***ÇÖKÜŞ***

Raydan çıkan bir tren misali

Nereye gittiğimi bilmeden ilerliyorum.

Amansızca, durmaksızın...

Dudaklarımda kırık bir tebessüm,

Yüzümde mutlu görünen bir maske...

Kalbimde geçmek bilmeyen bir ağrı...

Dilim lal olmuş senin aşkından,

Konuşmak nedir? bilmez.

Seni kendime saklamak isterken

Ellerimle teslim etmek ne acı!

***EŞSİZ***

Bir tırtılın muazzam  bir kelebeğe dönüşmesi kadar eşsizdin sen.

Ya da bir istiridyede saklanan kıymetli bir inci...

Belki yağmur sonrası toprak kokusuydun sen.

Belki de içtiğim bir fincan kahve kadar cana yakın...

Bir yaz günü içimi ısıtan güneştin belki.

Belki de gecelerimi aydınlatan ayım...

Tek bildiğim sen benim kalemimdin,

Benim mısralarıma sığmayacak kadar güzel.

***DENGE***

Bozuk bir teraziydi aslında insan.

Bir yanı yaprak dökerken

Diğer yanı gül bahçesiydi.

İşte bu dengeyi sağlamaktı insanı ayakta tutan,

O dengeyi sağlama umuduydu.

Gece gökte asılı dilek mumları,

Ya da içimizi ısıtan bir kahve...

Neydi o dengeyi sağlayan?

AHSEN ASMA