Geleceğin İzleri

2118 yılına girerken yapay zekaların insanlar gibi projeler üretmesi basit bir hal almıştı. Kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri sayesinde insanların hedefleri de olabildiğince değişti. 2085 – 2091 yılında yaşanılan 4. dünya savaşı tüm tarihçileri endişelendirmiş ve 2091 yılından sonra ki döneme son çağ yakıştırmasını yapmalarını sağlamıştı.

Dünyanın yer altı kaynaklarının en minimum seviyeye gelmesi yenilenebilir enerjiye insanları yönlendirse de bu yenilenebilir enerjinin bazılarının dünyaya zarar verdiği 2080 yılında ortaya çıkmış, 2085 yılında da dünya savaşına neden olmuştu. İnsanlık enerji arayışını çözebilmek için güneş enerjisinden maksimum derecede yararlanmaya çalışmış ve tüm mevcut seçenekleri deneyerek maksimum derecede bu enerjiyi kullanmaktaydı.

Bu şekilde okyanusların paylaşımı noktasında da 2080’li yıllarda ciddi anlaşmazlıklar çıktı. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerjiydi ve güçlü bir enerji kaynağı konumuna sahipti. İnsanlık bu enerjiden yararlanmakla doğru yaptıklarını düşünseler de bir süre sonra dünyada ciddi değişiklikler olmaya başladı. Ağaçlar daha az gür, meyveler eskisine göre daha küçüktü en önemlisi dünyanın hareket hızında belirgin yavaşlıklar vardı. Dünya enerjisini kaybediyordu ve bu durum 2084 yılında tüm dünya ülkelerini güneş enerjisinden vazgeçilmesi üzerine anlaşma yaptırmaya sevk etti.

Günümüz 2118 – Haziran 19

Birleşmiş milletlerden, devlet başkanları konseyine kadar bir çok kademede Türkler gerçekten aktiftiler. Bitmeyen dinamizmiyle dünyada ki tüm sorunlara direk müdahil olmaktalar ve çeşitli projeler üzerinde var güçleriyle çalışma yapmaktaydılar. Mehmet’te bunlardan bir tanesiydi. Devlet başkanları konseyinin onayını alarak yeni enerji kaynakları bulmak umuduyla güneş sistemi dışarısına gidilmeye karar verildi. Araştırma yapmakla görevli personel içerisinde bulunan Mehmet, yaptığı işi severek yapmakta ve alanında dünyada otoritelerden birisi olarak gösterilmekteydi. Bitmeyen enerjisi, gördüğü doğru mantığı derhal kabullenişi ve kendi alanına hakimiyetiyle Dünya Araştırma Birliği DAB içerisinde önemli bir konumu da peşinden getirmişti. Mehmet henüz 32 yaşındaydı ve hayatının merkezinde de yaptığı iş yer almaktaydı, tüm zamanınıysa yaptığı işe ayırırdı. Dünya barışının önemini çocukluğunda hayal meyal hatırladığı 4. dünya savaşının şiddetinden bilmekteydi. Kendisi bir enerji uzmanıydı ve sonuca ulaştırıcı yapısı sayesinde iş arkadaşları tarafından da her zaman sevilen birisi olmuştu.

Son 10 yıldır tüm insanlığın ortak çalışması ile DAB devasal bir uzay aracı yapmış ve ışık hızından daha yüksek hızda ilerlemesini sağlamıştı. Bu hıza sefer hızı ismini veren DAB uzmanları 20 haziran 2118 tarihinde yolculuğa çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordu.

10 kişilik uzman bir kadroyla yola çıkacak DAB Uzay Aracı, DAB yönetimi tarafından personel titizlikle seçilmiş ve bu kadroda yer alması için Mehmet’e de teklifte bulunulmuştu. Mehmet teklifi ilk aldığı dönem sevinçten uzun zaman uyuyamamış ve yeni gidecekleri gezegen hakkında araştırmalara hemen başlamıştı. Bu onun için inanılmaz bir deneyim olacaktı ve günlüğüne şu notları yazdığı bilinmekteydi; “yolculuğa ilk adımı attığımda hayatımın son bulacağını bilseydim, o adımı yine atardım”

Son hazırlık aşamalarında sonra büyük bir davet verilmiş ve dünyadan bir çok kişinin merakla izlediği yolculuk planının ilk ayağı başlamıştı.

O sabahı diğer sabahlardan ayıran en önemli özelliği yaşanıyor olması değildi. Bu sabah 20 haziran 2118’di ve Mehmet alarmdan önce uyanmıştı. Saat henüz 6:30 civarıydı ve bu erken bir saatti. Perdeleri kadifeydi ve güneş kadife perdenin arkasından nazlı nazlı süzülmekte Mehmet ise heyecanla atan kalbini daha yavaş atması için uğraşmaktaydı. Çok defasında başarılı olamayacağını düşündüğü için teklifden geri çekilmeyi düşünse de bu projede hala yer almaktaydı. Karşısına çıkabilecek her şeye hazır olduğunu düşünüyor ve kendini bugün her zamankinden daha güçlü hissetmekteydi. Yüzünü yıkamış salondaki kanepesinde bir süre oturdu. Kahvaltıyı dışarıda yapmaya karar verip, üzerini hızlı bir şekilde giyinerek saat 7 civarında kendisini dışarı attı.

O gün uzun zamandır hayalini kurduğu, beklediği ve o sabah adımlarını atarken ne hissedeceğini düşündüğü gündü. Adımları yere tam olarak basarken kapıdan dışarı çıkmasıyla beraber hafif bir serinlik kendisini karşılamış, rüzgarın güle güle tebessümüyle içi titremişti. Güvenlik görevlisinin yanına yaklaşarak;

 “Günaydın.”
Diye kısık bir sesle seslendi. O dakika birileriyle konuşması gerekiyordu, güvenlik görevlisi metin ile de çok yakın bir diyalogu yoktu.

“Günaydın, Mehmet Bey”
Metin’in Mehmet’e günaydın karşılamasına cevabı biraz geç kalsa da, gür bir şekilde olmuştu. Konuşacak çok şeyleri yoktu fakat Mehmet’in bugün DAB bünyesinde yolculuk yapacağı için bir şeyler deme gereksinimi içerisine girdi Metin.

“Bugün büyük gün, hayırlı yolculuklar. Bu sizin yolculuk tam olarak ne kadar sürecek ne zaman geri sizi görebileceğiz.”
Diye Metin Mehmet’e bir soru sormuştu. Mehmet gelen soruya hızlı ve düşünmeden işimiz ne zaman biterse diyerek belirsiz bir cevap vermişti.

Güvenliğin yanından uzaklaşan Mehmet için o gün dünyanın kuşkusuz en güzel günüydü. O dakikalarda yaşadıklarını, hissettiklerini unutmak istemiyordu biliyordu ki belki defalarca o dakikaları anlatması gerekebilirdi.

Arabasına binmiş ve hızlı bir şekilde en yakın lokantaya doğru yol almıştı. Gün o dakikaya kadar karşısına bir sürpriz çıkartmamış ve lokantanın önüne doğru arabasını park etmişti. Adımları her gecen saniyede daha çok hızlanmakta ve saat 9 olmasını ise sabırsızlıkla beklemekteydi. Lokantaya girmesi ve hızlı bir şekilde seslenmesi anlık olmuştu.

“Ben bir Likya çorbası alayım”

“Tabi efendim”

Garsona siparişini vermesiyle aceleci bir yapıya geçmişti. Nedense “ 1 saatten daha fazla zamanı olmasına rağmen geç kalma telaşı içerisini kaplamıştı. Oysa ki geç kalma telaşına düşecek hiçbir neden yoktu. Lokanta’da çorbasını beklerken Tuğrul Kaptan’ı araması gerektiğini düşündü ve hemen eline telefonunu alarak aramaya başladı. Bir an olsun içerisinde ertelendiği duygusu geçmişti ve bu düşünce kendisini fazlaca üzmüştü.

“Merhaba Efendim”

“Merhaba”

“Kahvaltımı yapıyorum, birazdan DAB içerisinde olacağım”

“Saat 9’da ki konferansa yetişsen yeterli Mehmet”

“Peki efendim”

Kaptan Tuğrul’dan olumsuz bir geri bildirim almadığı için mutluluğu artmıştı. Görünürde her şey yolundaydı ve çorbası da nihayet gelmişti. Keyifle çorbasını yudumlarken, yüzündeki tebessüm ifadesine bir türlü engel olamıyordu.

Kahvaltısını yaptıktan sonra hesabı ödemiş ve yüklü miktarda bahşişte bırakmıştı. Arabasına yönelirken derin bir nefes almış ve saati tekrar kontrol ettiğinde biraz erken olduğunu fark etmişti. Hareketleri yavaşlamış usul usul arabayı çalıştırıp yola çıkmıştı. Erkenden gitmek istemiyordu fakat DAB’a doğru yol almıştı bile. O dakikalarda biraz erken gitmenin kimseye bir zararı olmayacağını düşündü ve DAB’a hareketinden vazgeçmedi. Bir süre sonra DAB giriş kontrol noktasına geldiğinde bakışları değişmeye başladı. Basın mensuplarının beklediğinden çok daha fazla olması Mehmet’i o günün ve yapacağı yolculuğun önemini tekrar kendisine hatırlatmış. Zorda olsa da o kalabalık içerisinden giriş kapısına doğru geldi. O dakika yanına gelen güvenlik noktasında ki görevlinin seslenmesiyle tekrar kalp atışları hızlanmıştı.

“Merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz, karar gereği giriş kartınızı kontrol edebilir miyim?”

“Tabi, buyurun.”

“Teşekkür ederim.”

Görevli giriş kartını kontrol ederken Mehmet her an bir sorun çıkabilir endişesinden ses tonundan yüz mimiklerine hafif değişiklikler olmuştu. Henüz birkaç dakika beklemesine rağmen çok uzun beklediğini hissetti. Güvenliğin kendisine giriş kartını uzatması ve kapı girişini açmasıyla sık sık girdiği DAB üssüne tekrar girdi. Her zaman ki yerine arabasını park eden Mehmet, hafif adımlarla toplantının gerçekleşeceği salona doğru ilerlemeye başladı.

Toplantının gerçekleşeceği salonun girişine gelen Mehmet oturabileceği bir yer bulup oturmuş ve sadece beklemeye başlamıştı. Yaklaşık 1 saat erken gelen Mehmet o dakikalarda keşke bu kadar erken gelmeseydim diye düşünüp etrafından tanıdık yüzler aramaktaydı. Giriş kapısında ki kalabalığı düşünüyor ve insanlık için ne kadar önemli bir adım attığını hissediyordu. Her zaman geleceğe etki edebilecek bir şeyler yapacağını düşünürdü ve bu zamana kadar bu yapacağı şeyi bir türlü yapamadığından ötürü kendisini de devamlı üzerdi. İş kolik yapısının temelinde de yine bu dürtünün yattığını birkaç arkadaşına bahsetmişti.

Yeni insanlar gelmesi kendisini mutlu ediyor ve ilgili toplantının bitmesiyle DAB aracına geçmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Mehmet her zaman çok sosyal birisi olmamıştı bir çok şeyi kendi içerisinde yaşamış ve bu zamana kadar gerçek bir yalnız olmuştu. Hayatta en çok sevdiği işi hiç eğitimini almadan kendisi evde araştırmalarla temelini kurmuş ve kendisini kendisi geliştirmişti. Yaptığı enerji işine gerçekten aşık bir insandı. Etrafı artık fazlaca kalabalıklaşmış ve toplantı salonunun kapısı da açılmıştı. Yanına gelen hoş görünümlü bir bayanın seslenmesiyle bayanın gözlerine doğru baktı.

“Mehmet Bey”

“Efendim”

“Siz lütfen benimle gelir misiniz, oturacağınız yeri göstermeliyim.”

“Elbette”

Kendisine seslenen bayanla beraber salonun içerisinde ön kısımlara doğru ilerlediler. Mehmet dün ki sağlık taraması sırasında o dakika ne hissedebileceğini düşündüğünü hatırladı. Keşke bir anda o dakikada olabilseydim diye geçirdiği dakikayı hissetti.

“Mehmet Bey, bu kısma siz ve DAB aracı personelleri oturacak”

“Ben tam olarak nerede oturacağım”

“Bakayım, evet siz tam şu kısımda oturacaksınız”

Mehmet oturacağı koltuğu unutmayacağı ve hatırlayacağı şekilde sayarak hafızasına yerleştirdi. Salon içerisi de artık olabildiğince dolmaktaydı. Bir anda gözleri Tuğrul Kaptan’ı görmesiyle neşesi de yerine gelmişti. Tuğrul Kaptan Mehmet’e selam vererek Mehmet’in yanında ki bayana siz mi ilgileniyorsanız ben nerede oturacağım diye sordu.

“Efendim siz hemen şu kısımda oturacaksınız”

“Tamamdır, teşekkürler”

Dedikten sonra Tuğrul Kaptan, Mehmet’in yanına doğru geldi.

“Nasılsın Mehmet?”

“İyiyim efendim, siz nasılsınız?”

“Toplantının bitmesini bekliyorum”

“Bende aynı şekilde”

“Bugün yola çıkacağız, böyle bir toplantıya ne gerek vardı”

Mehmet, Tuğrul Kaptan’ın serzenişine hak vermiş fakat bir şey diyememişti. Bir anda içerisi olabildiğince kalabalıklaştı ve fazlada bir vakit kalmamıştı. Mehmet ile Tuğrul yerlerine oturmuş diğer araç personelleri de gelmişti. Artık toplantının başlamasına birkaç dakikadan daha fazlada kalmamıştı.

Kürsüde bir bayanın görünmesiyle salon tamamen sessizleşti. Bir süre kürsüde bekledikten sonra, elinde ki metinden okumaya başladı.

“Tüm dünya insanları Dünya Araştırma Merkezi, dünyamızın en büyük sıkıntısı enerji probleminden kurtarmak amacıyla DAB aracı bugün yola çıkacak. Bu dakikaya kadar araç yapımından araştırma safhasına kadar tüm emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tüm dünya başkanlarının bu projeye vermiş olduğu üstün destekten ötürüde kendilerine minnettarız. 2011 Aralık tarihinde NASA tarafından bulunan ve bugün Kepler olarak andığımız gezegeni uzun yıllardır gözlemliyoruz. Dünyaya çok yakından benzeyen gezegen enerji ihtiyacımızı karşılayacak materyallerle dolu olduğu kanısındayız. 1960 yıllarda bilinen element sayısı 103 iken bugün bu rakam 120 miktarına kadar çıkmıştır. Dünyamızın öz kaynaklarını tüketmeden bu enerji ihtiyacımızı karşılayacak ve sonsuza kadar enerji ihtiyacı olmadan yeni bir dünya inşa edeceğimiz günün ilk dakikasına hoş geldiniz. DAB personelleri bu uzun yolculuğa bugün saat 16:00’da başlayacaklar ve umarım yolculuklarını başarıyla tamamlayıp gelecekler. Kendileri içerisinde dünyanın en büyük enerji uzmanları yer almaktadır. Bu zamana kadar atom enerjisi, güneş enerjisi ve diğer bir çok enerji çeşidini denedik. Yer altı kaynaklarımızın tükenmiş olması bugün bizleri enerji karmaşasıyla iç içe bıraktı. Dünyamızı enerji ihtiyacımız için her geçen gün farklılaştırdık. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için DAB’ın çalışmaları kesinlikle bununla sınırlı kalmayacaktır. DAB yenilenebilir enerji için her türlü yeni projeler denemekte ve bir kısmında gerçekten sonuca yaklaşmış bulunmaktadır. Bugün gerçekleştirilecek güneş sistemi dışarısına çıkacak ilk gezegen yolculuğunun heyecanı içerisindeyiz. Uzun yıllardır tüm ekibimiz bu yolculuk gününü beklemekteydi, şimdi o gündeyiz. “

Mehmet dikkatle konuşmayı dinlerken heyecandan yerinde duramıyor ve çevresini süzmekte o beklediği günün içerisinde olduğunu bilerek o anı yaşamaktaydı. Dikkati dağılmış konuşmacıların sırayla yaptıkları konuşmaları dinlemiş ve saat 10:30 gibi bilgilendirme toplantısı son bulmuştu.

Tuğrul Kaptan’ın peşine takılmış ve nereye giderse gitme kararı almıştı. Son olarak salonun ön kısmında herkes aileleri ile vedalaştıktan sonra tüm takım arkadaşlarıyla beraber üsse gitmek için gerekli taşıta binmişlerdi. DAB aracının yakınına kadar geldikten sonra gerekli son testlerin yapılması için DAB genel merkezinde kısa bir sağlık kontrolünden geçirildiler. Mehmet o dakikalarda hala bir aksilik çıkmadığı için mutluydu. Son dakika geminin uzay boşluğuna çıktığı ana kadar bir aksilik çıkabileceğini düşünmekteydi. Çok sosyal olmayan yapısı sebebiyle yolculuk arkadaşlarıyla yakın bir diyalogu da yoktu. Kaptan Tuğrul’un zamanla ilgili ortaya atmış olduğu teorilere hayrandı ve Kaptan’a ait tüm kitapları okumuştu. Kaptan’ın tarihle zıtlaşan yapısını, Osmanlı devletine bakış açısından haz almazdı. Fakat kendisiyle asla bu konuda da tartışmaya girmemişti.

Araştırma gurubunda iki Türk olan Kaptan Tuğrul ve Mehmet daimi sohbetleriyle yönlendirici bir etkiye de grup içerisinde sahiplerdi. Haşmetli yapısı sayesinde Kaptan Tuğrul tüm ekip içerisinde her zaman saygı görmüş ve bilgeliği sayesinde gerçek bir Kaptan olmuştu. Mehmet, Tuğrul Kaptan’ın bu vasıfları sayesinde kendisine ciddi bir sempati duyardı.

Gerekli bir çok resmi adım tüm ekip üzerine uygulandıktan sonra saat 14:00 sularında ekip gemi içerisine yerleşti. Geminin tüm hazırlıkları tamamlanmış ve o dakika istese yolculuğa çıkabilirdi. Fakat yolculuk için belirlenen planın uygulanması gerekliydi. O dakikalarda tüm dünyada ki TV kanalları da bu olağanüstü durumu izleyicilerine aktarmaktalar ve dünya halkının meraklı bekleyişi sürmekteydi.

O süreçte tüm ekibin sevdikleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi Mehmet’i daha fazla yalnızlık bırakmıştı. Arayacak kimsesinin olmaması ne garipti, ne kadar üzücüydü. Fakat içerisinde o heyecan ve mutluluk dolu dakikalardan bu üzücü durum bile çok küçük derecede duygularla geçip gitmişti. Uzun yıllar gibi geçen bu bir iki saatlik zaman dilimi sonunda bitmiş ve kalkış için gerekli prosedürler uygulamaya geçilmişti.

Tüm ekibin yerlerini alması ve son 10 dakika içerisine girmesiyle Mehmet düşünceler içerisinden çıkarak yaşadığı o dakikaya konsantre oldu. Geminin içerisinde kendi konumunda yolculuğun başlamasını beklemekteydi.

Yolculuk itici bir gemi sayesinde DAB aracını atmosfer dışarısına çıkartacak ve uzay boşluğunda gerekli ayarlar için çalışmalar başlayacaktı. Tüm bu adımları biliyor, planı ise neredeyse ezberlemişti. Sayım işleminin son sayısı ile beraber yolculuk başlamıdı. Mehmet o dakikalarda sesi ve gücü yetercesine haykırarak ağlamayı düşündü, bu nasıl bir mutluluktu, tarifi yoktu. Günlüğünde yaşayacağı o dakikalar için “Atmosfere çıkışındaki ilk hareketinde muhtemelen bir sevinç çığlığı atacağıma eminim” diye yazdığı bilinmekteydi.

