**RENGARENK TÜRKÇEMİZ**

Günlerden 13 Mayıs’tı.

Zeynep çok heyecanlıydı çünkü kaç gün aradan sonra dışarı çıkacaktı. Ailesiyle beraber Türk Dili Parkı’na gideceklerdi. Orada güneşin ve yeşilliğin tadını çıkaracaklardı.

Annesi: Zeynep saat on bir oldu haydi hazırlan.

Zeynep: Ben hazırım anneciğim haydi gidelim.

Zeynep en sevdiği tokasını da taktı , artık hazırdı. Annesi ile aşağı indiler. Babası çoktan gitmişti arabaya. Yola çıktıklarında Zeynep’ in aklına birkaç soru takıldı ve babasına sordu:

- Baba gideceğimiz parkın ismi neden Türk Dili?

Babası : Çünkü Karaman Türk dilinin başkenti. Ve tam da bugün 13 Mayıs’ta Karamanoğlu Mehmet Bey:

Bugünden sonra

hiç kimse sarayda,

divanda, meclislerde ve seyranda

Türk Dilinden başka dil kullanmaya,

diyerek bir ferman yayımlamıştır. Bu fermanı yayımlamasındaki amacı Türkçeyi korumak. Günümüzde de hala Türk diline verdiğimiz değeri göstermek için bu parkın ismi Türk Dili koyulmuştur.

Zeynep: Aaaa ne kadar güzel, ben Türkçeyi çok seviyorum biliyor musunuz?

Annesi: Biz de çok seviyoruz Zeynepciğim ve Türkçeyi kirletmeden kullanmaya özen gösteriyoruz.

Zeynep: Türkçeyi kirletmek de ne demek?

Annesi: Bir dilin içine başka bir dil girerse o dil kirlenir. Türkçeyi kirletmek aynı zamanda Türkçeyi düzgün kullanmamaktır.

Zeynep: Anladım. Ama bu durum çok kötü değil mi baba?

Babası: Evet kızım öyle ama maalesef gençler Türkçemizi düzgün kullanmıyorlar.

Zeynep: Aaaa bak anne şu tabela Türkçeyi kirletmiş. Çiçek City yazıyor. City İngilizce bir kelime oysaki çiçek Türkçe. Çiçek Şehir yazması daha doğru olmaz mıymış sanki?

Annesi: Evet kızım doğru söylüyorsun.

Babası: Ve bizim güzel dilimizin parkına geldik. Hadi inin bakalım.

Zeynep: Yaşasın!

Zeynep ve ailesi arabadan indiler kendilerine gölge bir kamelya bulup oturdular.

Parka Zeynep’ in arkadaşları İrem ve Ceren de gelecekti. Parka girer girmez onlarla karşılaştılar. Hal hatır sorduktan sonra ip atlamaya karar verdiler. İp atlarken Ceren bir anda yere düştü. Zeynep bir şeyin var mı diye sorarken İrem kahkahalar atmaya başladı.

Ceren: Gülme komşuna gelir başına.

İrem: Komşuma değil ki arkadaşıma gülüyorum.

Zeynep: Bu bir atasözü akıllım.

İrem: O zaman gülme arkadaşına gelir başına deyin.

Zeynep: Atasözleri kalıplaşmış sözcüklerdir. Yerlerine kelimenin eş anlamlısı bile getirilemez.

İrem: Türkçenin saçma kuralları işte biri buna stop demeli ya.

Ceren: İrem, stop İngilizce bir kelime neden bu kelimeyi kullandın? Türkçesi dur demek.Türkçeyi yozlaştırmamak için stop değil dur kelimesini kullanmalısın.

İrem: Ben İngilizce bir kelime söyleyince Türkçeyi yozlaştırıyor muyum bunu bilmiyordum.

Ceren: Evet. Türkçenin içine yabancı kelimeler katarsan Türkçeyi yozlaştırmış oluyorsun.

Zeynep: Aklıma bir fikir geldi. Madem Türkçeyi bu kadar çok seviyoruz o zaman üçümüz Türkçeyi korumak için bir grup oluşturalım ismi de Türkçe Korumaları olsun.

