**EMPATİ**

Empati; bir insanın kendini başka bir insanın yerine koyabilmesi ve onun gözünden olaylara bakabilmesidir diyebiliriz.

Ortaokula başladığım ilk gündü. Her zaman etrafımdaki insanlara karşı önyargılı ve soğuk davranırdım. Bu özelliğimi ailemden aldığımı düşünüyorum. Pek de fazla bir arkadaşım olmamıştı da bu zamana kadar. Yanıma oturan sıra arkadaşıma baktığımda çok sıcak kanlı ve çabuk kaynaşabilen bir insan olduğu, yüzünden ve hareketlerinden belli oluyordu. Aslında ben de böyle bir insan olmayı çok istiyordum. Arkadaşlarım tarafından dışlanmamın bir nedeni ise, bu isteğimi bir türlü yerine getiremeyerek bocalamamdı.

Yanımdaki arkadaşımla biraz muhabbet etmeye başladık. Sanki bu engeli kaldırmak o kadar da zor değilmiş. Onun rahat tavırları beni de rahatlatıyordu. Çok fazla bir süre geçmemişti. Çok yakın arkadaş olmuştuk. Bu durumu biraz garipsesem de çok hoşuma gitmişti. Tabi ki bu geçen sürede sınıf arkadaşlarımı da inceledim. Bu süreçte sınıfımızda bulunan Ali’nin yürüyüşünde ufak tefek aksamalar olduğunu gördüm. Sıra arkadaşım Salih’e, sebebi hakkında bir fikrinin olup olmadığını sordum. O da üzgün bir tavırla geçen teneffüs, Damla ve Seda’nın konuşmalarına şahit olduğunu söyledi. Ali’nin doğum esnasında kalça çıkığı oluşmuş ama geç fark etmişler dedi. Bu duruma üzülmemek elde değil. Türkçe hocamız onu ayağa kaldırıp, hayallerinden bahsetmesini istediğinde “koşabilmek ve futbol oynayabilmek” dedi. Aslında empatinin ne demek olduğunu, o zaman daha iyi anlamaya başlamıştım.

Sınıfımızda Eren diye bir arkadaşımız vardı. Açıkçası kimse sevmezdi onu. Sebebi ise arkadaşlarına karşı olan tutumu, davranışları ve insanların dış görünüşlerine karşı terbiyesizce yargılamasıydı. Hiç sohbetimiz olmadı onunla. Açıkçası biraz da çekinirdim ondan. Çünkü benim bazı eksikliklerimle alay edeceğini düşünmüştüm. Onun hakkında nadir bildiğim şeylerden biri ise spora; özellikle futbola olan ilgisiydi. Bir gün okulumuzun halı sahasında Eren, Salih, ben ve birkaç arkadaşımızla futbol oynuyorduk. Dikkatimi halı sahanın yanındaki banklarda oturan Ali’nin bakışları çekmişti. Biraz düşündüm. Beni yanlış anlayacağını ve engelini tekrardan hatırlatacağımdan korkmuştum. Ama cesaretimi toplayıp yanına gittim. Bizimle oynayıp oynamamak istediğini sordum. Arkamdan koşarak Salih de yanıma gelmişti. Israrlarımızla onu oyunumuza kattık. Aslında pek te oynayamıyordu. Eren dışında hepimiz bu durumu göz ardı ettik. Mutluluğunun ve hayallerinin önüne geçip onu mutsuz etmek istemiyorduk. Eren hiç durur mu! Onunla dalga geçerek, futbol oynayamayacağını ve hiçbir zaman hayallerini gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Salih ve ben çok sinirlendik; diğer arkadaşlarımız gibi. Ali ağlayarak sınıfa çıkmıştı.

 Günler günleri, seneler seneleri kovaladı. Salih ile arkadaşlığımız ilk günkü gibi devam ediyordu. Oturduğumuz kafe’de yan masamızda Eren ve ailesi oturuyordu. O da bizim gibi evlenmiş, hem de iki çocuğu olmuştu. Masanın yanında tekerlekli sandalyede oturan bir çocuk vardı. Kim olduğunu Salih de, ben de merak ettik. Bir süre sonra ortaokul çağlarında gözüken çocuğu lavaboya götürdü. Salih bunun farkında değildi. Salih’e lavaboya kadar gitmem gerektiğini söyledim.

Lavabonun kapısını açtığımda Eren ’’Ali oğlum, tamam mı?’’ dediğini duydum. Bir anda karşısında belirmiştim. Beni tanımıştı. Bir süre konuşmadık. Bana ilk söylediği cümle; Ali’nin hala o zamanki ahını çektiği oldu. Çocuğunun ismini de Ali koymuştu. Yutkunarak sözlerine: ’’Empatinin ne olduğunu, Ali doğduktan sonra anladım. Eğer ki Ali ile o olayı yaşamamış olsaydım, çocuğum doğuştan engelli olmayacaktı belki de. Bunların bütün sebebi de, o vakitler empati kurmanın ne olduğunu, insanlarla ve dış görünüşleriyle dalga geçilmeyeceğini bilmiyor olmamdı. Artık her anımda empati kurarak ve anlayışla hareket ediyorum. Dediğim gibi empati kurarak hayattan birçok anlam çıkarıyorsun; bir çoğu da yararlı. ’’Derken içerden Ali, çıkmaya hazır olduğunu ve bir an önce eve gidip fanatiği olduğu futbol takımının maçını izlemek istediğini söyledi.” Eren de ben de birbirimize bakıp gülümsedik. Ben Salih’in yanına geçmiştim.

Ali için dileğim, babası gibi; empati kuramayan, ciddi konuları dalgaya alan ve insanların dış görünüşüyle alay eden bir insanın karşısına çıkmamasıydı.

Ben empatinin ne kadar önemli olduğunu, yaşadığım bu olayla, bir kere daha anlamıştım; bu yaşadıklarımı da hiçbir zaman unutamayacağım…