**ÇET’İN KISA ÖYKÜSÜ**

Merhaba ben Çetin, ama herkes bana “Çet” der.

Bugün Pazar ve her pazar olduğu gibi yine pikniğe gidiyoruz. Neymiş ? Doğayla iç içe olmalıymışım. Doğayla iç içe olmaktansa evde tabletimle oynamayı tercih ederim. Neymiş? Hayvanları tanımalıymışım. Ne işime yarayacaksa hayvanları sevmek, ne işime yarayacaksa hayvan beslemek, ne işime yarayacaksa hayvanlarla iç içe olmak? Az önce komşunun kedisini kovaladım ve hiçbir şey kaybetmedim, hatta eğlendim bile. Tüm ısrarlarıma rağmen annemler beni pikniğe götürüyorlar. Birkaç denemeden sonra, karşı koymayı bıraktım, kimse beni dinlemiyor ki uğraşayım. Hemen giyinip aşağıya indim. Annemler daha bir saate ancak hazırlanırlar. Aşağıda ne yapayım şimdi ? Kapımızın önünde bir köpek duruyor. Piknik çantamdan bir parça ekmek çıkarttım. Köpek büyük bir heyecanla ayağa kalktı. Köpeğe ekmeği koklattım ve daireler çizmeye başladım. Ben yürüyorum, arkamdan köpek yürüyor. Beşer metrelik 6-7 tur attık. Bir süre sonra köpek eski yerine dönüp uzandı.

“Uyansana köpek, neden uzandın?!” diye köpeği uyandırmaya çalışırken annemler geldi. Anneme surat yaptım ama hiç umursamadı. Hemen arabaya bindik ve yarım saatlik bir yoldan sonra piknik alanına vardık. Annemler sofranın üzerine yiyecekleri dizerken babam ızgarada mangalları pişirirken gözüme beyaz pofidik bir şey takıldı. Biraz yaklaşınca tavşan olduğunu anladım.

“TAVŞAN!” diye bağırdım. Tavşan irkildi ve hızla koşmaya başladı. Hiç zaman kaybetmeden tavşanın peşine takıldım. Bir yandan gülerken, bir yandan da tavşana bağırıyordum. Çok uzun süre tavşanın arkasından koştum. Ancak tavşan bir süre sonra gözden kayboldu. Zaten ben de yorulmuştum, ayrıca çok açtım. Arkamı döndüm ama kimse yok. Ama burası bizim oturduğumuz yerin aynısı, hayır orası, hayır şurası! Ormanı enine turladım. Ama kimsecikler yok. Hava da karardı zaten, ne yapacağım ben şimdi. Ormanın derinlerine inmeye karar verdim ancak, yürüyüşe başlamadan önce ayakkabılarımı çıkarıp, ağacın dalına bağcıklarından astım; ailem buradan geçerlerse beni bulsunlar diye.

Orman çok karanlıktı ve önümü göremiyordum.

Yerler çamur olduğu için -ayakkabımı çıkardığımdan – ayaklarım ıslanmıştı, arada bir, birkaç küçük taşa değiyordu ayağım ve bu da irkilmeme neden oluyordu.

Dik bir yerde yürüdüğümün farkında olarak adımlarımı yavaş atıyordum. Ama işe yaramadı. Ayağım ıslak çamurun üzerinden kaydı, yamaç boyunca hiç durmadan yuvarlandım. Bir süre sonra bir ağaç kovuğuna çarpınca durabildim. Her yerim çamur olmuştu ve kıyafetlerimde de yırtıklar oluşmuştu. Güçlükle ayağa kalktım ve yürümeye devam ettim. Bir ara oturmak istedim ama gözüme bir ışık parçası ilişince topallaya topallaya yürümeye devam ettim. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm... Karşıma bir köy çıktı, O kadar sevindim ki o an, ailemi arayabilirdim köy sakinlerinden birinin telefonuyla.

