ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 (ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΑΡΙΝΟ)

**ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ**

**ΠΟΙΗΜΑΤΑ (μετάφραση)**

**Ahmet Haşim: Merdiven**

**Yahya Kemal Beyatlı: Deniz Türküsü**

**Faruk Nafiz Çamblibel: Han Duvarları**

**Necip Fazıl Kısakürek: Kaldırımlar**

**Ahmet Hamdi Tanpınar: Bursa’da zaman**

**Cahit Sıtkı Tarancı: Otuz Beş Yaş Şiiri**

**Fazıl Hüsnü Dağlarca: Deniz Feneri**

**Orhan Veli Kanık: Anlatamiyorum – İstanbul Türküsü – Galata Köprüsü – İstanbul’u Dinliyorum**

**Behçet Necatigil: Kitaplarda Ölmek**

**ANΑΛΥΤΙΚΑ με στίχους**

**Merdiven Şiiri - Ahmet Haşim**

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,

Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-ı hafîdir ki ruha dolmakta,

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta..

**DENİZ TÜRKÜSÜ**

Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!

Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.

Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça

Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça,

Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık

Başka bir çerçevedir, git gide dünyâ artık.

Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziyâ;

Mâvidir her taraf, üstün gece, altın deryâ...

Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala

O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla.

Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır;

Hilkatin gördüğü rü'yâ biter, etrâf ağarır.

Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri

Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri...

Mûsıkîsiyle bir âlem kesilir çalkantı;

Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı.

Girdiğin aynada, geçmiş gibi dîğer küreye,

Sorma bir sâniye, şüpheyle, sakın: "Yol nereye?"

Ayılıp neş'eni yükseltici sarhoşluktan,

Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan

Duy tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu,

Rûh erer varlığının zevkine duymakla bunu.

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,

Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,

Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!...

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

**HAN DUVARLARI**

-Osmanzade Hamdi Bey'e-

 Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,

 Bir dakika araba yerinde durakladı.

 Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,

 Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...

 Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,

 Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.

 İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!

 Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,

 Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...

 Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,

 Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,

 Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...

 Ellerim takılırken rüzgârların saçına

 Asıldı arabamız bir dağın yamacına.

 Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,

 Yalnız arabacının dudağında bir ıslık!

 Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar,

 Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

 Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.

 Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.

 Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.

 Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

 Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.

 Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.

 Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine.

 Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine.

 Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali,

 Sonunda ademdir diyor insana yolun hali,

 Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan.

 Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdıyan

 Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,

 Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...

 Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine

 Uzanmış kalmışım yaylının şiltesine.

 Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan;

 Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.

 Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,

 Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:

 Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,

 Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.

 Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri

 Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.

 Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya

 Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.

 Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,

 Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.

 Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor,

 Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor.

 Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı

 Her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı.

 Gitgide birer ayet gibi derinleştiler

 Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki cizgiler...

 Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı,

 Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı;

 Fani bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler,

 Aygın baygın maniler, açık saçık resimler...

 Uykuya varmak için bu hazin günde, erken,

 Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken

 Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı;

 Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı.

 Ben garip çizgilere uğraşırken başbaşa

 Raslamıştım duvarda bir şair arkadaşa;

 "On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan

 Baba ocağından yar kucağından

 Bir çiçek dermeden sevgi bağından

 Huduttan hududa atılmışım ben"

 Altında da bir tarih: Sekiz mart otuz yedi...

 Gözüm imza yerinde başka ad görmedi.

 Artık bahtın açıktır, uzun etme, arkadaş!

 Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş;

 Araya gitti diye içlenme baharına,

 Huduttan götürdüğün şan yetişir yârına!...

 Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,

 Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk.

 Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri

 Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.

 Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor,

 Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor...

 Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar,

 Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar.

 Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, gitgide,

 İki dağ ortasında boğulan bir geçide.

 Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden

 Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden:

 Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla,

 Önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla.

 Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu,

 Burada son fırtına son dalı kırıyordu...

 Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla,

 Savrulmaya başladı karlar etrafımızda.

 Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü;

 Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü...

 Gönlümde can verirken köye varmak emeli

 Arabacı haykırdı "İşte Araplıbeli!"

 Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana

 Biz menzile vararak atları çektik hana.

 Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş

 Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş.

 Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor,

 Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor...

 Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,

 Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.

 Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,

 Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor;

 "Gönlümü çekse de yârin hayali

 Aşmaya kudretim yetmez cibali

 Yolcuyum bir kuru yaprak misali

 Rüzgârın önüne katılmışım ben"

 Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı,

 Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı...

 Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde

 Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde.

 Uzun bir yolculuktan sonra İncesu'daydık,

 Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.

 Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım,

 Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım!

 "Garibim namıma Kerem diyorlar

 Aslı'mı el almış haram diyorlar

 Hastayım derdime verem diyorlar

 Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben"

 Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,

 Korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında.

 Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı!

 Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı!

 Az değildir, varmadan senin gibi yurduna,

 Post verenler yabanın hayduduna kurduna!..

 Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu:

 "Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?"

 Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,

 Dedi:

 "Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!"

 Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti,

 Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti...

 Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi.

