AYŞE’NİN DÖRT DUYUSU

Babası Ayşe’nin tekerlekli sandalyesini oyun parkının yakınında bulunan bankın yanına bıraktı. Bir türlü sesini duyuramadığı simitçinin arkasından hızlı adımlarla takibe koyuldu. Ayşe simidi çok severdi. Taze simitlerin kokusunu simitçinin ‘’Sıcak simitt…’’ demesinden evvelinde almıştı. Babası kızının elini tutmasıyla simitçinin sesini duymuş o tarafa doğru seslenmiş lakin simitçiyi durduramamıştı.

Oyun parkından oynayan çocukların sesleri geliyordu. Salıncağın çıkardığı ses çoktandır yağlanmadığını anlatıyordu .Salıncaktaki sesin kesilmesiyle iki çocuğun ağlama sesi duyuldu. Ardından seslerinden yaşlı oldukları anlaşılan iki büyüğün tartışma sesi duyuldu. Birbirlerini suçluyorlardı. Erkek olan:

- Hanım ben size söylemedim mi? Torununuz sürekli salıncağın önünden geçiyor. Sahip çıkın demedim mi?

Kadın olan:

-Beyefendi onlar çocuk .Olur böyle şeyler. Bakın ikisi de sapa sağlam. Şimdi olanları unuturlar. Telaşlanmayın efendim. Birazcık sakin olun. Bakın hava ne kadar güzel. Bu güzel havanın tadını çıkaralım.

Adam torunun iyi olduğunu anladı ki ‘’Haklısınız ortada telaşa verilecek bir durum görünmüyor Ben birazcık abartım her halde .Siz benim kusuruma bakmayın. Ne de olsa ilk ve tek torunun. Üzerine titriyorum.

Bu sefer iki salıncağın sallanma sesi kulaklarına geldi. Neyse ki tartışma uzamamış tadında kesilmişti. Yüzünde hafif esen rüzgarın serinliğini hissetti. Parktaki akasyaların çiçeklerinin açmış olduğunu anladı. Akasya çiçeklerinin kokusunu uzun uzun ciğerlerine çekti. Babası hala ortalıklarda yoktu .Acelesi de yoktu. Biraz önce tartışan teyze ve amcanın tatlı tatlı gülüşmelerini dinliyordu.

Yanı başında duran ağacın üstüne konan kuş yaramazlık yapmış elinin üstüne pislemişti.Kızmadı aksine gülümseyerek cebinden çıkardığı mendille elini temizledi. Birden yanından koşarak geçen biri ve onu takip eden iki kişi vardı. Önden koşan kişi birkaç saniyeliğine yanında durmuş, sonrasında hızla uzaklaşmıştı. Arkadan takip edenlerin polis olduğunu anlaması uzun sürmedi.

Babası geldi ve elindeki simidi Ayşe’ye uzattı. Babasına:

-Babacığım bu her zaman aldığın simitlerden değil.

Babası:

-Nasıl anladım kızım? Benimki de soru mu? Senden kaçmayacağını anlamalıydım. Haklısın kızım, simitçiyi bir türlü durduramadım. Elim boş dönmek istemediğim için karşı caddedeki pastaneden aldım. Geç kalmam da ondan.

Ayşe:

-Babacığım aldığın simitler her zamankilerden daha küçük ayrıca da daha yumuşak.

Baba kızın konuşmasını yanlarına gelen polisler böldü. İçlerinden biri:

Hanım kızım biraz önce buradan koşarak uzaklaşan birini gördünüz mü?

Sesi kalın olan:

-Kusura bakmayın sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. İyi günler.

Ayşe ısırdığı simidi yuttuktan sonra:

-Lütfen durun. Size yardım etmekten mutluluk duyarım.

-Özür dilerim. Sizi incitmek istemiyorum ama kolunuzdaki banttan görme engelli olduğunuzu yeni fark ettim. Acaba bu durumda bize nasıl yardımınız dokunabilir?

Ayşe’nin babası gülümseyerek’’ Bu konuda kızıma sonuna kadar güvenebilirsiniz.’’ Göreceksiniz sizi şaşırtacak.

