**ŞAŞKIN KEDİ MİNNOŞ**

 Bir varmış, bir yokmuş… Hayat sürüp giderken insanların olacaklardan habersiz yaşamaya devam ettiği bir zaman gelmiş. İşte, böyle bir zamanda bizim minik kedimiz Minnoş çok sevdiği mahallesinde neşeyle hoplaya zıplaya gezinir, etrafına da kendisinden taşan mutluluğu saçarmış.

 Minnoş’un günaydın miyavlamaları herkesin güne mutlu başlamasını sağlar, onun oyuncu hali de insanları sebepsiz gülümsetirmiş. Her günün aynı olması Minnoş için hiç de sıkıcı değilmiş. Ona yemek bırakan Ayşe Teyze ve kızlarını, her gün okula kadar zıplaya hoplaya eşlik ettiği Eda ve Ozan’ ı, sinirli görünse de aslında içi yumuşacık kasap Ahmet Amca’yı çok severmiş. Minnoş’un sevimli halleri hepsini güldürdüğü için bu mutlu suratları görmeyi hep çok severmiş. Ama hayat hiç durmaz, aynı da kalmaz. Bir şeyler değişir. İşte, ne olduğunu anlayamadığı o günler geldiğinde şaşkın Minnoş, sabah uyanmış, mahallede turlarken sokakların boş olduğunu görmüş. Neredeymiş bu insanlar? Sokaklar neden boşmuş?

 Tüm gün tanıdık yüzler görmek için dolanmış durmuş. Kimseleri göremeyince çaresiz yuvasına dönmüş. Karnı guruldamış, Ayşe Teyze, ona mama bırakmış ama onu göremeyince çok da iştahla yiyememişti.

 Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Dışarda bazen insanları görse de bu sefer de kimseyi tanıyamıyormuş. Hepsinin yüzü örtülüymüş. Neler olduğunu bir türlü anlayamıyormuş.

 Arkadaşlarını eski hayatını çok özlüyormuş. Artık öğrenmiş, bir hastalık var ve bundan dolayı herkes eve kapanmış. Ayşe Teyze, Minnoş’un haline üzülmüş olacak ki artık yemek yerken onu yalnız bırakmıyormuş. Arada maskesini indirip gülümsüyor, bu da Minnoş’u çok mutlu ediyormuş. Hepsinin bir gün geçeceğini, her şeyin eskisinden de güzel olacağı zamanları anlatıyormuş. Minnoş, sabırla o günlerin gelmesini beklemeye karar vermiş.

 Tekrar okullar açılmış olmalıydı, Minnoş eskisi gibi Eda ve Ozan’ ı gördüğüne çok memnun, onlara eşlik etmeye başlamış. Yüzlerindeki maskeler yüzünden gülümsemelerini göremese de Minnoş artık insanların gözleri ile de gülebildiğini öğrenmiş. Hiçbir şey eskisi gibi değilse de mutluluk paylaşılınca çoğalırmış. Minnoş herkesin yine sevgilisi olmuş.

 Minnoş kendi kendine düşünmüş;

Hayat aynı bir nehir gibi, akmaya devam ediyor. Bazen mutlu bazen üzgün ama akmaya devam ediyor. Yüzümüze kondurup neşe saçtığımız gülümsememiz kapansa da gözlerimizle gülebiliriz.

 Onu hiç aç bırakmayan Ayşe teyze gibi iyi yürekli insanlar hep olsunlar ki hayat akarken endişe, yerini huzura bıraksın.

 Bu zor günlerde kendinizi yalnız hissederseniz sokakta endişe ile sizin nerede olduğunuzu merak eden dostlarımızı unutmayın olur mu?

**ELA GİZER**