***G İ R İ Ş***

Ruh... Bedeni hayatta tutan şeydi.

Bir insan bedeninde, birden fazla ruh olabilir miydi? Milyonlarca ruhlar bedenlere dağılmışken birden fazlası bir bedene sığmıştı. Bir tarafı süt beyazı masumlukla yıkanırken, diğer tarafı taze kanın günahıyla, kokusuyla tanınıyordu.

İnsan kendi içinde yalnız mıydı?*O değildi*.

Dünya'nın en büyük günahları, insan zihninde işlenir demiş Oscar Wilde. Ben ilk günahımı hem zihnimle hem bedenimle işledim.

Yıllar önce damarlarımda dolaşan masumluk hissi artık aynı değildi, artık tamamen ölüm kokuyordu. Ellerimde olmayan kanın görüsünü görüyor ve akışkanlığını hissediyordum.

Yıllar geçti, masumluk ifadeleri ve masum bir zihin ile yoluma devam ediyordum. *Düzeltiyorum, öyle sanıyordum*. Yıllar geçerken bilmediğim bir şey vardı, ben yalnız değildim*.*