Uzun mu kısa mı olduğu tartışılan bir sürede artık DAB aracı uzay boşluğunda tüm foksiyonları çalışır vaziyette beklemekteydi. Kaptan Tuğrul daha önce ayarlamaları hazır yapılan bir çok foksiyonu devreye sokmuş ve sonraki komutları vermeye hazırlanıyordu. Uzay boşluğunda yolculuk öncesi dünyaya son defa bakmak isteyen ekip çalışanları birkaç dakikalığına bu zevki yaşamışlardı. Kaptan Tuğrul ise her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ile meşguldü. Ekip içerisinde Kaptan ile görüşen birkaç kişi devamlı olarak Kaptan’a ve yardımcı Kaptan’a bir sorun olup olmadığını sormakta ve yolculuk için tüm şartların uygunluğunu öğrenmeye çalışıyordu. Mehmet ise içinde ki o sevinç ve heyecan yumağını unutmuş, durum analizi için Kaptan Tuğrul’dan gelecek geri bildirimleri merakla bekliyordu. O saniyelerde Kaptan Tuğrul’un gür sesi ile pür dikkat Kaptan Tuğrul’u dinlemeye başladı.

“Tüm ekip çalışanları başarılı bir şekilde uzay boşluğuna geldik. Tüm fonksiyonlarımız başarılı şekilde çalıştırıldı, daha önce hazırlanmış hazır komutlar araca verilmiş durumdadır. Yaklaşık 1 saat sonra uzay aracının yolculuğu belirlendiği üzere başlayacaktır. Şimdi herkes lütfen 45 dakika sonra kendi yerlerinde ve güvenli oturma kabinlerinde geçsinler.”

Kaptan Tuğrul’un konuşması tam olarak bitmemişti fakat kısa bir sessizlik oluşmuştu. Aracın mimarı aynı zamanda yazılımına da ciddi katkıları olan kendi döneminde bazı bilim adamları için Albert Einstein’dan daha önemli birisi gibi görülen Fortun hemen Kaptan Tuğrul’a seslendi.

“Aracın kontrollerini birde müsadenizle ben gözden geçirebilir miyim?”

“Tabi, fakat lütfen kontrollerle ilgili her hangi bir işlem yapmayınız”

“İşlem yetkim bulunmamaktadır”

Tuğrul Kaptan’ın kontrol mekanizmasına geçen Fortun’u dikkatli izleyişi konuşmasının geri kalanını yapmasına engel olmuştu. Mehmet olayları izlerken yapabileceği veya dahil olabileceği hiç bir şey yoktu. Kendi alanı enerjiydi ve görevi de yeni gezegende araştırmalar yapmaktı.

Fortun’un incelemeleri bekleme süresini uzatıp uzatmayacağını da Mehmet aklından geçiriyor ve bir an önce gezegen için yolculuğa çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Fortun gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kontrol mekanizması dışarısına çıkmış ve Kaptan Tuğrul’a teşekkür etmişti.

Bu sessiz bekleyişte nedense pek fazla kimse bir biriyle konuşmuyordu. Herkes görevine o kadar pür dikkat kesilmişti ki, her biri kendi üzerlerinde ki bu ağır yükü taşımanın sıkıntısı içerisindeydi.

Mehmet Alman fizikçi Edel’in düşünceli bakışlarına konsantre olmuş o dakikalarda Edel’in ne düşündüğünü merak etmekteydi. DAB aracında çok fazla sessizlik vardı ve bu sessiz bekleyiş neredeyse 1 saat sürmüştü. Son dakikalarında herkes güvenli kabinleri içerisine girdiklerinde Kaptan Tuğrul’un hareket komutunu vermesini beklemeye başladılar.

Kaptan Tuğrul o saniyelerde Mehmet’in gözlemlediği bir durgunluğu pek fazla kimse görememişti. Tuğrul Kaptan sanki ne yapacağını unutmuş gibiydi ve tüm ekip kendi içerisinde bu sefer hızının nasıl bir şey olduğunu ve sefer hızında kendilerinin neyle karşılaşacağını merak ediyordu. Kaptan Tuğrul’a o dikkatli bakışlarında komutu verdiğini ve tekrar geri sayım başladığında fark etti. Derin bir nefes alarak sayıların geriye sayımı arasında ki geçen saniye farklarını hesaplamaya çalışıyordu. 3. 2. 1.

Son sayı ile tüm gemide bir beyaz ışık kümesinin gelmesi bir olmuştu, Mehmet tekrar uykudan uyanmış gibi araç içerisinde durgunluğa uğramıştı. Gemide Edel’in ince bir sesle gelen ilginç birkaç cümlesini duymuş fakat anlamamıştı. Gemide o dakika ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Tüm ekip gemideki güvenli kabinlerinden çıkmış ve Kaptan Tuğrul’un yanına gelmişlerdi. Herkes kendisini garip hissetmekte ve bir yerlerde hata olduğunu yolculuğa çıkamadıklarını düşünmekteydi. Alman doktor Gilbert’in dünyayı göremiyorum sözleriyle Mehmet düşünce sistemini çalıştırabilmişti. Gerçektende dünya artık görünmüyor ve bulundukları yer birkaç dakika önceki yer değildi. Kaptan Tuğrul ise gerçek bir şok içerisindeydi. Ekibin dünyayı görmeye çalışma gayretleri içerisindeyken Fortun ile beraber gemi içerisinde ki durumu analiz etmekteydiler. Geminin tarihi tam 81 gün geçtiğini göstermekte fakat bu durumu kimse fizyolojik olarak anlamamıştı. Nitekim bu imkansızdı ve neden bu tarz bir durum olmuştu. Fortun ile aralarında geçen diyalog olayı daha da garipleştirmekteydi. Mehmet Tuğrul ve Fortun arasında geçen diyalogları dinlemekte ve geçen 81 günün nasıl olduğunu anlamaya çalışmaktaydı. Kendisi için birkaç dakika gibi bir süreden daha fazlası kesinlikle olmamıştı. Durum analizi için Kaptan Tuğrul tüm ekibe seslendi.

“Sevgili arkadaşlar, gemimizin tarihi geri sayım işleminden bu dakikaya kadar 3 aya yakın bir vakit tam olarak 81 gün geçtiğini göstermektedir. Biz geçen bu süreci neden idrak edemediğimizi ve sefer hızında güvenli gezinme ortamı oluşturması için makinenin bize neden uyarı vermediğini anlayamadık. Bu konuda Fortun ile her hangi bir olası ağır bir teoriye ulaşamadık, fakat araştırmalarımız devam ediyor.”

Kaptan Tuğrul bu kez konuşması Mehmet tarafından bölündü.

“Peki şu an tam olarak neredeyiz?”

“Bilmiyorum.” dedi Kaptan Tuğrul.

Ekipteki herkes ciddi bir düşünceye girmişti. Fortun ile Tuğrul Kaptan ise konum hesaplama işlemlerini yapmaktaydı. Bu uzun bir işlemdi ve o sürede Kaptan Tuğrul görüşme salonuna tüm ekibin gelerek teoriler üzerinde konuşmak için davet etti. Tüm ekip kendi aralarında çeşitli teorileri konuşurken Mehmet, Tuğrul Kaptan’ın telaşlı halini izlemekteydi.

Doktor Gilbert o dakikalarda kayıt halinde ki kamera görüntülerine bakmakta ve geçen süreç içerisinde tüm hayatın insanlar için durduğunu görmekteydi. Bu kayıtları alan Doktor Gilbert tüm ekibe muayene için sesli bir şekilde seslendi.

“Sağlık durumunuzla ilgili değişikliklerin kontrolü için muayene olmalısınız.”

Gilbert telaşlanmış Kaptan’dan izin almadan seslenmişti, hızlı bir şekilde Kaptan Tuğrul’un yanına gelerek görüşme öncesi tüm personeli muayene etmek için izin istedi.

“Tüm ekip lütfen görüşme öncesi muayene olunuz” dedi Tuğrul Kaptan.

Gilbert sırayla ekibi muayene etmiş ve tüm yaşamsal fonksiyonların normal olduğunu görmüştü. Muayene işleminin düşündüğünden uzun sürmesi de, herkese düşünecek uzun bir zaman vermişti. Fakat gemi bir türlü yer taramasını gerçekleştiremiyor tam olarak hangi konumda olduklarını da bulamıyorlardı.

Ekibin bir kısmı görüşme odasındaki masaya oturmuşlardı bile, kendi aralarında nedenler ve sonuçlar ile ilgili konuşmaları sürüyordu. Tüm ekibin masa etrafından toplanmasıyla fizikçi ve uzay mühendisi Edel söz alarak konuşmaya başladı.

“Yer taraması şu an için hala tamamlanmış değildir. DAB ile iletişimimiz tamamen kesilmiş durumda. Şu an planlarımızın dışında bir durum ile karşı karşıyayız. Gilbert’in uyarısıyla izlediğim araçtaki kamera görüntülerinde olağan üstü bir durum söz konusudur. Şu an yerimizi bilememiz tam olarak nasıl geriye döneceğimiz sorusunu da peşinden getirmektedir. Elimizde ki mevcut verilere bakarak düşüncelerini paylaşmak isteyen arkadaşların teorilerini bekliyoruz.”

Tam o sırada bunu bekleyen diğer uzay bilimci Wesley düşünceli bir şekilde Edel’in konuşmasını dinlemekte ve aklında ki teoriye son aşamayı vermekteydi. Kendisi geliştirmiş olduğu teoriler, yıldızlarla ilgili kanıtlanabilir fikirleri ve uzayla ilgili yazmış olduğu kitaplarla tam bir esin kaynağıydı. Edel ile beraber her zaman dünyada uzay hakkında araştırmalarda üst konumda bulunmuşlardı. Edel’in konuşması sırasında söz vermesiyle hemen düşüncelerini paylaşmaya başladı.

“Kitabımda yazdığım uzayın hareketi isimli başlıkta uzayın devamlı hareket ettiğinden bahsetmiştim. Mesela X noktasından Y noktasına A zamanında başlayan bir taşıt o dakikada cizilen o cizgide kesinlikle aynı doğrultuda gittiği zaman Y noktasına ulaşamaz. Bunun nedeni uzayın hareket etmesinden kaynaklıdır. 81 gün içerisinde uzay hareket etmiş ve biz kendi doğrumuzda ilerlerken kendi doğrumuz küçük küçük milyonlarca sapma sonucunda bizi farklı bir yere göndermiştir. “

Wesley’in bu konuşmasından sonra herkes durumun ciddiyetini fazlaca kavramış ve uzayın hareketini nasıl anlayabileceklerini düşünmeye başlamıştı. Bu çok ciddi ve sıkıntılı bir durumdu. Mehmet tüm bu konuşmaları analiz ederken içerisinde ki burukluğun tarifi yoktu. O dakikalarda gemi içerisinde hayatta ne kadar kalabilecekleri aklına gelmiş ve bunu sormak istese de ekip içerisinde huzursuzluk çıkartacağını düşündüğünden ötürü soramamıştı. Kendi adına hissettiği üzüntüden çok daha fazlasını çıkmış olduğu bu görevin başarısız olmasından dolayı hissetmişti. Başarısız olmaları demek tüm dünya için ne kadarda acı verici bir tecrübeydi. Wesley’in konuşmasının hemen ardından Edel söz almıştı.

“Gezegenlerle ilgili gerçekleştirmiş olduğum bir teoride şundan bahsetmiştim. Her gezegeni bir hücre gibi düşünün ve bu gezegenlerin dış kabuklarında görünmeyen bir tabaka olduğunu bu tabaka sayesinde bir birlerine yakın temasa girmediklerini belirtmiştim. Muhtemelen güneş sistemi dışarısına madden çıkarken bu tabakada olağan dışı bir durum yaşandı ve biz yön sapmasına uğradık. Belki bu tabaka yüzünden tabaka dışı kırılgan bir ayna gibi farklı bir noktayı göstermekteydi. Biz gördüğümüz yere değil o doğrultuda gelmemiz gereken yere geldik” dedi Edel.

Kaptan Tuğrul tüm bu konuşmaları dinlerken çaresizliği kesinlikle yüzünden okunuyordu. Mehmet her bir dakikada bir Tuğrul Kaptan’ın yüzüne bakıyor ve ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışıyordu.

Sonunda gezegen tarama işlemi bitmiş fakat tüm verileri içerisinde kontrol etmesine rağmen bulundukları yeri belirlenememişti. Bu durum ile beraber daha fazla korkuya kapılan ekip son çağreyi Kaptan Tuğrul tarafından verilecek emre bırakmışlardı. Bunun farkında olan Tuğrul Kaptan bir süredir düşündüğü işlemi paylaşmaya karar verdi.

“Geri dönüş komut sistemini uygulamadan buraya kadar geldiğimiz komut sisteminin tam tersine kodlayıp geldiğimiz yön sisteminin aynısında geri dönüş yapmayı planlıyorum. Bu konuda düşüncelerini paylaşmak isteyenlerin düşüncelerini bekliyorum”

Edel hemen Tuğrul Kaptan’ın ardından konuşmaya başladı.

“Güzel fikir, aynı şekilde düşünüyoruz efendim.”

 “Peki, itirazı olan yoksa gerekli komutlamayı tersine çevirme işlemine başlayacağım.”

Keskin bir sessizlik vardı. Çaresizlik içerisinde doğru ve yanlış arasında kalmıştı tüm ekip. Kaptan Tuğrul en doğru hamle olarak düşündüğü işlemi yapmaya hazırlanırken, Mehmet Tuğrul Kaptan’a yaklaştı.

“Yakında bir gezegen var mı efendim?” dedi Mehmet.

“En yakın gezegen 60 saat sefer hızı uzaklıkta.” Diye seslendi Tuğrul Kaptan.

Mehmet bu cevaptan sonra tekrar bir şeyler deme gereksiniminden vazgeçti. Çünkü fazla uzaklıktaydı ve bulundukları noktadan hareket etmeleri de yüksek tehlikeler içeriyordu. Kaptan Tuğrul’un yanından uzaklaşıp tekrar görüşme odasına gittiğinde masada bulunanlara seslendi.

“Soruları cevaplamaya geldik fakat birçok soruyla karşılaştık.”

Masada ki herkesi hafiften tebessüm ettirmişti. Fakat Mehmet kesinlikle espiri yapmamış ciddi bir şekilde durum hakkında yorumunu söylemişti. Kendi içerisinden bu soruların cevabı için mutlaka geri dönmeli ve doğru adımlarla yeni bir yolculuğa başlamalıyız diye düşündü. Fakat geri dönmeleri de kuşkulu bir durumdaydı, belki hiç geri dönemeyeceklerdi. Mehmet tekrar kendi içinde yalnız bir durumda oturup ne düşündüklerine konsantre oldu. Küçük bir durum analizi yaptı ve elinde ki verileri kendi içerisinde düşünmeye başladı. İlk başta uzay gerçekten hareketli miydi, hareketli ise bu hareket düzeni nasıldı? Daha sonra her yıldız sisteminin acaba diğer yıldız sistemine geçişinde bir dış kabuk sistemi gerçekten olabilir miydi? Burası keşfedilmemiş yıldızlarsa burada dünya ile her şeyi aynı bir gezegen olabilir miydi?

Tuğrul Kaptan tekrar görüşme odasına döndüğünde herkes yoğun derecede fikir alışverişinde bulunuyor fakat kimse net bir kanıya varamıyordu. Çok fazla gerekli gereksiz teori yüzünden herkesin kafası da karışmıştı.

“Gerekli kodlama işlemlerini geri sayımı tamamlandı. İstirahatlardan sonra geri dönüş tam 12 saat sonra gerçekleşecektir.” Dedi Tuğrul Kaptan.

Herkes gerçekten düşünce olarak yorulmuş yoğun bir süreç geçirmişti. Bitkinlikleri göz kapaklarına vurmuş fakat en yüksek derecede düşünmelerine engel olamamaktalardı. Mehmet kendi kabininde uzanmış dinlenmeye ve uyumaya çalışmakta fakat içerisinde hüzünden ötürü ağlamaklı bir yapısı da vardı. Geri dönüşlerinin nedense dünyaya olmayacağını tamamen farklı bir yere gideceklerine düşünmekteydi. Fakat bu geri dönüş işleminin sonucunu görmeden de net bir kanıya varmakta imkansızdı. Mehmet, Tuğrul Kaptan’ın bu çıkmazda en doğru adımı atacağına emindi.

Artık yorgunluğu gerçekten artmış neredeyse 20 saattir düşünmekten de başına ağrılar girmişti. Yolculuk sonrası durum analizi için fikirlerini biriktirmekte başlarına gelecek yine bilinmedik yıldız sistemi içerisinde yer aldıklarında ne yapacağını düşünmekteydi.

Eğer gittikleri yeni yer bilinmez bir yıldız sistemi olursa umarım çok yakında incelenebilecek iyi bir gezegen olur diye de temenniler içerisindeydi. DAB aracı nasıl olurda çevrede bilindik bir yıldız göremez acaba diye düşünüyordu. Nitekim araç tamamen yeni yıldız keşfi için tasarlanmış ve bunun için özel olarak üretilmişti. Uzayın ne kadar büyük olduğunu düşündü. Düşünmeleri uzadıkça da sitrese girmekte ve hiç uyuyamama korkusu hissetmekteydi. Yattığı yerden doğruldu ve o an o dakika orada olduğunu hissetti. Burası uzun yıllardır hayalini kurduğu yerdi ve şu an bu hayalini yaşıyordu. Her ne kadar geri dönmelerine verdiği oran çok az olsa da. Olayın ortasında bir yerde artık daha fazla düşünemez oldu ve tekrar uzanarak uyumaya çalıştı.

Kaptan Tuğrul’un Mehmet’i uyandırmaya gelmesi ile seslenmesi bir oldu.

“Mehmet uyan” dedi Kaptan Tuğrul

Mehmet o an sadece Mehmet olduğunu biliyor ve son 2 gün içerisinde yaşadıkları şeyin düşündükleri ile hayal ettiği şey olduğunu sanmaktaydı. Birden bulundukları durumun karmaşasını hatırladı ve derin bir üzüntü tekrar içerisini kapladı. Uykusu bir anda dağılmıştı, yerinden doğruldu ve ayağa kalktı.

Tuğrul Kaptan, Mehmet’i uyandırdıktan sonra diğer ekip arkadaşlarını uyandırmak için sırasıyla kişilerin özel istirahat kabinlerini ziyaret etti ve ekip arkadaşlarını uyandırdı. Tüm DAB aracı personelleri bir süre sonra uyanmış ve her hangi bir gelişme olup olmadığını merak etmekteydi. Bazılarının bir mucizeyi bekler hareketleri bile vardı.

Geliş prosedürleri aynı şekilde uygulanacak olmasını Edel tüm ekibe bildirmiş ve Tuğrul Kaptan’ın yolculuk öncesi son bir konuşma yapacağını söylemişti. Ekipteki herkes bu konuşmanın içerigini merakla beklemeye başladı, nitekim Kaptan Tuğrul belki olumlu birkaç bir şeyden bahsedebilirdi.