 Aradan yıllar geçti işte o günden beri

 Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim,

 Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.

 Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,

 Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!

 Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,

 Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..

 Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

**Kaldırımlar**

I

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.

İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor;

Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...

Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;

Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;

Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!

Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;

Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;

İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.

Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;

Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler.

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim;

Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!

Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;

Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;

Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.

Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,

Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi...

II

Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi,

Etinle, kemiğinle, sokakların malısın!

Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi,

Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın!

Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri,

Erimiş ruhlarınız bir derdin potasında.

Senin gölgeni içmiş, onun gözbebekleri;

Onun taşı erimiş, senin kafatasında.

İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var;

Sükût gibi münzevî, çığlık gibi hürsünüz.

Dünyada taşınacak bir kuru başınız var;

Onu da, hangi diyar olsa götürürsünüz.

Yağız atlı süvari, koştur, atını, koştur!

Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları.

Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur...

Ne senin anladığın kadar, kaldırımları...

III

Bir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece,

Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler.

Simsiyah gözlerine, bir ân, gözüm değince,

Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der.

Ondan bir temas gibi rüzgâr beni bürür de,

Tutmak, tutmak isterim, onu göğsüme alıp.

Bir türlü yetişemem, fecre kadar yürür de,

Heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp.

Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım;

Onu bir başkasına râm oluyor sanırım,

Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı.

Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan;

Bana rahat bir döşek serince yerin altı,

Bilirim, kalkmayacak, bir yâr gibi başımdan...

**BURSA'DA ZAMAN**

Bursa'da bir eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdıyan su;

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü.

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

İçinde gülüyor bana derinden.

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden

Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarîlerin en ilâhisi.

Bir zafer müjdesi burda her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,

Muradiye, sabrın acı meyvası,

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,

Türbeler, camiler, eski bahçeler,

Şanlı hikâyesi binlerce erin

Sesi nabzım olmuş hengâmelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.

Bu hayâle uyur Bursa her gece,

Her şafak onunla uyanır, güler

Gümüş aydınlıkta serviler, güller

Serin hülyasıyla çeşmelerinin.

Başındayım sanki bir mucizenin,

Su sesi ve kanat şakırtılarından

Billûr bir âvize Bursa'da zaman.

Yeşil türbesini gezdik dün akşam,

Duyduk bir musikî gibi zamandan

Çinilere sinmiş Kur'an sesini.

Fetih günlerinin saf neşesini

Aydınlanmış buldum tebessümünle.

İsterdim bu eski yerde seninle

Başbaşa uyumak son uykumuzu,

Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu

Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,

Havayı dolduran uhrevî âhenk..

Bir ilâh uykusu olur elbette

Ölüm bu tılsımlı ebediyette,

Belki de rüyâsı bu cetlerin,

Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Otuz Beş Yaş

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz;

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!

Hangi resmime baksam ben değilim:

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

Bu güler yüzlü adam ben değilim

Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

Hatırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç farkettim taşın sert olduğunu.

Su insanı boğar, ateş yakarmış!

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar.

N'eylersin ölüm herkesin başında.

Uyudun uyanamadın olacak

Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

Bir namazlık saltanatın olacak.

Taht misali o musalla taşında.

**Otuz Beş Yaş**

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allahım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz;

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!

Hangi resmime baksam ben değilim:

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

Bu güler yüzlü adam ben değilim

Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

Hatırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç farkettim taşın sert olduğunu.

Su insanı boğar, ateş yakarmış!

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar.

N'eylersin ölüm herkesin başında.

Uyudun uyanamadın olacak

Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

Bir namazlık saltanatın olacak.

Taht misali o musalla taşında.

**Anlatamıyorum**

(Moro Romantico)

Ağlasam sesimi duyar mısınız,

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz,

Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum.

**İSTANBUL TÜRKÜSÜ**

İstanbul'da Boğaziçi'ndeyim,

Bir fakir Orhan Veli'yim;

Veli'nin oğluyum,

Tarifsiz kederler içinde.

Urumelihisarı'na oturmuşum;

Oturmuş da bir türkü tutturmuşum;

"İstanbulun mermer taşları;

Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları;

Gözlerimden boşanır hicran yaşları;

Edalı'm,

Senin yüzünden bu halim."

"İstanbulun orta yeri sinama;

Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama;

El konuşur, sevişirmiş; bana ne?

Sevdalı'm,

Boynuna vebalim!"

İstanbul'da, Boğaziçi'ndeyim;

Bir fakir Orhan Veli;

Veli'nin oğlu;

Tarifsiz kederler içindeyim.

**Galata Köprüsü**

Dikilir köprü üzerine,

Keyifle seyrederim hepinizi.

Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;

Kiminiz midye çıkarır dubalardan;

Kiminiz dümen tutar mavnalarda;

Kiminiz cimacıdır halat başında;

Kiminiz kuştur, uçar, şairane;

Kiminiz balıktır, pırıl pırıl;

Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra;

Kiminiz bulut, havalarda;

Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı,

Sıp diye geçer Köprü\'nün altından;

Kiminiz düdüktür, öter;

Kiminiz dumandır, tüter;

Ama hepiniz, hepiniz...

