Yüreğimin sırı yani içimin ruhu rohat can dostuma

Güneş doğar gündüz olur

Kuşlar uçar özgür olur

Bülbül söyler kulak verir

İnsan doğan ve yaşam başlar

Yoldaşlık olurken unutmamak olur

Çünkü unutmak ihanettir

Peki ya ayrılık nedir?

Ne kopmaktır ne unutmaktır

Büyük buluşmalarla büyümektir

Ayrılıklar dır ki insanı hep güçlendiren

Ve amaca kilitleyen dir

Can dostum

Ne sen bizden ayrıldın

Çünkü siz hep yüreklerimizde

Yaşayan güzel insanlardınız

Eğer yaşam doğaya ait ise

Biz de ise sevgi yoldaşlığa aittir

Ve sizlere aceştiran

Ne güleç yüzün unutulup

Yüzümün önünden gider

Ve de o yaklaşça sıcak

Kucaklşmamız

Yaşamdır insanı anlamlı kılan ve

Sendin hep bize yaşamın anlam

Derinliğine özümseyip öğreten

Kalemimle dilmimle ve ruhumla hep

Dedim ki, kendine iyi bak

Sana sen olarak yazdım yazıda bile

Hep tekrar söyledim

İçimde bir hasret gibi kaldı

Okuyup okumadığım ve çatışmada son anı yaşarken

Kafandan geçenleri bilmek isterdin

Bu bir yaa bir hasret gibi hep yüreklerde yaşayan son bir an

Can dostum

Sen kucaklaşmamız ayrılığı ifade ederken

Beraberinde seninle özgür bir kucaklaşmayı

Getirecektir

Binevş rojda Rozerin

Can yoldaşım rohata

Varmı diye bir sonsuzluk seni ebedi kılmak isterim

Olsaydı bir bağımsızlık

Hür ilan etseydim seni

Neyliyeyim bu dünyayı

Toz zereciğine bağlı tüm zereciklerimiz

Güzelliklerin doğmadan son bulduğu dünya

İsterdim seni doğmamız çocuğun kalbine yazmayı

Bulutlara yazıp

Yağsınkurak topraklara

Sevgimiz yeşersin diye

Tırnaklarımla kazsaydım sana yuvayı

Güvercinin sütü ile emzirmeyi

Kucağımı siper yapsaydım

Şu minicik bedenine

Bu yalan dünyada

İyi kalbli masalları anlatmayı

Medeniyetten uzak

Çırıl çıplak büyüseydim seni

Sevginin yasaları olsaydı

Tek yasaksızlığımız

Sisli ortamda doğdu sevdamız

Kasırgasız bir gönül olmayan

Çağda büyütür olduk

Nazlı büyü fidanı

Beşik yerine tabut

Yuva yerine mezar armağan veren dünyadan

Saklı tuttuk sevgimizi

Bir sır gibi gözlerimize gem dük

Bir şarkı ömrü kadar yaşasın diye

Maviliğin kanatlarına sardık

Emanet ettik değişmeyen sade maviliğe,

Hiç kirlenmesin diye

Tutsaklığısın kucağında büyüttük,

Soylu ellerde çirkinleşmenin diye

Kazmadım ismimizi

Hiçbir taşın meşe ağacın üstüne

Kendimizden bile saklamış olduk

Uygarlığın daha keşfi yapamadığı

Kalbimizin damarlarına yazdık

Gün ışığını düşünürken büyüttük

Sakladık onu karanlığın kuytusuna

Gözlerimizdeki ışık ile besledik

Hiç açılmamış mektepler gibi yaşadık

Okunmadı duyulmadı

Yaşamanın tek şartıydı saklanmbaç

Gerisi yasalarla yaşayan ölü çirkin sevdalar

Can yoldaşım roha’a

Varmı diye bir sonsuzluk

Seni ebedi kılabilecek

Olsaydı bir bağımsızlk

Seni hür ilan edebilecek

Neyliyeyim bu dünyayı

Toz zerreciğine bağlı tüm zerreciklerimiz

Güzelliklerin doğmadan son bulduğu

Dünya

Seni doğmamış çocuğun

Kalbine yazmak isterdim

Bulutlara yazıp

Yağsın kurak topraklara

Sevgimiz yeşersin diye

Tırnaklarımla kazsaydın sana yuvayı

Güvercinin sütü ile emzirmeyi

Kucağımı siper yapsaydım

Şu minicik bedenine

Bu yalan dünyada

İyi kalpli masalları anlatmayı

Medeniyetten uzak

Çırıl çıplak büyütseydim seni

Sevginin yasaları olsaydı

Tek yasaksızlığımız

Kartlı mühürlü belgeli

Biz alışmadık tanımadık bunları

Kaçak yaşadık

Yaşamak istediklerimizi

Yasaların işlemediği bir çok kube

Bir dağın ini ve bir yürek

Mutluluğun tek kanadı işte

Neyliyeyim para pul statülere

Tek sığnağım sevgi dostluk

İbadet bildik mavi yürek ele alır

Hançerin acısını hissderken heran kalbimizde

Yine vazgeçmedik

Ölüyü yaşatmaktan

Hiç yaşamadı diyemem

Kalemimin mürekebine koydum

Yazmadım hiçbir çok sayfaya

Okunmasın, duyulmasın, bilnmesin

Sadece yaşasın diye

Hiçbir gün düşünmezdim senide bu kalemimin

Mürekebine karıştırıp yüreğime dökerim

Unutma can yoldaşım yaşamın en yüce şeyi

Sizin yolunuzda yürümek hayallerinizi gerçekleştirmektir, ama yine sevmektir, inanmaktır

Hasretin inancıyla gizliden yüreğe inan

 Göz yaşlarım bu göz yaşlılar bağlılığımı

Daha da derinleştiriyor. Avaşin gibi büyüktür yüreğin içinde hırçınca akar coşku ben olurum

Özgürlüğü yaşıyorsan delircesine yaşaman gerek diyordun

Bunu yaparken ırmaktan ayrılmaya doğal,

Hayır daha güçlü ırmağa katlanmak ırmağı

Değiştirmek gücünü kendisinde yakalamış dılopdur.

Irmağın kırıklığın delecek en büyük güç

Kendi farkına varmış diloptur

Seni seven yoldaşın