SU YELVESİ

Irmakları süslüyorum bir bir

Denizlere kavuşur yas tutmaz

Güneşe şahit ağaçların gölgesi

Elimde her sudan bir gelin

Korkuyorum bu kent bana düşer

İnandım bu tepenin ardı mı inandım

Ama elma şekeri mi

O kalsın

Bir pencere ikimize yetmez

ARALIKLARLA SİZ VE BEN

Durun hepiniz ölüsünüz

Hanginiz ağıt tutar

Ne suyun yelesinden tutmuş çocuklar

Ne çorap satan kadınlar

Serinletemez dizlerinizi, dizleriniz çöker toprağa

Siz kıyasıya gölgede kalıyorsunuz, bazınız gölge

Avluların doğurmadığı bir yerde

Karanlığın geceye can çekiştirdiği bir yerde

Açılırsa diye dikişleriniz boyunlarınızdan

Başlarınızı, başlarınız çevrilmez göğe

Kuşların mezarlarına taşlar dikiyordunuz

Okşarken aşk diye diye gölgelerinizi

Siz bile artık aşk deyince

Ben yanı başınızda aklımla ölüyordum

REŞİD’e Bir Çağrıdır

I

Bu zenci çağrısıdır

Ey kelimelerin sahibi

Bana bir ağacın sesini ver

Ki güneşte doğursun kadınlar

Bir damla deniz düşür

Genişleyecek göğsümde kor olsun

Kafesin rengine bakılır mı

Ötmeye devam ediyor kuşlar

Ey suskunluğun sahibi

Bana bir baharın sesini ver

Bulutlarla aynı solukta yürüsün

Aynı rüyada, bir davet

Damlara asıyorum çaputları

Lutfeyle

Asayı sadece yere bırakayım

Yılanlar ağızlarından daha büyük yılanlar devşirsin

Ki inansınlar

Sırtlarında bir taht daha kuruyacak

Lutfeyle

Kopmasın bu mavilikten insanlar

Omuzuma yamanan kırbalardan

Kalmasın teşne sokak ve çeşmeler

Çocuklar taşlarla serinlerken

Atılsam

Kuş olup tüylerimden akacak

Bu bir zenci çağrısıdır

Bu bir zenci

II

Bu garipliktir

Elma kürkü dediğimde bile sen çıkmıyorsun

Bak ilham verenler de ölüyor

Bana yorum yapacak bir rüya ver

Kaç kuşla vurulabilir insan

Gözlerime bak, bu pencere hepsi senin

Dışarıda büklüm büklüm bir deniz iniyor dünyaya

Bu diyar bu canan hepsi senin

Körükle ateşi, tuğlalardan düşmemeli çocuklar

Sırtımdan atar mısın akan günahlarımı

Bu merhamet

Her şey senin

Toprağa çöküyor dizlerim

Bu derinliğin bir kuyusu yok

Coğrafyam desen

Biraz daha düşüyor

Adem’den bir kelimem bile olsa

Adem’den bir kelimem bile yok

Ama bu da bir duadır

ya da bir tövbe

Çıkacaksan

Bir çarmıhta avuçlarıma tutuşturulmuş çiviler

Beklerim

**ESKİ DİLDE BULMACA**

MA!

Ben de bir bütündüm

Ana rahmi sıcaklığında

Hücrem düşüncemin aurasıydı

Sınırlarım bedenimi geçti

RA!

Parçalarım yoktu kesirli sayılar gibi

Ayak parmaklarımı saymazsam

On parmağımdan biriydin bir’din

Doğal’dın tam’dın

NEY!

Hayat nefesini üfledikçe bölündüm

Ve bölenlerim çoğaldı b/ölüm oldum

B’ölümün artçılarını toplandım kalanlara

Ki rengi vardı özün yaralarını öptüm

Siz dim/sızdım/ sızım sızımdım

Tİ!

Sesiyle araladım gözlerimi bütündüm

Gülüşümde katı haldeydi erimemişti

Baş, gövde, kol ve bacaklara kan/dım

Şeker değildim nihayetinde çözücüydüm

 Sonra aşkın yüzü hürmetine birleştim

Ölümden geçtim sevdadan vazgeçmedim

LA…!

