**ÖYKÜM**

O gün yine sıkıcı bir toplantı vardı. Büyük olmak ne zor, erken kalk, işe git, toplantıya katıl, dikkatli gibi görün… Öf… Beni ilgilendirmeyecek konularla donatılmış, gıcık insanlarla süslenmiş, sıkıcı bir toplantının ilk beş dakikası ne kadar ilginç geçebilir ki?

Yine uzun beyaz masamızda on defter, on tükenmez kalem, on sandalye, on kahve kupası, masa çizilmesin diye, bin TL harcadığımız on Amerikan servisi ve on kişi.

Müdür konuşmaya başladığı an, gözleri bembeyaz oldu ve ben de dâhil herkes yok oldu. Her yeri ışıklar kapladı. Sonra bir bakmışım, masmavi çimenlerde, çiçek evlerde tavşanlar vardı. O an aklımda tek bir soru vardı, ben de bir tavşan mıyım ? Her zaman yanımda taşıdığım aynama baktım ve ben bir tavşan olmuştum ! Şaşırdım, ama bir o kadar da sevindim çünkü diğer tavşanlar benim toplantı yaptığım insanlardı. Ne kadar gıcık olsalar da onları tavşan olarak görmek beni güldürmüştü.

Keşfe çıktım. Bir süre zıpladıktan sonra çikolata şelalesi gördüm. Minik siyah gözlerim bir anda açılıverdi. Çünkü çocukluğumdan beri çikolata şelalesi hayal etmiştim. Tatmak için yanına yaklaştım. Resmen bana göz kırpıyordu. Yanlış anlaşılmasın gerçekten göz kırpıyordu. Bir hayalet gibi şekil aldı. Nedense hiç korkmadım. Hemen yalamaya başladım. Tadı bir tuhaftı. Çikolataya benzemiyordu. Bu… Bu…Kahve. Iyy hiç sevmem. Ama çikolata şelalesine öyle hazırdım ki…

Sonra bir kuş “Elif Hanım, Elif Hanım.” diye bağırmaya başladı. Ben de ”Bu kadar resmi konuşmanıza gerek yok.” dedim. Sonra kuş beni gagalamaya başladı. Bir baktım, toplantıdayım. Müdür ”Aramıza dönmeniz çok güzel.” dedi ve sıkıcı konuşmasına devam etti.

Toplantıdan sonra, toplantıda da olan en iyi arkadaşım bana, bardaktaki kahveyi yalayarak içtiğimi, yerimden kalkıp zıplayarak masanın etrafında döndüğümü ve Müdür’e ”Bu kadar resmi konuşmanıza gerek yok.” dediğimi söyledi.

Büyük olmama rağmen hayal gücümü kaybetmemem beni çok gururlandırdı.

Sonra en yakın arkadaşıma neden o şekilde davrandığımı anlattım…