İva Umara

İva o talihsiz öğleden sonrayı çok iyi hatırlıyordu. Babası elleri bağlı bir şekilde Alaçam’ın hiç de hazetmediği meşhur meydanına getirilirken, arkadaşları ona haber vermişlerdi; “Hadi gidelim yeni şuçlular getiriyorlarmış! Biraz eğleniriz!” Hani şu katil, hırsız ve diğer suçluların, toplananların kirli bakışları ve aşağılamaları arasında getirilip, öldürülene kadar taşlandıkları meydan. Beraber meydana indiler. Kendisinin ve arkadaşlarının şaşkın, bir o kadar da korkulu bakışları arasında, işte babası karşısındaydı. O ve birkaç has adamı, elleri arkadan bağlanlı meydana getiriliyorlardı. Meydandaki herkes şaşkındı. Hladis Umara gibi herkesin saydığı bildiği birisinin elleri bağlı burda ne işi vardı. Beklenen açıklamayı Hladis’in sağ kolu Fring Lestat’dan geldi. Fring Lestat eline aldığı bir kağıttan okumaya başladı. “Başların kararıyla, Kuzey ormanını bize tamamen kapatan bu hain ve adamları en ağır cezaya layık görülmüştür. Askerler, başlayın!” Bu emrin ardından, biraz uzağa açılan birkaç asker ilk taşları attı. Bunu biraz izleyen kalabalık da tek tük taşlar atmaya başlayınca, İva öne atıldı ve “Durun! Babam size şimdiye kadar iyilikten başka ne yaptı? Bu yaşlı adamı, liderinizi alelacele öldürmek de neyin nesi! Suçunu iyice ...” en canhıraş sesiyle yaptığı çağırışını bitiremeden, ense köküne gelen bir sopayla oracıkta bayıldı. Uyandığında, bir hücredeydi ve başı ucunda annesi vardı, “İva! Kalk çabuk. Bize bağlı muhafız ancak birkaç dakikamız olduğunu söyledi, hadi burdan gitmelisin!” İva hemen babasını sordu, annesi başını önüne eğerek “Bu yolculukta yalnızsın!” dedi. İva, gözlerine dolmakta olan yaşlara engel oldu. Hemen ayağa kalkıp annesinin ona verdiklerini aldı; bir pelerin, bilmediği bir dilde yazılmış bir mektup ve yolculuk için azık. Annesi: “Çabuk, kimseye görünmeden doğru kuzey ormanına. Üzerindeki bu pelerin seni ormandan koruyacak. Gidebildiğin kadar kuzeye git! Hoşça kal!”

Kuzey ormanının daha önce hiç görmediği, karanlık bölgelerinden geçerken, ormanın yaşadığına yemin edebilirdi. Yürürken önünün hafifçe aydınlandığını farketti. Garip bişeyler vardı, orman ona ilişmese de korkunç bir sır saklıyor gibiydi. Uzun mesafeler sonra, ormandaki ilk yerleşim yerini uzaktan gördü, buralarda insanlar olmalıydı. Uzaktan gözetledi, bunlar insan değildiler, hiçbir insan ne bu kadar narin ne de azametli olabilirdi. Gözcülük edeli sadece birkaç dakika olmuştu ki sırtında sivri bir cisim hissetti, anlam veremediği şiirsel bir ses tonu duydu ardında. Geri döndü usulca, hiç sesini çıkarmadan başını teslimiyet ifadesi olarak eğdi. Onu liderlerine götürdüler sessizce, imkansız derecede beyaz renkli saçlarıyla liderleri karşısında duruyor ve onu süzüyordu. Gözü pelerinine takıldı; “Meneg suilaid” dedi. Ortam bir anda yumuşadı. İva bu orman kampında dillerini öğrenene kadar kaldı, özellikle çocuklar çok yardımseverlerdi. Onlarla beraber iz sürdü, ok attı, yenilebilir otları öğrendi ama asla kara ormanın güney kısımlarına inmiyorlardı. Daha kuzeye gitme vakti gelmişti, bir sabah ordaki elflerle vedalaştı. Amacı bu yeni dünyayı tanımaktı. Calas dağları arasından yolu takip ederek, kuzeye doğru ilerledi.

Mil Faldur’a vardığında ordaki kısa ırkların cümbüşü onu çok şaşırttı. Kendilerine gnome diyen ırklar elfçeye en yakın dile sahip olanlardı, dwarflar ise ne deseler kızgın görünmekteydiler. Uzun bir zaman sonra güzelce uyumak niyetiyle bir han buldu. Ne talihsizlik ki gece pelerinini ve ceplerinde bulunan parası çalınmıştı, farkeder farketmez hemen bir ipucu bulup peşlerine düşmek istedi. Odayı arayıp taradığında, üzerinde “*Folco Rumble – Humble or Tremble*” yazan kabartmalı gümüş bir para buldu! Bilmediği bir dilde yazılan bu iki dize onu, soruşturdukça Ylfhone’a kadar sürükleyecekti. Ylfhone’a geldiğinde evden ayrılalı 2 yıldan fazla olmuştu, elfçeyi oldukça, ortak dili ise gayet iyi konuşuyordu. Biraz para kazanmak biraz da doğal yoldan şehir hakkında bilgi edinmek için izciliğini kullanabileceği bir iş aramaya koyuldu.

* Şahsiyet:
  + Başkalarına karşı ne kadar şüpheciysem, kendimden de o kadar güvenirim.
  + Bir karar aldıysam arkama bakmam.
  + Yalnız kalmak benim için bir tercih değil zorunluluk.
* İdeal: İnsanlar da bu dünyadakiler gibi onurlu bir yaşam sürebilirler.
* Bağ: Birgün iki dünya arasındaki kapı mutlaka açılacak.
* Kusur: Kimliğimi saklamak için başvurduğum yalanlar, hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu.