CAS KONSERVATUVAR ÜÇÜNCÜ AŞAMA SINAVI İÇİN ZORUNLU PARÇA:

Geciktim biliyorum. Kusura bakmayın. Ama dışarıda hava harika! Böyle havalara bayılırım ben! Tabiatın tüm renkleri muhteşem bir uyum içinde. En ufak bir telaşa yer yok.

Öyle ki buraya yetişmek için koşsaydım, beni gören Güneş büyük ihtimalle “Şşşşt! Koşan insan! Bak bakayım buraya, hoop! Neyin peşindesin evladım?” diye sorardı bana. Sınava geç kalıyorum, deyince de “Hayret bir şey arkadaş! Biz burada kusursuz bir pastoral tablo oluşturalım, sen o küçük aklınla bu sınavın, tabiatın armonisinden daha kıymetli olduğunu söyle! Seni bencil! Rezil!” diye kalaylardı beni.

Ne yalan söyleyeyim gecikeceğimi bile bile, çocukken evin bahçesine diktiğim ağacı görmeden edemedim. Ben çocukken annemle diktiğimiz ağaç… Annem gibi ince ve uzun, zarif. İsteği üzerine o ağacın yanına gömüldü annem. Belki de şu hayatta gerçekleşen tek isteği buydu. Çocukken burnumda bir toprak kokusuydu annem… Şimdi, her nefesim toprak kokusu… Hem çocukluğumu hem annemi hem de çocukluğumdaki annemi ve şimdiki kendimi ziyaret ettim yani buraya gelmeden. Evet? N’apıyoruz?

**NOT:** Sınav için oluşturulmuş bu metin, herhangi bir eserden alıntı değildir. Bu oyun kişisinin kendiniz olduğunu düşünerek çalışınız.