“Sevgili arkadaşlar, herkese günaydın. Yolculuğa çıktığımız günden bu yana 82 günlük bir zaman geçti. Bu yolculuğun insanlık tarihinde ilk olmasından dolayı bizler çok önemli deneyimlere kavuştuk. Elimizde ilk önce dünyada bilinmeyen bir uzay sistemi var. Hala keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca yıldız olduğunu söylemek gerçekten çok iyimse olacağını düşünüyorum. Bugün biz tarihe isimlerimizi yazdırırken bu ilginç yolculukta şu dakikalarda tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bizim için 2 gün geçerken dünyada şu an 82 günlük bir zaman geçti. Geri döndüğümüzde ise toplamda 163 günlük bir zaman geçmiş olacak. Tüm dünyanın bizden çok şey beklediğini biliyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızın DAB’ın doğru yolda olduğuna emin olmasını istiyorum. İkinci bir yolculuğumuzda elimizde ki tüm verileri kullanarak en doğru hamleyi yapacağımıza emin olmalısınız. Sizler her biriniz kendi alanında uzmanlar olarak mevcut durumumuzu yeterince analiz ettiğinizi biliyorum. Çok fazla karışık bir durum olması sebebiyle yapabileceğimiz hamleler bildiğiniz gibi çok kısıtlı. Bu süreçte yapılabilecek en doğru hamlenin tüm işlemi geri sarmak olduğunu düşünmekteyim. Tekrar tüm arkadaşlara sesleniyorum en doğru hamlenin başka bir şey olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu konuda bizlere bildiriniz.”

Kaptan Tuğrul konuşmasından sonra sustu ve bekledi. Ekibe dikkatlice bakmasına rağmen kimsenin olaya etki etmek istememesine şahit olmuştu. Mehmet ise devamlı Tuğrul Kaptan ile göz göze geliyor ve ses tonunda ki o muhteşemliği yakaladığı için kendini şanslı hissediyordu. DAB grubunda yer alması kendisi için ne kadarda muhteşem bir şeydi.

“O zaman geri dönelim” dedi Fortun.

Fortun’un bu şekilde seslenmesiyle ekip birden hareketlendi. Yolculuk için herkes güvenli yolculuk kabinlerine doğru ilerlemeye başladılar. Mehmet herkesin geri dönüş için bu kadar istekli olmasını anlamıyordu. Kendisine göre bir süre daha orada bulunup daha çok araştırma yapmaları gerekliydi. Fakat herkesin korku içinde olması daha fazla mantıklı hareket etmelerini engellemekteydi.

En son Mehmet yolculuklar için yapılmış güvenli kabine ilerledi. Yavaş adımlarla güvenli kabine yerleştikten sonra çevresini kontrol etti ve Tuğrul Kaptan’ı izlemeye başladı. Bir süre sonra Tuğrul Kaptan gerekli adımları attıktan sonra güvenli kabinine yerleşmişti. Geri sayımın başlaması Mehmet’i ilk hareket sırasında ki hissettiği duygulara götürdü. Umutlar, meraklar yerini bilinmezliğe ve bir çok soruya bırakmıştı. Uzay düşündüğünden çok daha fazla karışıktı.

Geri sayımın bitmesinden sonra gelirkenki yaşanılan ortamın aynısı tekrar yaşanmıştı. Bu kez şaşırmalar yerine büyük bir merak vardı. Herkese birkaç dakika gibi gelen süre tam 81 günlük bir süreydi. Güvenli kabinlerinden çıkanlar direk dünyayı görmek arzusundaydılar ve her zaman bir ilk gören birileri vardı. Bu bağrışlar ve bakışlar mutluluktandı.

Dünya sonunda görünmüştü geri dönmüşlerdi Kaptan Tuğrul ise aralarında en fazla sevinen kişiydi. O sırada Fortun sesli bir şekilde konuştu.

“Arkadaşlar herkesi kutluyorum, başarılı şekilde geri dönüş işlemimiz gerçekleşti. Neden yanlış yere gittiğimizi dünyada dikkatlice inceleyeceğiz ve bir sonraki sefer için lütfen herkes şimdiden hazırlansın” dedi.

Ekipteki herkes bir birleriyle bir şeyler konuşurken Kaptan Tuğrul DAB merkezi ile iletişime geçerek yardımcı taşıma gemisini talep etmek için çalışıyordu. Mehmet büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydi belki bir sonraki sefer olacak olsa da kendisi olmayacaktı. O gezegen için yıllarca düşünmüş ve yeni bir element bulabileceklerini hissetmişti.

Aradan birkaç saat geçti. Kaptan Tuğrul ve Fortun tüm uğraşlarına rağmen dünya ile iletişime geçememekte, uzun süre uğraşmalarına rağmen hiçbir şekilde sinyal alıp veremememişlerdi. Bu durum hem Fortun’u hemde Kaptan Tuğrul’u çok sinirlendirmişti. Dünyada olağandışı bir şey yaşanmış olabileceğini düşündüler.

“DAB merkezi bir saldırıya uğramış olabilir mi” diye sordu Fortun.

“Sanmıyorum, tüm sinyal alıcılarla iletişimimiz kapalı” dedi Kaptan Tuğrul.

Mehmet aralarında geçen sohbeti duymuş, iletişime geçememeleri hakkında çoktan kendi içinde düşünmeye başlamıştı. Birkaç geçerli sebep bulsa da bu sebepleri Kaptan Tuğrul ve Fortun ile paylaşmadı.

Bu şekilde artık herkes bir şekilde neden iletişime geçilmediğini merak etmeye başlamış ve gerginlikler artmaktaydı. DAB merkezine gerçekten bir saldırı gelmiş olabilir miydi?

Aradan 1 hafta geçmiş ve tüm ekip artık sabırlarının sonuna gelmekteydi. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu, kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Hiçbir uzay üssü ile iletişime geçememeleri çok ilginç bir durumdu.

O sabah güneş dünyanın hemen yanındaydı. Mehmet hem güneşe hem dünyaya bakıyor ve bir kısmının ne kadar mutlu olduğunu diğer bir kısmının ne kadar üzüntülü olduğunu düşünüyordu. Hatta günü parçalarsa aynı gün içinde hem üzüntülü hem mutlu olduğu zamanlar olmuştu. Fakat 7 gün gibi bir süre sadece dünya ile iletişime geçememek ne kadar sinir bozucuydu. Nedeni neydi acaba çok merak ediyordu. Kendi istirahat kabininde beklerken Kaptan Tuğrul’un yanına çağırması ile hareketlendi.

“Geldim, buyurun” dedi Mehmet.

“Mehmet, dünyaya keşif gemilerimizden bir tanesi ile gitmeni istiyorum. Edel ile beraber bu sorumluluğu almalısınız” dedi.

“Tabi efendim, mutlulukla.”

“O zaman hemen hazırlıklara başlayın tam 20 saat sonra keşif gemisi ile dünyaya gideceksiniz.”

Mehmet sonunda keşif yapmaya hazırdı hem de dünyaya. Keşif için oradaydı ve kendi yaşadığı dünyaya keşif yapacaktı. Garip duygular içerisinde mutlu mu yoksa hüzünlü mü olması gerektiğine karar veremiyordu. Neden iletişime geçemediklerini merak etmekte ve bu sorunu çözeceğini biliyordu.

İstirahat kabinine tekrar geri dönen Mehmet, düşünceler içerisinde bu deneyimi kazandığı için mutlu olduğunu hissetti. Her ne kadarda o zamana kadar hep düşünceler içerisinde olsa da o dakikadan sonra geri dönüş yapacağı için mutlu olmuştu. Bu şekilde geri dönüş yapması buruk olsa da dünyaya gerçekten cevaplanması gereken bir çok soruyla geliyorlardı. DAB üssüne ne olduğunu öğrenmeyi de gerçekten çok merak ediyordu.

Güzelce hazırlandı ve yarın gazetecilerin önüne çıkacağını düşündü. Bu kendisi için devasal önemli adımın en tatlı yanlarından birisiydi. Gazetecilerin soracakları soruları ve sorulara ne cevap vereceğini düşünerek kendi elinde ki tüm soruları tekrarladı ve ben onlara soracağım diyordu. Basın toplantısının espirili bir havada geçmesinin güzel olacağını düşündü.

Biraz DAB aracında diğer ekiple birkaç ufak tefek görüşme gerçekleştirdikten sonra Edel’in yanına gitti.

“Heyecanlı mısın?” dedi Mehmet.

“Yok, sadece meraklıyım” dedi Edel.

Bu kısa konuşmayı uzatmak fazla gerekli değildi. Kimse kendi yeteneklerine ihtiyaç duymadan sadece belirsiz bir yere gitmiş ve gelmişlerdi. Aslında bu yolculuk hedeflerine uyumsuzluk sebebiyle tam bir fiyaskoydu. Basın toplantısında nasıl derdi yanlış yere gittik diye.

İstirahat kabinine geri dönmüş ve unutabileceği bir şey olup olmadığını düşünmüştü. Aklına bir şey gelmemişti fakat kendini dünyaya döndüğünde yaşanacaklar için heyecanlı hissediyordu. İçinde ki şu mutluluğa ise hiç anlam veremiyordu. Bir şekilde artık uyumuştu.

Tuğrul Kaptan keşif gemisinin hareketi için belirlediği saatten 2 saat önce Mehmet’i ve Edel’i uyandırmıştı. Tüm ekip keşif gemisinin gidişi için çeşitli hazırlıklar yapıyordu. Mehmet kendine geldiğinde çıkacağa bu yolculuğa hazır olduğunu hissetti. Kaptan Tuğrul ise Edel ve Mehmet’e devamlı orada ne yapacaklarından bahsediyordu. Fortun ise basından gelecek cevaplara kesin bir şey söylememesi gerektiğinden bahsetmekteydi. Gazetecilere DAB yönetiminin cevapları bulmasından sonra kendilerinin açıklama yapmasının doğru olacağından bahsetti. Mehmet hem Kaptan Tuğrul’u hem de Fortun’u dikkatlice dinledi ve adımlarını ona göre belirlemekteydi.

Hareket zamanının yaklaşmasıyla beraber Edel ve Mehmet keşif gemisinde ki yerlerini aldılar. Mehmet ve Edel uzun yıllar bu keşif gemisinin kullanımı hakkında dersler almışlar ve tüm fonksiyonlarını ezbere biliyorlardı.

Keşif gemisinin harekete hazır olduğunun onayını Kaptan Tuğrul’a gemide ki iletişim mekanizması sayesinde verdi. Kaptan Tuğrul birkaç dakika sonra hareket için onay vermesiyle Edel gemiyi harekete geçirdi. Yavaş bir şekilde DAB aracından ayrılan keşif gemisi hızlanarak dünya atmosferine giriş yapmaktaydı.

Sonunda atmosfere giriş yapıldı, fakat keşif gemisini dünya atmosferi için uygun olarak tasarlanmamıştı. Daha hassas bir iç ve dış mekanizması vardı. Atmosferde her hareketinde geminin sıcaklığı artmakta ve Mehmet ile Edel bu durumu hissetmeye çoktan başlamıştı.

“Gemide yüksek bir ısınma var” dedi Mehmet.

Edel Mehmet’i duymamıştı bile. Sıcaklık daha fazla artmakta ve Mehmet ile Edel gemiyi minimum hıza çekmeye çalışmaktaydı. Tam yavaşladıkları sırada geminin arka sistemlerinde ufak bir patlama olmuştu. Bu patlama sonrasında geminin daha hızlı yol almaya başlaması hem Edel’i hem Mehmet’i telaşa düşürdü. Bu ısınma ve patlamaya rağmen gemide ki tüm fonksiyonlar çalışır durumdaydı. Fakat gemi içerisinde gerçekten sıcaklık tahammül edilemeyecek seviyelere gelmişti. Mehmet Edel’e ve kendisine her halükarda güvenlik amaçlı birer paraşüt getirmişti. Edel geminin kontrolünü kaybetmemek için var gücüyle çalışmakta, tüm bildiklerini kullanmaktaydı Mehmet’i hiç duymamıştı bile. Mehmet geminin patlayacağını hızında ki anlamsızlıktan ve denge sensörlerinin devre dışı kalmasından anlamıştı. Edel’e paraşütü giymesini ve atlamaları gerektiğini yüksek sesle bağırarak söyledi.

“Gemiyi kontrol etmek üzereyim” dedi Edel.

 “Ben dayanamıyorum artık, atlayacağım. Sen dilediğin zaman acil çıkışa basarak çıkabilirsin” diye bağırdı Mehmet.

“Tamam” diyen Edel, Mehmet’e cevap vermişti. Fakat hala gemiyi dengede tutmaya çalışmakta ve kontrollü şekilde iniş yapılması için uğraşmaktaydı. Mehmet o sırada çıkışa gitmişti bile. Nitekim gemi içerisinde gerçekten tahammül edilemeyecek kadar yüksek sıcaklık vardı.

Mehmet çıkıştan atlamış ve geminin yere düşüşünü izlemekteydi. Şu an tam olarak dünyanın neresine düşeceğini bir anda aklına getirmiş ve umarım güzel bir yere düşerim demişti. Paraşütle yavaş yavaş düşerken geminin büyük bir sesle, gökyüzünü yaran, yüzlerce kilometre ilerden duyulabilecek kadar yüksek bir sesle patladığını gördü. O an her şeyin, yaşadığı anın ne kadar gerçek olduğunu anladı ve içerisinde derin bir sızı oluştu. Edel patlama sırasında gemideydi ve çıkış yapmamıştı. Patlamanın şiddetiyle küçük bir sarsıntı geçirmiş geminin yanan parçalarının yere düşüşünü izlemekteydi. Edel’e yardımcı olamadığı için ne kadar da derinden üzüldü. Yere her yaklaşışında bu üzüntüsü daha fazla artmakta ve umutsuzluğu en üst seviyeye çıkmaktaydı. 5 yıldır her saniyesi mutluluk dolu bir zaman diliminden sonra nasılda zor bir süreç yaşamıştı. Tüm bu olayın en kötü yanı ise olayın hiçbir noktasında etkileyici bir hamle yapamamış olmasıydı. Şimdi yere düşüyordu ve görünürde hiçbir kara parçası yoktu.

Yavaş yavaş yere yaklaştıkça sular içerisinde kaybolup, yok olacağını hissetti. O dakikalarda sanki kendi yok oluşunu izliyor ve hafif yüzüne vuran rüzgarla beraber hayatında ilk defa hissettiği bazı duyguları yaşıyordu. İçinden insanın kendi iç dünyasında bile o kadar çok keşfedilecek şey var ki diye geçirdi.

Sonunda okyanus veya deniz belirsiz bir suya düşmüştü. 2070’li yıllarda keşfedilen ve insanların daha rahat yürümelerini, hareket etmelerini sağlamak amacıyla piyasaya sürülen ve geleceğin elbise düzenini belirleyen bir sistem vardı. Oksijenden daha hafif olan gazların pantolan ve ceket içerisine sıkıştırılmasıyla oluşmaktaydı. Bu sıkıştırılan gazlarla beraber insanlar daha rahat yürümekte ve hareket etmekteydi. Örneğin birisi 90 kilo ise bu gazlar sayesinde 40 kilo gibi hareket edebilmekteydi.

Bu uçuşkan gazlı elbiselerin insan hayatını bu denli kolaylaştırması o dönemden sonra tüm tekstil sistemini etkilemiş ve klasik giyimi bitirmişti. Mehmet’inde o an üzerinde bu uçuşkan gazların yer aldığı bir elbise bulunmaktaydı. Tam olarak görev elbisesi olmasa da resmi DAB personeli elbiselerindeydi.

Bu elbise sistemi sayesinde su yüzeyinde zahmetsizce kalabilmekteydi. Suya batmıyor fakat su yüzeyinde de ne yapacağı belirsiz duruyordu. Sinir sistemi tamamen bozulmuş ve kurtarıcının gelip gelmeyeceğini düşünmekteydi. Dünyada ne olmuştu da acaba iletişime geçememişlerdi. Uzun saatler orada o şekilde durdu hava kararmış çoktan gece yarısını da geçmişti.

Tamamen karanlık olan her yer ayın bir miktar ışığıyla idare etmeye çalışıyordu. Mehmet çaresizlikler içerisinde suyun akışına kendisini bırakmış sürüklenip gitmekteydi. Hızla gidiyordu ama nereye?

Hem de ne kadar ciddi derecede acıkmıştı. En son istirahat kabininde yediği birkaç ufak tefek atıştırmalık bir şeylerle duruyor ve o dakikalarda açlıktan ölebileceğini düşünüyordu. Gündüz olmuş hiç uyuyamamış, gözlerini açamamaktaydı. Artık tek merak ettiği şey ise ölümden sonrasıydı.

Dünyayı kurtarabilecek kadar kendisini güçlü hissettiği bazı dönemler vardı. Şu dakikalarda ise küçük bir parça ekmek için neler yapmazdı. Suyun yüzeyinde sürüklenirken güneşin sıcaklığı ile belirsiz nedenden ötürü o dakikalarda içerisinde mutluluk oluşmuştu. Dünyada ki herkesin çıkmak isteyeceği bu yolculuğa çıkabilecek kadar önceki yaşantısında başarılı olduğunu, gurur duyabileceği bir hayat yaşadığını düşündü.

Artık gözlerini kapatmış güneşin sıcaklığında ve dansında sürüklenmeye devam ediyordu. Gözleri kapalı olmasına rağmen nedense hala bir şeyler düşünmeye devam ediyordu. Hatta beyninin bir kısmı uyuyor ve bir kısmıyla da düşünüyordu. Tüm şuuru bir süre sonra kapanmış ve derin bir uykuya dalmıştı.

Gözlerini duyduğu bir sesle açtı, çevresine baktı bir odadaydı. Durdu, çevresine tekrar dikkatlice baktı, acaba ölmüş müydü? Biraz düşünme süresi geçirdikten sonra yaşadığına kanaat getirdi. Kurtarıldığını hissetti ve bir anda mutlu oldu. Yüzünde ki o tebessüm ise ne kadarda içtendi. Odanın birinde bin yıllık uykudan uyanmış gibi uyandı. Bilgece çevresine baktı, bu oda da neresiydi, nasıl bir odaydı. Duvardaki o resim, saat ve yattığı o yatak, neresiydi burası. Hafif doğruldu ve hala dünyada böyle yerler var mıydı diye içerisinden geçirdi.

Yataktan kalkmış ve kendisine tamamen gelmişti. Kapıyı hafif araladı ve çevresini süzmeye başladı. Kendisini bir film çekim merkezinde gibi hissetti. Bir türlü hiçbir şeye anlam veremiyordu. Çevresine dikkatli dikkatli bakarken tam olarak nerede olduğunu tahmin etmeye de çalışmaktaydı. Yatağından kalktı koridora doğru yürümeye başladı, hafif hafif gerildiğini hissediyordu. Duvarda asılı duran bir metnin tam karşısında durdu. Hiçbir şekilde daha önce görmediği bir dildi ve metne bakarak nerede olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Karşıda hafif bir kalabalık gördü. Hızlandı ve o kalabalığa yaklaştı. Masada oturan bayanın yanına geldi ve seslendi.

“Merhaba, hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Ben Dünya Araştırma Merkezi DAB’ın uzay aracı personellerinden Mehmet. Acil olarak DAB merkezine gitmem gerekli, uzay aracımız şu an tam olarak dünya yüzeyinde beklemektedir.” Dedi.

Masada oturan bayan Mehmet’e bakmaktaydı. Masanın hemen karşısında da bir kişi bulunuyordu. Bayan bir şeyler söylemekte ve oldukça hızlı söylemekteydi, fakat başka bir dilde konuşuyordu. Mehmet tekrar seslendi.

“Lütfen acil olarak DAB merkezine gitmem gerekli”

Bayan hala bir şeyler diyordu fakat bu konuştuğu dil Türkçe değildi. Garip bir lehçede yanlış ifadelerle İngilizce ile belirsiz bir dilin karmaşasıyla konuşuyordu. Mehmet artık sinirlenmişti, bağırarak İngilizce olarak seslendi.