Herhangi bir evin kapısını tıklattım, çok sürmeden kapı açıldı. Yaşlı bir hanım açtı kapıyı. Beni baştan aşağı güzelce süzdükten sonra:

-“Ne istiyorsun?” dedi bana.

Başımı yavaşça öne eğdim “Kayboldum, ailemi bulamadım. Telefonunuzu kullanarak annemi arayabilir miyim?” cümlemin bitmesiyle kadının cevap vermesi bir oldu:

-“Çalarsın sen, biliyorum. Senin gibilere telefon falan verilmez. Seni haylaz çocuk” dedi ve kapıyı kapattı.

Üstüm kirli olduğundan kadın beni hırsız sanmıştı ama aslında bilmiyordu ki ben aslında çok temiz ve düzgün bir çocuğumdur.

Üzgünce köyün hemen yanındaki bir ağacın yanına uzandım, biraz düşününce “dejavu” denebilecek bir anı canlandı gözümde:

Çamur içinde kalmış, kirli, küçük bir köpek. Kapımızda oturmuş evin içerisine bakıyor. Ben köpeği fark ediyorum, öfkeyle köpeği kovuyorum. Çünkü kapının önündeki terlikleri çalmasını istemiyorum. Belki de, o köpek de o sırada terlik değil, biraz şefkat istiyordu. Ama ben onu anlayamadım, tıpkı o kadının beni anlamadığı gibi...

Bunları düşünürken uykuya dalmışım. Gözümü sabah güneşi ve yüzümü yalayan bir kedi ile açtım. Korkuyla uzandığım yerden sıçradım. Aslında korkulacak bir şey yoktu, sarı küçük bir kedi... Kediyle birlikte yemek ve su arayışına girdik. Yine herhangi bir kapının önündeydim. Ama bu sefer emin değildim kapıyı çalıp çalmamaktan. Kediye baktım, kedi uzunca miyavlayınca kapıyı tıklattım. Kapı anında açıldı desem abartmış olmam. Bu sefer ufak, hanım hanımcık bir kız duruyordu karşımda. Kocaman yeşil gözlerini dikmişti.

-“Biraz ekmek ve su verebilir misiniz acaba?” dedim utana sıkıla.

Kız bir koşu mutfağa gitti, nefes nefese geri geldi. Kız elindeki yarım ekmeği ve yoğurt kabındaki suyu bana uzattı. Teşekkür ettim ve kediyle birlikte en gölge olan yere, yani ağaç kovuğunun altına oturduk. Kaptaki suyu açıp kedinin yanına bıraktım ve ekmeği bölmeye çalıştım. Ama ekmek o kadar sertti ki, bir taşı kırmaya çalışsam daha kolay kırardım. Kedi ekmeği kıramadığımı anlamış olacak ki; ekmeği suya bandırmamı söylercesine baktı bana. Ekmeği suya bandırdım (biraz yumuşadı), ikiye bölüp bir parçasını kediye uzattım. Bu sırada canım sıkıldığı için, kediyle konuşmayı denedim:

-“Senin bir adın var mı?”

Kedi ağacın gövdesine kazınmış bir yazıyı gösterdi bana, “Asel ve Bayan Ponçik”.

-“Kayıp mı oldun?”

Kedi başını eğdi ve oturdu. Patisiyle yere bir şeyler çiziktirdi - bir kediden beklenmeyen bir hareket-. Her yeri şişmiş bir bebek ve kendisi olduğunu düşündüğüm bir kedi çizmişti.

- “Sahibinin bir kardeşi oldu ve onun da kedilere alerjisi vardı. Bu yüzden seni attılar mı ?”

Kedi evet dercesine acılı bir şekilde miyavladı. Bu an, bana küçük bir anımı hatırlatmıştı:

Annem küçükken hayvanlara karşı nazik ve sevgi dolu olmamı istediği için bana kuş almıştı. Tabi ben istememiştim, çünkü evimizde hayvan bulunsun istemiyordum.

