüzünden.

Kalbin, ezbere bilinen tüm şarkılar gibi,

Vâveylâ değil kulakları sağır eden.

Bir cellada boyun eğmektir seni sevmek,

Yüzlerce katilin içinden

Yalnız

Bakışlarını seçerek.

Adın dolanır

Durur…

Şuurunu kaybetmiş zihnimde,

Yüreğim tepetaklak

Düşer…

Zamana ters gelen buğulu nefesinden.

Yüzünde mucizeden bir nehir

Çiçekler,

Gördükçe eskir

Kirpiklerinde kalan dikenlerinden.

Yakamozların kayalıkları dövdüğü dilsiz

Avuçlarında çırpınan fırtınalar,

Vurur…

Caddemin en işlek sahillerine.

Her gün kaldırımlarda gördüğüm

Gökyüzlerini kandırmaktır

Senden kalan

Kuşları sürgün etmek.

Her kelimeyi yüzdürüp, yüzdürüp

Harfleri yokluğunda

yeşillendirerek.

Benim sokağım,

Senin, ellerinde sönen

Yıldızlara benzer;

Bütün lambalarım sende bulur karanlığı

Oysa sen

öldürmek

için taşırsın

ışıkları.