“Burası da Neresi?”

Bayanda Mehmet’in bu bağrışına karşılık sinirli bir şekilde Mehmet’in eline bir broşür verdi. Mehmet eline aldığı bu broşüre baktığında Angola’da olduğunu anlamıştı. Biraz daha dikkatli baktığında ise rehberin 2012 Angola rehberi olduğunu gördü. Telaş yaptı. Tekrar daha kısık ve kibar bir sesle şu an “tarih nedir” dedi İngilizce olarak. Bayanda bu kez tebessüm ederek;

“2015 yılındayız” dedi.

Mehmet bayanın bu ifadesinden dolayı küçük bir durgunluk geçirdi. Dizlerinin kendisini taşımadığını hissetmekteydi. Ellerini dizlerinin üzerine koydu ve hafif yere doğru eğildi. Hemen kollarına giren sağlık personelleri Mehmet’i odasına tekrar götürdüler. Mehmet düşünmenin ne kadar gereksiz olduğunu düşünüyor başkada bir şey düşünmüyordu. Odasındaydı elinde gezi rehberi ve ölmüş olabileceğine kanaat getirmek üzereydi. Düşünme fonksiyonlarının tamamen çöküş yaşadığı o dakikalarda hafif sakallı ve yorgun görünümlü birisi odaya girdi.

“Siz acaba hangi ülkeden geldiniz” diye sordu.

“Türkiye” dedi Mehmet.

Görevli elinde ki dosyaya bir şeyler yazdı ve gitti.

Mehmet kısa bir cevap vermişti aklında ise hiç bir şeye anlam veremiyordu. O dakikalarda kesin olarak bildiği tek şey vardı o adı Mehmet’ti. Oda da yalnız başınaydı, yatağına uzanmış her şeyin bir oyundan, şakadan ibaret olabileceğini düşünmek istiyordu. Acaba bu kadar büyük, geniş çaplı bir şaka yapılabilir miydi? Mehmet gözleri kapalı şekilde derin derin düşünürken, o saniyelerde kendi odasında ve yatağında olduğunu düşledi. Gözlerini açtığında uykudan uyanır gibi her şey yoluna girecek diye düşünüyordu. O kadar inandırmıştı ki her şeyin bir kabus olduğuna, gözlerini açmaya o dakikalarda korkuyordu. Gözünden süzülen birkaç damla yaşın süzülüşü o saniyelerde yüzünü hafif kaşındırmış ve uykusunu da artırmıştı. Gözyaşlarını gözlerini hiç açmadan sildi, tekrar hafif bir uykuya daldı.

Uyumak ve uyumamak arasında ki o çizgide bir süre durduktan sonra o olağanüstü açlık hissine daha fazla dayanamadı. Gözlerini açıp odaya tekrar göz attı ve yattığı yataktan doğruldu. Çok acil bir şeyler yemeliydi yatağının hemen yanında bulunan serum şişelerinin ne olabileceğini düşündü ve o sırada ayağa kalktı. Tekrar danışmaya doğru geldi. İngilizce konuşması gerektiğini bu kez biliyordu. Kibar bir şekilde danışmada bulunan bayana İngilizce olarak seslendi.

“Açım, Açım”

Bayan Mehmet’in seslenmesine tebessüm ile karşılık vermiş ve İngilizce olarak odasına geçmesini söylemişti. Mehmet, bayanın odasına yemek göndereceği düşüncesiyle tekrar odasına doğru ilerlemeye başladı. Bu kez birkaç kez geçtiği o koridordan geçerken yan odalarda bulunan fakat o dakikaya kadar dikkatini çekmeyen hastalara bakarak ilerlemekteydi. Kendi odası koridorun en sonunda bulunuyordu ve ilerlerken bir çok hastayı da görmüştü. Nasıl bir yer ve nasıl bir dünyadayım acaba diye düşünüyordu. Odasının kapısına gelince tekrar koridorun sonuna doğru bakmış ve odasına o şekilde girmişti.

Aklında bir çok derin soruyla beraber 2015 yılına nasıl geldiğini düşünmeye başladı. Bir kere en başta durum analizi yapması gerektiğini hissetti. Kaptan Tuğrul’un yukarıda bir yerde hala kendilerinden haber bekleyip beklemediğini düşündü. DAB aracı ile bir şekilde iletişime geçmesi gerekliliğine karar verdi. Fakat bu nasıl olacaktı şu an bulunduğu Angola’da acaba neresiydi, ilk başta hangi kıtadaydı ve kendisi kesinlikle iletişim uzmanı değildi. Düşünceleri arasında oradan oraya geçerken kapının önünde elinde bir tabak yemekle görevli personel gelmişti. Adam anlamadığı dilde bir şeyler söylemiş Mehmet ise mimiklerinden ne anlatmak istediğini anlamaya çalıştı fakat hiçbir fikri yoktu. Adam tabayı yatağın hemen yanında ki masaya bırakmış ve giderken hala bir şeyler söylemekteydi. Mehmet ise bu dilin hangi dil olabileceğini düşünmeye devam etmekteydi. Birkaç kelimesini Portekizceye benzetmiş fakat kendisi de Portekizceyi bilmiyordu.

Düşünmeyi bırakmış ve tüm iştahıyla karşısına gelen yemeği yemeye başlamıştı. Nitekim açlık hissinin yoğunluğundan ötürü sağlıklı da düşünemiyordu. Hızla yemeğini yerken birden durdu. Kendisinin 2015 yılında olduğunu düşündü ve bu inanılmaz bir şeydi. Nasıl olabildi, ben bu tarihe nasıl gelebildim diye düşündü. Tekrar bu kez daha yavaş bir şekilde yemeğini yemeye başladı. Karşısında ne vardı ve şimdi bu yemekten sonra ne yapacaktı, nasılda belirsizdi her şey. Düşünmek o dakikalarda pekte zevkli değildi. Yemeğinin son yudumlarını alırken doymanın ne muhteşem bir şey olduğunu hissetmekteydi. Tabağı masanın üzerine bıraktı ve yatağına tekrar uzandı. Elleri başının arkasına gelecek şekilde karşısındaki duvara bakarak dalmıştı. Eğer bugün ben 2013 yılına geldiysem ben küçük bir hareketimle tüm geleceği devasal derecede etkileyen bir hamle yapabilirim diye düşündü. Yapacağı hareketler gelecekte tüm tanıdığı insanları yok edebilirdi. Birden ya kendimi de yok edersem diye düşündü. Kendisinin yok olması sorun olmayacağını fakat gelecekte ki o muhteşem insanların hepsini yok etmek ne kadar kötü bir şey olabileceğini düşündü. Her şey düşündükçe daha fazla karışıyor ve çaresizliği de artıyordu.

Her zaman geleceğe etki etmeyi isterdi şimdi ise hiçbir şekilde geleceğe etki etmemesi gerektiğini düşünüyordu. Burada hiç olmamalıyım ve bu yatakta hiç yatmamalıyım dedi kendi kendine. Ne yapmalıydı ki geleceğe asla etki etmemeliydi, o dakikalarda her yerinin ağrıdığını da hissediyordu. Çok halsiz düşmüştü ve muhtemelen 1 haftadır dünyadaydı. Bir şekilde akşam olmuştu, geçen süreçte düşünceleri kendisini esir etmiş aklına gelen her şeyi düşünüyordu. Hemşireler çok ender geliyordu günde 3 kere yemek ve sık sık ne konuştuklarını anlamadığı ne olduğu belli olmayan insanlar geliyordu. Bazı düşünceleri kendisini ciddi ciddi ölüme, hayatını sonlandırmanın en iyi fikir olduğuna götürüyordu. Bu kendi enerjisini alıyor ve sadece yatakta uyuyup sabah ile akşam olmasını bekliyordu.

Yatmaktan, yatakta durmaktan yorulmuştu. Öğleden sonraki vakitlerdi, uzaktan Türkçe’yi andıran seslen duymaktaydı. Seslere dikkatini verdiğinde kapıda 2 kişi takım elbiseli 2 kişi belirdi.

“Merhaba”

Diyerek odaya giren kişiler kendisine bakmaktaydı. Mehmet ise o dakikalarda bu kişilerin kim olabileceğini düşündü.

“Biz Türkiye büyük elçiliğinden geldik, acaba Türk vatandaşımısınız?”

Diye sormuşlardı Mehmet’e. Mehmet heyecanlandı, yatağı üzerinde otururken ilgili kişilerin gözlerine bakamıyordu. Ne diyeceğini bilemedi evet mi demeliydi hayır mı?

“Bilmiyorum” dedi Mehmet.

“Buraya neden geldiniz?” dedi büyükelçilikten gelenler. Mehmet daha da telaş yapmıştı. Üzerine giydirilen o eski püskü mavi elbisenin küçük dügmelerini elleriyle sıkıyor ve o dakikalarda yapabileceği en mantıklı hamleleri düşünüyordu.

Elçilikten gelenler tekrarladı.

“Türk vatandaşı mısınız?”

Mehmet bu kez adamların yüzüne bakarak

“Bilmiyorum” dedi.

Elçilikten gelenler Mehmet’in bu garip haline üzüldüler. Yanlarında bulunan hastane personeline dönerek İngilizce olarak;

“Doktorlar görüşebilir miyiz”

“Tabi efendim, beni takip ediniz”

Elçilikten gelenlerden bir kişi oda da kalmış diğer kişi ise personelle doktora doğru gitmişti. Doktorun yanına gelen personel doktorla hafıza kaybıyla alakalı bir durum olup olmadığını öğrenmeye çalışmış ve doktordan bu husus hakkında kesin bir karar verebilecek donanımlarının olmadığını öğrenmişti. Kısa süren konuşmadan sonra odaya tekrar geldiler. Oda da Mehmet’in garip duruşu herkesi üzmekteydi. Başını yere eğmiş mavi eski bir elbisenin düğmeleriyle meşkul olmasına bakmaktaydılar.

Elçilikten gelen personel Mehmet’e dönerek

“İsiminiz ve soyisminizle birlikte TC kimlik numaranızı öğrenebilir miyiz” diye sordu.

Mehmet herkesin bakışları altında ne diyeceğini bilemiyordu. Ve bunu da

“Bilmiyorum” diyerek belirtti.

Elçilikten gelenler hafıza kaybı olduğuna kanaat getirmişti. Elçiliğe dönerek gerekli prosüdürü uygulamaya karar verdiler. Elçilik personeli gerekli resmi adımları hastaneden ayrılık için yapmaya başlamıştı bile. Mehmet ise yatağında yalnız başına oturmakta ve hayatına son vermeye karar vermiş bulunmaktaydı. Bu kararı vermemek için yapmış olduğu direnmeler elçilikten gelenlerle son bulmuş, kararını vermişti. O dakikalardaki hayal kırıklığı ise çok derindi. Üzüntüsü eşsiz, derdi büyüktü. Ölmeye karar vermiş birisinin duygularının çok kabullenilemez bir yapıda olduğuna kanaat getirmişti. Peki bunu nasıl yapacaktı? Ölüm ve hiç olmamak nasıl yapılacaktı.

Defalarca içinden bu doğru mu bu doğrumu diyerek geçirdi. Odaya tekrar dönen elçilik personeli Mehmet’e dönerek.

“Hazırlanın birazdan yola çıkacağız” dedi.

Mehmet ise o sözleri duyduğunda hazırlanmamanın yola çıkmanın tek tek anlamını düşünüyordu. Aklı sanki gerçekten o dakikalarda kendisine ihanet ediyordu. Kendini tamamen bırakmıştı. O dakikalarda düşünmekten vazgeçerek ne derlerse yapmaya karar verdi.

Yavaş bir şekilde ayağa kalktı, elçilik çalışanının yüzüne baktı, yüzündeki çizgilere odaklandı. Küçük bir adım attı ve elçilik çalışanıyla beraber odadan çıktılar. Koridoru takip ederek attığı adımların her birinin kendisini yok oluşuna mı götürüyor ki diye düşündü. Tam hastane danışmanının önündeyken orada nasıl hızlı bir şekilde hayatına son verecek bir şey yapabileceğini düşündü. Aklına hiçbir şey gelmiyordu, yaşadığı şoklar, geçirdiği sıkıntılı süreçler kendisini mantıklı düşünemez biri yapmıştı. Düşünce sistemimim bu kadar bozulduysa yanlış karar verebilirim diye düşünüyordu. Hastaneden çıktığı ilk saniye güneşle karşılaşmıştı dışarıya merakla bakıyor ve kendini eşsiz hissediyordu.

Elçilikten gelenlerin kendi aralarında konuşmalarını ise hiç duymuyordu. Arabaya biniş anında ilk hissettiği şey küçük bir mutluluktu. Nedenini bilmiyordu hatta nedeni hakkında hiçbir fikri yoktu ama mutlu olmuştu. Gökyüzüne arabanın camlarından baktı sesli bir şekilde;

“2015 yılındayım” dedi.

Elçilik çalışanları bir süredir duydukları ilk söz olan bu söze şaşırmışlardı. Mehmet’e dönerek;

“Hiç bir şey hatırlamıyor musun”

Mehmet cevap verecek en doğru kelimeyi tekrar bulamamış ve aynı cevabı tekrar vermişti.

“Hayır, bilmiyorum”

“Peki neler hatırlıyorsun?”

“Bilmiyorum”

Elçilik çalışanları durumu uzatmanın gereksiz olduğunu, daha çok soru sormanın sonuç doğurmayacağını düşünerek soru sormaktan vazgeçtiler. Elçilikte gerekli birimin sorunu çözeceğini düşünerek kendi aralarında konuşmalarına devam ettiler.

Mehmet onları ufaktan dinlemekteydi, geçtikleri yerleriyse camdan dikkatlice takip ediyordu. Her yer kendisine mucize gibi gelmekte, şaşırmasını ise kontrol ara ara edememekteydi. Her yeri dikkatli takibine devam etti. Belirsiz bir şehre geldiklerinde ise dikkati daha da artmıştı. Evler, yollar, arabalar, insan dokusu her şeyiyle şaşkınlığına şaşkınlık yüklemeye devam etti.

Şehre girişlerinden bir süre sonra düzenli hoş bir binanın yakına durmuşlardı. Elçilik personeli Mehmet’e dönerek;

“Geldik, inebilirisiniz” dedi.

Mehmet arabadan inmiş ve Türk bayrağını görmüştü. Tabelada yazan elçilik yazısıyla elçiliğe geldiklerini fark etti. O dakikalarda yapacaklarına karar verememiş ve elçiliğe girmemesi gerektiğini düşünerek hemen oturabileceği uygun bir yere oturmuştu. Yapması gerekenleri düşünmek istiyordu. Bir karar vermeliydi ve düşünmeliydi.

Elçilik personelinin şaşkın bakışları o dakikalarda Mehmet’in üzerineydi. Neden orada oturduğunu anlamadan garip bir şekilde Mehmet’i izliyorlardı. Mehmet’e yaklaşarak;

“Elçiliğe girmemiz gerekli”

“Ben burada biraz oturmak istiyorum”

“Hayır, elçiliğe geldik, elçilik içerisinde dinlenebileceğiniz yerler var”

Mehmet sadece ne yapacağını düşünmek istiyordu. Elçilik çalışanlarına derin bir rica ile seslendi.

“Lütfen bana biraz süre verin”

Elçilik çalışanları Mehmet’in bu garip hareketlerine bakara ne kadar tuhaf birisi olduğunu düşündü. Neler yaşamıştı ki acabada Bu kadar tuhaf hareket ediyordu ve Afrika’nın bu uzak köşesinde garip bir şekilde bu eski duvara oturuyordu. Mehmet’e birkaç dakika seslenmediler. Bir süre sonra çalışanlardan bir tanesi Mehmet’e;

“Artık gidebilir miyiz?” dedi.

“Tamam”

Diyebildi Mehmet. Oturduğu yerden kalktı ve elçiliğin içerisine giriş yaptı. Adımları yavaştı nitekim bir karar verememişti. Hafızasını kaybetmiş gibi davranmayı ne kadar daha sürdürebilirdi ki?

Elçilik içerisine girince serin bir hava kendilerini karşılaşmıştı. Hoş görünümlü bir bayan kendilerine tebessüm ederek yaklaştı.

“Hastane tarafından haber edilen kişi bu mu?” diye elçilik çalışanlarına sordu.

“Evet, bu kişi. Fakat hafızasını kaybetmiş sanırım”

Bayan üzgün bir ifade ile Mehmet’e seslendi;

“Kim olduğunuzu biliyor musunuz?”

“Bilmiyorum”

Mehmet bilmiyorum kelimesini sevmişti. Bu kelimeyi daha çok kullanması gerektiğini düşündü. Hastane tarafından verilen dosyayla elçilik personeli içeri girmiş, beraber geldiği bir kişiyle geniş bir oda da kalmışlardı. Sessizce beklemeleri devam etti. Mehmet nedensizce o dakikalarda ağlamak istedi, daha fazla dayanamıyordu. Bir sineye gömülüp o yıllardır akıtmadığı damla gözyaşını yavaşca o soguk betona damlatmak istedi.

Mehmet her zaman düşünmeyi sevmiştir, farklı düşünmeyi ise daha çok sevmiştir. Sonrayı, daha sonrayı düşünmeyi ise prensip edinmişti. Son günlerinde ise artık düşünmek ve aklı ona ihanet ediyordu. Oturduğu koltuğun rahatlığını yaşarken üzerindeki eski elbiselerin ne kadar kötü koktuğunu ise devamlı hissediyordu.

İçinin daraldığını hissetti. Oturduğu yerden ayağa kalktı ve yanındaki adamın masasına doğru yaklaştı.

“Bu nedir?”

“Hangisi?”

“Bu işte”

“Bilgisayarımı diyorsun?”

“….”

Mehmet cevap verememişti. Nitekim eski fotoğraflar bir anda bilgisayar demesiyle kafasında canlanmıştı. Bir anda gerçek halini görünce hatırlayamamıştı ama o bilgisayardı. Devasal monitörlü, klavyeli, mouseli bilgisayar.

Adam ise Mehmet’in meraklı bakışlarını ve sessizliğini anlamıştı. Bir gariplik hissetmişti. Mehmet’e dönerek tekrar seslendi.

“Raporlarınızda denizden kurtarıldığınız yazıyordu, bu konuda da bir şey bilmiyorsunuz değil mi?”

“Hayır”

Mehmet adama ve bilgisayara garip bakışlarını bırakıp tekrar koltuğuna geçti. Yanlış bir şey demek istemiyordu. Fakat istemediği diğer şey ise kendi içerisine gömülmekti. Geleceğe etki ederse tüm gelecek yok olacak mıydı?

Yarım saat civarında koltukta oturdu, sıkıldı. Olayın ortasında bir yerde içinden bir ses her şeyi anlatması gerektiğini söyledi. Bunun doğru olduğunu düşündüğü saniye ayağa kalktı. DAB bünyesinden ben Mehmet, demek istemişti. Onu demek istediği dakikalarda tekrar kendini, kendisi gibi hissetmişti. Bu hisside çok sevmişti.

Birkaç adım atınca, karşından gelen hafif serinlikle tekrar kendine geldi. Koltuğuna sessizce tekrar oturdu. Neredeyse bir saattir, aynı yerde beklemekteydi. Kapının önünde bayanın sesini duymasıyla bu bekleyişin son bulacağını düşündü. Kapı yavaş yavaş açılırken heyecan yapmıştı.

Bayan bilgisayar başındaki adama seslendi.

“Elbiseleri neredeymiş hastaneye sordunuz mu?”

