***TOPRAK***

Bir yağmur sonrası açan güneşti gözlerin.

Almış rengini, ağlamış toprağın renginden.

Şemsiye olmuş kirpiklerin ıslanmış epeyce

Oysa bulutları öldürürdü bakışların.

Her inmek istediğinde gökyüzünün gözyaşı,

Buhar ederdi, her şeyi güzelleştiren bakışın;

Yağmuru, doluyu, karı...

Bir gün batımı sonrası, çıkan aydı gözlerin.

Gündüz gecede kaybolmuş gibi

Yok ederdi uyanmak telaşını o kahverengiliğiyle.

Zaten hep gülüyor ay, güneşe geceden.

Güneş de tebessümünü esirgemiyor yüzünden.

Yıldızlar mahrum kalır mı o yahşilikten, naiflikten?

İşte 365 gündü, 4 mevsimdi sanki gözlerin.

Anlatmaya kalbi dayanır mı ayın, yıldızın, güneşin?

Geçse de çokça asır, anlatılır mı masum bakışların?

İşte bir dünyaydı, gezegendi, gökyüzüydü gözlerin.

Bakmaya kıyar mı bulutlar, yağmurlar, topraklar...

Gözlerindi ta kendisi gökyüzünün, Gözlerindi tabiat

Ve gözlerindi tüm kâinat!

                ***EFSANE***

Kavuştu mu sevdalı Galata mahzun kız kulesine?

Olsaydı bir kavuşma, Galata yanar mıydı hasretli ateşlerde?

Söndürürdü belki de ateşi kız kulesi müjdeli tebessümüyle.

Bitti mi İstanbul Boğazı'nın sevgilisinin buluşmak heyecanı?

Yoksa geçti mi Galata' nın naif hevesi?

Bitseydi belki ikisi de sonsuzluğa bırakırdı bu doluca sevdayı.

Gider miydi Galata sevdiğinin yanına, kızgın dalgaların arasında?

Göze alırdı belki bu imkânsızlığı boğulmak pahasına,

Korurdu kız kulesi, durmalarını söylerdi dalgalara.

Kız kulesi ömrü yetinceye kadar bekler mi yine de?

Gelsin diye dua eder mi gecelerce?

Gelir Galata, kız kulesinin umudu bittiği gün belki de.

Döken olmasaydı Galata'nın saklı mektuplarını denizlere,

Dile getirir miydi kız kulesi martılarla ümitli aşkını?

Yoksa tutar mıydı içinde yüzyıllarca deli sevdasını?

Yansın Galata, yansın kız kulesi;

Kül olsun bu sevdanın yaman ateşi,

Bitsin bu aşkın bahtsız efsanesi!

YAĞMUR GÖKDOĞAN

11/G 9170

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