**İNSANLIĞA UMUT**

Bak gördün mü boynu bükük ağlayanı

Kardeşin vurulmuş, düşüyor işte önünde.

Kapanmıyor yaralar olmayınca dağlayanı.

Sükûta sığınan anaların duaları dilinde.

Kim bilir, hangi renge bürünmüş bedeni?

Toprak altında kalmış, elmas gözleri

Başladı işte makam-ı cennete seferi

Zalim için güneş bile oldu zifiri.

Âlem-i dünyada zalimin zulmü çoktur.

Beşikteki çocuğa dahi merhameti yoktur.

Yanan yüreğin yanında, ateş bile soğuktur.

Toprağın altından gelen sesler boğuktur.

Fark eder mi, güneş doğsa da batıdan?

Aydınlığı görür mü zulümle boğuşan?

Ufacık çocuklar ki büyüktür yaşından

Yoksa yaşadıkları mı büyük yaşından?

Asrın saadeti bulunur elbet barışta,

Dehşete düşmüş kalpler birbiriyle savaşta

Adalete sığınanlar kesmiş umudunu, darda

Benim de umudum adaleti yaratanda…