“Hastanede bilmiyordu, ayakkabısı dahi yoktu.”

 Bayan Mehmet’in yanına geldi ve oturdu.

“Tekrar merhaba, kendinizi nasıl hissediyorsunuz”

“İyiyim, iyiyim teşekkür ederim.”

Mehmet biraz kendine geldikten sonra Türkçelerinin ne kadar komik olduğunu düşünüyordu. Bazı kelimeleri duyunca içerisinden istemeden gülmek geliyordu. Kendilerine Türkçeniz ne kadar komik demek geçiyordu.

“Biraz önce son 1 ayda Türkiye’den gelen tüm kayıtları inceledik. Size benzeyen kimse yoktu, acaba deniz yoluyla gelmiş olabilir misiniz?”

Mehmet şimdi tekrar sorularla baş başa kalmıştı.

“ Olabilir”

Bilmiyorumdan farklı bir cevap vermek istedi bu sefer. Bayan ise daha bir meraklıydı.

“Hiçbir şey hatırlamıyor musun” diye sordu.

“Maalesef, hatırlayamıyorum”

“En eski hatırladığınız şey nedir?”

“Hastane odasında olduğumu hatırlıyorum”

Bayan, Ahmet Bey diyerek bilgisayar başındaki personele seslendi.

“Yeni bir dosya oluşturabilir miyiz?”

“Tabi, hemen oluşturuyorum”

Bayan tekrar ayağa kalktı ve odadan çıktı. Mehmet ise heyecanını belli etmemek için kendini kasmıştı. Yavaşca gerginliğini alabilecek şekilde nefes alıp verdi. İşte tam o dakikada gerçekten ağlamayı istemişti ama beceremedi. Gergin şekilde ayağa kalktı ve sonra tekrar oturdu. Bir süre daha orada o şekilde bekledi.

Kapı ilk seferindeki gibi yavaşça açıldı. Bayanın sıcak ve anlayışlı tebessümü kendisini mutlu ediyordu.

“Ahmet Bey, şu bilgileri de dosyaya aktarır mısınız”

Bir süre daha personelle konuştuktan sonra Mehmet’in tekrar yanına geldi.

“Sizi, İstanbul’a göndereceğiz. Orada muayene olup gerekli sağlığınıza tekrar kavuşmanızı sağlayacağız.”

Mehmet bu sözlerle o dakika orada olmasının yanlış olduğuna kanaat getirmişti. İstanbul demek daha çok geleceğe etki etmek demekti. Bunlar neden başına gelmişti ki. Ciddi anlamda bağırmayı düşündüğü dakikalarda sustu. Yüzündeki mimiklere mani olamadan üzgün ve gergin bir ifade takındı.

“Şimdi sizi, misafirhanemizde misafir edeceğiz. Gerekli adımları attıktan sonra, 2 gün sonra uçağa sizi bindirebiliriz.”

Mehmet yüzündeki o gerginlik ve üzüntü ifadesini yok edemiyordu.

“Beni takip ederseniz, size kalmanız için bir yer göstereceğim.”

Mehmet ayağa kalktı ve bayanı takip etmeye başladı. Yüzünün beyazlığı ise saklanamayacak kadar belliydi. Tansiyonunun düştüğünü hissetti. Bayanı takip ediyordu.

Elçilikte ilk defa gördüğü bir başka kişinin yanına geldiler. Bayan o kişiye seslendi;

“Sercan Bey, Beyefendi’yi kalacağı yere götürebilirsiniz”

Sercan Bey, Mehmet’e şöyle bir baktıktan sonra;

“Merhana, Ben Sercan”

Diyerek elini uzattı. Bir süre tokalaştıktan sonra Mehmet hiçbir şey diyemedi fakat bu yeni adamı sevmişti. Sercan Bey ile beraber elçiliğin dışına çıktılar. Yan tarafta iki katlı güzel bir binaya doğru ilerlediler. Sercan, Mehmet’in sessiz kalmasına biraz bozulmuştu. O yüzden binaya girene kadar hiç bir şey söylemedi.

Binanın içerisine girdikten sonra orta uzunlukta bir koridoru geçtiler. Yemekhane yazılı bir oda da durdular. Sercan Bey’in yemekhaneye girmesiyle Mehmet’te yemekhaneye girmişti. O dakikada ne kadar acıktığını hissetmişti.

“Acıkmışınızdır, size bir şeyler hazırlayım hemen, şurada oturabilirsiniz” dedi.

Mehmet, Sercan’ın dediklerini yaptı ve dediği yere oturdu. Yemek kokusuyla karışık, farklı birçok kokunun armonisi vardı sanki odada. Hafif rahatsızlandı gibi fakat o dakikalarda yemekleri görünce yüzünde gerçek bir mutluluk ifadesi oluşmuştu.

İsimleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığı yemekleri tamamen yedi. Sercan Bey ise yemekhanede bir şeylerle uğraşıyordu. O dakikalarda içinde anlamsız bir mutluluk oluştu. Kendi kendine sanırım tek derdim açlıkmış diyebildi ve bu espirisine kendisi tebessüm ederek cevap verdi.

Yemeği bitirdikten bir süre sonra Sercan Bey,

“İstirahatiniz için odanıza çıkartayım sizi” dedi.

Mehmet bu kelimeyi de çok sevmişti. Biraz istirahat etmek iyi olurdu. Sandalyeden kalktı ve Sercan Bey’i tekrar takibe devam etti. Bir üst kata geldiklerinde uzun bir koridor kendilerini karşılamıştı.

Koridordan gelen güzel kokular kendisini rahatlatmıştı. Sercan Bey odaya girdiğinde, oda da 2 kanepe bir masa ve bir tanede dolap gördü. Odayı şöyle bir inceledikten sonra kanepeye oturdu. Sercan Bey, Mehmet’in oturduğunu görünce;

“Siz istirahatinize bakın ben aşağıdayım” dedi ve odanın kapısını kapatarak çıktı.

Mehmet son günlerde yalnız kalmayı sevmişti. Odasını biraz inceledi, halıya baktı biraz, kanepelere, duvarlara, dolaba. Kendi kendine “Ben şimdi 2015 yılındayım” dedi. Biraz sesli söylemişti. Hayatında ilk defa sesli düşünüyordu. Kendi içinde düşünmek artık onu yoruyordu, sesli düşünmeye devam etti.

“Şimdi ben buradayım. Burada da olmam gerekmiyor. Yani burada olmam yanlış.”

Sonra sustu. İçini tekrar bir süredir hissetmediği kırgınlık tekrar kaplamıştı. Yok olması geleceğe etki etmesini minimize edecekti. Doğru hamleler arasından en doğru hamlenin yok olmak olduğunu düşündü.

Üzüntüsü hat safhadaydı. Biraz önce kendi yokluğuna karar vermişti. İntihar etmeyi karar veren biri ne yapar acaba diye düşündü. Üzüntüsü arttıkça keşke o gemiden hiç çıkmasaydım ve patladığı dakika bende orada olsaydım dedi. Yatağa uzandı.

Başını yastığa koydu, gözlerini kapattı. Açtığında her şeyin bir şakadan, bir oyundan ibaret olmasını istedi. Vermiş olduğu zor kararın ağırlığından kaçabilecek tek şey uyumasıydı. O uyumaya başladığı dakikadan itibaren 20 saat uyudu. Uyanmak istemiyordu, arada kapısı açılıyor fakat tekrar kapanıyordu. Uyanıyor tekrar uyumak istiyordu. Uzun saatler geçti. Her gözünü açışında bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Tüm içinden, içerisinden uğraşlarına rağmen bir şeyler değişmiyordu. Başında hafif bir sızı oluşmuştu çok uyumaktan. Gözlerini bu açışında artık uyuyamayacağını anlamıştı.

Kapının önünde sesler gelmekteydi. Mehmet uyanıklık ve uyuma arasındaki o çizgi de kanepede durgunluğunu yaşamaya devam etti. Hızlı bir şekilde ayağa kalktı. Pencereye hafifçe yaklaştı. İnce perdenin ucundan tutup kısa kısa dışarıya baktı. Çevresini izlerken heyecanlandığını hissediyordu. Acaba İstanbul nasıldı?

Bir süredir kapıda gelen sesleri merak etmeye de başlamıştı. Perdeyi bırakıp kapıya doğru yaklaştı, kapının kolunu elleriyle sıkıca kavradı. Aşağı doğru indirirken ses çıkmaması için uğraşıyordu. Yavaşça kapıyı araladı ve koridora doğru baktı.

Odanın bir kapısında oyun oynayan iki tane 5 yaşlarındaki çocuk görmüştü. Çocuklara bir süre baktı, çocukların normal şartlarda kendisinden en az 100 yaş büyük olduğunu düşündü. Tam kapıyı tekrar kapatmayı düşündüğünde kalın bir erkek sesi duymuştu.

Hızlıca tekrar içeri girdi ve kapıyı kapattı. Penceredeki seyrini sevmişti. Pencereye yaklaştı yine aynı şekilde perdeyi araladı. Ağaçlara bakarken bir şekilde düşünceler arasında aktarımı kendisini dünyaya getirmişti. Dünya, tüm evren ne bilinmezliklerle doluydu. Her şeyi çözdük dediğinde bir anda tüm bilinenler kör düğüm haline gelmişti.

Dışarıya baktığı dakikalarda kapının açıldığını duydu. Elçilikteki bayanı karşısında görünce Mehmet bir anda odanın ortasına doğru yaklaştı. Bayan Mehmet’i bitkin görmüştü, yanına yaklaşıp sordu.

“Bir ihtiyacınız var mı?”

“Hayır, teşekkür ederim”

“Yarın sabah yola çıkacaksınız.”

“Evet, belirtmiştiniz.”

“Bu arada aşağıdaki yemekhaneye inerek yemeğinizi yiyebilirsiniz, odaya göndermiyorlar maalesef.”

“Teşekkür ederim, acıkmıştım gerçektende”

Mehmet bayanın gitmesiyle tekrar oda da yalnız başına kalmıştı. Yemekhaneye gitmeyi çok istiyordu baya da acıkmıştı. Dayanamadı ve kapıya doğru tekrar yaklaştı. İlk kapıyı açışındaki gibi sıkıca kapı kolundan kavrayıp kapıyı açtı. İlk adımını atması ürkekçeydi. İlk adımdan sonraki adımları daha kolay atmış ilerlemeye başlamıştı. Çocukları bu sefer görememişti. Merdivenlere doğru geldiğinde arkasını dönüp odasına baktı. İçinden 3. sıradaki oda diye geçirdi. Merdivenlerden inerken aklında o saniyelerde yemek yemekten başka bir şey düşünemiyordu.

Yemekhaneye yaklaştığında çocuk seslerini duymaya başlamıştı. Usulca girişe geldi, anlamsızca heyecanlanmıştı. O dakika yemekhanede kimler var bakamamıştı. Direk Sercan Bey’in yanına gelmiş ve seslenmişti;

“Merhaba, ben acıktım. Yiyecek bir şeyler var mı acaba”

“Tabi, tabi sen otur bir yere ben getiriyorum şimdi” dedi Sercan Bey.

Mehmet bir masaya oturmuştu. Karşısındaki aileyi de ilk defa orada görmüştü. Sert görünümlü bir adam, muhtemelen eşi olan bir bayan ve iki çocuğu ile yemek yiyorlardı.

Ailenin ne kadar güzel olduğunu düşündü. Yapacağı küçük bir hareketle bunun gibi nice aileler heba olabilirdi. Sesli bir şekilde kızgınca “Ben ne geziyorum burada” diye seslendi. Çocukların garip bakışları zaten üzerindeydi, bu sözünden sonra daha da artmıştı.

Yemeklerinin gelmesiyle hızlı bir şekilde yemek yemeye başladı. 24 saattir yemek yemiyordu ve baya da susamıştı. Yemek yerken bile arada su içtiği oluyordu. Tüm yemeğini hızlı bir şekilde yedi.

Çocukların, Mehmet’in yemek yeme şekli gariplerine gitmişti ve bakışları artık daha dikkatliydi. Ara ara ise çocukların babalarıyla göz göze gelmesi Mehmet’i rahatsız ediyordu. Yemeğimi hemen bitirip yukarı çıkayım diye düşündü. Hızlının biraz daha hızlısı olacak şekilde yemeklerinin tamamını bitirdi.

Hiç vakit kaybetmeden ayağa kalktı ve karşıdaki lavaboyu görünce lavaboya doğru yaklaştı. Elini yüzünü yıkayıp, merdivenlere yaklaştı. Merdivenlere gelmeden önce kapının önündeki parkı hatırladı. Biraz orada oturabilir miyim ki diye düşündü.

Adımları merdiven tarafına değil çıkış tarafına atmaya başlamıştı. Tam o sırada Sercan Bey’in sesini duydu.

“Beyefendi nereye gidiyorsunuz?”

“Sadece biraz dışarı çıkacaktım.”

“Yanınıza elçilikten personel olmadan çıkmak için gerekli izniniz olup olmadığına emin değilim. Hemen ben arayım yetkilileri biraz bekler misiniz.”

“Hayır hayır, gerek yok. Ben odama geçeceğim.”

Mehmet geri döndü ve hızlıca merdivenleri çıkarak odasına tekrar geldi. Odasına girdiğinde aklına ilk gelen şey uyumak istemediğiydi. Odasının kapısını kapattığındaysa rahatladığını hissetti.

Havanın yavaş yavaş karardığını gördükçe, yarının nasıl bir gün olacağını merak ediyordu. Tamamen karardığında ise yıldızları izlemek onun için eşsizdi. Yıldızlara baktığında her zaman kendisini rahatlamış ve mutlu hissederdi. Yıldızlara bakarken işin içine özlemle, merakla baktığı o günleri geldi. Tekrar sakin kafayla aklındaki soruları düşündü. Cevapları burada nasıl bulacağım diyordu. Bir süre sonra cevapların kendisinde olmadığına kanaat getirdi. Peki o halde aklındaki bu devasal ağırlıktaki soruların cevapları kimdeydi?

Karanlık odasında perdeyi tamamen açmış dışarıyı izlemeye devam etti. Uykusu yoktu fakat oda da yapılacak o an için en güzel şey uyumaktı. Son günlerde o kadar çok uyumuştu ki. Birşeyleri düşünmek istemiyordu, son günlerde yaşananlar sanki hiç yaşanmamış gibi kendisini odasında her zamanki şeyleri düşünmek istedi. En çok düşünmeyi sevdiği şeyi düşünmeye çoktan başlamıştı bile. Sabaha karşı uykusuna dayanamamış ve uyuyakalmıştı.

Duyduğu sesle hemen yattığı kanepeye oturdu. Karşısında duran Sercan Bey’di. Sercan Bey seslendi,

“Günaydın, bugün yola çıkacaksınız. Yol için size bir gömlek ve pantolon getirdim, giyebilirsiniz.”

Mehmet uykudan yeni uyanmış ve hala tam olarak düşünce sistemi çalışmıyordu. Sercan Bey’e bir cevap vermek istedi fakat bunu yapmadı. Sercan Bey ise bir cevap gelmeyince bir süre baktı ve odadan çıktı.

Mehmet hemen ayağa kalktı gömlek ve pantolonu inceledi. Giyindi ve odada fazla beklemeden aşağıya indi. Yemekhane’nin girişinde Sercan Bey’i gördü. Ardından bir çok kişiyi de yemekhanede kahvaltı yaparken görmüştü.

 İçeri küçük adımlarla çekine çekine girdi. Kimseyle göz göze gelmeden şaşkın bir şekilde tahmini olarak masanın üzerinde duran kahvaltılıklardan aldı. Olabildiğince acıkmıştı, kahvaltısını güzelce yaptı.

Kahvaltısının bitmesi sırasında arkasından, kapı girişinden doğru elçilikte bayanın sesini duymuştu. Başını kaldırdı ve kapıya doğru baktı. Bakmasıyla bayanla göz göze gelmesi bir olmuştu. Tebessüm ederek yanına yaklaşıyordu.

“Afiyet olsun, hazırsanız birazdan yola çıkacaksınız”

“Teşekkür ederim, hazırım”

Mehmet istemeden yüzünde yine aynı üzgünlük ve gerginlik karışı bir ifadeyi oluşturmuştu. Gitmeyi istemiyordu fakat ne yapabilirdi? Çaresizce beklemeye devam etti. O dakikalarda bir şeyleri düşünmeyi kesinlikle istemiyordu. Çok zayıf ve güçsüz hissetmişti kendisini, acaba hakkında o kadar insan ne düşünüyordu.

Yemekhanede suyunu içerken içinden haykırarak ağlamak geldi. Elindeki bardağı yere vurarak “Ben DAB personeli Mehmet” demek istedi ama demedi. Kendisine doğru gelen bakışlar neden rahatsız ediciydi.

Masasına yaklaşan iki kişi Mehmet’in masasına doğru yaklaştı ve Mehmet’i biraz süzdükten sonra içlerinden 45 yaşlarındaki saçları hafif beyazlamış olan adam seslendiler;

“Merhaba, ben Cengiz, Sizi uçağa bindirip İstanbul’da k, hastaneye ben götüreceğim. Yolculuk sırasında hangi şehirden, nereden geldiğinizi hatırlarsanız bunu bana belirtebilirsiniz.”

Mehmet dinlemiş cevap vermeden başıyla onaylamıştı. Kendisine kibarca yaklaşan elçilik personelleri, ilginç bakışları olmadan çok daha iyiydi.

“Hadi gidelim”

Sesini duyan Mehmet ayağa kalkmış ve çevresine kısa bir şekilde son defa süzmüştü. Arabaya yaklaştıklarında, hiç tanımadığı birisi arabanın başına geçmiş, Cengiz Bey ise hemen yanına geçmişti. Mehmet arabanın başında arka kapısına yaklaştığında kapıyı açmaya çalışmış fakat bir türlü açılacak yerini görememişti. Cengiz Bey ve yanındaki adam arabaya çoktan binmiş fakat Mehmet henüz kapıyı açamamıştı, hafif gerildiğini hissetti. Bir geri adım attı, kapıyı tekrar süzdü sağ üst köşesinde siyah bir boşluk gördü ve oradan kapıyı açtı.

Kapıyı açtığında içeri girmiş ve içerdeki adamların gülüşlerini duymuştu. Bu duruma Mehmet biraz bozulmuştu. Cengiz Bey arkasını dönerek Mehmet’e doğru;

“Kapıyı bulmak zor oldu sanırım” dedi.

O sırada yanındaki adam ise tekrar gülmeye başlamışlardı. İkisi bir süre daha güldü. Mehmet içerisinden bir şeyler demek geçiriyordu ama dememişti. Dışarı bakmak daha keyifliydi.

Araba bozuk yollardan hızlıca geçiyordu. Cengiz Bey ailesi için Angola’dan neler götürdüğünü arabayı süren kişiye anlatıyordu. Karşılıklı sohbetleri ise Mehmet için çokta bir anlam ifade ettiği söylenemezdi. Aralarındaki bir sohbette arabayı süren adam, Cengiz Bey’e;

“Luanda’da en çok gün batımını sevdim, sanki biraz yeşil batıyor güneş değil mi?” diye sordu.

“Garip bir yer 1 yıl oldu hala alışamadım ben.”

Mehmet konuşmalarında duyduğu Luanda kelimesiyle bir anda kendisini hatıralarında öğrencilik yıllarına bulmuştu. Sevdiği bir kız vardı adıysa Luanda’ydı. Şimdi ne gariptir ki o kadar geçen zamanda ilk defa adını duymuştu, hem de nerede.

