**SON NEFES**

Bugün bu sayfayı doldururken, öyle süslü laflar kullanmayacağım. Yazdıklarımı okumak zorunda da değilsiniz, isterseniz şu iki cümleden sonra okumayı da bırakabilirsiniz, sadece ilk defa birisinin beni dinlemesini istedim. Dinlemek birilerinin aralarında geçen konuşmada, konuşma bittikten sonra “hmm, tamam, aynen” gibisinden cevaplar vererek geçiştirmektir bana göre. Ama en azından bana bu ifadeleri verecek bir insan, belki tepki verecek canla bile yok.! Ne yazık değil mi? Kaç milyon trilyon sayısız metrekarelikte olan dünyamızda kendimizi birilerinin omuzuna yaslayacağımız, karşılıklı sevgi göstereceğimiz, derdimizi anlatacağımız bir canlı kalıntısı bile yok.! İzlenimlerimden şunu çıkardım ki nesillerden nesile soyunu devam ettiren insanoğlu bir duygusunu tepkisini anlatacak varlık bulamıyor! Bugün yine yazarken diğer yazarlar gibi aşk, tutku, vatan ve çevre gibi değerleri yazmayacağım, çünkü biz ne birbirimizi sevmeyi bağlanabilmeyi becerebildik, ne vatanımızı milletimize saygı duymayı, ne de çevremizi ormanlarımızı korumayı kısacası biz hiçbir şeyi beceremedik. Hatalar yapabilirim yazarken ama değiştirmeyeceğim, biz bugüne kadar hatalarımızı ne zaman düzeltmeye çalıştık ki! Ha! Unutuyordum bu arada, size söz veriyorum bugün bu yazıyı yazarken -yine bahsettiğim gibi- ağladığımı ilk defa birilerinden gizlemeyeceğim. Varsın küçülüğüm insanların gözünde. Hatta ters baksınlar küçük görür gibi bana. Halbuki bunu yaptıktan sonra evlerine gidip kendilerine odasına kapatıp sessizce ağlayan ağzını kapatıp Çığlık atmaya çalışan siz değil misiniz? Ama Ben saklayamayacağım! Avazım çıktığı kadar bağıracağım bugün. İlk olarak hayata baktığımızda Türk Cumhuriyeti'nin atası olarak kabul ettiğimiz insan “ tek ümidim gençliktir!” demişti ya hani. Hakikaten nerelerdeyiz biz! Sokaklardan caddelerde kelebek sallayan mı? Yoksa kaç yıllar öncesinden ellerine imkan verilmemesine rağmen adını tarihe yazan safiyeler, fatmalar, oktaylar... mı ?

Sizce gençlik; eline her türlü imkan verilmesine rağmen bunları müsrifçe harcayan bizler mi? Yoksa asker olmak isteyip annesinden habersiz askeri okul sınavlarına girip kazanan Küçük Mustafa mı? Dürüst olun ama! Kandırmayın kendinizi gizlemeyin üzerlerimizde olan darbeleri, yaraları. Neden bizden bahsettiğimiz sorguladınız mı hiç acaba! Çünkü hayatı şekillendiren bizleriz, gelecek biziz!

 Önümüzde iki seçim var; birincisi geleceği güzelleştirmek, ikincisi geleceği zindan etmek! Bunlar bizim elimizde. Peki zindan ne demek biliyor musunuz? Zindan deyince aklınıza ilk gelen anlamı koğuş denilebilir. Ancak hiç o hapisin içinde yatanı düşündünüz mü? Mesela 1789 kavram öncesi. İnsanların özgürlükleri, eşitliklerin ,namusları ve canları bakın dikkatinizi çekmek isterim, “canları” savundukları için hapse atıldılar. Zindana hapsedilmek... Aynı bir kuş yetenekli güzel olduğu için kafese kapatılır ya! Yazarlarda öyle işte, farklılar diye hapse atıldılar. Küçük bir çocuk hırsızlık yapacak hale geldi, kuru ekmeği görünce hazine bulmuş gibi seviniyorlardı. Biraz daha saralım tarihi ileriye... Mesela tekrar şimdiye. Dünyamız koskocaman ama biz insanlar yine açgözlüyüz. Her bir ülkeye ne güzel Topraklar verilmiş, ama bize dar geliyor, işte yeni kavram “Savaş”. Biraz daha fazla toprakları olsun diye füzeler, bombalar attılar. Ne gerek vardı, neden yıktık her şeyi, neden mahvettik dostluğu kardeşliği... Ne gerek vardı can almaya! İnsan kalbi durunca tekrar atmıyor maalesef! Geride belki kundakta bir bebek, masada kalmış kitaplar, bir oyuncak ayıcık...

 Televizyonu açamadım bir daha, korktum... Yaklaşamadım kumandaya, elim gitmek istemedi. Görmek istemedi belki gözlerim vahşeti. Ama kaçamadım bu vahşetlerden. Dışarı çıktım müzik dinledim ama yine gözlerimin önüne geldi görmek istemediklerim. Kalktım, bir şeyler yapmak gerekiyordu. Oturdum masanın başına yazdım, yazdım... Ben de susamazdım, duymazdan gelemezdim, gözüme perde indiremezdim. Eğer bunları yapmak gerekiyor saydı yani çocukların çığlıklarını, kadınların feryatlarını, savaşların sonuçlarını görmezden duymazdan gelmem gerekiyor saydı, işte o zaman gözlerime oysalar, kulaklarımı sökseler, ses tellerimi alsalar belki işte o zaman, tam o zaman yazamazdım. Bu olup bitene işte damarlarıma kan pompalanmadığı zaman ancak o zaman yazamazdım...

 Size bir şey anlatmak istiyorum. İlkokuldayken Türkçe dersine bir hikaye okuyorduk, bugün okuduğumuz hikaye bir başkaydı benim için. Şimdi bile ismini hatırlamasam da veya nerede geçtiğini bilmesem de fakat olay tamamen aklımda kaldı ki. Bir köpek sahibini yıllarca Ceren istasyonunda bekliyor ve tabii sahibi öldüğü için seferden geri dönemiyor köpek sonunda sahibini bekleyen bekle tren istasyonunda ölüyor. Bazen bir insanın dostluğu yerine bir hayvanın dostluğunu yeğlerim. Hep hayvanlardan biri zarar gördüğünde örneğin köpek veya kedi ağlardım, niye zarar verirler şuncacık hayvanlara diye düşünürdüm. Bazen küçücük çocukların köpeklere taş attığını görürdüm düşünün ki dünyada çocuklara masum derler kim söylemiş? Şaşaladım... Ancak onları şu an savunabildim, ve tekrar dedim ki iyi ki yazmayı öğrenmişim.

 Derler ki; “her zaman güçlü olan güçsüzü Yener” yanılmışlar. güç tek başına kazanılabilen bir şey değildir. İnsanlar diğer canlılardan Üstün tutulmuştur akıl ve irade verilerek. Kim aklına ve fikrini etkili kullanırsa, güç ve şansı yanında olur. Güçsüz olmak ise bizim elimizde. Kendimizi güçsüz görürsek güçsüz oluruz, kendinizi korkak zannedersek korkak oluruz, aptal olmak bizim elimizde!

 “zengin fakir'den üstündür” veya” para her kapıyı açar.” demişler yine yanılmışlar, neden insanlara fakirleştiriyoruz? İnsanlar birbirleriyle iyi geçinebilseydi sanayi devriminde “işçi sınıfı” ortaya çıkmazdı. İnsan, insan olabilseydi ömür'ü Bir kelebeğin ömrü kadar kısa olmayacaktı!