**Armağan**

**Karakterler**

Ümit

Kemal

Garson

*Diyalog başlamadan önce biraz canlı müzik çalar.*

***Set****: Bir masa, üç sandalye. Ümit girer ve oturur. Endişeli olduğu bellidir. Garson gelir….*

**Ümit**: Çay!

*Garson çıkar. Kemal elinde bir hediyeyle gelir. Birbirlerine selam verirler.*

**Kemal**: Selam Ümit! Nasılsın? (*otururlar*) Burada ne yapıyorsun?

**Ümit**: (*oflar*…) Bir iş görüşmesi için buradayım.

**Kemal**: Aa, istersen kalkayım..?

**Ümit**: Yok yok, sorun değil. Baya erkenciyim.

**Kemal**: İyi misin ya? Pek kendin gibi değilsin.

**Ümit**: Kendim gibi hissetmiyorum zaten….. çok zor ya.

**Kemal**: Ne çok zor?

**Ümit**: Her şey! Ne gerekiyorsa yapıyorum ama ne anlamı var ki? Kendim için hiçbir gelecek göremiyorum.

**Kemal**: Sen üniversitede değil miydin?

**Ümit**: Öyleydim ama… bilmiyorum bir ara dönüp bitiririm belki. Ama şimdi para kazanmam gerekiyor. Paran varsa seçeneklerin var! Yeterince kazanırsam sonraki adıma karar verebilirim belki. Her şey çok umutsuz görünüyor.

*Garson çayı getirir. Kemal garsona saygısından kalkar ama garson ‘otur’ diye işaret edip çıkar.*

**Ümit**: N’apıyorsun sen ya?

**Kemal**: Ne demek istiyorsun?

**Ümit**: Aman boşver. Ee o hediye bana mı?

**Kemal**: Çok komik! Aslında kiliseye gidiyorum şimdi. Yılın bu zamanı birbirimize hediyeler vererek Tanrı’nın bize verdiği armağanı kutlarız.

**Ümit**: Tanrı’nın bize verdiği armağan mı? O da neymiş?

*Garson Kemal’in çayıyla gelir.*

**Garson**: Kendisi! ‘Bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi!’ (*çıkar*)

**Ümit**: Bu garson deli ya!

**Kemal**: Yoo, doğruyu söylüyor. Tanrı bize kendisini verdi. Bizimle olabilmek için yüceliğini bir kenara bırakarak insan bedeni aldı.

**Ümit**: Çok saçma!

**Kemal**: Bir düşün. Yaratan Tanrı yaratmış olduğu insanlarla neden ilişkide olmak istemesin ki? Aslında çok mantıklı.

**Ümit**: Ama sen diyorsun ki Tanrı bu dünyaya bir *bebek* olarak geldi?

**Kemal**: Inanılmaz geliyor biliyorum! Benim için de çok beklenmedikti. Böyle bir şeyi asla hayal edemezdim.

**Ümit**: Ama şimdi bunun gerçek olduğuna inanıyorsun?

**Kemal**: Gerçek olduğunu biliyorum çünkü hayatımı değiştirdi. Ümit bütün sorunlarını düşün, Tanrı bunların hepsini kendi adına deneyim etmek için cenneti bırakmayı seçti!

**Ümit**: Benim sorunlarımla uğraştığını pek sanmam.

**Kemal**: Senin sorunlarınla hem de daha beterleriyle! Yoksul bir aileye doğdu, tüm hayatı boyunca zulüm gördü…sonra da otuz üç yaşındayken hayal edebileceğin en acı şekilde öldü.

**Ümit**: Tamam da neden? Neden kendisine bütün bunları çektirsin?

**Kemal**: Kız kardeşini kurtarmak için o buz gibi suya atladığın zamanı hatırlıyor musun? Onu neden yapmıştın?

**Ümit**: Neden mi? Onu sevdiğim için tabii ki! Onu kaybetmek istemiyordum!

**Kemal**: Tamam işte. Tanrı bizi sevdiği için ve bizi kaybetmek istemediği için buz gibi suya atladı.

**Ümit**: Ama bunu farklı bir şekilde yapsa olmaz mıydı? Neden bir fırtına ya da ateş gibi gelmedi ki? Tanrı bana bir hediye verecek olsaydı güç isterdim. Hayatımı mahveden herkesi yok edecek güç….

*Garson bir tabak kurabiyeyle girer ve yanlarına oturur.*

**Ümit**: (*kinayeli bir şekilde*)…otur, rahat ol.

**Garson**: Teşekkür ederim.

**Kemal**: *(Bir kurabiye alır)* Mesela kimi yok etmek isterdin?

**Ümit**: Bazı hocalarımı, eski patronumu, aklıma gelen birkaç politikacıyı. (*utanarak*..) hatta ailemdeki bazı kişileri…

**Kemal**: Kısacası sorunların için suçladığın herkesi?

**Garson**: Öyle olsa dünyanın bütün nüfusu yok olurdu! Hepimiz bir kişinin ya da grubun gözünde düşman sayılırız.

**Ümit**: Senin servis yapacak başka masan yok mu?

**Garson**: (*Ümit’in dediğini duymazdan gelerek*) Tanrı geçmişte bir fırtına ve ateş gibi geldi. Sonra da, bir gün günahlarımızın bedelini ödemek üzere ölecek bir bebek olarak geldi.

**Ümit**: Ne günahı ya? Benim günahım yok ki!

**Kemal**: Tabii. Sen günahlı olduğunu düşünmüyorsun çünkü başkalarını suçlamak kendi içine bakmaktan daha kolay…Sence daha iyi bir insan olamaz mısın?

