NARTANESİ’NİN KURTULUŞU

Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde güzel mi güzel, çalışkan mı çalışkan Nartanesi adında bir kız yaşarmış. Nartanesi o kadar çalışkanmış ki annesi ve köylüler çok severmiş. Nartanesi hiçbir zaman dışarı çıkmak istemezmiş. Evde kalıp daima annesine yardım etmek istermiş. Bir bayram sabahı Nartanesi’nin arkadaşları şeker toplayıp afiyetle yemişler, oyunlar oynayıp doyasıya eğlenmişler ve hep beraber pikniğe gitmeye karar vermişler. Arkadaşları Nartanesi’nin evine gelip annesine Nartanesi’nin de onlarla beraber pikniğe gelmesini istemişler. Annesi Nartanesi’ne gitmek ister misin? diye sormuş. Nartanesi evet evet istiyorum demiş. Nartanesi en güzel bayramlık elbisesini ve ayakkabısını giyip yanına aynasını, tarağını ve piknik için yiyecek bir şeyler alıp dışarı çıkmış. Annesi arkasından seslenerek seslenerek sakın eve geç kalma demiş. Nartanesi tamam anne merak etme deyip yola koyulmuşlar. Arakadaşlarıyla oynaya zıplaya dağın yamacındaki mağaranın önüne varmışlar. Ellerindeki eşyaları bırakıp bir kenara bırakıp doya doya oynamışlar. Saklambaç, ip atlama, yakar top, ve salıncak kurup oynayarak doyasıya eğlenmişler. Oyun oynamaya öyle dalmışlar ki yemek yemeyi bile unutmuşlar. Arkadaşlarından bir tanesi yemek yiyelim mi artık diye söylenmiş. Nartanesi hemen soframızı kuralım demiş. Bir diğer arkadaşı mağaranın için yiyelim mi lütfen demiş. Hep beraber tamam diyerek mağaranın içine sofrayı kurmuşlar. Yemeklerini yedikten sonra tekrar dışarı çıkıp oyunlar oynamışlar.

Nartanesi arkadaşlarına artık eve gidelim geç oldu demiş. Eve doğru yol alırken Nartanesi ayna ve tarağını mağarada unuttuğunu hatırlayıp geri dönmek için arkadaşlarına söylemiş. Arkadaşlarından biri gitme geç oldu artık diye Nartanesi’ne seslense de Nartanesi çoktan varmış. Arkadaşları eve doğru yol alırken Nartanesi mağaradan aynasını tarağını alıp çıkarken biranda mağaranın önü kayalarla kapanıvermiş. Nartanesi o kadar çok korkmuş ki ne yapacağını bilememiş bir sağa bir sola dönüp durmuş. Annesi akşamüzeri pencerenin önünde merakla Nartanesi’ni beklerken arkadaşlarının geldiğini görmüş fakat aralarında Nartanesi yokmuş. Arkadaşlarına, Nartanesi nerden diye sormuş. Arkadaşları olan biteni anlatmış. Annesi telaş içinde Nartanesini kurtarmak için köylüden yardım istemiş. Köylüler hep beraber Nartanesini bulmak için dağın yamacına ulaşıp canla başla çabalamışlar. Köylülerden biri “Arkadaşlar çok karanlık oldu böyle yapamıyoruz. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla beraber aramaya devam ederiz.” demiş. Nartanesi ok kadar yorgun düşmüş ki bir köşe öylece uyuyakalmış. Köylüler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Nartanesi’ni aramaya başlamışlar. Nartanesi’nin arakadaşlarının da yardımıyla piknik yaptıkları mağaranın önüne gelmişler. Gelmişler ama bir de ne görsünler mağaranın önü koca koca kayalarla kapanmış. Hemen mağaranın önünü açmak için işe koyulmuşlar. Bir taraftan da Nartanesi diye bağırıyorlarmış ama mağara o kadar derinmiş ki ne içerden dışarıya ne de dışarıdan içeriye ses gitmiyormuş. Aradan günler geçmiş ama köylüler bir türlü mağaranın önündeki kayaları kaldıramamışlar. Köylülerin hem umudu hem de gücü tükenmiş mağaraya başka bir giriş yolu bulmaya karar vermişler. Bu arada Nartanesi piknik için getirdiği kalan yiyeceklerle ve mağara içinde yeşeren otlarla, mantarlarla hayatta kalmaya çalışmış.

Nartanesi’nin aklına birden aynası ve tarağı gelmiş. Acaba bu tarağın sapı ile mağaradan bir çıkış yolu açabilir miyim diye düşünmüş ve başlamış tarağın sapı ile mağaranın duvarını kazımaya. Aradan günler geçmiş tam pes edeceğim derken bir den bir çıtırdı duymuş. Hızlı hızlı kazımaya devam etmiş bir anda pencere büyüklüğünde bir delik açılmış ama bu çıkış kapısı değil bir başka mağaraya geçiş kapısıymış. Nartanesi açtığı kapıdan geçince karşısında bir çocuk görmüş ikisi birbirine bakarak korku ve heyecan içinde bağrışmaya başlamışlar. Sakinleşince birbirleriyle tanışmışlar. Çocuğun adı Dağcı imiş. Nartanesi başına gelenleri Dağcı’ya anlatmış. Buraya kadar elimdeki bu tarakla geldim demiş Dağcı’ya. O zaman devam edelim demiş dağcı. Başlamışlar mağarayı yontmaya. Aradan iki gün geçmiş. Dağcı ve Nartanesi tarağın sapıyla mağaranın duvarına son hamleyi yapınca güneşin parlak ışığını gördüler. Nartanesi hemen aynasını çıkarıp güneşe doğru tuttu ve yansıması için sağa sola çevirince köylülerden biri ışığı fark etti hemen oraya gelip Dağcı’yı ve Nartanesi’ni kurtardılar. Gel zaman git zaman Nartanesi ile Dağcı büyüdüler evlendiler. İki çocujları oldu. Bir ömür mutluluk içinde yaşadılar. Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine.

Ecrin ÇELİK

3/A Sınıfı Öğrencisi