**CAN YOLDAŞI**

**GERÇEK, TÜYLÜ DOST HİKÂYESİ**

Merhaba. Benim adım Sarman.

Arkadaşlarımın deyimiyle Küçük Tırmık. Cinsim Melez. Diğer bir deyişle “karışık cins”. Sokak kedisiyim. Bir aylık, bebek bir kediyim. Şu an mahallede yaşıyorum.

Günlerim mahallede zor geçiyordu. Çünkü çok açtım. Annem ve babam yakınlardan yiyecek bulamamıştı, ailecek açtık. Bir gün annem ve babam yemek aramaya gitti. Annem rica ederek;

-“ Hiçbir yere kaybolma Sarman.” Dedi.

Ama heyecanıma yenik düştüm. Mahalleyi gezmeye başladım, annemi göremiyordum. Kesin olarak kaybolmuştum. Artık o kadar açtım ki, yolun ortasında bayılmışım. İki kişi geldi ve bana yemek verdi. Bir nebze de olsa karnım doymuştu. Sonra o iki kişi, beni bir apartman deposuna götürdüler. Aklıma, bana burada kötü davranacakları geliyordu; kapıyı kilitlediler, uykum da gelmişti. Galiba akşam olmuştu. Uyudum. Sonra yine geldiler, bana mama, kum ve su getirdiler. Yaklaşık bir hafta geçmişti. Sonra bir çocuk ve annesiyle birlikte o iki kişi de geldi. Bir şeyler konuştular, anlayamıyordum. Ben o dili bilmiyordum. Sonra, o çocuk ve annesiyle veterinere gittik. Hayatımın dönüm noktası burasıydı.

Bana bazı malzemeler aldılar ve aşı oldum. O çocuk ve annesi beni eve götürdüler. Ben korkmuyordum, sanırım bir ev kedisi oluyordum! Öyle de oldu. Akşam aşının etkisiyle erkenden uyudum. Sabah oldu. O çocuk geldi. Annesi ona “Yiğit Alp” diyordu. Demek ki adı buydu. İşte, Yiğit Alp isimli bu çocuk kulağıma

-Seni Türkiye’nin en ünlü kedisi yapacağım, Sarman.”dedi.

Ben, ne demek olduğunu anlayamadım. Artık sahiplerimin aldığı mama, su, oyuncaklar ve kumum vardı.

Bir gün zil çaldı. Yiğit Alp’in annesinin bir arkadaşı geldi. Annesinin adı İrem’di. Sahibim İrem hanım ve Yiğit Alp, bana çok iyi bakıyorlardı. Bir gün sahibim İrem hanım, beni dışarıya götürüyordu; yoksa beni bırakacaklar mıydı? Sonra anladım ki sahibim beni gezdirmek için dışarıya çıkarmış. Ama tedirgin hareketlerim yüzünden yine eve geldik. Ama ne yapabilirdim? O zorlu mahallede yaşam şartları beni zorluyordu. Sonra farklı bir veterinere daha gittik, burada ikinci aşımı da oldum. Veteriner aşımı yaparken biraz korktum; acımasa da çok uykumu getiriyordu.

Bir gün, annem babam geldi aklıma. Onlar artık beni bulamazlar sanıyordum. Sahiplerim, karşıdaki kedilere de yemek veriyorlardı. Birden, Annemi gördüm, O beni görmemişti. Demek ki annem de babam da burada bir barınak bulmuştu. Annemin, Babamın yanına gitmek istiyordum ama şartlar el vermiyordu.

Mama, aşı ve daha bir sürü ihtiyacım vardı. Yaklaşık 1,5 ay geçmişti; yani biraz büyümüştüm ve büyüdükçe işlerim de kolaylaşıyordu.

