***KAHVE***

 Mezar taşının başında titrek bir bakışla duruyordu genç çocuk. Elinde büyük bir fincan kahve bardağı tutuyordu. Mezara yaklaştı, elinde bulunan kahveyi toprağa döktü. Mezar taşına elini dayadı ve bekledi. Gözleri yaşarmıştı. Çatlamış küçük dudaklarından "Anne! " sesi kopup düştü. Birden koşa koşa arkasında bir adam belirdi. Öylece çocuğa bakıyor ve nefesini düzene sokmaya çalışıyordu. Çocuğa yaklaştı, elini çocuğun elinin üstüne koydu. Çocuk bakışlarını adama çevirdi. Adamın ağlamaktan kızarmış gözleri görünce içi yandı. Çocuğu kucağına aldı, arkasını dönüp giderken çocuk adamın kulağına fısıldadı: "Hatırlıyor musun? Bir gün annem 'bir fincan kahvenin iyi gelemeyeceği bir şey yok' demişti. Neden şimdi ayağa kalkmıyor?" Adam, çocuğun sözleri altında ezildi. Ne diyeceğini şaşırdı, çocuğa daha sıkı sarıldı ve sonra ekledi: "Annen kahveyi şekersiz içerdi! "

SEMANUR AKTÜRK

10/B 9837