***BEYAZA DOĞRU***

Kalbimin en dipsiz kuyusunda,

Kim duyar fısıldayan çığlıklarımı?

Gece yorganını üstüne çektiği anda,

Başlardı iki bulutun ağlaşması.

Yoktu ki gözlerimdeki romanı okuyabilen!

Islanan bir şemsiyenin çaresizliği üstümde.

İçimde yanan yağmurlar kadar hiddetliydi,

Yelkovanla akrebin sonsuz tartışması.

Gündüzün karanlığı bir ölüm sessizliğiyle

Beyaza doğru yürürken;

Yirmi bir gram eksildi ömrüm,

Ruhumun sefaleti içinde.

Çölde savrulan kar taneleri gibiydi belki kalbim,

Belki bir kaktüs tarlası...

Rüzgârın raks etmesiyle birlikte,

Uçuşuyordu içimdeki kül tablası.

AHSEN ASMA

10/E 9950