GÖKKUŞAĞI

Melisa dördüncü sınıfa gidiyordu. Çok kibar ve tatlı bir kızdı. Bir ablası ve küçük bir erkek kardeşi vardı. Melisa’nın çok sevdiği büyükbabası da onlarla birlikte yaşıyordu.

Havanın güzel olduğu bir bahar günü hep beraber pikniğe gitmek üzere yola çıktılar. Piknik alanına vardıklarında oyun oynadılar, yemek yediler ve çok eğlendiler. Melisa’nın annesi babası ve büyükbabası oturmuş sohbet ediyorlardı. Az sonra hafif bir yağmur başladı. Büyükler kocaman bir ağacın altına sığındı. Çocuklar ise bu duruma sevinmiş görünüyorlardı. Kısa bir süre sonra yağmur dindi. Melisa’nın annesi daha önce oturdukları yerin ıslak olmasından dolayı başka bir piknik örtüsü getirdi ve sığındıkları ağacın altına serip oturdular. Melisa’nın ablası ve kardeşi beraber oynarlarken Melisanın dikkatini başka bir şey çekti. Küçük tepeciğe doğru yürümeye başladı. Oraya oturup gökyüzüne baktı. Rengârenk bir gökkuşağı izliyordu. Gökkuşaklarını çok severdi. İzlemeye dalmışken omzuna birinin dokunduğunu hissetti. Önce korktu, sonra büyükbabasının olduğunu fark etti. Büyükbabası onun yanına oturdu ve ‘’ Gökkuşağını izlemeyi bende çok severim.’’ dedi. Melisa ona baktı ve ‘’Büyükbaba sence gökkuşağının altından geçmek mümkün mü?’’ diye sordu. Büyükbabası ‘’Hayır benim tatlı torunum.’’ dedi ve gökkuşağının nasıl oluştuğunu anlattı. Melisa biraz üzgün gözüküyordu. Bunu fark eden büyükbabası sebebini sordu. Melisa: ‘’ Öğretmenimiz geçen hafta bize gerçekleştirmeyi en çok istediğimiz hayalimizi sordu. Arkadaşlarımdan bazıları doktor olmak istediğini, mühendis olmak istediğini, pastane açmak istediğini söyledi. Bana sorulunca ben de gökkuşağının altından geçmek istediğimi söyledim ama herkes güldü ve benimle alay ettiler.’’ dedi. Büyükbabası ona gülümseyerek ‘’Bence en zor hayal seninkiymiş. Belki bu gökkuşağının altından geçmek mümkün değil ama başka gökkuşağının altından geçmek mümkündür.’’ dedi. Melisa’nın kafası karışmıştı. Gökkuşağı her yerde aynıydı. Büyük babasına bunun nasıl mümkün olduğunu soramadan annesinin sesini duydular. Gitme zamanı gelmişti.

 Eve dönüş yolunda Melisa’nın büyükbabası onlara masallar anlatıyordu ama Melisa’nın aklını kurcalayan sorular masalı dinlemesine engel oluyordu. Büyükbabasına gökkuşağının altından geçmenin nasıl mümkün olacağını sormaya can atıyordu, diğer yandan da anlattığı masalı bölmek istemiyordu. Tam o sırada karşıdan bir araba hızla gelerek şiddetli bir şekilde arabalarına çarptı. Arabaları yoldan çıktı ve bir ağaca çarptı. Melisa’nın babası hemen arabadan indi ve herkese yardım etti. Melisa kolunu tutmuş ağlıyordu, sanırım kolu kırılmıştı. Melisa’nın ablası bayılmıştı, annesi ablasını ayıltmaya çalışıyorken babası da büyükbabasına bakıyordu. Büyükbabasının durumu ağır gözüküyordu. Az sonra kazanın haberini alan polis ekipleri ve ambulans geldi. Melisa ve büyükbabasını hastaneye götürdüler. Diğerlerinin durumu o kadar vahim değildi.

Polis ekipleri gereken ifadeyi aldıktan sonra araçları için bir çekici çağırdı. Melisa’nın ailesi evlerine bırakıldı ama babası hastanedeki babasını ve kızını bırakmak istemedi. Babası hastaneye gittiğinde Melisa’yı kolu sarılmış ameliyathanenin önünde temizlik görevlisiyle konuşurken gördü. Melisa babasını görünce ona sarıldı ve kendisi için endişelenmemesini söyledi. Babası, büyükbabasının nasıl olduğunu sorunca Melisa: ‘’ Büyükbabamı ameliyata aldılar.’’ dedi. Kısa süre sonra doktorlar çıktı ve doktorlara büyükbabasının durumunu sordular. Maalesef Melisa’nın büyükbabası ölmüştü.

Olayın üzerinden epey zaman geçmişti. Melisa okuldan mezun olmuştu. Ortaokulda hayalini kurduğu yazarlığa başlamıştı. Her yıl iki kitap çıkartıyordu. Düşündüklerini, kurguladıklarını yazdıkça yayımladı. Bu işten büyük bir zevk alıyordu. O zaman anladı büyükbabasının bahsettiği GÖKKUŞAĞI’nı.

Melisa sık sık büyükbabasının mezarına uğruyordu. Yine mezarına uğradığı bir gün, yanında getirdiği çiçekleri büyükbabasının mezarına dikip toprağı suladı ve konuşmaya başladı.

 ‘’ Hatırlıyor musun senin aramızdan ayrıldığın gün piknikte beraber gökkuşağını izliyorduk. Sana o gün bahsettiğim bütün arkadaşlarımın hayalleri gerçekleşti. Biliyor musun büyükbaba en güzeli ben de hayalimi gerçekleştirdim. Senin bahsettiğin o gökkuşağının altından geçtim ve yazar oldum. Her yazdığım romanda, hikâyede o gökkuşağının altında buluyorum kendimi. Kelimelerimle oynarken hayatın kurallarına aldırmıyorum. Kelimelerim kimi zaman uçan bir ineği kimi zaman çikolatadan oluşan bir adamı kimi zaman da dünya üzerinde saklanmış birçok ülkeyi anlatıyor. Bunu yaparken o kadar mutlu oluyorum ki… Küçük bir çocuğun gökkuşağının altından geçtiğinde mutlu olduğu gibi. Hoşça kal büyükbaba, seni seviyorum.’’

 ÖZNUR ERDOĞDU

 GÖKOVA SALİH GÜNEYMAN ORTAOKULU

 8-A