**TAKIM RUHU**

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Ayşe adlı güzel mi güzel bir kız yaşarmış. Kaf dağındaki okula gitmekte olan Ayşe bugün çok heyecanlıymış. Çünkü Periler adlı okul takımına seçilmiş ve ilk antrenmanına gidecekmiş. Acaba takıma başka kimler seçilmişti? Başarılı olabilecek miydi? Antrenörü kim olacaktı? Aklında sürekli bu sorular dönüp duruyormuş. Büyük bir telaşla kahvaltısını yapmış. Annesi,” antrenman öncesi kahvaltı önemlidir çok sağlıklı, bol proteinli ve sana enerji verecek bir kahvaltı yapmalısın.”demiş. Kahvaltı sırasında annesi ona; “İyi bir sporcu olmak sadece antrenmanlara gidip çalışmak demek değildir, bunun yanında iyi uyuman, sağlıklı ve düzenli beslenmen, derslerini aksatmaman ve takım ruhunu içinde hissetmen gerekir.”diye öğütler vermiş. Hepsini anlamıştı da “takım ruhu” ne demekti? Annesi bununla ne demek istemişti? Annesi anlamadığını anlayarak tekrar anlatmaya başlamış. “Takım ruhu demek bir olmak demektir, sadece senin iyi olman değil, tüm takımın iyi olması demektir. Kendinle birlikte diğer takım arkadaşlarının da iyi olması için uğraşmak, demektir. Takım içinde sürekli birbirinizi motive etmek, desteklemek demektir. İyi günde, kötü günde birbirinizin hep yanında olmak demektir. Ben değil, biz olmak demektir.”diye birçok açıklama yapmış. Annesinin anlattıklarını yine de çok anlamamış. Kendi kendisine “Öyle şey olur mu? Herkes kendinden sorumludur.” diye düşünmüş.

Ayşe, Kaf Dağı okulundaki Bulutlar adlı antrenman salonuna geldiğinde tüm arkadaşlarının da geldiğini gördü. Hepsi birbirlerine sıcak bir gülümsemeyle “Merhaba” demiş. Çok kısa sürede kaynaşmaya başlamışlar. Antrenmanlarda çok çalışmışlar, çok önemli bir işleri, hastalıkları olmadığı sürece antrenmanlarını aksatmamışlar. Biri hastalandığında, hasta arkadaşlarıyla yakından ilgilenmişler. En iyi doktor periye götürüp tedavi ettirmişler. Hepsi aynı yeteneğe sahip değilmiş. Vuruşları yapamayan arkadaşlarına, neden öyle vuruyorsun demek, onu incitmek yerine onu motive edip daha çok çalışması için onu teşvik etmişler. Antrenörleri Kaplan, iyi olan arkadaşlarını yürekten alkışlamalarını söylemiş.

Bir gün antrenmanda Antrenörleri: “Kızlar haftaya maçımız var, ilk maçınıza çıkacaksınız” demiş Hepsi çok heyecanlanmış. O hafta yine çok çalışmışlar, tamamen maça odaklanmışlar. Bir gün antreman yaparken tatlı bir cadı sahanın ortasına gelivermiş. Hepsi çok ama çok şaşırmışlar. Tatlı cadı onlara “Sizin çalışmalarınızı hep takip ettim ve size bir ödül vereceğim” demiş. “Maçta en zorlandığınız anda topunuz sihirli hale gelecek ve 1 sayı atmanızı sağlayacak” demiş. Tüm takım çok sevinmiş.

Beklenen gün gelip çatmış… Rakipleri onlara göre daha deneyimli ve tecrübeli bir takımmış. Ayşelerin ise ilk maçlarıymış ve de henüz 3 aylık bir takımlarmış. Ailelerin güçlü alkışlarıyla maç başlamış. İlk seti karşı takım çok sert oynayarak almış. Ama Ayşelerin hiç motivasyonları düşmemiş, birbirlerine kenetlenmeyi bırakmayıp umutsuzluğa kapılmamışlar. Ancak bir anda hepsi tek tek hastalanmaya başlamış. Yedek oyuncuların hepsi oyuna girmiş. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyorlamış. Meğerse diğer takımın destekçisi kötü cadı hastalık büyüsü yapmış. Ayşe’nin aklına tatlı cadının dediği gelmiş ve tatlı cadıdan ödülü istemiş. Bir anda az sayıda kalmalarına rağmen sayı üstüne sayı kazanmaya başlamışlar ve maçı 3-1 kazanmışlar. Ben değil, biz olmuşlar.. Maçın sonunda Ayşe, annesine koşarak “Takım Ruhu” kazandı demiş. Rakip takıma bir daha maçlara çıkmama cezası verilmiş. Gökten üç elma düşmüş biri Ayşe’ye diğer takımına sonuncusu da tüm iyilikseverlere…

**CEYLİN ÖZATAY**