**Ümit**: Yani…tabii ki mükemmel değilim. Ama kimse değil!

**Kemal**: Aynen öyle! İsa bize sorunların dışarıda bir yerlerde değil ama içimizde olduğunu göstermek için geldi.

**Ümit**: Ama Tanrı’nın bir bebek olarak gelmesi bütün bunları nasıl değiştirebilir ki?

**Garson**: İsa, bu dünyaya günahsız bir şekilde doğmuş olan tek insandır. Bu yüzden onun kurbanı değerli; masum olduğu için aslında o ölmeyi hakketmemişti. Günahlarımıza karşılık mükemmel kurban olmak üzere Tanrı tarafından sağlanan kuzuydu.

**Kemal**: Tanrı ve insanlar arasındaki suç ve korku duvarı ancak bu şekilde ortadan kaldırılabilirdi.

**Garson**: Tanrı dünyayı yok etmeden insanları işte bu şekilde kurtarıyor; her bir cana fırsat vererek. Kimsenin yok olması gerekmiyor, herkes kurtulabilir.

**Ümit**: Bir dakika ya, bu nasıl bir Tanrı?

**Kemal**: Bize yakın olmak isteyen sevgi dolu bir Tanrı.

**Garson**: Kendisine gelmemizi bekleyen bir Tanrı.

**Ümit**: Tanrı’nın benim ona gitmemi beklediğini mi söylüyorsunuz?

**Garson**: Evet! Kollarını açmış bir baba gibi seni bekliyor.

**Ümit**: Buna nasıl inanabilirim?

**Garson**: İsa’yla konuş ve ‘inanmama yardım et’ de. (*Garson çıkar*)

**Ümit**: Kim o adam? Senin bir arkadaşın mı?

**Kemal**: (*gülümser*) Yok. Arkadaşım demezdim!

**Ümit**: Ama onu tanıyor gibisin.

**Kemal**: Herkes onu tanır! Bu lokantanın sahibi. Hatta bu civardaki lokantaların yarısı onundur. İş görüşmen de muhtemelen onunla.

**Ümit**: (*endişeli bir şekilde)* Ne? Neden önceden söylemedin!

*Kemal saatine bakarak omzunu silker ve çıkar. Garson geri gelir. Ümit ayağa kalkar. Garson önlüğün çıkartıp oturur, Ümit de oturur.*

**Garson**: Sanırım bir görüşmemiz var!

**Ümit**: (*utanarak*) Kim olduğunuzu bilmiyordum. Eleman eksikliği var herhalde?

**Garson**: Yok canım. Sadece buraya gelen kişilerle tanışmayı seviyorum.

**Ümit**: Ama haksızlık oldu. Beni iyi halimle görmediniz.

**Garson**: (*gülümser*) fark ettim! (*durur*) ama yine de işi sana vereceğim.

**Ümit**: (*şaşkınlıkla*) Gerçekten mi? Neden?

**Garson**: Birkaç sene önce ben de Tanrı’ya tıpkı senin şu anki halinle geldim. O da beni iyi halimle görmedi. Beni olduğum gibi gördü. Yine de yüreğime geldi ve o günden beri hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

**Ümit**: Size bütün bu lokantaları verdiği için mi?

**Garson**: Yo, zaten bu lokantaların sahibiydim. Sorunlarımın çözümü başarılı olmak değildi, bu işe girmek de senin sorunlarının çözümü olmayacak.

**Ümit**: Evet, unutmadım; ‘İsa bize sorunların dışarıda bir yerlerde değil ama içimizde olduğunu göstermek için geldi’. Buna inanmaya başladım sanırım. Bazen en büyük düşmanım kendimim.

**Garson**: Ne demek istediğini biliyorum.

**Ümit**: Tanrı gerçekten dediğiniz gibi biri mi? Beni bekleyen bir baba gibi mi?

**Garson**: Seni beklemekle kalmıyor, sana doğru koşuyor. Tek yapman gereken dönüp ona bakmak.

**Ümit**: Bana yardım edebilir misiniz?

**Garson**: Onun huzurunda otur ve yüreğindekileri ona anlat. Ben başlayayım.. İsa geldiğin için teşekkürler. Sana gelebilelim diye korku ve utanç duvarlarını yıktığın için teşekkürler. Asıl sorunun bizim içimizde olduğunu kabul ediyoruz. İsa bizi bağışla ve yüreklerimize gel. Bu kalplerin içinde yaşa. Hayatımızın geri kalanındaki her şey için sana güveniyoruz. Teşekkürler Rab.

**Ümit**: (*devam eder*…)Tanrım lütfen bana yardım et. Sana ihtiyacım var. Seni tanımak istiyorum. Lütfen beni bağışla ve yüreğime gel.

**Garson**: İsa’nın isminde, amin.

**Ümit**: Her şey iyi olacak! Ne olursa olsun her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Sonunda huzur hissediyorum. (*durur*) Bugün işi almasaydım bile hayatımın yeniden başladığını hissederdim.

**Garson**: O zaman işi almış olman ekstradan iyi haber!

**Ümit**: Biliyorum. Kesinlikle hakketmediğim bir şeymiş gibi hissediyorum. Aynı zamanda kesinlikle beklemediğim bir şey – tıpkı onu tanıyalım diye Tanrı’nın dünyaya gelmesi gibi.

**Garson**: O zaman Tanrı’nın bir fırtına gibi gelmesini istemiyor musun?

**Ümit**: Hayır! Sanırım buna dayanamazdım! Aslında, bir bebek olarak gelme cesaretini gösteren Tanrı’yı tanımak istiyorum.

**Garson**: (*gülümser*) Her zaman söylediğim gibi, ‘Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı’ya şükürler olsun!’

*Birlikte çıkarlar.*