Ayşe:

-Siz benim sağımda duran memur bey. İzin verirseniz size bir sorum olacak. Öğle yemeğinde mantı mı yediniz.

Polis şaşkınlıkla ‘’Nasıl anladın?’’

Ayşe:

-Mantı sarımsaksız olmaz. Ayrıca sarımsağın kokusunu gidermek için de karanfil çiğnemişsiniz. Babamın sol yanında duran polis amca; kullandığınız parfüm ana caddedeki alışveriş merkezinde indirime girdi. Sormadan söyleyeyim ,babamda aynısını kullanıyor’’

İki polis de şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakarak:

-Bize gördüklerini pardon bildiklerini polis merkezinde anlatır mısın?

Ayşe’’Hay hay neden olmasın’’ diye başını salladı.

Polis telsizinden birkaç şüphelinin gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldüğü anonsu geçti.

Karakola geldiklerinde içeri girmek kolay olmadı. Bir çok binada olduğu gibi karakol binasının girişinde de yürüme engelliler için rampa mevcut değildi. Birkaç memur zorlukla tekerlekli sandalyeyi içeri taşımak zorunda kaldılar.

Komiser’’ Anlat bakalım kızım’’ dedi. Bizim memurlar seni öve öve bitiremiyorlar.

Ayşe anlatmaya başladı. Babasının simit almak için uzaklaştığını. Bir süre sonra bir kişinin koşarak kendine doğru koştuğunu. Bu kişinin kısa süre yanında durakladığını. Arkasından iki polisin onları takip ettiğini anlattı. Komiser’’ Bu kadarını biz de biliyoruz. Sen fail hakkında bilgi verebilecek misin?’’

Ayşe:

-Kaçan kişi yanımda durduğunda kesik kesik öksürüyordu. Ama bu öksürüğün sebebi koşma değildi. Bizim üst komşumuzun çocuğu da onun gibi öksürürdü. Bence kovaladığınız zanlı astım hastasıydı. Ayrıca boynunda bir kolye ve kolyesinde de askerlerin boyunlarına taktıkları künyeye benzer metaller vardı. Yanımda durduğunda ve yanımdan uzaklaşırken bunların çıkardığı sesleri duydum. Ayrıca tütün kolonyası kullanmıştı Tam emin değilim ama yanımda durmasının nedeni elindeki şeyi benim arabama bırakmak isteği olabilir mi?

Babası tekerlekli sandalyenin altına baktığında kendilerine ait olmayan bir poşeti fark etti. İçini açtığında bir tomar para çıktı.

Komiser bu paranın bankadan emekli ikramiyesini çeken bir emekliye ait olduğunu söyledi. Çalınan para ve poşetin içinden çıkan para aynı miktardaydı.

Ayşe’nin verdiği bilgiler ışığı altında şüphelilerin bir tanesinin cebinden astımlıların kullandığı fıs fıs ,boynunda da askerlerin kullandıklarına benzer iki tane künye vardı. Ayrıca şüpheli çok ağır şekilde tütün kolonyası kokuyordu. Ayrıca sırtının terli olması polislerden kaçtığını açıklıyordu. Şüpheli sorguya alındığında olup biteni olduğu gibi anlatmış, suçunu kabul etmişti

Komiser Ayşe’yi yanaklarından öperek teşekkür etti. Bir süre sonra da parası çalınan şahıs karakola gelip Ayşe’ye teşekkür etti. Komiser:

Ayşeciğim boş zamanlarında buraya gelip bize yardım edersin herhalde. Sen olmasaydın biz bu olayı çözmekte epey zorlanırdık

Ayşe:

Neden olmasın komiser amca. Sizden tek şartım var. Karakolun girişine rampa yaptırmanız kaydıyla. Herhalde herkes benim gibi zayıf olmaz. Yoksa polis amcalar fıtık olurlar Allah korusun. Sonuçta bu toplumda engelliler de yaşıyor.

Komiser Ayşe’ye tekrar teşekkür ederek bu eksikliğin en kısa sürede giderileceğine dair söz verdi.

Yusuf Ziya VAROL

[www.sorubak.com](http://www.sorubak.com)