 **LARA**

**SERÇE BOZUMU**

 *En çok sana benzemek öldürür beni…!*

Fırtınadan kaçan bayağı serçe

içime sığındığından beri

limanın duvarları soğuk

ıslığı kibirli

dalganın kıyıya vuruşu

kayanın yosuna tutunuşu

martının denize bakışı

gönülsüz

Oysa mazoşisti serçe

kaçışı başka umuda dönüştü

bütün gece karanlığı sorguladı

ferfecir gözlerinde

emanet bir vicdan aradı

suskunluğa konmak için

yüklendi gökyüzüne

hafifleyeceğini sandı

kanatlarının götüreceği

yollar eksildiğinde

toplayacaktı rüzgarı içine

kavgayı büyütecek

serçe yüreği çırpınacaktı

Her mevsim ilk/baharmış gibi

tuttu nefesini vermedi şarkılara

tüy tanesi ömrünü uzaktan geçti

Ve kendine öldü SERÇE… **LARA**

**DAİRESEL**

Henüz biz çocuktuk

Yağmurla yarışırken

Ayaklarımız kara lastik

çekerdi

Bazen gülümseme kaçardı

içimize

Tutulurdu dilimiz

damlalara hararetle

Ağırlığımızdan bulut

Saklanırdı ceplerimize

Ve koltuk altlarımıza

Sığmazdı günahlarımız

Ki her yasakla yeniden

alnımızdan vurulurduk

Yine de yarına bayağı

Kesirli küfür sektirirken

 En uzağa işerdik

Dairesel şekilde

Tanrı affetti de büyüdük

Korkarak ve koşarak

Herhangimiz

Veya

Hiçbirimiz

Bir daha büyümedi

Alışkanlıklar ülkesinde

Ve biz her Cuma akşamı

çıkışında

Parmak uçlarımıza can istedik

Dünya küreseldi ve savaşçıydı

Hızlı yaşayıp genç ölen yıldızlardı

Çocuklar vardı düzlemde ip atlayan

Dairesel olanlar illegal ve sıcaktı

 Ve zaman üç noktaydı …

 **LARA**

ÇUVALDIZ

*ŞİİR 1:* **KÜF**

Küf kokuyorsun!

dedi telefondaki ses

Acı uzun bir bağırış

Yarı ıslak ellerle dokunuştu

Kaldırmıştı telefonu biraz ürkek biraz cesur

 Koyuvermişti sıradan bildik bilişik bir ses

Küf kokuyorsun sen !

dedi telefondaki tanıdık ses yeniden

Soğuktu

Buzdu

İri taneli kuru üzümler gibi kurumuştu içi o an

Kurumuş, güneşe doymuştu

Soğuktu hava ve yağmurluydu sokak

Tanışıktı o ses

Ondan senelerce uzak

Tanıdıktı o ses

Ondan kaç bahar ötede

Küflenmiş, tozlanmış, çürümüşsün sen!

Nemlendi o an o sese inat

Düğümlendi o an o sese kızgın

Nemli duvarlar gibi boyalarını döktü

Boğazındaki düğümleri çözdü yeniden ördü

Çatlattı ellerini soğuk sulara daldırdı

Küflendi pul pul döküldü içi

Küf kokuyorsun sen!

Küflü paslı tozlu demirler gibi soğuk!

Çürüttün beni de

Kuruttun balkonda çiçekleri

Fesleğenleri suladım arkandan kızdım bakmadım bir daha

Küflendi senin gibi saksılar

Küf kokuyorsun sen!

Küf!

Düştü kof bir ceviz tanesi

Kıpırdadı birkaç umarsız dal

Sallandı olgun iri dallarda meyveler

Tozudu birkaç çiçek bahar rolünde

Yağdı dindirdi özlemi birkaç yağmur damlası

Karıştı mevsimler geçti aktı birbirine

Kaf kıf kof küf...

Hırsız çiğ bir yazdı oysa en son gelen

*ŞİİR 2 :* **BİLMEM**

Bu su kaç devir yaşar da dökülür yeniden elime bilmem

Bu karanlık kaç vakte söker yıldızlar kaç vakte düşer gözlerime

Kaç gün yıkarım yüzümü aynı korkuyla aynı duyguyla da gelemem kendime

Bu dünya kaç devir döner de uğrar benim hayatıma bilmem

Kaç gök çatlar ortadan yarılır ikiye düşer payıma

Kaç Atlas yorulur vazgeçer

Kaç umut düşer yere toz olur gider

Bu duygu nicedir bendedir daha nice kalır

Kaç devir döner durur içimde hamdan meyveye durur

Daha kaç kurban veririm kaç yara sararım kaç ömür kuruturum bilmem

Geldik duruyoruz

Gittik gideceğiz

Yollar önümüzde

Arkamızda bırakanlar bırakılanlar bırakmış gibi yapan kalanlar

Bu hal nicedir bende bilmem

Daha kaç devir yaşarız saymam

Kalma git dön usulca geceye kaybol gizlice

Uyan ruhum aç gözlerini

Önümüz yaz

Önümüz güneş

Önümüz nice güneşli gün

Günler uzun

Uzun yollar sıcak

Bu acı kaç devir döner ruhumda su olur akar elime bilmem

Bilsem de söylemem

Söylesem de duymam

Duysam da ne fark eder

Benli benler yaratırım

Sonra sarılır uyurum

Uyu şimdi sen de

Günleri gece et uyu

İyiyim ben. Geçtik. Geçti .

*ŞİİR 3:* **ANNEANNE**

Dutlar dalında sanki

Ben bu eve geldiysem dalında olmalı dutlar

Hava ılık bir sabahla günaydın demeli insana

Perdeler beyaz üzerine pembe çiçekli yine

Biz bir avuç insan

Boğazımda düğümlenmiş gibi koca şehir

İstanbul Boğazı düğüm düğüm Marmara'da

Ben kollarımda ona dair kucaklamalar

Masanın ortasında soğuk ahşap bir kutu

Biz bir avuç insan

Açtılar kutuyu

Onun takıları, onun evi, benim çocukluğum

Al hepsini, tak küpelerini

Çiçek işlemeli bir iğne bana

Pembe çiçekler perdede ve çiçekli iğne elimde

İğneyi batırdım kendime