ELİF’İN HAYALİ

 Elif fakir bir köyde yaşayan bir çocuktu. Bu köy o kadar fakirdi ki köyde bir hastane hatta doktor bile yoktu. Hasta olan insanlar uzak köylere yolculuk etmek zorundaydı. Bundan dolayı da insanlar yolda hastalıklarından dolayı ölebiliyorlardı. Elif’in annesi de bunlardan biriydi.

 Bir sabah Elif okula gitmek için uyandı. Annesinin yanına gidip birlikte kahvaltı yaptılar. Daha sonra annesine ilaçlarını içirip okula gitmek için evden çıktı. Okulda her zamanki gibi derslerini işledi. Okul çıkışında da babası Kenan okula geldi. Elif ilk başta babasını görünce mutlu olmuştu ama sonra onun ne kadar üzgün olduğunu fark edince endişelenmeye başladı. Babasının yanına gittiğinde ona:

 -Neyin var baba? diye sordu. Babası:

-Eve gidince konuşuruz, dedi. Elif ne kadar ısrar etse de babası ona bir şey anlatmadı. Eve vardıklarında babası mutfağa girdi ve önceki günden kalan yemekleri ısıtmaya başladı. Elif de bu sırada annesinin evde olmadığını fark etti. Babasına:

 -Annem nerde? Onu doktora götürmek için bir yol mu buldunuz. Doktora mı gitti? diye sorunca Kenan başından aşağı kaynar suların döküldüğünü hissetti ve dokuz yaşındaki kızına annesinin vefat ettiğini nasıl söyleyeceğini düşündü, Kenan:

 -Önce yemeğini ye kızım, sonra açıklayacağım her şeyi, dedi. Elif hala biraz endişeliydi ama babasının verdiği yemeği yemeğe başladı. Kenan da kızının karşısına oturdu ve düşünmeye başladı. Elif ne kadar da annesine benziyordu. Sadece tip olarak değil kişilik olarak da annesine benziyordu. Kenan bunları düşünürken Elif yemeğini bitirdi ve babasına ne anlatacağını sordu. Birlikte koltuğa oturdular ve Kenan Elif’e annesinin hastalığından dolayı vefat ettiğini söyledi. Elif duyduklarına inanamadı. Babası ona bir şeyler demeye devam ediyordu ama Elif onu dinlemeyi çoktan bırakmıştı. Elif’in çok kötü olduğunu fark eden babası ona sarıldı ve kendine gelen Elif ağlamaya başladı. Uzun bir süre boyunca koltukta öyle kaldılar. Artık hava kararınca ve Elif’in yatma saati geldiğinde ayrıldılar ama Elif tek yatmak istemediği için babasıyla birlikte yattı.

 O gün Elif büyüyünce doktor olmaya karar verdi. Başka çocukların da ailesinin ölmesine izin vermeyecekti ve bunun için çalışmaya başladı.

 Elif kapısının hızlıca açılmasıyla uyandı. Babası:

 -Elif sınav sonuçların açıklanmış! diye büyük bir heyecanla bağırdı. Babasını duyunca uykusu açılan Elif yataktan fırladı ve sınav sonucuna baktı. Tıpı kazanmıştı. Artık doktor olabilecekti. Kenan da Elif de mutluluktan havalara uçuyorlardı. Babası Elif’e ödül olarak en sevdiği yemekleri pişirdi. Akşama doğru Elif bir yandan valizini hazırlıyor bir yandan da arkadaşlarıyla konuşuyordu. Babası da bu sırada Elif’i ve kendisini otogara bırakabilecek birini arıyordu. İkisi de işlerini hallettikten sonra Elif arkadaşlarına veda etti ve yola çıktılar.

 Otogarda Elif Ankara’ya bir bilet aldı ve babası ile birlikte otobüsü beklemeye başladılar. Otobüs gelince de sarılıp vedalaştılar ve Elif otobüse binip Ankara’ya doğru yola çıktı.

 Aradan altı yıl geçti. Elif okulunu bitirdi ve artık bir doktordu. Hemen çantasını hazırladı ve köyüne dönmek için yola çıktı. Babası Elif’i karşısında görünce çok şaşırdı ve kızına sıkıca sarıldı. Üstündeki doktor önlüğünü görünce babası:

 -Seninle gurur duyuyorum. Keşke annen de burada olsaydı, dedi.

Göksel AKŞİMŞEK 10/H 812