**Kandil Yağı**

Nihayet günlerden pazartesi oldu. Çünkü Sevgi ve sınıftaki arkadaşları öğretmenleri tarafından görevlendirileceklerdi. Öğretmenleri Zeynep Hanım, onlara okullarında açılacak olan sergi için proje ödevi verecekti. Sevgi de buna o kadar çok heyecanlanmıştı ki uyuyamamıştı. Proje ödevinin konusunu çok merak ediyordu. Sabah kahvaltısını yapıp evden çıktı. Bisikletle okula giderken bir yandan da yerinde duramıyordu: “Acaba ödevin konusu ne?” diye diye okula vardı. Ders başlamak üzereydi. Sınıftaki herkes bunu konuşuyordu. Sonunda öğretmen geldi. Selamlaştılar ve öğretmen hemen bu konuya girdi; çünkü öğrencilerinin meraklandıklarını biliyordu.

—“Evet çocuklar, hepinizin ödev için ne kadar çok meraklandığını biliyorum. Bu yüzden ben de hemen söyleyeceğim: ”Konumuz eski insanların kullandığı malzemeleri bulup sergide bulunan kişilere anlatıp göstermek. Tabi bunlarla ilgili bilgi edineceksiniz.’ Çocuklar hep bir ağızdan:

—“Ne?” diye bağırdı.

—“Ama çocuklar, böyle düşünmeyin. Siz de göreceksiniz ne kadar eğlenceli olduğunu. Biliyor musunuz? Ben de eskiden ortaokulu okurken sergimiz vardı ve bizim de konumuz buydu. Ben de ilk önce sizin gibi düşünmüştüm ama sonradan ne kadar çok eğlenceli olduğunu anladım.

Şöyle bir bakıldığında bütün çocukların yüzü gülmeye başlamıştı. Sanırım artık onlar da eğleneceklerdi.

Sevgi, ilk iş olarak eve gidince biraz düşündü. Sonra eski insanların dediğine göre dedesine bu işi sormaya karar verdi. Dedesini aradı, dedesine konuyu anlattı. Buna karşılık cevap olarak kandil yağı cevabını aldı. Sevgi heyecanlanmıştı çünkü bu kelimeyi bilmiyordu. Tabi bunu dedesine sormayı da unutmamıştı. Meğer bu kelime eskiden kullanılan ışıkların yanmasına yarayan bir sıvıymış.

Ertesi gün cumartesi günüydü. Proje ödevi ise pazartesi günü bitiyordu. Bunun için Sevgi hemen işe koyuldu. İlk önce zor da olsa kandil yağı buldu. O da yine dedesi sayesindeydi. Dedesi her zaman ona yardım ederdi. Tabi Sevgi de ona yardım ederdi. Çünkü dedesini çok seviyordu.

O gün bu konunun üzerinde çok durdu. Pazar günü de çalıştı. O anda aklına çok güzel bir fikir geldi. Öğretmeninden izin alıp okulun her yerini kandil yağlarıyla yanan lambalarla süsleyecekti. Öğretmenine sordu ve öğretmeni izin verdi.

Artık Sevgi her şeyi ayarlamıştı ve çok güzel olmuştu. Pazartesi gününe hazırdı.

Nihayet pazartesi oldu. Herkes elinde proje ödeviyle geliyordu ve tabi Sevgi de... Ama en büyüğü ve güzeli Sevgi’nin yaptığı projeydi. Sevgi hemen sınıfa girdi. Artık çok heyecanlanmıştı ve hemen serginin başlamasını istiyordu. Okula girince her yerin gaz lambasıyla dolduğunu görmüştü. Sevgi müdüre lambaları teslim etmişti ve pazar günü lambalar asılmıştı.

Sonunda sergi açılmıştı. Sergide öğretmen Sevgi’nin yanına geldi ve projesini tanıtmasını istedi. Bunun üzerine Sevgi de projesini çok güzel anlattı. Öğretmen projeyi o kadar çok beğendi ki:

— “Tebrikler, Sevgi. Çok iyi bir iş çıkarmışsın.” dedi.

— “ Teşekkür ederim öğretmenim. Sizin de beğendiğinize çok sevindim.”

Sevgi, her gelene projesini çok güzel anlatıyordu. Bunu gören öğretmeni ise Sevgi’ye bir ödül hazırlamaya karar verdi. Sergi bittiğinde öğrencilerini sınıfına çağırdı. Sevgi’nin projesini çok sevdiğini bu yüzden ona bir ödül vermeye karar verdiğini söyledi. Sevgi çok şaşırmıştı. Hiç böyle bir şey düşünmemişti. Çok mutlu oldu. Öğretmen nihayet ödülünü açıkladı:

— “Evet arkadaşlar, Sevgi’ye vereceğim ödül bir hikaye kitabı. Çünkü kendisi çok bilgili ve daha da bilgili olmasını istiyorum. Tabi sizlere de aldım ama onun kitabı daha farklı.”

Bunun üzerine Sevgi öğretmenine teşekkür etti. O gün çok güzel geçmişti. Kandil yağı onun okul hayatının bir parçasını değiştirmişti.

 Müge DÜZDAĞ

 Gökçe Zeynep Gönen Ortaokulu

 6/A