Hapşuruyormuş gibi yaptım, her yerimi kaşıyarak vücudumda kızarıklar oluşturdum; bir şekilde kuşun beni hasta ettiğine annemleri inandırdım. Haliyle kuşu başkasına verdik. Ama o küçük kuşu yeni sahibine verirken hiç durmadan ötmüştü, gitmek istemiyordu...

Ben düşüncelere dalmışken Bayan Ponçik benden uzaklaşmıştı. Bayan Ponçik’in uzaklaştığını görünce ayaklandım ve onu takip etmeye başladım. Uzunca bir süre yürüdükten sonra harabe bir eve vardık. Kedi açık kapıdan içeri girdi ve gözden kayboldu. Kedinin arkasından ben de eve girdim. Evin dışına göre içi, çok daha iyi durumdaydı. Küçük bir mutfak ve oturma odası vardı. Oturma odasında bir koltuk, bir kilim ve içi dolu kocaman bir kitaplık.

Kitaplıktaki ders kitapları, masal kitapları, şiir kitapları, romanlar, alfabe, sözlük ve benzeri birçok kitap vardı. Ama çok uzun süre yürüdüğümden ve saatlerce güneşin altında kaldığımdan, yorgun düştüm. Öğlen vakti küçük koltuğa uzandım ve tatlı bir uykuya daldım. Uyandığımda güneş çoktan batmıştı. Bayan Ponçik te yanıma sıkışmış, beni izliyordu. Hemen yanında ise birkaç kâğıt parçası, bir alfabe sözlük ve kocaman bir kâğıt rulosu vardı.

-“O da nedir?” diye sordum.

Bayan Ponçik ruloyu açtı da açtı. Kâğıt rulosu aslında kocaman bir haritaymış. Haritanın üstü pençeyle çizildiği belli olan çizgilerle dolmuştu. Biraz daha yakından bakınca çizili olan yerin bizim evin yolunu gösterdiğini anladım. Sonra kafamı diğer tarafa çevirdim. Alfabe sözlükten yırtılmış, harfler yan yana getirilerek cümle oluşturmuştu kedi; Artık ailene gidebilirsin, kayıp değilsin.

Haritayı elime aldım ve tam kapıdan çıkarken aklıma birine teşekkür borçlu olduğum geldi:

-“Teşekkür ederim Bayan Ponçik, benimle gelmek ister misin?”

Kedi tiz bir “miyav” sesi çıkardı ve kapıdan çıkıp gitti. Her zaman olduğu gibi kediyi takip etmeye başladım. Bu sefer bir evden ziyade kocaman bir ovaya gelmiştik. Bir sürü köpeğin, kedinin, civcivin, tavşanın olduğu bir ova. Bayan Ponçik iki ayak üzerine kalktı ve bana selam verdi. Sonra ovadaki diğer hayvanların arasına karıştı.

- “Güle güle” diye bağırdım arkasından.

Kedinin bana verdiği haritadaki yolu izleyerek evimi aramaya koyuldum. Hiç şüphesiz evi bulacağıma emindim, çünkü Bayan Ponçik’ e güveniyordum.

Tahmin ettiğim gibi de oldu, yol, bir navigasyon uygulamasından bile daha doğruydu. Yavaşça kapıyı tıklattım, annem telaşla kapıyı açtı. Beni görünce rahatladığı belliydi. Beni süzdükten sonra, sımsıkı sarıldı bana.

Annemin gözlerinin içine baktım:

“Anne ben hayvanları çok seviyorum, onlar bizim sessiz dostlarımız; hem de en güvenilir dostlarımız. Bir daha kaybolmayacağıma ve elimden geldiğince hayvan dostlarımızı koruyacağıma söz veriyorum.”

- “Seni bir daha gözümün önünden ayırmayacağıma söz veriyorum oğlum.”