**Bir Rüya Gördüm**

 Saat çok geçti ve henüz hiç uykum yoktu. Yatağımın hemen solundaki pencereden ayın loş ışıklarıyla aydınlattığı boş sokaklardaki taş kaldırımları izliyor ve düşler kuruyordum. Ara sıra uzaktaki araçların boğuk korna sesleriyle ara sıra da ıssız kaldırımlarda gecenin geç vaktinde tek başına dolaşan insanlarla irkiliyordum. Kalabalık bir şehrin sessiz bir köşesinde, iki katlı bir apartmanda ailemle birlikte yaşıyorum. Sekizinci sınıftayım. Hepinizin de tahmin edeceği gibi okula gitmek ve LGS’ye hazırlanmakla geçiyor günlerim. Kalan zamanımda ise müzik dinleyip kitap okuyorum. Şu anki hedefim akademik anlamda iyi bir liseye yerleşebilmek. En sevdiğim şey ise hayal kurmak.

 Geceleri başımı yastığa koyar koymaz başlarım hayal kurmaya. Kurmaktan müthiş keyif aldığım, heyecan verici, masalsı hayaller...Mutlu ve neşeli bir dünya düşleyen, çocuksu ve masum hayaller… Düşlerimde yalnızca iyi insanlar, iyi bir gelecek, iyi bir dünya var. İyiliklerin tüm insanların kalbine işlediği, sevgi dolu, doğayla iç içe yaşanan, sadece insanların değil bitki ve hayvanların da güven ve huzur içinde yaşadığı bir dünya düşlüyorum. “Olursa bir şikâyet ölümden olsun.” demiş ya şair işte öyle. Evet, bu düşlediklerim birer hayal; fakat hiçbiri imkânsız değil. Çünkü düşüncemde var olan bu düşsel dünyanın gerçekte de var olacağına inanıyorum. İnsan beyninde gerçekleşen her şeyin gerçekte de olabileceğine dair düşüncemi bilim ve insanlık tarihinden birçok olayla örneklendirebilirim. Her gece bir sonraki günün daha iyi geçmesi için hayaller kuruyor, ertesi gün ise kendi hayatımda yaptığım küçük değişiklerle düşlerimin gerçeğe dönüşmesi için doğaya kelebek etkileri gönderiyorum.

İşte yine kafamı yastığa koydum. Kulağımda akşam haberlerinden kalma gürültüler. Babam haberleri izlemek için kanaldan kanala zıplıyordu. Kulağımda sadece bir haber takıldı kaldı. Avustralya’daki büyük yangın haberi. Yanan ormanlar, kaçışan hayvanlar hele de haberin develerle ilgili bölümü... Kuraklığa yol açacakları gerekçesiyle öldürülen beş bin deve haberi…Hemen görevimi yapmaya başladım. Düşlerimde yangını söndürüp develeri kurtarmaya başladım. Ayın şefkatli ışığı penceremden yüzüme gülümserken gökyüzündeki belli belirsiz yıldızlara baktım. Ay ışığı yanağımı usulca okşarken gözlerim de yavaş yavaş kapanıyordu. Daha iyi bir güne uyanmak için önce uyumam gerekiyordu. Yatmadan önce son bir kez gökyüzüne baktım. Düşlerimdeki görevim devam ediyordu. Ay ile göz göze geldim. Usulca gözlerimi kapattım, kafamı yastığa gömdüm ve derin bir uykuya daldım.

 Bir an için ortalığı bir toz bulutu kapladı. Uykumu çığlıklar, yeri titreten ayak sesleri, acı feryatlar, çocuk ağlamaları doldurdu. Bir anda gözümün önünde birkaç gün önce piknik yapmaya gittiğimiz orman belirdi. Ağaçlar kapkara dumanların altında yanıyor, ötüşleriyle gönlümüzü ferahlatan kuşlar sağa sola kaçışıyordu. Anne geyik yavrularını ararken alevlerin kendine doğru yaklaştığını fark edememişti. Gözleri çaresizce yavrularını soruyordu. Hayvanlar gibi insanlar da sağa sola kaçışıyordu. Bu olaylara bir anlam vermeye çalışırken bir anda ortalık sessizleşti. Kopan çığlıkların yerini çıtırdayan dallar almıştı. Dehşet içinde kalmıştım. Kıpırdayamıyor, olanları donmuş bir şekilde seyretmekten başka bir şey yapamıyordum. Aniden yatağımdan fırladım. Soluk soluğa, kan ter içinde uyandım. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Kahramanlık düşleri kurarken daldığım uykudan, yaşananlara hiç müdahale edemediğim bir yangının ortasında uyandım.

 Uyandığımda saat 08.00‘i gösteriyordu. Mutfaktan tabak, bardak sesleri geliyordu. Kâbusun etkisinden kurtulmak için bir süre yatağımda öylece bekledim. İçimi kaplayan büyük bir sıkıntı ile yatağımdan kalktım. Elimi yüzümü yıkamak için lavaboya gittiğimde aynada korkudan kocaman olmuş göz bebeklerimi fark ettim. Buz gibi suyu suratıma çarptıkça kendime geldiğimi hissediyordum. Annemle beraber kahvaltı masasına oturduk. Babam işe erken saate gittiği için kahvaltı masasında o yoktu. Ağır ağır çayımı yudumlarken bir yandan da kardeşimin bahçede ağaçları ve çiçekleri sulamasını izliyordum. Annemin neşeli bir şekilde “Kahvaltı hazır.” cümlesini duyan kardeşim de toprağa bulaştırdığı ellerini hemen yıkayıp masaya oturmuştu. Televizyonda sabah haberleri dönüyordu. Futbol oynadıkları sahanın kenarına pet şişeler atan büyüklerine isyan eden, 8 yaşında, sevimli mi sevimli bir çocuğun haberi vardı. Minik kardeşimiz parmağını sallaya sallaya, kendinden emin ve büyük bir yaşam enerjisiyle şöyle diyordu:” Bunları doğaya atıyorlar. Atıyorlar ne oluyor sizce? Bunlar 8 milyar yılda gidiyor. Bunları atanları gördüm, burada maç yapıyorlardı. Onlara söylüyorum; burayı bir daha toplamazlarsa onları doğayı koruyan müdürler var ya onlara şikâyet edeceğim. Bunları atacaklar çöpe. Biz onların arkasından çöp toplamayacağız. Biz en iyisi bunları videonun sonunda çöpe atarız.” Hem sorunu gösteriyor hem çözüm önerisi sunuyor hem de “Bana ne, ben kirletmedim ki!” demeden çöpleri topluyordu. Yüzümü kocaman bir tebessüm kapladı. Boğazımdan ciğerlerime ve tüm kalbime ılık ılık bu kardeşimin sözleri aktı. “İşte bizden biri daha. Hiç de az değiliz. Üstelik çok da genciz. Gelecek bizim. Hiçbir şeyin gözümüzün önünde yanıp kül olmasına seyirci kalmayacağız. Küçük küçük, adım adım hedefimize ilerleyeceğiz. Böylece kâbusumdaki o yangını da hep beraber söndüreceğiz!” dedim içimden büyük bir umutla.

 Gördüğüm kabustan eser kalmadı. Çabucak çantamı hazırladım. Bugün yine hayallerim, ülkem ve dünyamız için küçük de olsa ne yapabilirim diye düşünerek okulumun yolunu tuttum.

İsa Soyaslan

8/D

Ernur Faik Koparan OO Kepez/Antalya