Havada bir uçak görmesiyle havaalanına yaklaştıklarını fark etti. O dakikada kendi özel durumuyla alakalı şeyleri düşünüyordu, her ne kadar İstanbul’a tekrar gitmek eşsiz bir duygu olsa da gitmemesinin en doğru hamle olacağını düşünüyordu. Bir anda vermiş olduğu intihar etme kararını hatırladı. Luanda ile yüzünde oluşan tebessüm kaybolmuştu. Kendi ölümü için tek tek tanıdığı tüm dostları adına üzüntüler yaşadı. Her ne kadar ailesi olmasa, çokta dostu olmasa da sevenleri vardı. Kararını uygulama anı olarak hissettiği o dakikalarda arabadan atlayabilirdi. Bir anlık öyle bir karar vermişti. Arka koltukta oturduğu arabanın biraz daha köşesine doğru yaklaştı. Kapıyı açmak için elleriyle kapıya doğru bakmadan araştırmalar yapmaya başlamıştı. Sonunda bir düğme bulmuştu. Son defa o anı yaşadı, derin bir nefes aldı. Gözlerini kapattı, atlamaya hazırlandı.

Düğmeye bastı ve yüklendi. Fakat kapıda hiçbir değişiklik olmamıştı, açılmamıştı. Aldığı derin nefesi uzun bir şekilde verdi. İçerisinden ne saçma antika şeyler diye düşündü. Heyecanlanmış ve nefes alışverişi de hızlanmıştı. Heyecanını ve nefes alışverişini kontrol edemiyordu. Hafif kapıdan uzaklaştı ve kapıyı şöyle bir inceledi. Kapının ortasında içeriye doğru bir boşluk görmüş ve elini oraya koymuştu. Hafifçe tekrar kapıya doğru yaklaştı. Kolu ileri geri yaptı ve fark etti ki çekmesiyle kapı açılacaktı.

Tamam bu sefer olacaktı. Gözünü yine kapattı. Arabadaki serinliği doyasıya hissetti. Bütün vücut fonksiyonlarını kapattı ve eliyle kapıyı açma anına konsantire oldu. İşin kıyısında köşesinde bir yerde ölmem sakat kalırsam diye düşündü. Ama o an bu hareketi yapmaktan başka şansı olmadığını da düşünüyordu. Tam o sırada eliyle kolu sert bir şekilde çekti. Kapıya yüklendi fakat ilk seferde ki gibi kapıda gram hareket yoktu. Kolu ileri geri defalarca hareket ettirdi fakat kapıda bir gram kıpırdama yoktu. Sinirlendi. Cengiz Bey’de Mehmet’teki tuhaf hareketleri anlamıştı.

“Güzel araba değil mi?” diye sordu.

“Evet” diyebildi Mehmet sadece.

“Az kaldı havaalanına da birazdan orada oluruz”

Mehmet antika arabalar antika arabalar diye içinden söyleniyordu. Kendisine birden kızmıştı, neden hiç antika bir arabaya binmedim ki diye serzenişte bulundu.

Araba yavaşladı ve havaalanı girişine geldi. Havaalanından içeri girmişler ve uygun bir yere de arabayı park ettiler. İlk arabadan inan Cengiz Bey’di. Ardından arabayı süren kişide arabadan indi. Mehmet ise inmek için hiçbir harekette bulunmadı. Arka koltuğun tam ortasında başı önde oturdu. Cengiz Bey dışarıdan kapıyı açarak seslendi;

“Geldik, inebilirsiniz.”

Mehmet açılan kapıya baktı, başını yan tarafa hızlıca salladı. Sağ adımını dışarı attı ve arabadan çıktı. Çevresine tekrar baktığında daha önce izlediği bir filmden sahneyi hatırladı. Şu an baktığı bu ana ne kadarda benziyordu.

“Beni takip edin, şuradan giriş yapabiliriz.”

Ön taraftan elçilik personelleri ilerlerken Mehmet ise yavaş adımlarla onları takip ediyordu. O dakikalarda yapabileceği en iyi hamlem acaba ne olabilir ki diye düşünüyordu. Giriş kapısına geldiklerinde ilk önce arabayı süren adam geçiş yapmıştı ardından Cengiz Bey, Mehmet’e dönerek;

“Girebilirsin” dedi.

Mehmet girişe geldiğinde ufak bir aramadan geçmiş ve girişten girmişti. Cengiz Bey’de aynı şekilde giriş yapmıştı.

Havaalanı bekleme salonları yeterince geniş değildi ve aşırı kalabalıktı. İçlerinden geçerken Mehmet incelemeler yapmakta çevresine büyük şaşkınlıklarla bakmaktaydı. Sağ tarafından 5-6 çocuklu genç bir bayanı görünce bakışlarını almakta zorlandı. Yüzünde yorgunluk, gurur, keder ve bilinmezliklerin saklı olduğunu düşündü. Kendileri ise havaalanında o dakikalarda dikkat çekiyorlardı. Birçok kişi birkaç defa kendilerine bakıyordu. Mehmet’in üzerinde siyah pantolon ve beyaz gömlek ise Mehmet’e çok yakışmıştı. Mehmet’in boyu çok uzun değildi fakat bilmiş bir bakışı vardı. Sosyal ilişkilerde ise sonucu biliyorum oraya gidelim havasına sahipti. Çok enteresan insan manzaraları arasında yürümelerine devam ettiler. Küçük bir cafeye doğru yaklaştılar. Elçilik personeli muhtemelen içeri girecekti. Mehmet yavaş adımlarla arkadan ilerliyor, çevresine ise her şeyiyle bakmaya devam ediyordu. Cafeye girişlerinde acı ve hoş olmayan bir kokuyla karşılaştılar. Cafenin içerisinde biraz durduktan sonra Mehmet kokuya alışmıştı. Oturdukları masada Cengiz Beyle ve diğer kişi ellerine aldıkları menüden bir şeylere bakıyorlardı. Siparişlerini verdikten sonra Mehmet’e döndüler, Cengiz Bey seslendi;

“Ne içeceksin sen?”

“Ben bir şey almayayım”

Cengiz Bey imalı şekilde Mehmet’in gözlerine baktı, neden der gibiydi. Mehmet ise o dakikalarda ne kadar orada duracaklarını düşünüyordu. Bulunduğu yerden çok hoşlandığını söylemek zordu. Sessizce masasında elçilik personellerinin bir şeyler yemesini içmesini seyretmeye devam etti.

Uzun bir süre orada durdular. Cengiz Bey birkaç kere ayağa kalkmış ve tekrar yerine gelmişti. Cengiz Bey;

“Kalkabiliriz, uçağın saati geldi” dedi.

İlk kalkan Mehmet olmuştu. Hızlı bir şekilde bulundukları cafeden dışarı çıktı. Arkasını dönüp geliyorlar mı diye baktı ve o an kaçıp gitmeyi planladı. Hızlı bir şekilde buradan çıkıp bir yerlerde saklanabilirim diye düşündü. Fakat o kadar düşünceleri bozuktu ki yanlış ve doğru kafasının içerisinde yer değiştirmiş durumdaydı. Olayların akışına kendini bırakmış sadece yaşamak vardı o dakikalarda.

Önde Cengiz Bey ve arkadaşı ilerliyor, Mehmet hafif arkadan onları takip ediyordu. THY logosunu görünce uzun zamandır ilk defa tanıdık bir şey gördüğünü düşünmüş ve mutlu olmuştu. Küçük bir tebessümle bu tanıdık logoya uzun uzun baktı. Her bakışında son geçen günler hiç yaşanmamış gibi baktı.

Cengiz Bey ve arkadaşı bilet işlemlerini hallederken Mehmet bir yandan onları takip ederken diğer yandan İstanbul’a olan merakına dayanamıyordu. İçerisinden 100 yıl öncesinde İstanbul nasıl olabilir ki diye geçiriyor, aklındaki bazı soruları Cengiz Bey’e sormak istiyordu. Belki aklındaki bazı soruların cevapları da İstanbul’da olabilirdi.

Bilet işlemlerini hallettikten sonra girişten geçmişler ve uçağa binmek için çoktan merdivenleri çıkmaya başlamışlardı bile. Mehmet merdivenleri çıkarken heyecanlandığını hissediyor, titriyordu. DAB aracına girerken bile o kadar heyecanlanmamıştı. Uçaktan içeri girdiklerinde vücudunun ağırlaştığını hissetti. Koltuklardan tutunarak yavaş adımlarla yerlerine gelmişti. Koltuğuna oturması ile rahatlamış ve küçük pencereden koca dünyayı seyre başlamıştı. Cengiz Bey, Mehmet’in durgun ve sessiz yapısından dolayı Mehmet ile konuşmaya bir şeyler sormaya, sohbet etmeye pek arzulu değildi. Zaten işi gereği sık sık bu tarz işlemleri yapıyordu.

Mehmet, İstanbul’a gidiyor olmalarını düşündükçe heyecanlanıyor ve tekrar şehrine kavuşacağı için mutlu oluyordu. Uçağın havalandığı o saniyelerde ise aklına birden Kaptan Tuğrul gelmişti. Gökyüzüne derin derin bakarken şimdi ne yapıyor acaba diye düşündü. Bilse dedi 2015 yılında olduğumuz acaba tepkisi ne olurdu. Ya da benim yerimde şu an o olsaydı ne yapardı. Mehmet’in heyecanı hiçbir saniye azalmamış, merakla Cengiz Bey’in yüzüne bakmıştı. Cengiz Bey’de o dakikalarda kim bilir neyden dolayı kendi içerisine gömülmüştü. Mehmet’in birileriyle konuşmaya o dakikalarda çok ihtiyacı vardı. Cengiz Bey’e İstanbul ile ilgili birkaç soru sormayı ne çok isterdi.

İstanbul’a geldiklerinde kendisinin hafızasını kaybetmediği ortaya çıkma ihtimali çok yüksekti. Bunun telaşı ise o dakikalarda Mehmet’i fazlasıyla kaplamıştı. Hafıza kaybı ile ilgilide hayatı boyunca bir şey öğrenme ihtiyacına girmemişti ki. Bu olaydan sıyrılmak için neler yapabileceğini düşünüyor, kendini bir kutuda sıkışmış gibi hissediyordu.

Ara ara dalgınlığını hostes bayanın gelip gitmeleri dağıtıyordu. Her ne kadar hayatına son vermeyi o ana kadar başaramadıysa da bu son dönemlerde vermiş olduğu tek karardı. Şu dakika ise aklında sadece hastaneye gitmemek vardı. Uygun bir yolunu bulup İstanbul’da kaçabilirdi. İlk öncelikli planı uygun bir anını yakalayıp kaçmaktı. Elbette Cengiz Bey lavaboya gitmek isteyecekti en iyi anın o an olacağını düşündü ve planını şimdiden yaptı.

Kaçma kararını içinden kuşku duymadan vermişti. Bu karar Mehmet’i rahatlatmış ve uçağın içerisinde yüzünde oluşmuş hoş olmayan ifadeyi yok etmişti. Şimdi biraz daha mutlu hissediyordu kendini. Düşünceler ve kararlar arasında gökyüzünün mavi ve siyah bulutları arasında bir bahar ayında İstanbul’a yaklaştılar. Zaman azaldıkça Mehmet heyecanlanmakta, Cengiz Bey ise hep aynı monotomlukta yolculuğuna devam etmekteydi.

İstanbul’a girdiklerinde Mehmet bir mucizeye bakar gibi bakıyordu İstanbul’a. Her santimini görmek için çırpınıyordu. Havaalanına indikleri an Mehmet heyecanına hakim olamıyor kendi kendine “geldik İstanbul’a geldik” diye sesleniyordu. Cengiz Bey, Mehmet’in tuhaf hareketlerine artık hiç dikkat etmiyordu.

Uçaktan inme anında kemerini açma saniyesini unutmayacağı şekilde yaşıyordu. Muhtemelen o kemeri açma saniyesini ise bin yıl geçse unutmayacaktı. Ayağa kalkışı ilerleyişi ise her saniyesiyle onun için mucizeydi. Kendi koltuklarından çıkıp sırasıyla çıkmaya başladıklarında Mehmet fazla aceleci davranıyor gibiydi. Havaalanı içerisinde dizlerinde enerjinin yok olduğunu hissetmişti. Neredeyse Cengiz Bey’e bir yerlerde oturalım bile diyebilirdi. Cengiz Bey hafif önde gidiyor o saniyelerde Mehmet ise çevresini izliyor, İstanbul’da olma duygusunu en tatlı haliyle dünyada hiç yaşanmamış haliyle yaşıyordu.

Fakat o dakikalarda düşüncelerine odaklandı. Kaçması gerekiyordu ve planı da hazırdı. Cengiz Bey’e dönerek seslendi.

“Cengiz Bey, benim lavaboya girmem gerekli.”

“Uçakta neden girmedin ki”

“Uçakta mı? Uçakta ihtiyaç olmadı. Şimdi ihtiyaç oldu.”

“Tamam, öyle olsun.”

Hafif geriye dönmüşler ve lavabo yazılı yere doğru gelmişlerdi. İkisi de lavaboya girmişti. Mehmet, hızlıca lavaboya girmiş ve el yüz yıkama yerine geçmişti. Cengiz Bey’in iç kısımlara gittiğini görünce ise hızlıca kapıdan çıktı. Dışardaydı ve tek başınaydı. Koşar adım ilerlemeye başladı. Çıkış kapısından çıkışı ise olabildiğince hızlıydı. O kadar hızlı koşuyordu ki, böyle bir hareketlenmeyi yıllarca hep özlemiş gibiydi. Eğer yakalanırsa bir daha kaçma şansı olmayabilirdi. Bunun bilinciyle en mantıklı hareketleri yapıyordu. Havaş arabalarının oraya ise çoktan gelmişti. Burada durması mantıklı değildi biraz önde hareket eden Havaş arabasına yetişti ve arabaya bindi. Sesli şekilde gülmeye başlamıştı, kaçmanın ne kadar heyecanlı ve zevkli olduğunu düşündü.

Otobüsün içerisinde günlerdir ilk defa kendini güvende hissetti. Şimdi koca dünyada baş başa kalabilmişti. Hafifçe arkaya doğru ilerledi, yüzündeki tebessümü ise kontrol etmiyordu. İlerde bir adamın elinde ki biletleri keserek para topladığını görünce sevinç çığlıkları yerine şimdi ne olacak bakışlarına bırakmıştı. Biraz daha arka taraflara doğru ilerledi. Adamın yaklaştığı saniyelerde her ilerlediği metreyi kar olarak görüyordu. Havaalanından daha çok uzaklara gitmeliydi.

Fakat o an gelmişti. Adam Mehmet’e tebessüm ederek baktı ve küçük, yumuşak bir tonla seslendi;

“Efendim, ücreti alabilir miyim?”

Mehmet o an için düşündüğü birkaç senaryoyu uygulamaya koymaya hazırdı fakat otobüsün biraz daha ilerlemesini istediği için yavaş davranıyordu. Adam tekrar seslendi;

“Beyefendi, otobüs ücretini alabilir miyim?”

 “Özür dilerim, üzerimde hiç para kalmadı”

Adam Mehmet’in bu sözünden sonra Mehmet’i baştan aşağı süzdü. Bir şey demeden şoförün yanına gitti, bir süre bir şeyler konuştular. Tekrar Mehmet’in olduğu kısma geldi. Bilet kesmeye kaldığı yerden devam etti. Mehmet ise pür dikkat adamı takip ediyordu, arabanın ise her metre ilerleyişine seviniyordu. Akşam saatleriydi ve Mehmet her nerede inerse insin istediği yerde inmiş olacaktı. Sonuçta gidecek hiçbir yeri yoktu.

Adam tüm biletleri kestikten sonra Mehmet’e tekrar baktı bir şey diyecek gibi oldu fakat demedi. Yavaş adımlarla ön taraflara doğru ilerledi, Mehmet ise derin bir nefes aldı, rahatlamıştı. Sıkıntılı geçen günlerin ardından özgürlüğüne tekrar kavuştuğunu hissetti. Birkaç dakikadır artık kendini kendi gibi hissediyordu. Aradan hayli zaman geçmiş hala otobüs yol almaya devam ediyordu, acaba araba hangi semte gidiyordu ki? Merakına daha fazla karşı koyamadı bir süredir okuduğu kitaptan başını kaldırıp dışarıyı seyreden bayana hafifçe yaklaşıp kısık bir şekilde seslendi;

“Araba hangi semte gidiyor acaba?”

Bayan bir anda başının üstünde gelen sese irkilmişti. Mehmet’e hiç bakmadan cevap verdi.

“Taksim” dedi.

Mehmet Taksim’i duyunca sevinmişti. Nitekim Taksim bildiği ve sevdiği bir yerdi. Sık sık oraya gider gezerdi. Taksim’de ki kalabalığı, insan dokusunu sanat olarak görürdü. Arkadaşı Arda tam bir klasik tutkunuydu. Evinde yer alan eski İstanbul fotoğraflarını hatırladı. Bu fotoğraflar arasında birde eski bir Taksim fotoğrafı vardı. Bu tarihi yere gidecek olması kendisi için inanılmazdı.

Çevresine tanıdık bakışlarla bakmaya çalışıyor ama hiçbir yeri bilemiyor, eski bir filmin içerisinden geçer gibi yollardan geçiyordu. Tüm insanlığı bekleyen nice şeyler olduğunu düşündü. Fakat yapacağı en küçük şey tüm her şeyi yok edebilirdi. Kimseyle konuşmaması gerektiğini düşündü. Hayalet gibi olmalıydı kimseyle muhabbet etmemeli ve zamanın içerisinde hiç olmamış gibi olmalıydı. Belki kendince yapacağı en iyi şeyi yaparsa insanlık için gelecek adına en kötü şeyi yapmış olma ihtimali vardı.

Düşünceleri içerisinde tanıdık bir yeri görür gibi oldu. İşte tam o saniyelerde Taksim’deydi. Araba uygun bir yerde durmuş ve insanlar yavaş adımlarla yorgun bir şekilde inmeye başlamışlardı. Mehmet’te acele etmemekte, yavaş adımlarla sırayı takip etmekteydi. Arabadan indiğinde bilet kesen kişiyle karşı karşıya geldi. Bir birlerine tebessümleriyle selam verdiler.

Çevresine bir süre baktı ve Taksim Meydanına doğru ilerlemeye başladı. Fazla bir şey bilmiyordu, sanki meydana ulaşınca tüm sıkıntıları yok olacaktı. Heykelin yanındayken, kendini zaman neşeli bir şekilde hissetti. Işıklar, sesler, kalabalık insan topluluğu, bir birinden habersiz milyonlar geçip gidiyordu bir yerlere. Meydanın yan tarafında bir duvar bulmuş ve oturmuştu. Acıktığını ise ilk o dakika hissetti. İnsan neden yemek yemek zorundaydı ki. Şimdi ne yapacaktı. Orada olma duygusunu yaşamayı açlık hissi bastırıyordu. Ayağa kalkmış birkaç adım ilerlemiş tekrar kalktığı yere oturmuştu. Aç bir insan ne yapabilirdi ki.

Çevresini ise takibine devam ediyordu. Bu elbise şekliyle İstanbul ne de garipti. İnsanlar geliyor gidiyor ve yerlerine başka başka insanlar geliyor diye düşündü. Orada olmanın şokunu yeni yeni atmış, 2015 yılında şu an Taksim’deyim, diye söylendi içinden. Şaka değildi şu an tam olarak 100 yıl önceki Taksim’in içerisinde duvarda oturuyordu.

