**ECRİN’İN EĞRİ ODUNLARI**

Ecrin 7.sınıfa giden, on üç yaşında bir çocuktu. Her zaman, dağınık, plansız bir hayatı vardı. Ödevlerine dikkat etmez, ev işlerini umursamaz, okulla ilgili görevlerini bile unuttuğu olurdu. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirirdi. Bu durumdan hem ailesi hem de öğretmenleri şikâyetçiydi. Eğer bu şekilde devam ederse geleceğinin çok da iyi olmayacağını söylüyorlardı. Ecrin, annesinin her gün “Ders çalışmalısın kızım”, “Odanı topla lütfen” “Ödevlerini yap” sözlerini duysa da çok umursamazdı.

Okul servisinden indi ve evin merdivenlerini hızlıca çıkmaya başladı. Aslında merdivenler onu çok yorduğundan her zaman yavaş yavaş çıksa da bugün onun için önemli bir gündü. Çünkü en sevdiği şarkıcı yeni şarkısını yayınlayacaktı.

Çantasından anahtarını çıkardı ve hızlıca kapıyı açtı. Çantasını koridora bıraktı ve odasına geçti. Annesi, Ecrin’nin arkasında, ellerini yıkamasını ve çantasını oradan almasını söylese de Ecrin’nin tek düşündüğü, yeni çıkacak olan şarkıydı. Bilgisayarına oturdu, o anda proje ödevi aklına geldi. Yarın ödevi sunması gerekiyordu. Ödevi sunmazsa düşük not alacaktı. Birden canı sıkıldı. Ödevi yapmasa da olurdu belki ama babası, takdir alırsa, en sevdiği sanatçının konserine götüreceğine söz vermişti. Bu yüzden bu sunumu yapmalı ve yüksek not almalıydı.

Proje ödevinin konusu “Yunus Emre’nin Hayatı”ydı. Bilgisayarda araştırma yaparken babası eve geldi. Ecrin’nin babası, okumayı ve araştırmayı seven bir insandı. Bu yüzden Ecrin, babasından da bir şeyler öğrenebileceğini düşündü. Koşarak babasının yanına gitti. Babası salonda oturuyordu. Ecrin, babasının yanına sokuldu. “Baba biliyorsun Yunus Emre ile ilgili bir proje ödevim var. Bana bu konu hakkında bir şeyler anlatır mısın?” dedi. Babası gülerek “Yine son güne bıraktın değil mi? Dedi. Biraz da çekinerek “Evet ama internetten ve kitaplardan araştırıyorum hem sen de bir şey anlatırsan daha güzel olur.” Diye karşılık verdi.

Babası:

-Tamam dikkatli dinle o zaman. Sana onunla ilgili bir hikâye anlatacağım. Yüzlerce yıldır sevgiye dair şiirleriyle insanlığa ışık olan Yunus Emre, Tapduk Emre Dergâhına 40 yıl odun taşır. 40 yıl boyunca, ormandaki odunların en düzgünlerini seçip getirir, bir tek eğri odun bile getirmez dergâha. 40 yıl boyunca yaptığı bu hizmet, şeyhi Tapduk Emre’nin gözünden kaçar mı hiç. Tapduk Emre, bir gün “Ormanda hiç eğri odun yok mu Yunus, 40 yıldır hep böyle düzgün odunlar getiriyorsun” der. Yunus Emre “Vardır elbet Şeyhim, vardır. Lakin bu dergâha bırakın eğri insanı, eğri odun bile giremez” diyerek cevap verir. Yani senin anlayacağın kızım, Yunus Emre bizim çok basit gördüğümüz işi bile, odun toplama işin bile aşk ile yapmış, ödül beklememiş ve bize binlerce yıl unutulmayacak çok güzel dersler bırakmıştır. Umarım bu hikâye projen için faydalı olur” diye bitirmişti sözünü.

Ecrin tekrar odasına geçti ve proje ödevini hazırlamaya devam etti fakat aklında hep babasının anlattığı hikâye vardı. Hikâye onu çok etkilemişti. Dergâha kırk yıl odun taşıyan bir derviş, yüzlerce yıldır unutulmayan şiirler... Hikâyeyi de proje sunumuna ekledi.

Gece uykusunda, Yunus Emre’ye dair karışık rüyalar gördü.

Babasının anlattığı hikâye, rüyasında gördüğü belli belirsiz Yunus Emre figürlerinin etkisinde uyandı uykudan, kalktı, elini yüzünü yıkadı. Ardından yatağını topladı ve çıkardığı kıyafetleri katlayıp dolabına koydu. Çantasını eksiksiz hazırladı. Sonra da kahvaltı için masaya oturdu. Annesi, her zaman olduğu gibi yatağını toplamak, ortalığa attığı kıyafetlerini dolaba kaldırmak için Ecrin kalktıktan sonra odasına girdi. Kitap ve defterler ortalıkta değildi. Kıyafetler kaldırılmış, yatak toplanmıştı. Yani Ecrin’nin odası tertemizdi. Annesi bu duruma çok şaşırdı. Tam Ecrin’e bu durumun sebebini soracaktı ki, Ecrin “Anne, ben çıkıyorum görüşürüz” diyerek evden ayrıldı.

Okul da öğretmenlerini de şaşırtıyordu. Ödevini çok güzel hazırlamış ve dikkatlice sunmuştu. Diğer dersleri de tüm dikkatiyle dinliyor, öğretmenlerinin sorduğu sorulara cevap vermeye çalışıyordu. Aslında Ecrin, normalde dersleri dikkate almaz, hocalar soru sorduğunda da geçiştirirdi. Bu yüzden sınavlarda çok başarılı olduğu söylenemezdi. Ama bugün ona bir şeyler olmuştu.

Birkaç gün daha böyle gitti. Ecrin büyük bir değişim geçirmiş gibiydi. Düzenli ve çalışkan biri olmuştu. Okuldan sonra bilgisayarda vakit geçirmek yerine annesine yardım ediyor, çok önceden alınan fakat okumadığı kitapları okuyor ya da ders çalışıyordu. Öğretmeleri de ondan çok memnundular. Ödevlerini eksiksiz yapıyordu. Herkes Ecrin’nin bu değişimine hem çok şaşırıyor hem de bu değişimden mutlu oluyordu. En çok da annesi ve babası bu durumun nasıl pat diye olduğunu merak ediyorlardı. Ecrin bir günde nasıl değişmişti? Babası bunu kızına sormaya karar verdi. Ecrin’i yanına çağırdı:

-Kızım sende belirgin derecede bir değişim var. Bu çok güzel fakat nasıl birden değişmeye karar verdin?

Ecrin gülümsedi:

* Babacım hatırlıyor musun geçen günlerde bana Yunus Emre’nin bir hikâyesini anlatmıştın. Ben hikâyeden çok etkilendim. Yunus Emre, Tapduk Dergâhına eğri bir odun sokmuyorsa ben de hayatımda ki eğrileri düzeltmeliyim. Senin anlattığın hikâyeyi dinledikten sonra gerçekten hayatıma baktım, hayatımdaki eğri odunları düşündüm. Bu odunları hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum.

Diyerek babasına sarıldı.

Ecrinin sözleri karşısında babasının gözleri dolmuştu.

* Herkesin hayatında mutlaka eğrilikler vardır kızım. Ama önemli olan bu eğrileri düzeltmeye çalışmak, yaptığımız her işi aşk ile yapmaktır.