İNSANLIK ÖLDÜRÜLDÜ

Kapat şimdi kulaklarını hayal et, silah sesleriyle değil,

Kuş sesleriyle, ezan sesleriyle uyandığın sabahları.

Kapat şimdi gözlerini hayal et, sokaklarda, ellerinde silahları ile dolaşan

İnsanları değil, birbirine kucak açan insanları izlediğin günleri,

Sen hayal et, açılan yaraların çiçek açacağı günleri.

Aç şimdi merhametini düşün! Kanayan yaraları, ağlayan anaları,

Aç şimdi vicdanının sesini düşün! Duy günahsız evlatların can yakan çığlıkları.

Pas tutmuş yüreğini çıkar kara sandıklardan,

Gör artık vatanın dediğin topraklarda yanan canları, sönen ocakları.

Susun artık! Siz değil misiniz mimarı bu zindanın,

Sizin eseriniz değil mi bu acılar!

Kulaklarınız tıkalı, gözleriniz bağlı…

İnsanlık can çekişiyor!

Ne gören var ne de duyan.

İnsanlık öldü derler hep,

İnsanlık ölmedi, insanlık öldürüldü!

Bayır bucakta açılan ateşte.

Diyarbakır’da kurulan pusuda,

İnsanlık öldürüldü.

Memleketi kalbinden vuracak kadar mı döndü güzünüz?

Etek giyecek kadar mı alçaldınız?

Hendekler kazdınız, pusular kurdunuz,

Minicik yürekleri anasız, babasız, evsiz bıraktınız.

“Kul unutur da Allah unutmaz”!

Sorar elbet bu zulmün hesabını.

Yüce Allah sormaz mı insana;

Minik yüreklerin gözyaşlarına, anaların çığlıklarına nasıl sustunuz?

Nasıl göz yumdunuz zalimin zulmüne?

Huri KAVAK