**LİMA YILDIZI : BİLGİNİN AYDINLIĞI**

 Güneşin hiç doğmadığı, yıldızların korkudan parlamadığı bir dünya vardı. Burada insanlar “karanlık çemberi “ adı verilen sınırın içinde yaşıyorlar, sınır dışının ne olduğunu hakkında hiç fikirleri yoktu. Oraya gitmeye hiç kimse cesaret etmez, çemberin içinde doğan bir çocuk karanlığa alışmış olarak büyürdü ve aydınlık fikri masallardan ibaretti. Bu şehir de cehaletten başka bir şey değildi. İnsanlar konuşmaz, bilgi alışverişi yapmaz ve hatta birbirinin gözlerinin içine bakmazlar.

 Bütün dünyada iki tür insan vardır: cehalet ve bilgi. İnsanlar, ama ne yazık ki yıllar önce cehaleti yöneten cehalet efendisi bu şehri istila etti. İnsanların sesini aldı, bilgi ile alakalı bütün kitapların içini yok etti. Bilgiye dair her şey yok oldu. Artık insanlar cahil olmaktan öteye gidememişlerdi. Tabi bazı şeylerin sonu vardı. Bir gün o çemberin içinde yaşayan Lima, rüyasında bu şehrin bilginin koruyucusu olduğunu söyleyen birini görür. İlk başlarda pek kale almasa da sık sık tekrar edilince yavaştan merak etmeye başladı.

 Bir gün rüyasında gördüğü şeyleri dedesine bir kağıda yazarak gösterdi. Dedesi bunu gördüğü an yüzünde bir zafer gülümsemesi oluştu. Kurtuluşun tek ümidi Lima idi. Lima ve dedesi bilgili insanlar cehalet efendisine karşı çıkan kişilerdi. Her şey yok olmuş olsa da onlar direnmiş ve bilgili insanlar olmuştu. Onları ayakta tutan Yusuf Has Hacib'in sözü idi. “ Bilgiyi saklayan karanlık , er ya da geç aydınlıkla yüzleşir. “

 Lima'nın dedesi bu sefer gülümsemeden Lima’ya yeşil renginde üstünde bilgi ağacı olan değerli bir taş verir bu taş bilginin kurtuluş kaynağının bir parçasıydı. Lima taşı görür görmez kalbinde hissettiği mutlulukla gülümsedi. İki taşı alır almaz dedesinin ona yazdığı her şeyi aklının bir köşesinde tutarak yola çıktı. İnsanlara görünmeden gizliden gizliye çemberin sınırına kadar gitti. Oraya ulaştığı an içine korku saldı. Yapamayacağından korkuyordu, konfor alanının dışına çıkıyordu bu da onu korkutuyordu. Ama aklının bir köşesindeki o söz geldi :“ Bilgiye giden yol zor ve yalnızdır ama o yolu bulan asla kaybolmaz “ bu sözden güç alarak taşı elinin içine hapsetti ve güzel olacak günleri düşünerek sınırın dışına çıktı. Yaşadığı duyguları hissetmek alışılmışın dışıydı. Fakat onları yaşamak onu daha çok mutlu ediyordu. Derin nefes alıp etrafına baktı. Etrafı o kadar aydınlıktaydı ki gözlerini kapatmak zorunda kalmıştı. İşte gerçek yaşam bu diye içinden geçirdi. Çok vakit kaybetmeden elindeki taşın ona yolu göstermesi için bekledi. Taş hiç bir tepki vermeyince Lima huzursuzlukla kıpırdadı. Derin nefes aldı ve içinden güzel şeyler söyleyerek tekrar taşa baktı. Bu sefer taş biraz parlamaya başlamıştı. Sağ tarafa yürüdü ve taşa baktı. Taş sönünce , sola doğru yürümeye başladı ve bu sefer taş parlamaya başlamıştı. Bu tekniği uygulayarak istediği yere geldi. Bu bir mağara, o kadar kocaman ki Lima’nın gözleri parladı. Hayatında ilk defa böyle bir mağara görüyordu. Belki bu son olmayacaktı. Kalbinin hızlı atmasıyla derin nefes alıp mağaranın içine girdi .

 Mağaranın karalık olmasını bekliyordu ama beklediği gibi değildi, aydınlıktı. Yavaş adımlarla ilerledi. Mağarada hiç ses yoktu bu da onun korkusunu bir nebze bile olsa gideriyordu. Lima mağaranın derinliklerinde ilerlerken duvarda bir yazıyla karşılaştı: “ Bilgi yüksektir, onu elde edebilmek için bedel ödemek gerekir. “ Bu yazıyı okumasıyla Lima’nın kalbine bir taş oturdu. Korkusu yükselmeye başladı. Bedel mi? diye içinde geçerdi. Dedesi bunu ona bahsetmemişti. Arkasında duyduğu sesle vücudu titremeye başladı ve çok vakit kaybetmeden hızla ilerledi, gördüğü ilk kapısız bir odaya girdi. Oda o kadar aydınlıktaydı ki Lima’nın gözleri kamaştı. Odanın her tarafında bilgi insanların heykeli vardı. Lima gördükleri karşısında şaşırmıştı. Bu kadarını beklemiyordu. Heykelleri tek tek gezip inceledi, ta ki taş parlamaya başlayana kadar. Lima’nın gözleri heykellerden çekip taşa çevirdi ve yaşadığı şokla sendeledi. Taş Lima’nın elinde eriyordu. Eriyen taş yere dökülmek yerine Lima’nın elinin içine giriyordu. Taşın erimesiyle Lima’nın elinde bilgi ağacı ortaya çıktı: ‘’Beni yok etmek için seni mi gönderdiler?’’ diyen bir ses duydu. Gözlerini hemen sese doğru çevirdi o ses ‘’Cehalet Efendisi’nin’’ sesiydi. Lima’nın yaşadığı dehşetle kalbi atmaya başladı. Lima dedesinin söyledi şeyleri hatırlayarak elini öne doğru uzattı, Bilgi ağacı cehalet efendisinin önüne gelecek şekilde tuttuğu an bir ışık ortaya çıktı. Bu ışık bilginin ışığıydı. Cehalet Efendisi’nin yok olmasına neden olabilecek bir ışıktı. Cehalet Efendisi’nin ışığı gördüğü an kaçmaya kalkıştı ama ne yazık ki ışık onu tutup yutmuştu. Lima yaşadığı bu ağır duyguyla savaşmaya çalışarak elini yukarıya çekti, mağaranın ortadan bölünmesini izledi.

 Artık cehalet bitmişti. Lima dedesinin söylediklerini yaptı ama bir şey kalmıştı: bedel… Lima’nın bedeli ailesi ile yaşadığı bütün anılarını silinecekti ve sonsuza kadar dünyayı aydınlatacak bir yıldız olacaktı. İnsanlar ona her baktığında ibret alacaklardı. Bu da cehaletin bilgiye dönüştüğü bir masal olarak çocuklara anlatılacaktı. “Bilgi insanın süsüdür ; insan bilgiyle üstün olur. Ama unutmayın bilgiyi paylaşmazsanız bu süs karanlıkta kalır. “ bu sözde Lima’nın halkına son sözü olmuştu.

 11/C 868 Eslem ALREZ

 NUR HAYATİ KURTCAN TİCARET

 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