**EN MUTLU GÜN**

Aylardan Temmuz’du. Güneş, Açelya'nın saçlarını daha da sarı, sapsarı gösteriyordu. Açelya çiçeklere bayılıyordu. Ne zaman onlardan bahsedilse, yani çiçeklerden; bambaşka dünyalara gidiyor ve onunla arkadaş olmak için yoldaki bütün çiçekleri suluyor, bakıyor, büyütüyordu. Ona tam yaklaşacakken rengarenk, mis kokulu çiçeklerle karşılaşıyor, önce sırayla mor, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, pembe diye bakıyor, sonra da tam tersi. Bu dünya, pespembe bulutları olan, çiçek kokan upuzun bir yolu olan, kenarında rengarenk çiçekler açan, çiçeklerin bitiminde ise, altından bir sarayın olduğu, sarayın içinde de, O, yani o büyük bilge ağacın bulunduğu bir yermiş.

Ama Açelya ne yapsa, ne etse bir türlü ağaca gidemiyordu. O sırada Tuğçe geldi. Açelya hayallere dalmışken çiçekleri suladığı hortumun takılı olduğu musluğu açık unutmuştu. Tuğçe onu uyardı. Ve suyun önemini anlattı. Açelya üzülmüştü. Suyun doğa için çok önemli olduğunu anladığında ise üzüntüden kahrolmuştu. Tuğçe ona, artık bunu öğrendiğini, bir dahakine dikkat ederse sorun olmayacağını söyledi. O sırada Üzüm geldi; iki kap ve su istedi. Tuğçe ona, bunları neden istediğini sordu. O da havanın çok sıcak olduğunu, hayvanların da bizler gibi susadığını söyledi. Bunun üzerine Tuğçe, buzz gibi bir su getirdi ve iki de kap tabi ki. Üzüm gitti. Deniz, Sema'nın gözleri gibi masmaviydi. Üzüm, Sema'nın yanına gitti ve kaba su koydu, sonra da oradan uzaklaştı. Sema iki kabın yeterli olmadığını düşündü. Bir düşünsenize, bu kadar su o hayvancıklara nasıl yetecekti?. Gidip bir kapla, bir su bidonunu birleştirdi. Bunu çoğaltıp içine su koydu ve her sokağa koydu bunu. O sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ela Teyze'yi gördü; kendini onun yerine koydu. O da bu kadar yaşlı olsa, karşıdan karşıya geçmekte zorlanırdı. Deniz kıyısı çok güzel esiyordu. Sema koşup Ela Teyze'nin yanına geldi; Ela Teyze'ye karşıdan karşıya geçmesi için yardım etti. Ela Teyze oraların en bilge insanıydı. Durdu ve Sema'ya :

-"Yavrum, aferin sana, şuradan o kadar insan geçti, hepsi de beni görmezden geldi. Yavrum, bana bir tek sen yardım ettin. Allah senden razı olsun. Elin ayağın dert görmesin." dedi. Sema o kadar mutlu olmuştu ki…Hem yaşlı bir kadına yardim etmişti, hem de bol bol dua almıştı. Sema:

"Allah senden de razı olsun Ela Teyzeciğim." dedi. Sevinç içinde oradan ayrıldı. Kalbi çok hızlı atıyordu, çook mutluydu. Sema, Ela Teyze'yi çok seviyordu.

O sırada bir şey gördü ve koştu. Her zaman vakit geçirdikleri bahçeye gitti. Tahmin ettiği gibi Açelya yine çiçeklerin başında idi. Gülümsedi Açelya'ya "Şişt, şişt. Çiçekçi kııız biraz mola veeer." dedi. Açelya güldü. Açelya "Tamam amaa…". "Lütfen hadi gel, sana bir şey göstereceğim." dedi Sema. Açelya meraklandı. "Tamam, hadi o zaman ne duruyoruz gideliiiim." dedi.

Eylül'ün yanına geldiler. Meğer Sema, Eylül’ün onları çağırdığını anlamış. Zaten Sema ile Eylül elleriyle, işaretlerle, ıslıkla uzaktan da olsa anlaşıyorlardı. Bunu nasıl yapıyorlardı bilmiyorum. Neyse biz konumuza dönelim. Sema "Dediğin gibi herkesi çağıracağım ama ne bu ÇOK ÖNEMLİ ŞEY ?" dedi. Eylül "Topla sen herkesi." dedi. Sema "Üzüm'ü Açelya getirsin ben onu bulamıyorum." dedi. Açelya "Tamam ben getiririm" dedi ve gitti. Açelya, Üzüm'ü kuşlara yem atarken buldu. Çok yorulmuştu. Neredeyse bütün şehri aramıştı. Sema ve Eylül'ün yanına gittiler. Eylül sevindi ve "HARİKA" dedi. Koşmaya başladılar. Üzüm, yolda bulduğu yavru kediyi de yanlarına aldı. Yolda birçok macera yaşadılar.

Yolda giderlerken Açelya rengarenk çiçekler gördü. Yine başka dünyalara daldı. Sema dedi ki, “bence onu biraz daha bekleyelim, günlerdir o ağaca ulaşmayı bekliyor, hatta biz de ona yardim edelim”. Ettiler de sonunda ve Açelya, o bilge ağaçla arkadaş olabilmişti. Arkadaşlarına, en çok ta Sema 'ya teşekkür etti.

Yolda giderken bir kedi yavrusu gördüler; Üzüm, “ hemen lütfen benim olsun” dedi. Sema "belki annesi vardır, hemen almasak mı?" dedi. Orada biri "bu yavru taa Ordu'dan geliyor" dedi. Eylül de Ordu'ya gitmişti bir zamanlar. Üzüm "yazık ama artık benim" dedi. Ve kediyi aldılar. Adını da "Ponçik" koydular. Ponçik çok tatlı bir kedicikti ve çoook sevimliydi.

Sonunda geldiler; o da ne Eylül, onları bir lunaparka getirmişti. Kapıda da kim bekliyordu biliyor musunuz? Yanlarında bir büyük olarak Tuğçe ve Ela Teyze vardı tabi ki. Tuğçe çok memnundu; çünkü kızlar çok tutumlu davranmış, suyu boş yere akıtmamış ve hayvanları da düşünmüşlerdi. Zaten bu yüzden gelmiş ve gelerek de Eylül'ü çok mutlu etmişti. Ela Teyze ise, Sema’nın geleceğini duyduğu için gelmişti. Kızlar çok mutlu olmuşlardı.

Bugün herkes mutlu olmuştu; Ela teyze, Sema, Eylül, Tuğçe, Üzüm, Açelya hepsi. Açelya ağaçla arkadaş olmuş, Sema dua almış, Tuğçe çocuklara yardım severliği ve tutumluluğu öğretebilmiş, Ela Teyze yardımsever Sema ile arkadaş olmuş, onunla vakit geçirmeye başlamış, Üzüm'ün kedisi olmuş, kedi Ponçiğin bir sahibi ve arkadaşı olmuş, Eylül en sonunda Tuğçe onu dinlediği için mutlu olmuştu.

BUGÜN, EN MUTLU GÜN olmuştu. \*/+