***BALIKÇI***

*Gün yanaştı kayıkla taşlı sahile*

*Ölümlü birkaç ip tutar, sarar bu kayığı*

*Çıktı yarısı sudan, yarım bir korku ile*

*Nehir derin, su soğuk bu kesikliğe*

*Bel bükük, diz çökük bu ahşap sandalda*

*Bu hayatta saç sakal beyazlaşan bir inci*

*Yontulmuş eller sarar, tutar bir dal parçasını*

*Balıklar hazır, yol mahcup bu değneğe*

*İhtiyar bir ayakkabı taşır ekmeğin parasını*

*Sırtındaki çuvalın bele yüklediği cesaretle*

*Katarak ömrüne paranın yorgun bedenini*

*Geçindirir sobanın etrafındaki taze huzuru*

*Kalmasın geçmişin kötü cam kırıntılı hikâyesi*

*Nereye yürüsek önümüze çıkacak olan düşüncesi*

*Hatıraların yosun tuttuğu siyah bir saçın altında*

*Her bir balıkçı sessizliğinde gururla ve de mahcup.*

***NÖBET***

*Bir amaca karşı kışkırtılan her karınca*

*Çaresizce önüne döşenen her bir şekere*

*Kuş seslerini işler her adımın bedenine*

*Damar cesede bürünmüş ama kan akmalı*

*Karanlıktan çıkan kaslı gövde yığınları*

*Yüreğimizi sıkarak yırtarak tezgâhlara*

*Nakış nakış müebbet acılar dokuyarak*

*Kundaktaki sükût deşerek siyah mendilleri*

*Gözyaşı düşer ve her gün ocaklara*

*Uyarıcı renk tabutlaşan beyaz olarak*

*Bizi öyle alt üs eden bu toprak savaşını*

*Yeniden yıkacak kalemin özünü böylece*

*Kalacak zaman, duracak önümüzde*

*Gölgesinde hep bir sığınak, bir cephe*

*Örterek kınalı kuzu yalnızlığını dağlara*

*Göstermektir yanan aşkın kanayan etini*

***BİTTİ***

*İs kokusunun bel bağlamışlığının bulunduğu bir yerde*

*Ağaçlardan zorla gece gece aldığımız o fısıltılarla*

*Sıkarlar boğazımızı parklarda, son birkaç masa ile*

*Yorgunluğu kazacak olan her bir adamla, adımda*

*Bir koşturmaca, ayak bağcıklarını sıkarak*

*Sallanan hayatları bağlayarak*

*Beyaz elbisenin tüm sorunları yansıttığı*

*Gece kızıl bir ay mühürledi tüm sokakları*

*Esintilerin yeni bir titreyiş kazandığı bir olgunlukta*

*Çöpçülerin odunla anlaştığı bir, iki bininci yılda*

*Yangından kalana sadece izlemenin yakıştırıldığı*

*Bir haykırış dönemini saygı ile sıvazlıyoruz*

*Siyah gözlükler karartır insanlık güneşini*

*Parasızlık tozlarının yapıştığı her hamleyi*

*Sarartır omuzlardan sallanan kayık yolculuğunu*

*Batırır insanlık yükünü deniz altına*

*Utanmalar askıya atılmış*

*İki çizgiyle ilerlerken zamanın vagonundan*

*Sert bir duruş ayak basmış şimdiki hale*

*Her darbede açılan bir ayak kıskacına batırılmış*

*Sokak ortasında çocuklar ağlıyor*

*Kullandıkça körelen bir çerçeve kıstırılmış gözlere*

*İçini hoplatan, dişini sıktıran, ayaklarına akan*

*Bir kaşık kırmızı su ile tek, tek. . .*

*Doğa kışın ortasında çiçekle patlatılıyor,*

*Kaç ölü var, hepsi yaralı*

*Bitmedi. . .*