BEYAZ KUŞ

Güneşli bir yaz günü Ecrin, ailesi ile birlikte ormanda kamp yapmaya gitmişler. Ecrin’in ailesi kamp çadırını kurarken Ecrin de ormanda oynuyor ve uçan kelebekleri izliyordu. Akşam olduğunda ailesinin yanına ormanda kaybolan başka bir aile geldi. Ecrin ile ailesine, merhaba biz ormanda kaybolduk bu geceyi sizin yanınızda geçirebilir miyiz? demişler. Ecrin’in babası bu teklifi hemen kabul etmiş iki aile birlikte yemekler yemişler şarkılar söylemişler hatta birbirlerine komik fıkralar bile anlatmışlar. Kaybolan ailede Ecrin yaşlarında bir tane kız varmış. Ecrin’in annesi hadi kızım tanış demiş. Ecrin gel birlikte çiçeklerin olduğu yere gidelim orası çok güzel ve buraya uzak değil demiş. Yolda giderken Ecrin arkadaşına ismini sormuş. Arkadaşı da benim adım İncilla demiş. Ecrin yolda bulduğu bir çiçeği İncilla’nın saçlarına takmış. Ve İcilla çok mutlu olmuş. İncilla bu olaydan sonra Ecrin’in elini tutmuş ve koşmaya başlamışlar. Uzun bir koşudan sonra çiçeklerin üzerine oturmuşlar. İncilla tam o sırada cebinden bir kolye çıkarıp Ecrin’e vermiş bu bizim arkadaşlık kolyemiz demiş. Ecrin çok şaşırmış ve Ecrin, İncilla’ya sen benim en iyi arkadaşımsın deyip sarılmış. Artık vakit çok geç olduğunu düşünerek kamp alanına dönmeye karar verirler. Yolda giderken karanlığın arasında parlayan bembeyaz inci gibi bir kuş görmüşler. İncilla bu kuşa hayran kalmış ve kuş uçtuktan sonra İncilla hemen kuşu takip etmeye başlamış. Uzun bir koşturmadan sonra ecrin bağırmış. İncilla yeter artık bırak kuşun peşini çiçekler vadisinden çok uzaktayız demiş. Hava çok karardı bırak kuşu demiş. İncilla ilk havaya bakmış ardından yavaşça durmuş. Ve kuş o sırada ortadan kaybolmuş. Ecrin haydi kampa gidelim demiş. Fakat kuşu takip ettikleri için çok uzaklaşmış olduklarından dolayı dönüş yolunu bulamamışlar. El ele tutuşup korku dolu şekilde ormanda yürürler. Ormanda duydukları bazı hayvan seslerinden dolayı korkuları daha fazla artmaya başlar .İncilla daha fazla korktuğu için ormanın içinde imdat diye bağırmaya başlar. Ecrine belki sesimizi duyarlar diye İncilla gibi bağırmaya başlar. Ancak kimse onların sesini duymaz ve gecenin karanlığı onları korkutur tam o sırada Ecrin ve İncilla kafalarını yukarı kaldırdıklarında biraz önceki kuşu görürler. İncilla tekrardan sevinir, Ecrin bu sefer İncilla’yı uyarır ve kuşun peşinden gitmemesini söyler. İncilla bunu kabul eder ve oturdukları yerden sadece beyaz kuşu izlerler tam o sırada kuş Ecrin ve İncilla’nın yanına doğru süzülür, onların etrafında dönerek ses çıkarmaya başlar. Beyaz kuş sanki onlara mesaj veriyormuş gibi dönmeye devam eder. İncilla Ecrin’e belki bu kuş bizi ailemize kavuşturacak eğer kabul edersen takip edelim demiş ecrin tamam demiş. Biraz daha gittikten sonra bir anda kampın ateşini görürler. Tabii ki aileleri panik olmuş onları arıyorlardır. Aynı zamanda bağırıyorlardı. Ecrin ve İncilla kuşa teşekkür edip ailelerinin yanına koşarlar. Annesi Ecrin ve İncilla’ya siz neredeydiniz çok merak ettik, demiş. Kızlar hep bir ağızdan kuş getirdi derler . Anne ve babalar gülerler ve mutlu mesut evlerine dönerler.

Yazan : Eda köse /Sınıf :5/A