**YUMUŞAK KALPLİ KİRPİ**

Kirpi o sabah her zamanki gibi uyandı, elini yüzün yıkadı, okul kıyafetlerini giydi, koşarak annesinin yanına geldi. ’’Bugün okula gitmek istemiyorum’ dedi. Annesi çok şaşırdı. Kirpi okulu çok severdi; ne olduğunu merak etti ve onunla sohbet etmeye başladı. Kirpi anlatmaya başladı; kimse benimle oynamıyor. Benim kurduğum oyuna eşlik etmiyorlar. Onların oyununa da beni almıyorlar. Annesi bu konuyu daha geniş bir zamanda konuşmaları gerektiğini hemen anlamıştı. Hadi gel dedi. Güzelce bir kahvaltı yapalım.

Güzel, doyurucu ve bol çeşitli bir kahvaltının ardından birlikte dışarı çıktılar. Annesi onu okul servisine bindirdi. Servis okula vardığında, Kirpi koşarak sınıfına girdi. Neyse ki birinci ders Matematik idi. Çok zevk almıştı; problem çözmeye bayılıyordu. Zil çalıp teneffüse çıktıklarında iki iyi arkadaş olan Tavşan ve Sincapın bahçede kavga ettiklerini gördü. Tam onlara doğru koşup kavga etmeyin diyecekken birden havalandı ve güm diye sırt üstü yere düştü. Tavşan ve Sincap hemen koştular. Kirpiye sarılıp onu kaldırmaya çalıştılar.

Tavşan ve Sincap çok şaşırdılar. Kirpi ne kadar da yumuşaktı. Oysa ki en son oynadıkları uzun eşek oyununda Kirpi’nin üzerine atladıklarında canları çok yanmıştı. Sadece o değil, ebe oynarken de hiç kimse Kirpi’yi ebelemek istemiyordu. Kirpi’nin sert dikenleri, arkadaşlarını acıtıyordu. Zamanla bütün arkadaşları Kirpi’den uzaklaşmaya başlamıştı. Ona baktıklarında sadece bütün vücudunu kaplayan dikenleri görüyorlardı.

Kirpi’nin yumuşacık karnı ve sevgi dolu kollarını, ona sarılınca fark etmişti Tavşan. Bu sırada öğretmenleri de hemen onlara doğru koştu. Kirpi’yi hep birlikte sınıfa taşıdılar. Üstünü başını temizlediler, kırılan dikenlerini sardılar. Tavşan, öğretmenine Kirpi’nin aslında göründüğünden ne kadar faklı olduğunu anlatmaya çalıştı. Çok etkilenmişti.

Öğretmen tüm öğrenciler sınıfa geldiğinde;

-Çocuklar! dedi;

Bakın, Tavşan arkadaşınız neler anlatıyor. Hiç kimseyi dış görünüşüne ve sadece gördüklerinize göre değerlendirmeyin. Yakından tanımaya ve anlamaya çalışın.

Aslında gördüğünüz dikenlerin altında kocaman yumuşacık bir kalp var. Gerçekten de Kirpi yardım etmeyi çok seven, kimsenin üzülmesine dayanamayan, paylaşmayı seven biriydi. Kendi öğrendiği bir oyunu hemen arkadaşlarına öğretir ve yapabildiklerini görmekten mutluluk duyardı.

Okuldan eve dönünce sabırsızlıkla Annesinin işten dönmesini beklemeye başladı. Hayatında geçirdiği bu en güzel günü annesi ile paylaşmak için can atıyordu.

Annesi geldiğinde her şeyi en ince detayına kadar anlattı. Annesi yavrusuna sarıldı ve öptü. Bak dedi, ben sana sarıldığımda sadece yumuşacık ve pıt pıt diye atan bir kalp hissediyorum.

Sana yaklaşmalarına izin verdiğinde ve yeterince seni tanıdıklarında, bu sesi herkes duyacaktır.

Acele etme, önünde kocaman, güzel bir hayat seni bekliyor dedi ve yavrusunun dikenlerini sıvazladı.

Kirpi en huzurlu uykusuna çoktan dalmıştı….