Hepiniz geçim derdinde.

Bir ben miyim keyif ehli içinizde?

Bakmayın, gün olur, ben de

Bir şiir söylerim belki sizlere dair;

Elime üç beş kuruş geçer;

Karnım doyar benim de.

**İstanbul'u Dinliyorum**

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Başımda eski alemlerin sarhoşluğu

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;

Dinmiş lodosların uğultusu içinde

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir yosma geçiyor kaldırımdan;

Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.

Birşey düşüyor elinden yere;

Bir gül olmalı;

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul\'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;

Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;

Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından

Kalbinin vuruşundan anlıyorum;

İstanbul\'u dinliyorum.

**Kitaplarda Ölmek**

**Şair: Behçet Necatigil**

Adı, soyadı

Açılır parantez

Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti

Kapanır, parantez.

O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı

Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları.

Ya sayfa altında, ya da az ilerde

Eserleri, ne zaman basıldıkları

Kısa, uzun bir liste.

Kitap adları

Can çekişen kuşlar gibi elinizde.

Parantezin içindeki çizgi

Ne varsa orda

Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci

Ne varsa orda.

O şimdi kitaplarda

Bir çizgilik yerde hapis,

Hâlâ mı yaşıyor, korunamaz ki,

Öldürebilirsiniz.

**ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-περίληψη**

**Reşat Nuri Güntekin : Çalıkuşu**

**ÇALIKUŞU-ΤΡΥΠΟΦΡΑΚΤΗΣ**

**Περίληψη**

Η Φεριντέ γεννήθηκε στην Κων/λη. Σε μικρή ηλικία χάνει και τους δύο γονείς της. Τη Φεριντέ τη μεγαλώνει η θεία της. Η Φεριντέ πηγαίνει σχολείο σε ένα Γαλλικό οικοτροφείο. Είναι πολύ ζωηρή και για αυτό οι φίλοι της της δίνουν το παρατσούκλι ‘Τρυποφράκτης’. Γιατί η Φεριντέ είναι υπερκινητική όπως οι τρυποφράκτες. Η Φεριντέ περνάει τα καλοκαίρια της σε ένα θέρετρο της θείας της. Ερωτεύεται με το γιο της θεία της τον Κεμράν και αρραβωνιάζονται. Τη μέρα του γάμου τους μία γυναίκα φέρνει ένα γράμμα για τη Φεριντέ. Το γράμμα γράφει ότι ο Κεμράν έχει μια άλλη αγαπημένη στην Ελβετία. Η Φεριντέ διαβάζει το γράμμα και εγκαταλείπει τον Κεμράν. Η Φεριντέ τότε αρχίζει να εργάζεται ως δασκάλα σε σχολεία της Αναντολής. Τότε αρχίζουν να βγαίνουν κουτσομπολιά σχετικά με τη νέα και όμορφη Φεριντέ. Η Φεριντέ γνωρίζεται με το Γιατρό Δρ. Ηαϋρουλάχ με τον οποίο παντρεύεται με πολιτικό γάμο . Ο γιατρός της φέρεται σαν να είναι παιδί του. Η σχέση ανάμεσά τους είναι μπαμπά-κόρης. Η Φεριντέ εκείνο το διάστημα κρατά ημερολόγιο και γράφει τα πάντα σε αυτό. Ο γιατρός το βρίσκει κρυφά και το διαβάζει. Αργότερα ο γιατρλος αρρωσταίνει βαριά. Γράφει ένα γράμμα για τη Φεριντέ και της λέει να πάει να το δώσει στο Καμράν όταν αυτός (ο γιατρός) πεθάνει. Η Φεριντά πράττει όπως της ζήτησε ο γιατρός- άντρας της. Στον φάκελο που η Φεριντέ παραδίδει στον Καμράν υπάρχει ένα γράμμα του γιατρού μαζί με το ημερολόγιο της Φεριντέ. Ο γιατρός προειδοποιεί τον Καμράν να μην ξανααφήσει τη Φεριντέ. Ο Καμράν διαβάζει το γράμμα και το ημερολόγιο και μαθαίνει τα πάντα. Από τότε δεν εγκαταλέιπει πια τη Φεριντέ με την οποία παντρεύονται.

**Yaşar Kemal: İnce Memet**

**Aziz Nesin: Medeniyetin Yedek Parçası**

**ΘΕΩΡΙΑ**: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ Γ. & BÖRTE SAGASTER)

**BIOΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ**

Ahmet Haşim

Yahya Kemal Beyatlı

Orhan Seyfi Orhon

Faruk Nafiz Çamblibel

Nazım Hikmet Ran

Ahmet Hamdi Tanpınar

Cahit Sıtkı Tarancı

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Orhan Veli Kanık

Aziz Nesin

Ahmet Hamdi Tanpınar

Sait Faik Abasıyanık

Orhan Kemal

Yaşar Kemal

Reşat Nuri Güntekin

Sabahattin Ali

H διδάσκουσα

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