***HÜZÜN GÖÇÜ***

Amigoluğa soyunmuş birçok ruh var içimde,

Büyük isyanlar başlatıyor her biri.

Alıp başımı gitmek istiyorum sonra,

Hazan mevsiminin ortalarına doğru...

Hüznümün doruklarına ulaştığımda ,

Yanımda sadece yırtık bir el çantasıyla...

Dört yanı surlarla çevrili bu obada,

Dönüşü olmayan seferler düzenler yürek.

Nezih bir semtin elit çocuğu,

Hayallerde bile hayal olsa gerek...

Çiçekli basmasıyla koşuyor yaşlı teyze;

Sanki ova onun, semt onun, dünya onun...

Nasıl da yüzümüze vuruyor hayat gerçekleri,

Parmaklıklar ardından gülümseyerek!

Her geçen gün hazin sona daha da yaklaşsak da

Boş ver gönül!

Şimdi sen dilediğince raks et.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***Ayşesu MENEK***

**11/A 9033**