**DEĞİŞİM**

Gizemli yerde…

Mert gözlerini açtı, etrafına bakındı. Burası da neresiydi böyle? Hava yoğun bir şekilde dumanlı idi. Sağ tarafına döndüğünde taş bir bina ve onun işlemeli ahşap kapısını gördü. İyi ama ne zaman gelmişti buraya? Sanki tanıdıktı bu yerler ama bir taraftan da çok farklıydı. Duman biraz aralandı. Kendisini kapının önünde buldu Mert. İçeriden konuşma sesleri geliyordu. Acaba kim vardı?

Bir gün önce Mert iş yerinde…

Yoğun bir şekilde çalışıyordu. Ertesi gün önemli bir meetingi vardı. Bu nedenle to do listi bir hayli kabarıktı. Tüm veriler son rakamlar olmalıydı bu yüzden her departmandan yeni ve son rakamları istiyordu. Bütün gelişmeleri update etmeliydi ki sunumu kusursuz olsun. Şu an onun için en iyi timelineydı, son akşam. Bu akşam evin yolunu zor bulurdu herhalde. Toplantı start vermeden yapılacaklar bitmeliydi. Hemen asistanı Selvi’yi aradı.

“Roan map ne durumda Selvi, işler yolunda gidiyor değil mi’

Selvi: “Evet Mert Bey, son istediklerinizi de set ettim.”

Mert: “Sles meetinge herşey hazır olacak değil mi”

Sevi: “Tabi ki Müdür Bey”

Mert telefonu kapattı. Eğer push etmezse işler yolunda gitmez yahut yetişmezdi. Bu overoad altında bugün ezilebilirdi. Full time çalışıyordu. Başını kaşıyacak vakti yoktu. Meeting sonrası offdayi iple çekiyordu.

Bu meetingi başarılı sonuçlandırması için üzerinde Engin Müdür’ün müthiş bir mobbingi vardı. Kolaysa kendisi gelsin de yapsındı bakalım sunumu! Hazırlıklarını bitirip kendsine farwardlaması gerekiyordu. Engin Bey’,n feedbacki ile son aşama da tamamlanmış olacaktı.

Dosyaları gözden geçirirken “Hadi focuslan Mert focuslan, check et, tamam, bu da okay, evet dosyaları laptopa aktar, evet” diye mırıldanıyordu.

Tekrar Selvi’yi aradı, gönderdiğim dosyaları print ettin mi?”

Selvi: “Hemen ediyorum Mert Bey”

Selvi’nin zaman zaman işleri geciktirmesi konusunda yeteri kadar toleranslı davranmıştı Mert. Cv sini okuduğunda hiç de böyle düşünmemişti. İşe bizzat kendisi almıştı onu oysaki.

Engin Bey online idi. Evet file tıkla, linkleri ekle, slaytı ekle, extra çalışmaları ekle, logoyu ekle, mesajı yaz, send, okey vee by by”

Hemen atladı Mert arabasına. İlerde ışıklarda durdu. Sol tarafta billboarddaki yazıyı okudu. “Türk Dil Bayramımızın 743. Yıl Dönemi Kutlu Olsun” yazıyordu!

Gizemli yerde…

Mert hafifçe kapıyı araladı. İçeride hilal şeklinde insanlar oturuyordu. Baş tarafta oturan heybetli kişinin başında miğferi sırtında ayaklarına kadar uzanan bir hırkası vardı.

“Ey Toroslar diyarından gelen Türkmen kardeşlerim, dilimiz, öz Türkçe’mize her gün bir balta vurulmakta, dalları kesilmektedir. Edebiyatta farsça, devlet işlerinde Arapça kullanılmaktadır. Halkımız ise öz dilleri olan Türkçeyi kullanmakta ama o da zamanla yok olup gidecek diye korkmaktayım. Dil, bir vatanın ses bayrağıdır. Dil, kimliktir. Dil birliği el birliğidir. Dilimizin yozlaşmasına göz yumanlar bilinçsiz iseler sorumsuzluk, bilinçli iseler büyük bir ihanet içerisindedirler. Ey kardeşlerim, bugünden geru divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır."

Mert’in o anda gözleri şaşkınlık ve çekingenlik ile fal taşı gibi açıldı. Bu, bu, bu insan, Karamanoğlu Mehmet Bey idi!

