**YORGUN BAHARLAR**

Sonbahar sever beni, bende bulduğunu söyler kendini

Ne zaman yalnız hissetsem rüzgârıyla okşar başımı

Gözyaşlarımın tuzu yaktığında tenimi

Yağmuruyla yıkar yüzümü ve sarı yapraklarıyla sarar beni

Ben ise güçlü değilim bir sonbahar kadar, kırgınımdır sürekli

Bazen de utanırım kendimden, olduğum için böyle hassas biri

Yaprakları döküldü diye kırılmazken dallar, lüzumsuzdur benim iş

Bir gözyaşına parçalanan bir kalbe sahip olmak ne zor şeymiş

Her yıl tekrar yeşermekten yorulmaz ağaçlar ama

Ben her bahar renklenebilir miyim yeniden

Veyahut dayanabilir miyim bir Defne ağacı gibi

Ömrüm boyunca yapraklarımı dökmeden

  Eslem Nazmiye ÖZET

(yarışma ikincisi)

  11-C