Ceren: Çok iyi bir fikir.

İrem: Bence de.

Zeynep: O zaman hepimiz Türkçeyi kötü kullananları uyaralım.

İrem: Mesela siz beni uyardınız ve ben bu davranışımdan vazgeçtim.

Zeynep: Evet.

Zeynep’ in annesi: Kızım hadi arkadaşlarınla vedalaş, geç oldu gidiyoruz.

Zeynep: Tamam anneciğim, görüşürüz arkadaşlar.

Ceren: Hoşça kalın.

İrem: Bye bye.

Ceren: Unutma İrem bye bye da yabancı bir sözcük.

İrem: Evet pardon. Güle güle o zaman.

Ceren: Pardon?

İrem: Of hep unutuyorum, özür dilerim diyecektim.

Ceren: Evet. Görüşürüz.

İrem: Hoşça kal.

Zeynep eve gelmişti. Günü çok güzel geçmişti. Arkadaşlarıyla artık bir grubu vardı. Onlar artık Türkçeyi koruyacaklardı. Günlüğünü alıp yatağa uzandı. Uykusu gelmişti ama günlüğünü yazmadan uyumazdı. Günlüğüne ilk şunu yazdı:

“ Günlüğün eş anlamlısı güncedir.”

Ve güncesini yazmaya devam etti.

Sevgili Günlük,

Bugün birçok şey öğrendim. Özellikle de Türkçenin önemini. Zaten bugün Türk Dili Bayramı. Ailemle Türk Dili Parkı’na gittik. Kelimelerimiz aslında ne kadar önemliymiş. Eğer dikkatsizce davranıp Türkçenin içine yabancı kelimeler sokarsak Türkçeyi yozlaştırırmışız. Ayrıca ben artık bir korumayım. Türk Dili Koruması. Benimle birlikte İrem ve Ceren de koruma. Türkçe kelimeleri koruyoruz. Aslında Türkçe tek kelime değil bir sürü zenginlikten oluşuyor. Mesela ninniler. Küçükken ninnisiz uykuya dalmazmışım. Türkçe ninniler ne güzel.

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

Sevgili günlük, sahura kalkacağım için erken yatacağım. Ama yarın yine yazarım. Güle güle.

Zeynep uykuya dalmıştı, kim bilir rüyasında neler görüyordu?

Zeynep Zeynep! Bizi duyuyor musun? Biz Türkçeyiz. Sana teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü sen bizi kirletmiyorsun, kirletenleri de uyarıyorsun. Belki de sen ve senin gibi Türkçeyi koruyanlar sayesinde asırlarca yaşayacağız. Seni çok seviyoruz.

Gümbede güm güm

Gümbede güm güm

sesleriyle Zeynep’ in gözleri açıldı ve rüyası sona erdi.

Duvardan kedi atladı

Bekçinin ödü patladı.

Merak etme bekçi baba

Bey kesesini yokladı.

Bekçinin değil Zeynep’ in ödü patladı diyerek güldü Zeynep. Davulcu mani söylüyordu. Bu Zeynep’ in çok hoşuna gitmişti. İçinden rüyasını da düşünerek Türkçe ne güzel ne zengin bir dil dedi. Manilerle, ninnilerle, türkülerle, deyimler ve atasözleriyle rengarenk bir dile sahibiz diye düşündü. Ve gecikmeden annesinin yaptığı yemekleri yedi. Annesine eline sağlık demeyi unutmadı. Annesi de ona afiyet olsun güzel kızım dedi. Daha sonra Zeynep yatağına gidip tekrar uykuya daldı.

Sabah olmuştu. Zeynep telefonundan gelen mesaj sesleriyle uyandı. Bir arkadaşı ona: “ Hi Zeyno naber ben superim. Çarşıya yeni amazing bir AVM açılmış. Gidelim mi ailen ok der mi?” diye mesaj atmıştı.

Zeynep içinden anlaşılan Türkçe Korumaları’nın daha bir sürü işi var diye düşünerek kolları sıvadı.

**Bengisu Töplek**

Özel Babaoğlu Ortaokulu

6/D - 779