ZİYA HOCA

Yıllar önce adını bilmediğin ellerde

İki dirhem bir çekirdek gururla heyecanla

Dizlerin sesin titreyerek girdiğin o derslikte

Eline aldığın beyaz tebeşir mi yağdı saçlarına

Hey gidi Ziya Hoca…

Işıl ışıl zeytin karası gözlerin nasıl da parlardı

Kim söndürdü o ateşi kim aldı?

Hani hiç sevmezdin o sözü

“Öğretmen mum gibidir, etrafına ışık saçar,

Kendisi erir”

“Erimez!” derdin. “Öğretmen her bahar çiçeklenir!”

Hey gidi Ziya Hoca…

Kim döktü yapraklarını, çiçeklerini kim?

Omuzlarındaki, minicik elleri tuta tuta öğrettiğin

Yirmi dokuz harfin yükü mü, yoksa

Satırlar mı alnına bıraktığı yılların

Yoksa başını yastığa koyduğunda uyutmayan

Hesaplar mı kitaplar mı…

Hey gidi Ziya Hoca…

Hey gidi Ziya Hoca…

Fatma DUMAN

İbni Sina İlkokulu

Sınıf Öğretmeni