……

Mert telaş içerisinde uyandı. Ter içinde kalmıştı sıkıntıdan. Nasıl yani bütün bunlar bir rüya mıydı? Çok gerçekçiydi oysaki. Hatta hala yaşadığı sıkıntı ve utancın hislerini duyuyordu. Dilimiz kimliğimizdir.. sesleri kulağında yankılandı tekrar. Dilimiz ses bayrağımız…

Bir gün önce yaşadıklarını düşündü, iş yerindeki konuşmalarını…Dil bir kimlik ise Mert ona sahip çıkmıyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey’in dediği gibi acaba sorumsuzluk mu yoksa ihanet mi içerisindeydi…Karar veremedi…

Koştu ve evdeki tüm Türkçe sözlüklerini önüne açtı. Bilgisayarını da yanına aldı. Son yaşadıklarını düşündü. Tek tek, kelime kelime, harf harf…Tüm sorumsuzluklarını bir kenara bırakarak yeniden yaşamak istedi o son gününü…Eğer şimdi yaşasaydı o günü tekrar…

Yoğun bir şekilde çalışıyordu. Ertesi gün önemli bir toplantısı vardı. Bu nedenle yapılacaklar bir hayli kabarıktı. Tüm veriler son sayılar olmalıydı bu nedenle her bölümden yeni ve son verileri istiyordu. Bütün gelişmeleri güncellemeliydi ki sunumu kusursuz olsun. Şu an onun için en iyi zamanlamaydı, son akşam. Bu akşam evin yolunu zor bulurdu herhalde. Toplantı başlamadan yapılacaklar bitmeliydi. Hemen yardımcısı Selvi’yi aradı.

“Yol haritamız ne durumda Selvi, işler yolunda gidiyor değil mi’

Selvi: “Evet Mert Bey, son istediklerinizi de ayarladım.”

Mert: “Satış toplantısında herşey hazır olacak değil mi”

Sevi: “Tabi ki Müdür Bey”

Mert telefonu kapattı. Eğer takip etmezse işler yolunda gitmez yahut yetişmezdi. Bu iş yükü altında bugün ezilebilirdi. Tam zamanlı çalışıyordu. Başını kaşıyacak vakti yoktu. Toplantı sonrası tatil gününü iple çekiyordu.

Bu toplantıyı başarılı sonuçlandırması için üzerinde Engin Müdür’ün müthiş bir baskısı vardı. Kolaysa kendisi gelsin de yapsındı bakalım sunumu! Hazırlıklarını bitirip kendisine yönlendirmesi gerekiyordu. Engin Bey’in geribildirimi ile son aşama da tamamlanmış olacaktı.

Dosyaları gözden geçirirken “Hadi odaklan Mert odaklan, doğrula, tamam, bu da tamam, evet dosyaları dizüstü bilgisayara aktar, evet” diye mırıldanıyordu.

Tekrar Selvi’yi aradı, gönderdiğim dosyaların çıktısını aldın mı?”

Selvi: “Hemen alıyorum Mert Bey”

Selvi’nin zaman zaman işleri geciktirmesi konusunda yeteri kadar hoşgörülü davranmıştı Mert. Özgeçmişini okuduğunda hiç de böyle düşünmemişti. İşe bizzat kendisi almıştı onu oysaki.

Engin Bey çevrimiçi idi. Evet dosyaları tıkla, bağlantıları ekle, sunumu ekle, ek çalışmaları ekle, simgeyi ekle, iletiyi yaz, gönder, tamam, vee hoşçakal”

Hemen atladı Mert arabasına. İlerde ışıklarda durdu. Sol tarafta ilan panosundaki yazıyı okudu. “Türk Dil Bayramımızın 743. Yıl Dönemi Kutlu Olsun” yazıyordu!

Özenli olmak zor değildi. Sadece ve sadece özentili değil özenli olmak gerekiyordu.

O esnada Mert’in telefonu çaldı. Arayan Selvi idi. Açtı Mert.

“Mert Bey slas meeting öncesi kısa bir görüşme yaparız demiştiniz sizi bekliyoruz, her şey hazır efendim”

Nasıl yani. Henüz o günü yaşamamış mıydı Mert. O da ikinci rüyası mıydı yoksa? Buna çok sevindi. Artık, artık her şey çok farklı olacaktı. Mert de Karamanoğlu Mehmet Bey’in dediği gibi o ses bayrağını dalgalandıracaktı.

“Satış toplantısı Selvicim, satış toplantısı” dedi Mert ve sözlükleri çantasına koyarak hızla hazırlanmaya başladı.

**Nursima UZUN**

6- B Sınıfı

Karaman Özel Başarı Koleji