Uzun süre İstanbul’a, Türkiye’ye gelme duygusunu yaşadı. Fakat açıkmış ve yorgundu, o an tam nerede uyuyacağını düşündü. Doğru bir karar vermemiş gibi hissetti kendini. Sanki Angola’da kalsa daha mantıklıydı. Neyse dedi geldik artık.

Daha önce verdiği kararları düşündü. Kararmış gökyüzüne baktı, DAB aracında arkadaşları ne yapıyordu şimdi. Uykusu ise fazlalaşmıştı, göz kapaklarını açık tutmakta zorlanıyordu. Yolculuk düşündüğünden fazla kendisini yormuştu.

Yeniden ayağa kalktı. Taksim meydanında insan kalabalığını delerek yürümeye başladı. Çevresine ise bakışları şaşkınlıktan çok daha fazlasıydı, her bir dükkana gerçek olamaz diye baktı, baktı. Yavaş adımları ise her yerle buluştuğunda gerçekliği artıyordu. Rüya ve gerçeklik arasında Taksim meydanından aşağıya doğru inmekte, bir yandan da uyuyabileceği, karnını doyurabileceği bir çare aramaktaydı.

İstanbul’da aç kalmak ne kadar zormuş diye içerisinden geçirdi. Galata kulesinin oraya geldiğinde yorgunluğu artmıştı. Açlık hissiyati azalmış ve yorgunluğu artmıştı. Kulenin hemen yanında bulunan parklara doğru yaklaştı. Bir kişinin oturduğunu gördüğü parka doğru ilerlemeye başladı. Yavaş ve sessiz bir şekilde parka oturdu. Ayaklarını hafif ileri atmış ve gözlerini ise çoktan kapatmıştı. Gözleri kapalı, ama şuuru açıktı, hala uyumamıştı. Ama o saniye kendini bıraksa uyuyabilirdi. Uçak, yolculuk kendini ne denli çok yormuştu. Yanında oturan adam ise kalkmıştı. Mehmet oturuş şeklini değiştirdi. Hafifçe parka doğru uzandı. Kendini denizin sesine bırakmış hafif esen rüzgarla dans ediyormuşcasına rüyalarına teslim etmişti.

Güneşin o dayanılamaz sıcaklığı yüzüne vurmaya başladığında, İstanbul’da kendi sesini vermeye başlamıştı. Bu ikisi içerisine dün akşamdan kalma açlık duygusuyla daha fazla uyumakta ısrar edemedi. Uyandı. Çevresinde işlerine giden, işlerinden gelen, temizlik yapanlar, çevreyi kirletenler, hepsi bir aradaydı. Ayağa kalktı, o an için tek derdi vardı karnını doyurabilmek.

Tekrar Taksim Meydanına doğru ilerlemeye başladı. Bakışları artık incelemekten daha ziyade karnını doyurmak üzerineydi. İstanbul’da aç kalmak ne kadar büyük sorun diye düşündü. Aç bir insan İstanbul’da ne yapardı ki? Kendine kızıyor, bir yandan da aldığı kararı aç kalarak uygulayacağını, açlıktan öleceğim diyordu. Tek düşünebildiği şey açlık hissini giderebilmekti. Yola çıkmadan önceki içmiş olduğu Likya çorbasının tadını hatırladı. Mado’nun önünde durdu. İçerisini süzmeye başladı. Küçük bir puhaca küçücük bir puhaca o an kendisinin olmasını diledi. O saniye Mado önünde “Ben DAB personeli Mehmet” diye bağırmayı arzuladı. 24 saattir hiç bir şey yememişti. Mantıklı düşünemediğinin de farkındaydı.

Sinirlerinin gerildiğini hissetti. İstediği sadece küçük yiyebileceği bir şeylerdi. Mado’ya bakışı artık acımsı bir hal almıştı tekrar kalabalığın içerisinde bir desen oldu ve yürümeye devam etti. Meydana geldiğinde dün gece oturduğu yerine tekrar geldi. Fakat oturmadı, sadece ayakta karnını doyurmayı düşünüyordu. Kendini o kadar aciz ve zayıf hissetti ki, dün akşamki yerine o zayıf ve güçsüz biri gibi oturuşu hayatındaki en büyük gerçeklikti.

Güneşin sıcaklığı, çevrenin kalabalık hali, o gürültüsü İstanbul ne de çabuk siyah yüzünü göstermişti. Sanki kendince hoş geldin demişti. Ayağa kalktı ve düşünmeyi bıraktı, meydanı geçti bir restoruantın önünde durdu. Ellerini cebine koydu, sağından ve solundan giden adamlar vardı. Hiçbir şey düşünmeden içeri girdi. Kendisinin içeri girdiğini görünce genç bakımlı bir adam yaklaştı.

“Hoş geldiniz efendim”

Mehmet adamın hoş geldin demesiyle bir anda kendine geldi. Ne yapacağını hiç düşünmemişti.

“Ben acaba bir bardak su alabilir miyim? Yalnız param yok”

Adam bu sözü duyunca hemen açılmamış bir şişe su verdi. Mehmet ise suyu buruk bir şekilde aldı. Adama diyebildiği tek şey kısık bir sesle teşekkürdü. Kapıdan çıkarken kendini kötü hissetmeye başlamıştı bile. Su bile taksimde o dakikalarda kendisi için ciddi bir problemdi. Nereye gidecek, ne yiyecek, ne içeçekti. Yok olmanın en doğru karar olduğunu ta ne zaman bilmişti. Üzüntüden ağlamak istediğini düşündü, kendini nede kötü hissediyordu. Hiç tanımadığı birinden su istemişti. Bunu düşündükçe kötü hissediyordu fakat bir yandan da bir tanede ekmek mi isteseydim diye düşünüyordu.

Kendi yerine tekrar oturmuş İstanbul’u kokluyordu. Karşısından geçen yüz binlerce insana bakıyordu. Küçük çocuklardan, ihtiyar delikanlılara bir çoğu karşısından her yöne gidiyordu.

Üstü başı yırtık, sakalları saçları birbirine karışmış orta boylu, orta yaşlı biri dikkatini çekmişti. Her önüne gelenden para istiyor bazıları veriyor bazıları vermiyordu. Ona bakarken acaba şu an bu kişi ne iş yapıyor diye geçirdi. Neden insanlar bu kişiye para veriyor ki diye düşündü. Adamın tarzı nede garipti, giydiği elbise şeklide hiç hoş değildi.

 Karşısındaki adamı incelerken birden göz göze gelmişlerdi. Adam Mehmet tarafından dikkatlice incelendiğinin farkındaydı. Yavaş yavaş Mehmet’in bulunduğu yere yaklaşırken Mehmet rahatsız olmuştu.

Mehmet’in yanına yaklaşıp elini açarak Mehmet’e doğru uzatmıştı. Mehmet tam olarak o hareketin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Tokalaşmak mı değildi. Adam ile göz göze gelmişler ve karşılıklı bir birlerini süzmüşlerdi. Adam Mehmet’e seslendi;

“Para”

“Para mı istiyordun”

“Evet, para ver”

“Param yok”

“Sigara ver”

“Sigara mı? O da yok”

Bu muhabbetlerden sonra adam çekti gitti. Mehmet ise bu İstanbul biraz tuhaf diye içerisinden geçirdi. Eski yaşantısını özlemişti. İşindeki projelerini ise ayrı ayrı özlemişti. Zaman Taksimde normalde olandan daha hızlı ilerliyordu. Açlık duygusu ara ara düşünce sistemini dolduruyor ama çağresizlikten bir şey yapamıyordu. Gecenin geç saatlerinde daha da kalabalıklaşan Taksim’de daha da fazla kaybolmuştu. Sağa gidiyor sola gidiyor, her yer aynı yere çıkıyordu, meydana.

Gece her zamanki yerine otururken, gündüz gördüğü adam tekrar yanına bir poşetle gelmişti. Sessizce yanına oturmuştu. Mehmet’e doğru döndü;

“Artık hep orda mı oturacaksın”

Mehmet adamdan gelen soruya ne diyeceğini bilemedi, nitekim açlık artık onu halsiz bırakmıştı. Adam tekrar seslendi;

“Orası güzel bir yerdir ama arka tarafta da çok güzel oturulacak duvarlar var” dedi.

Mehmet adamın garip konuşmalarına ne cevap vereceğini bilemiyordu. Tek derdi vardı karnını doyurmak. Adam konuşmaya devam etti.

“Kışın o duvarlarda oturmak çok zor oluyor”

Mehmet cevap verecek bir şey göremiyordu ortada nitekim adam sanki kendisiyle konuşuyordu. Adam elindeki poşeti açmış içerisinden büyük bir ekmek çıkartmıştı. Ekmeği ikiye bölmüş ve bir yarısını Mehmet’e doğru uzatmıştı. Mehmet durumun farkında değildi, adamın sesiyle irkildi;

“Almayacak mısın?”

Mehmet uzattığı ekmeği görünce şaşırdı, bir anda kendisine geldi. Hemen uzattığı ekmeği aldı. Düşünemedi bile, ekmeği yemeye başladığında düşünmeye başlaması bir oldu.

“Teşekkür ederim”

Adam teşekkürden sonra kendi içinden güldü.

“Senin gibi sık sık birileri gelir buraya. Artık kimin neden geldiğini bile anlıyorum. Evden, hayattan mı kaçtın?”

“Tam olarak kaçmadım”

“Neden buradasın”

“Sadece buradayım”

Adamında kafası karışmıştı. Konuşma bir türlü istediği gibi gitmiyordu. Mehmet’e dönerek tekrar seslendi;

“Nereden geldin”

“Nereden geldim, düşüneyim. Ne çok uzak, ne çok yakın bir yerden geldim.”

“Peki, adın ne senin?”

“Mehmet”

Biraz sessizlik oldu. Mehmet ekmeği yerken adama olan minnet duygusu en üst derecedeydi. Ekmek için tekrar teşekkür etmek istedi, fakat etmedi. Adama dönerek seslendi;

“Sizin ismini ne peki?”

“İnsanlar bana Çağrı der, fakat ben kendime Çağrı diyemiyorum”

“Peki ne diyorsun”

“Bir şey demiyorum ki”

Mehmet garip aralarında garip bir sohbet döneceğine emin olmuştu. Adamın garip tarzından nasıl biri olduğunu da aslında merak ediyordu.

“Çağrı Bey siz ne iş yapıyorsunuz”

“Çağrı abide diyebilirsin”

“Çağrı abi mi diyeyim?”

“Çağrı abi de, Çağrı abi, Çağrı Bey deme”

Ekmeğin son kısmını yedikten sonra Mehmet karnından gelen açlık duygusunu bastırdığı için mutluydu. Metin ise hala yemesine devam ediyor, düşünceli düşünceli çevresine bakıyordu.

“Neden buradasın Mehmet?”

“Bilmiyorum. Siz neden buradasınız”

“Burası benim evim”

Çağrı elindeki son lokmayıda yedikten sonra poşetinden bir ekmek daha çıkartıp yarıdan böldü. Bir yarısını da Mehmet’e uzattı. Mehmet tekrar ekmek görünce hemen aldı. Ekmeği tekrar almasıyla minnet duygusu artmıştı. Muhtemelen bu adamı çok sevmişti. Fakat neden burada bu şekilde garip garip aralarda geziyordu ki? Öğrenebileceğini düşündü.

“Başka bir eviniz var mıydı? Çağrı abi”

“Başka ev olur, başka evler olmaz. Bir gün evin vardır diğer gün yoktur”

“Yani siz hep burada mıydınız?”

“Değildim. Ben deli birisiyim”

“Deli mi?”

“Deli işte bilirsin vardır ya”

“Delinin ne olduğunu biliyorum da işte”

 “İştesi yok ben deliyim”

Yanında İstanbul’un taksiminde garip bir adamla 2015 yılında kuru ekmek yiyeceği hiç aklına gelir miydi? Şaka gibiydi her şey, o saniyede hayatında olan tüm yaşanılanlar. Bu adam kimdi ki, nasılda gelip kendisine nasıl büyük bir yardımı dokunmuştu.

“Çağrı abi, hikayen nedir? Ne oldu da buradasın”

“Burası benim evim”

“Çağrı abi, burası senin evin tamam ama hep evin değildi demi?”

“Mehmet, ben 99 depreminde tüm ailemi kaybettim. Bunu mu dememi istiyordun”

Çağrı kasılmış Mehmet ise pişman olmuştu. Gerçekten yanlış kararlar verebiliyordu. Arada oluşan ve o an orada esen soğuk rüzgarlar pişmanlığını artırdı, bir şeyler demesi gerekti.

“Benim hiç ailem olmadı” diyebildi.

Çağrı, Mehmet’te ki pişmanlık ve üzüntüyü hissedebilmişti. Konuşmaya devam etti.

“Şu an şurada yok olsam bir kişi yokluğumu hissetmez. Hayatta hiç kimsem yok 16 yıldır buradayım ve artık benim evim burası”

Mehmet, Çağrı’nın bu ifadelerinden sonra Çağrı’ya döndü baktı. Yüzünü görmek arzusundaydı. Nitekim yanına geldiğinden bu yana yüzüne hiç bakmamıştı. Bu ifadesi Mehmet’in hoşuna gitti, nitekim böyle biri ile dost olsa geleceğe hiç etki etmezdi. Adamın yaşadığı, yaşamadığı belli değildi.

Çağrı 50’li yaşlarında sakalından dolayı daha yüksek gösteren, kendi halinde bir insandı. Taksim esnafı tanır ve severdi. Kimseye bir zararı olmazdı, zaten kimseyle de bir işi yoktu. Her şeyi kendi içerisinde yaşar ve bitirirdi. Tüm o kalabalıkta tek başına yalnızdı. Orada göremediği tek şey ise insandı.

Gece çoktan yarılanmış taksim kalabalığı ise hala en üst derecesindeydi. Çağrı, Mehmet’e dönerek seslendi;

“Gece saat 4’te lokantalardan kalan yemeklerle bu akşam sana ziyafet ısmarlayabilirim. Hee bu arada sen nerede yatıyorsun?”

“Parklarda, aslında buralarda benim evim”

Mehmet tebessüm ediyordu.

“Benim bir garip evim var, istersen benimle gelebilirsin”

Mehmet hiç beklemediği bir teklif almıştı. Çağrı’dan gelen bu teklif kendisinde olumlu bir yankı bulmuştu.

“Tabi” diyebildi.

“O zaman kalk hadi gidelim eve”

“Tamam olur”

İkisi kalkmış ve yürümeye başlamıştı. Yan yana yürürken kalabalıktan uzaklaşmaktalar, sesin azaldığını hissetmektelerdi. Bir saate yakın İstanbul’un arka mahallerinde yürüdüler. En sonunda yarısı yıkılmış, yanmış ve eskiyerek dökülmüş 2 katlı bir binanın önüne geldiler. Çağrı kapıyı hafif bir iteleme ile açmış, içeri girmişlerdi. Mehmet aslında bu tarz bir yer bekliyordu ama düşündüğü bu yerde olması, düşünmesiyle aynı şey değildi. İçeri girdikten sonra küçük bir kapıdan daha girdiler. Ufak eski döküntü küçük bir koridordan sonra yeni bir kapı daha karşılarına geldi.

“Çağrı’nın malikanesi de burası işte” diyerek, son kapıyı da açtı.

İçerisi hafif karanlıktı, Çağrı hemen iki tane köşede duran yanmaktan azalmış mumları yaktı. İçeri hafif aydınlanmış neyin nerede olduğu belli oluyordu. Mehmet’e dönerek seslendi;

“Burada yatabilirsin. Normalde başka birisi kalıyordu, fakat bir süredir kendisi kayıp. Artık orası senin yatağın”

Mehmet yatağa baktı pek belli olmuyordu ama beklediğinden fazla kirliydi. Yinede uzun ve zor günlerden sonra yataga uzanarak uyumak onun için dayanılamaz bir lükstü. Yatağa ilk oturduğunda kendisini karşılayan yumuşaklığa hayran olmuştu. Direk uzanmış ayaklarını dilediğince uzaklara doğru uzatmıştı. Rahat bir şekilde uyuyacağını düşündü. Çağrı Bey’e dönerek seslendi;

“Ben bu benim için yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim, sen iyi birisin, iyi bir insansın”

Çağrı ise sadece tebessüm etti.

“Çağrı abi ben uyuyacağım.”

“Uyu tabi, uyu sen”

Mehmet yatağın içerisindeyken dünyada o an en rahat yatakta yatıyormuşçasına uzandı. O yumuşak yatakta çoktan uykuya dalmıştı.

Sabah biraz geç denilebilecek bir saatte uyandı. Gözlerini açtığında akşam net olarak göremediği oda tüm belirginliğiyle karşısındaydı. Yerde bir kısmı yanmış, eski bir halı. Dış yüzeyi soyulmuş eskimiş iki kanepe. Karşıda kapıları olmayan küçük bir dolap vardı. Çok fazla eşya olduğu söylenemezdi ama kesin bir şey vardı ki çok kirli duruyordu. Mehmet yinede şükretti haline. Hafifce yattığı yerden doğruldu, Çağrı nerelerde diye düşündü. Ayağa kalktı ve kapıya doğru yaklaştı. Kapının hemen önünde duran ayakkabılarını giydi. Bina ne kadarda eskiydi, bu ahşap bine yıkılmaz inşallah diyerek içinden geçirdi. Çıkış kapısından baktı kimseleri göremedi, binanın içerisinde bir tane daha çıkış kapısı vardı, o kapıya doğru yaklaştı. Arka taraftaki kapı büyük geniş bir bahçeye çıkıyordu. Çağrıyı o kapı çıkışında küçük bir koltukta oturuken gördü. Hemen yanına geldi.

“Günaydın, Çağrı abi”

“Sanada günaydın, işte burasıda benim şehrim”

Mehmet başını kaldırıp baktığında eski çok eski bir İstanbul’u görmüştü. Eski yollar, eski çarşılar, küçük küçük dükkanlar, Osmanlıca tabelalar. Mehmet başını kaldırıp çevresini görmesiyle şaşırdı.

“Burası da neresi?” diyebildi.

Çağrı, Mehmet’in bu şekilde şaşırmasına mutlu olmuştu.

“Eskiden burası büyük bir çarşıymış. Zamanla 4 tarafına büyük binalar yapılınca, binaların arasında kalmış. Dükkan sahipleri tek tek dükkanlarını kapatıp gitmişler. Şimdi hepsi benim seyrime ve bu gördüğün kedilere ait.”

Mehmet’in burası çok hoşuna gitmişti. Hafif yürümeye başladı, küçük küçük dükkanlar içerisinde ufak tefek bir şeyler vardı. Malzemelerin ne olduğunu bilmiyordu ama bu eski malzemeler kendisinde güzel duygular oluşturuyordu. Eski zamanlarda yol olduğu belli olan yerden ilerlerken, kimler bu yollardan geçmiştir ki diye, düşündü. Hemen tekrar Çağrı’nın yanına geldi.

“Burası muhteşem”

“Ben yaklaşık 10 yıldır buradayım. Kimseler buralara gelip gitmez. Bazen birileri gelir ama hepsini kovalarım. Bir bakıma kendimi aslında buraların bekçisi gibi hissediyorum.”

“Çağrı abi, çok iyi yer bulmuşsun”

“Geçenlerde yaşlı bir adam geldi 95’li yaşlarında. Şu karşıda duran köşedeki dükkanı açtı. Saatlerce sohbet ettik, adam defalarca ağladı, orası babama aitti, diyerek. Bu gördüğün küçük çarşıda çok yaşanmışlıklar var Mehmet”

“Doğrudur Çağrı abi, İstanbul’da her yer aynı aslında”

“Sen İstanbul’u ne kadar biliyorsun?”