Sahibim İrem hanım ve Yiğit Alp’in arkadaşları sık sık geliyordu. Bana çok ilgi gösteriyorlardı. Ben mutlu oluyordum ama çekiniyordum da. Çünkü sokakta bazı insanlar, biz hayvanlara vuruyorlardı. İyi insanlar da vardı tabii sokakta, mama veriyorlardı. Ama hayvanlara vuranların vicdanları gerçekten rahat mıydı? Onlar kedi olsaydı, ben insan olsaydım ve ona vursaydım, canı ne kadar acırdı? İşte, gerçekten hayvanları seven ve sevmeyen insanları ayırt etmek çok kolay. Neyse ki, sahibimin ve Yiğit Alp’ in arkadaşları çok iyiydi. Kimisi bana oyuncak getirirdi; kimisi ise benden korkuyordu, kimisi okşuyor, kimisi top misali oynarlardı benimle. Özellikle çocuklarla topaç gibiydim. Bazı insanlar benden neden korkar ki? Ben insanlara zararım yok. Hayranlarım da olmuştu bu arada..

Artık sahiplerim benle daha çok ilgileniyordu ve bu beni daha da çok mutlu ediyordu. Sahibim İrem hanım, işlerini benim yanımda yapıyor, Yiğit Alp ise uyanır uyanmaz yanıma geliyordu. Artık eve alışmıştım. Odaların yerini de biliyordum. Bazı arkadaşlarım da bu mahallede; beni tanıyorlardı. Bazılarıysa tanımıyordu. Mesela Pamuk, tren yolunun oradaki mahallede beni görmüştü, tanımamıştı. Yine de arkadaşlarımı görmek beni üzüyordu. Çünkü sokaktaki kötü koşullara katlanmak zorundaydılar. Ben ise rahat bir evde yaşıyordum. Keşke insanlar, evcil hayvan satan mağazalardan değil de, sokaktan alsalar. O kadar aç hayvan varken neden Pet mağazasından alıyorlardı ki? Bazen gerçekten insanları anlamıyorum. Ama neyse ki, sahiplerim diğer kedilere de yemek veriyor da biraz olsun doyuyorlar. Çünkü ben de bir ay sokakta yaşadım. O dönemi biliyorum. Sokakta yaşam çok zor! Hem de çok! Özellikle bebek kediler çok zorlanıyorlar. Çünkü bebek kedilerin bakımı çok zordur. Neyse, arkadaşlarım konusundan çıkıyorum.

Evde kuşlar da var. Ama onlara zarar vermiyorum. Sahiplerimin üzülmesini istemem. Tabii ben bir kediyim, avcılık doğamda var. Buna katılıyorum fakat kendime hâkim de olmalıyım. Çünkü kuşlar da hayvan. Ben Sarman olarak hayata hep, duygudaşlık gözüyle baktım ve böyle yaptıkça da çevrem çoğaldı. Çünkü her hayvanın şartları aynı değil. Bu arada sahiplerimin kuşlarının adının Paşa ve Alfredo olduğunu da öğrendim. Ve böyle huzurlu ve mutlu vakitlerim geçmeye devam etti…

Bir gün, sabahın erken saatlerinde uyandım. Nedense uyuyamamıştım. Sahiplerim miyavlamamı duymuşlar, kalkmışlardı. Neden olduğunu bilmiyorum ama o gün çok heyecanlı ve maceralı geçecek gibi geliyordu. Mamamı yedim, Sarman eğlenceye hazır ol! dedim kendime. Öyle de oldu. Oyunlar oynadım, uyudum uyandım, enerjimi attım, doyasıya eğlendim. Sonra, bu iki ayın nasıl da dopdolu geçtiğini fark ettim. Bu mutlu etti beni, ama ilginç olan, hayatımın ilk iki ayıyla, son iki ayım arasındaki o kocaman farktı. Çaresiz Sarman, “sosyetik” kedi Sarman’ a dönüşmüştü. Altıncı ayda ise artık iyice büyüdüğümü görüyordum.

Bazen çocukluğumu hatırlayıp üzülüyor olsam da, sahiplerim diğer hayvanlara da mama verdiği için mutlu oluyordum.

Yine her zamanki günlerden biriydi.

Sabah sabah bir sinek geldi odama, ve en sonunda avladım işte onu;
sonra da uykuma devam ettim.

Ve böyle böyle, yaşamaya devam ettim.

.