**ADIM**

Sonum, uzağımda bir adım

Sırtımda ölümün kırbacı,

Melekler sorgular her adımımı.

Dilim bütünleşmiş ağzımın çeperleriyle,

Nasıl sorgu verebilirim bu halde?

Kan revan içindeki sırtımdan

Sonbahar rüzgârlarıyla dövülmüş,

Ayrılmakla cezalandırılmış ağacından

Bir yaprak misali,

Süzülen kızılcık şerbeti.

Karıncanın ayak sesinden irkilen

Bir damla sudan hayat bulmuş bedenim,

Nasıl dayanabilir kırbacın gür sesine?

Başlangıcım ardımdayken bir adım

Ve acı yokken hayatımda

Her yaprak yeşil,

Nar çiçeklerinin kokusu keskin,

Üflerken karahindibaları

Güneş parıl parıl parıldarken gökyüzünde

Nasıl ihtimal verirdim?

Ölümün, bembeyaz ruhumu

Bu denli kirleteceğine.

Ben döktürdüm yaprakları,

Ölümün kırbacıyla.

Benim için yağdı yağmur,

Ruhumu yeniden pirüpak etme gayesiyle.

Sonbahar bu topraklara izlemek için geldi,

Sonuma atacağım sonsuzluk adımımı.

 **Semih CİHAN**

 **11/C - 124**