Mehmet bu soruyu beklemiyordu, biliyorum mu demeliydi, bilmiyorum mu? Bir cevap vermeliydi.

“Çağrı abi, ben İstanbul’u bilmem” diyebildi.

“Karşıda küçük bir çeşmemiz var orada yüzünü yıkayabilirsin”

Mehmet tam olarak nereyi kastettiğini görmeye çalıştı. Çağrı’nın yönlendirmesiyle ilerledi. Küçük çeşmeyi gördü, elini ve yüzünü uzun uzun yıkadı, su içti. Tekrar Çağrı’nın yanına döndü, tam yan tarafında bulunan eski koltuğa oturacağı sırada Çağrı seslendi;

“Oturma Mehmet, kalk çıkalım. Bugün yiyecek bir şeyler bulmamız lazım.”

Saat çoktan öğleni geçmişti. Tekrar dünki geldikleri yoldan yürüyerek Taksim’e geldi. Yolda gelirken Çağrı’nın durup durup bazı insanlardan para istemesi Mehmet’i utandırıyordu. İnsanların kaba hareketlerine ise ara ara sinirleniyordu. Herkesin kendisine bu kadar çirkin yaklaşmasına ise içerlediği söylenebilirdi. Mehmet yolun önemli kısmını Çağrıdan birkaç metre uzakta gitmişti. Taksim’e geldiklerinde Mehmet Çağrı’ya seslendi;

“Abi ben az gezineceğim dünkü yerde buluşuruz.”

“Tamam”

 Mehmet Taksim meydanında yürümek için hareketlenmiş ve çevresini izlemeye bu kez daha dikkatli bir şekilde izlemeye başlamıştı. Bildiği bilmediği her şey kendisi için çok şaşırtıcıydı. Bugün atılan küçük küçük adımlar gelecekte ne büyük ağaçlara dönüşecek diye düşündü. Her dükkanın önünde durup, içerisini inceliyor insanların paranomasını kafasında oluşturuyordu.

Geçen onca senede ne kadarda çok değişmişti her şey. Sanki iki farklı şehir gibiydi aynı İstanbul. Fakat diğer yerlere göre Taksim pek bir değişikliğe uğramamış aynı yapısını korumuştu. Ara sokaklarındaki o dokuda saatlerce gezindi. Yorulduğunu hissettiğinde meydanın arka taraflarındaki kendi yerine oturdu. Geleceği düşündükçe korkuyor geçmişi düşündükçe ise daha çok korkuyordu. İstanbul’un bu tarihi yerlerinde hapsolmuş gibiydi. Enerji üzerine düşünmeye ne zaman başladığını ise hatırlamıyordu. Uzun bir süre kendi projeleri üzerine düşündü. Kendi işini aslında çokta özlemişti.

Oturmaktan hafif yorulmuştu, ayağa kalktı ve ne yapmalıyım şu an diye düşündü. Tam çevresinde ne tarafa gideceğini düşünürken, karşıdan Çağrı’nın geldiğini gördü. Tekrar kalktığı yere oturdu.

“Çağrı abi” diyebildi sadece.

“Açıkmışındır Mehmet”

“Aynen abi açıktım”

Çağrı hemen Mehmet’in yanına oturdu. Poşetten çıkardığı ekmekten biraz Mehmet’e verdi. İkisi afiyetle ekmeklerini yerken Mehmet, Çağrı’ya seslendi.

“Abi biz ne yapıyoruz burada”

“Ben o depremden sağ kurtulamadım aslında hiç. Çocuklarım, eşim…”

Ortama sessizlik çökmüştü. Mehmet durumları hakkında biraz bir şeyler deşelese acı bir hava çöküyordu ortama. İçinden karamsar bir yapıda ağlayıp bağırmak geçiyordu. Kısık, küçük, ufak bir ses tonuyla seslendi Mehmet;

“Abi, hedefsizlik çok zormuş” dedi.

Çağrı ise Mehmet’in bu sözüne karşılık bir şey demedi. İnsanlar bu ikisine garip garip bakıyorlardı. Bu garip bakışlar ardından iki tüm ekmeği yemişlerdi.

“Çağrı abi aslında yemek yemeyi özledim biliyor musun”

“Dün akşam bahsettiğim olay var ya lokanta yemek veriyor demiştim. Bu akşam o yemeklere hazırlan”

“Abi aslında süper olur”

“Tamam gece 3 gibi veriyorlar yer geçeriz eve”

“Olur abi olur”

“Tamam akşam buralarda olursun, ben çıkıyorum şimdi. Şunu al”

Çağrı sözünü tamamlamadan ayaklanmış ve çıkmıştı. Kendisine verdiği demir paraya Mehmet şöyle bir baktı ve inceledi. Bu paraya 100 yıl sonra bulmak ne kadar zor olurdu diye düşündü. Kendisine verdiği 1 TL acaba büyük bir paramıydı bu parayla ne alabilirdi. Susadığını hissetti, bozuk parayı parmağıyla havaya atıp eliyle yakaladı, ayağa kalktı. Hızlı bir şekilde bildiği bir büfeye doğru ilerledi. Köşedeki büfenin içerisine girdi, 1 litrelik suyu gözüne kestirmişti. Suyu eline aldı;

“Merhaba, acaba bu paraya bu su eder mi dedi.”

“Eder”

Mehmet önde bekleyen birkaç kişinin arkasına geçti eline suyu aldı. Karşıda açık olan televizyon programında küresel ısınma konusundaki habere dikkat kesildi. Sıranın kendisine geldiğinin farkında bile değildi. Sadece TV’de küresel ısınma konusunda işlenilen konuya bakıyordu. Konuşmacıların konuşmalarını dinlerken arkasındaki birkaç kişi bir şeyleri çoktan almış ve gitmişti bile. O küçük büfede adam Mehmet’e doğru seslendi;

“Arkadaşım, ücreti alabilir miyim?”

Mehmet adama tekrar baktı. Bu bakış şuursuzcaydı, parayı verip dışarı çıktı. Bir süre büfenin önünde küresel ısınmanın ne kadar önemli olduğunu insanların bilmediği günler bu günler diye düşündü. Şu an ki yanlış uygulamaların gelecekte oluşturacağı büyük yıkımları, felaketleri anımsadı. 2050’li yıllarda insanlar ortak bir çözüm konusunda anlaşabilmişti.

İnsanları acaba uyarmalı mıydı? Suyu hiç açmadan eski yerine tekrar döndü. Düşünceleri arasında kıvranırken, hayallere kendini bırakmıştı. İnsanları uyardığını, izlediği TV programında küresel ısınmanın ne sonuçları olacağını anlattığını düşledi. Bir süre daha bu şekilde düşledi, düşlerinin ortasında bir yerde suyu açıp içmeye de başlamıştı. Yüzüne kızgın bir ifade büründü;

“Ben ne geziyorum burada” dedi.

Sesli söylemişti, fakat bağırsa da o kalabalıkta kimse kendisini duymazdı. Küresel ısınma konusunu düşünmek kendini rahatsız etmişti. Daha fazla düşünmek istemedi. Hayal kurmayı ise o dakikalarda sevmişti. Kendi kendine bir şeyler düşünüyor, düşmüş olduğu bu zor zamanlardan kendi içinde ki hayallerle kaçabiliyordu.

Gün o gün için kararmaya başlamış, güneş uzaklaşmıştı. Taksim’in gecesini gündüzünden çok daha fazla seviyordu. Çağrı gelince, bu insanlar nereye gidiyor, diye sormayı düşündü. İstanbul’un çevresinde oluşturulan Yeni Taksim hatırına geldi. 60-70 katlı binalar arasında şu an ki Taksim’e benzeyen o yer. Evi de o Yeni Taksim’in hemen yanındaydı. Kim bilir şimdi oralarda hiçbir şey yoktur diye düşündü.

Bazen kalkıp geziyor, bazen gelip oturup düşünüyordu. Gece yarısı ise çoktan gelmişti. Çağrı’yı beklerken ise vaktin yavaş ilerlediğini hissediyordu. Karşıdan kendisine tebessüm ederek Çağrı’yı gördüğünde ise mutlu olmuştu.

“Çağrı abi nerelerdesin”

“Baya uzaklara gitmişim, yoruldum”

Sözünü bitirmesiyle hemen Mehmet’in yanına oturmuştu.

“Sen ne yaptın hiç buradan kalktın mı?”

“Buralardaydım hep, gezdim geldim, gezdim sonra yine buraya geldim.”

“İyi iyi, artık seninde evin buralar”

Aslında Mehmet’e de yıllardır hep buralarda yaşıyormuş gibi geliyordu. Bazı bazı sanki hiç geçmiş yaşantısı olmamış ve burada doğmuş ve burada yaşamış gibi hissediyordu. Kendisi nede garip şeyler yaşıyordu son günlerde. Birileriyle rahat rahat sınır olmadan, olduğu gibi, özü gibi konuşmayı çok istiyordu. Bir süredir kendisi gibide konuşamıyordu. Çağrı’yla acaba istediği şekliyle özgürce konuşabilir miydi ki?

“Çağrı abi, senin hiç kimsen yok demi?”

“Buralardayız işte, 15 yıldan fazladır buralardayım”

“Sana bir şeyler anlatsam kimseye anlatamazsın demi abi?”

“Ne anlatacaksın ki?”

“Bir şeyler işte fikrine, yorumlarına ihtiyacım var.”

Çağrı merak etmişti. Gizemli üstü kapalı bu konuşmanın nedeni neydi? Mehmet kendisiyle ne konuşacaktı ki?

“Mehmet, benim hayatta konuşabileceğim kimseler yok. Ne soracaksan sor hadi”

“Çağrı abi”

Dedikten sonra Mehmet biraz sustu. Bu konuşma için tam olarak yapması doğru olur mu olmaz mı bilemiyordu. Çağrı’nın kendisine bakışını hissediyordu. Daha fazla suskun kalamadı.

“Abi küresel ısınma konusunda ne düşünüyorsun”

“Küresel ısınmamı? O ne ki?”

 Mehmet küresel ısınmayı bilmeyen birine, aklımdakileri nasıl sorabilirim ki diye düşündü.

“Abi, dünyayı etkileyen küresel çapta ısınma. Enerji kaynaklarının kullanımı sonucu dünya her gün ısınmakta. Bu durum dünyayı derinden etkiliyor. Bu ve bunun gibi tüm doğrudan ve dolaylı etkilerine genel anlamda verilen isim”

“Valla kardeşim, ben anlamam. Ben öyle şeylerden hiç anlamam.”

Mehmet daha fazla bu konuda konuşma yapmanın doğru olmayacağını düşündü. Oturdukları yerden İstanbul’u seyirlerine devam ettiler.

“Abi bir soru daha soracam”

“Evet”

“Dünyada en çok neyi değiştirmek isterdin”

Çağrı bu garip sorularla uzun yıllardır karşılaşmamıştı. Mehmet’in kendisine yönettiği garip sorulara karşılık vermedi. Diyebildiği tek şey;

“Mehmet sende bendensin”

“Nasıl yani abi”

“Oğlum sende tırlatmışın işte”

Mehmet güldü, böyle bir cevap hoşuna gitmişti. Nitekim bu şekilde düşünmesi rahat rahat konuşmasını sağlayabilirdi.

“Abi, dünya çok farklı bir yer. Bu evrende inanılmaz bilinmezlikler var.”

“Tabi öyledir. Bende çok gariplikler gördüm.”

Mehmet, Çağrı’nın geri bildirimlerine aldırmadan içinde kalan konuşmalarına devam etti.

“Benim nereden geldiğimi bilsen Çağrı abi, ben çok farklı bir yerden geldim.”

“Farkındayım, konuşma şeklin bi garip zaten. Memleket neresi senin?”

“Abi öyle değil, yani çok uzaklardan geldim ben”

“Nerden geldin oğlum Sibiryadan mı?”

“Sibirya neresi ki abi?”

“İşte, Türkiye haritasının yukarı kısımı”

“Her neyse abi, Sibirya’dan gelmedim”

“Mehmet, sen ne yaşadın da buralara düştün”

“Abi çok uzun ya ben aslında DAB bünyesindeyim”

“DAB mı o neyki?”

“DAB abi DAB”

“DAB işte nedir, firma mı ne?”

Mehmet, Çağrı ile konuşmasından istediği ahengi yakalayamayacaklarından emin oldu. Nitekim sordukları sorulara ve cevaplara geri gelen bildirimleri konuşmanın istediği şekilde gelişmesini engelliyordu. Sanırım dünyada kimseyle istediğim şekilde konuşamayacağım diye düşündü.

Kaptan Tuğrul ve diğer arkadaşları acaba ne yapıyorlardı şimdi. Aklında ki soruların cevaplarını bulmak için neler yapabilirdi? Burada bu soruların cevaplarını bulabileceği bir ortam var mıydı ki?

“Mehmet”

“Efendim abi”

“Bu akşam çok güzel bir ziyafet var hazır ol”

“Ben her zaman hazırım zaten”

İkisi de aynı anda güldüler. Neşeleri o dakikada yerindeydi. Mehmet için her ne kadar istediği muhabbet olmasa da Çağrı’ya her şeyi anlatabileceğini düşündü. Zaten bu zamandan biriyle nasıl olacaktı da kolayca anlaşabilecekti ki? Çağrı ayağa kalktı ve Mehmet’e doğru küçük bir adım atarak seslendi;

“Sen burada bekle ben birazdan geleceğim.”

“Tamam, tam buradayım.”

Ayağa kalkan Çağrı hızlı bir şekilde uzaklaştı. Mehmet yine yalnız kalmıştı. Başını ellerinin arasına aldı ve eve giderek uyumaktan başka bir şey düşünemiyordu. İstanbul’un yoğunluğunun kendisini fazla yorduğunu düşündü. Çevresinde ise her daim kendisini şaşırtacak bir şeyler görebiliyordu. Geçen anca ana rağmen çevresini takibi hiç değişmemişti.

Çağrı tekrar Mehmet’in yanına geldi. Seslenmeden biraz yanında durdu. İlk bir şeyler söyleyen Mehmet’ti;

“Ben beklemekten yoruldum, uykumda geldi”

“Tamam, hadi kalk gidiyoruz.”

Gece 3 civarı olmasına rağmen hala Taksim kalabalıktı. Hafif önde Çağrı biraz arkasında da Mehmet ilerlemekteydi. Taksim’in içerisinde ilerlemeleri ara sokaklarından birine girmeleriyle devam etti. Birkaç sokak geçtikten sonra büyük bir lokantanın arka kapısına gelmişlerdi. Çağrı, Mehmet’e dönerek seslendi;

“Buranın sahibi muhteşem bir insandır. Fazla yemeklerini burada insanlara dağıtıyor. Şansımız varsa güzel yemekler gelir.”

Mehmet için durum olabildiğince garip bir haldeydi. Hayatı boyunca bu tarz bir şeyi yaşayan birisiyle dahi karşılaşmamıştı. Durum kendisini biraz kötü hissettirmişti, fakat iyi bir yemek şu dakikalarda güzel olabilirdi. Kapının hemen yan taraflarında kısa boyda bir duvar vardı. Çağrı ile beraber o duvara geçip oturmuşlardı.

Kapıdan giren çıkanları izlerken esmer, gözleri anlamlı bakan, saçlarının üstü kahverengi alt kısmı doğru koyulaşan, daha önce tanıdığını hissettiği bir bayanı görmüştü. Dikkatlice bakıyor kendi içerisinden de ne kadar güzel diye geçiriyordu. Onu izlerken bir saniye göz göze geldiğini hissetmişti. O an yaşadığı, yaşayacağı her şey anlamsızlaştı. Bayanın içeri girmesi Mehmet üzerindeki etkisini yok etmemişti. Kendisini sarhoş gibi hisseden Mehmet gözlerinin önünde kızı canlandırıyor, onu düşünüyordu.

Çağrı’nın “hadi kalk yemek veriyorlar” demesiyle kendine geldi. Ayağa kalktı ama o gördüğü kişinin rüzgarından hala kendisini kurtaramamıştı. Köpük tabakta verilen biraz yemeği ve ekmeği alıp yerken aklında ise sadece o vardı. 7-8 kişi orada yemeklerini yemekte, Mehmet ise o kişinin gözlerinin neden öyle anlam dolu olduğunu düşünmekteydi. İçinden kesinlikte tanıdığım birine benziyor diye geçirdi, peki kime benziyordu? İçine o kadar gömülmüştü ki Çağrı’nın yemeklerle ilgili söylediği şeyleri hiç duymuyordu bile.

Mehmet hayatı boyunca içine kapanık, düşünmeyi seven birisi olmuştu. Öğrencilik yıllarında ise sosyal aktivitelerde hep arka planda durmayı sevmişti, enerjisini ise işlerine verirdi. Geçmiş yaşantısında hiç aşık olmamış, hiçbir zaman bu duyguyu yaşayamamıştı. Mehmet’in kendi rüzgarı vardı, kendi işine aşıktı. Enerji olayına o kadar çok fazla kafayı takmıştı ki değil hayatına bir kişiyi almayı normal bir arkadaşı bile yoktu.

Yıllar bir birini kovalarken uyandığı bir sabah 35 yaşındaydı. 35 yaşının içerisinde bir günde ise kendini Taksim’in arka mahallelerinde gecenin bir yarısında bir köşede yemek yerken bulmuştu. Sefil bir halde karışık duygular içerisindeydi. Ayağa kendi içindeki buruklukla kalktı. Tek çıkış olan yerden hafif adımlarla bulunduğu yerden uzaklaşmaya başlamasıyla Çağrı’da Mehmet’in peşine takıldı. Evlerine giderlerken çok bir şey konuşmadılar. Mehmet o gördüğü kişiyle kalbinde, içinde neler yaşıyordu. Yol her adımda azalırken Mehmet her adımda uzaklaşmanın, ondan uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyordu. Şu duygudan kurtulmaya karar verdi ve bir daha oraya gitmeyeceğim dedi. Bu kararı alması kendisine enteresan bir üzüntüyü doğurmuştu fakat içinde oluşan acıyı da azaltmıştı. Kendi kendine “şimdi bana neler oluyor” diye düşündü.

Kendisinin var olduğunu bile bilmeyen bir kızı düşünüyordu kaç saattir. Neden şimdi böyle bir duyguya kapılmıştı ki? Zaten başında bir sürü sorunu vardı. Kendisini o cevaplanası sorulara bırakmayı o dakikalarda ne kadarda güzel olurdu. Kendi içinde bulunduğu denkleme odaklanmaya çalışıyor, o gözleri unutmaya uğraşıyordu. Fakat her gözleri aklına geldikçe dünyadaki yaşadığı, yaşayacağı her şey bir kez daha anlamsızlaşıyordu. Evlerine geldiklerinde Çağrı, Mehmet’e kısık bir tonla seslendi.

“Ben sabah erkenden çıkacağım seninle yine Taksim’de aynı yerde buluşuruz. Şurada kutuda ki bozuk paraları al, onlarla kendine yiyecek bir şeyler alırsın.”

“Tamam abi”

Çağrı hemen uyumuştu. Mehmet ise her nefes alışverişinde bir dolu duyguyu yaşıyordu. Aklının bir kısmı soruları diğer kısmı ise o elmas bakışlı kızı düşünüyordu. O dakikalarda sadece uyuyor olmak ne güzel olurdu. Sabah uyandığında bu yaşadığı duygular yok olabilir diye düşündü. Sadece uyuyacak, uyandığı ise bu gecenin renkleri sabah kendisinde olmayacaktı. Bu düşünceyi o an ne kadarda sevindirmişti.

Kaç gecedir düşünmekten yorularak uyuduğu gecelerde ki düşüncelerine