**BEGÜŞ’ÜN OYUNCAK BEBEĞİ**

 Evvel zaman içinde, zaman kalburun içinde sallanmış, sallanmış deliklerinden yuvarlanmış. Az gitmiş uz gitmiş, Toroslardan aşağıya inmiş, Adana’ya varmış. Adana’nın Semiramis köyünde güzel mi güzel bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Bu güzel kız, annesinin söylediği ninnilerle ve babasının anlattığı masallarla büyüyormuş.

 Bir doğum gününde bu kara saçlı, kara gözlü kıza halası neredeyse boyu kadar bir bebek hediye etmiş. Begüş, bu güzel oyuncak bebekle oynarken çok iyi vakit geçiriyormuş. Onu her gün besliyor, annesinden öğrendiği ninnilerle uyutuyormuş. Bazen bebeği uyumazmış o zaman da onu ayağına alır sallayarak uyuturmuş. Bebeği uyanınca ona mama verir, bezini değiştirirmiş.

 Gel zaman git zaman Begüş, bebeği ile çok iyi arkadaş olmuş. Okuluna gitmeden önce, bebeğine sıkı sıkı kendisi yokken yaramazlık yapmamasını tembihlermiş. Okundan dönünce de bebeğine arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve okulda öğrendiği oyunlardan bahseder, birlikte bu oyunları oynarlarmış.

 Yine bir gün okul dönüşünde bebeğini eline almış ve konuşmaya başlamış. “Güzel bebeğim bugün okulda öğretmenimiz bize çok güzel bir masal anlattı. Ben de sana anlatayım” demiş ve başlamış anlatmaya.

 “Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, zaman kalbur içinde” derken kendisini o kadar masala kaptırmış ki ilaveler bile yapıyormuş. Begüm’ün Dağı diye bir yerlerde yaşıyorlarmış. Bebeği ile yürüyüşe çıkmışlar. Yollar midye kabukları ile döşeliymiş. Karşılarında rengarenk çiçekler, uzun uzun üzüm bağı sıraları ve yemyeşil ceviz ağaçları varmış. Ağaçların dallarında kuşlar cıvıl cıvıl öterken, aynı zamanda “Begüüüüş, Begüüüüş!” diye sesleniyorlarmış. Begüm ve bebeği midye kabukları ile döşeli yolda yürürken bastıkları her adımda yol altına dönüşüyor, yanlarındaki ağaçlar ve çiçekler anında altın oluyormuş.

 O sırada Begüm ile bebeği ilerde bir oyun parkı ve salıncak görmüşler ve oraya doğru koşmaya başlamışlar. Begüm’ün bebeği Begüm’den daha hızla koşuyormuş. Oyuncak bebek hemen salıncağa doğru gidip oturmuş. Aaaa Begüm bir de ne görsün? Oyuncak bebek salıncağın oturağına ve zincirlerine yapışmış ve salıncakla birlikte altın bir bebeğe dönüşmüş. Begüm, bebeği kucağına almaya çalışmış ama alamamış. Çekmiş çekmiş ama bir türlü bebeği kımıldatamamış. Yardım istemek için etrafına bakınmış ve başlamış bağırmaya. “İmdat imdat! Lütfen yardım edin! Bebeğim altına dönüştü, onu salıncaktan alamıyorum.” Salıncağın etrafında dönüyor, çırpınıyor ve ağlıyormuş.

 O sırada omzunda bir el hissetmiş ve aynı anda bir ses, “Begüş, Begüş uyan kızım!” diye sesleniyor ve onu uyandırmaya çalışıyormuş. Begüm gözlerini açmış ve birden karşısında annesini görmüş. Annesi hemen Begüm’e sarılmış ve “Ne oldu yavrucuğum, bağırıyordun ve bak, çok da terlemişsin güzel kızım” demiş.

 Begüş’ de annesine sarılmış ve “Oh anneciğim, çok korktum neyse ki hepsi rüyaymış.” demiş.

**BEGÜM BAYCIK**