**KİRLİ MAVİ**

 Bir gün masmavi, berrak, uçsuz bucaksız bir sürü geminin yüzdüğü bir okyanusta savaş yüzünden kocaman bir gemi batmış. Bu gemi cepheye mühimmat (cephane) taşımak için kullanılıyormuş. Battığında balıklar için bir şenlik ortamı oluşmuş çünkü yeni evlerini bulmuşlar. Yıllar yılları kovalamış, bizim geminin demir parçaları paslanmış ve kullanılamaz hale gelmiş. Bu parçalar sudaki ufak canlılarla birleşerek robota dönüşmüşler. Bu robotlar, beyaz yüzgeçleriyle insanı büyülüyormuş. Bu robotlar çok sempatik ve bir o kadar da akıllıymış. Bu robotların asıl problemi çevre kirliliğiymiş. Bu robotlar suya atılan çöpleri toplamaya programlanmışlar.

 Günler günleri kovalamış, denize atılan çöpler robotların toplayamayacağı boyutlara ulaşmış. Bu durumda çaresiz kalan robotlar bazı çöpleri toplayamamış. Kalan çöpler denizin dibine çökerek kirliliğe yol açmış. Bu kirlilik yüzünden denizdeki bütün canlıları olumsuz etkilenmiş. Robotlar deniz canlılarını kurtarmak için gece gündüz çalışmış ama bir sonuç elde edilememiş.

 Son bir çare kalmış. Son çare Atlas Okyanusu’yla konuşmakmış. Upuzun bir yolculuğun ardından Atlas Okyanusu’nun sarayına varmışlar. Saraya girmek için bir soruyu bilmeleri gerekiyormuş. Soru şuymuş “En büyük güç nedir?” dakikalar geçmiş. En sonunda cevap Tekno isimli robottan gelmiş: “Ekip çalışması!” diye bağırmış. Kapılar açılmış ve saraya girmişler.

 Atlas Okyanusu onlarla tanıştıktan sonra çevre kirliliği hakkında konuşmuşlar. Robotlar demiş ki “Atlas Okyanusu bu durumdan kurtulmak için insanlar bir gün boyunca susuz, denizsiz bırakalım. Derslerini alsınlar denizi kirletmesinler.”. Atlas Okyanusu bu planı çok beğenmiş. Ertesi gün su yokmuş, deniz yokmuş insanlar çok üzülmüşler. Derslerini almışlar. Bir daha denizi hiç kirletmemişler.

**EMRE ÖZTÜRK**