Günledir gözüme uyku girmiyor. Kaç gün geçti bilmiyorum fakat uykusuzluktan artık halisünasyonlar görüyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. İçimden geçmiyor değil ki bu kasvetli gecede bu aradan asla kurtulamayayım ve bu acıdan kurtulayım. Ama bunun için kendimi affedebilir miyim? Sanmıyorum.

Her şey telefonumun çalmasıyla başladı. Daha o an anlamıştım bir şeylerin ters olduğunu. Sonuçta hayatınızda kaç defa telefonunuz isimsiz bir şekilde çalar. Evet, ekranda hiçbir numara yazmamasına rağmen telefonum çalıyordu! Telefonun diğer ucunda daha 3 saat önce düzüştüğüm nişanlım vardı! Sesini duyduğumda yaşadığım parçalanmayı tarif edemem. Mandy’min kalbimi parçalayan hıçkırmalı sesi “Aşkım eğer beni tek… tekrar görmek ist… istiyorsan 1 hafta içinde Las Vegas’a 130 333$ getirecekmişsin. Para hazır olduğunda tali… talimatların devamı için tabelanın altında bekleyecekmişsin. Jason lütfen… Aşkım seni. HAYIIIR! HAYIIIIR!.

…

Telefon kapanınca çıkan bip sesi aklımdan geçenleri çok güzel bir şekilde özetlemişti. Hiçbir şey. Ah Mandy… Daha 3 saat önce birlikteydik. Neden? Neden Las Vegas? Umarım bütün bunların onlarla bir alakası yoktur. Onca senedir Mandy’den saklamaya çalıştığım şeyin içine sürüklenmemiştir umarım. Dikkatli olmam lazım 2 gecede bu parayı çıkarabilir. Çok dikkat çeker 3 gece. Hayır, işimi sağlama almalıyım: 5 gece. Hayır, Mandy’nin hayatını riske atmamalıyım. Mantıklı düşünebiliyorum, bu iyiye işaret.

Bütün paramı toplayıp arabama atladım. Cebimdeki 3 yüzlükten biri benzincide gitti. Lanet olsun hiç bu kadar aşağıdan başlamamıştım. Bu sefer zorlayacak gibi.

St. George ve Las Vegas arasındaki yolda sürat ibresini ilk defa bu kadar yükseği işaret ederken görmeme rağmen daha önce bu yol hiç bu kadar uzun sürmemişti. Amanda. Mandy’m sabret. Senin için geliyorum.

Eski dostum The Strip. O dünyaca ünlü otellerin ve bataklıktan ibaret kumarhanelerin… Hiç de özlememişim seni. Ayak alışkanlığım beni The Mirage’a götürdü. Son seferimde Greg çok açık konuşmuştu. Onun yerine gözüme yeni açılan The Venetian’ı kestirdim. Otelde bir oda tuttum ve direk casinoya gittim. Buraya ilk defa gelmeme rağmen adımlarım beni doğru yere götürdü. Bir blackjack masasına. Oysa ben sadece Mandy’yi takip ettim. Masaya oturana kadar çok normal geldi. Etrafta ona benzeyen bir kişi bile yoktu. 200$’lık çipleri masaya koydum ve başladık. Birbiri ardına açılan kart sesleri… Sırf bu sesi duymak için bile böyle yerlere gelirdim.

Performansımdan bir şey kaybetmemişim. Hala kart sayabiliyordum. Gecenin sonunda 11 000$’la masadan kalktım. Nasıl da farketmemişim ölesiye acıktığımı. Oda servisinden rastgele bir yemek istedim. Boğazımdan aşağı inmeye çalışan en ufak lokma bile Amanda diye çığlık atarken nasıl bu kadar sakince yemek yiyebilirdim. Otel Venedik şeklinde tasarlanmıştı. Etrafta kanallar ve tekneler falan vardı. Ama sen burda yokken bunların hiçbir anlamı yok aşkım.

Sonraki günlerim gayet kazançlı geçti. Kendimi kontrol ederek bir anda büyük meblağalar kazanmadım. Fakat işi fazla yavaştan almışım. Kabul ediyorum, bundan utanıyorum ama eğlendim. Kurupiyeyle dalga geçer gibi oynamak beni eğlendirdi. Eğlendiğim için bu duruma düştüm.

7. Gün elimdeki paranın büyük bir ksmını, 30 000$’ı bir elde kaybettim. Fakat kartlar bugün benden yanaydı. Hedefim için 5 000$’cık kalmıştı. İlk kartlar açıldı. Masada iki kişi kaldık. Yanımdaki düdüğe 5 açıldı. Bana 10. Masaya papaz. Herif kart aldı. “Gelecek kart maça 5 aşkım.” ‘Efendim aşkım?’. İronik korkudan artık Mandy’ye kart saydırmaya başladım. Bir kart daha satın aldı. Kupa kızı. Siktir. Herif 150 000$ yatırdı. Sıradaki kart maça as! Ben de bütün paramı yatırdım. Kurupiye kartımı açtı. Maça 2! Maça 2! Maça 2! Nasıl olur bu! Lanet olsun! Nasıl dikkatimden kaçtı. ‘Mandy’le konuşurken masaya konan kapalı kartı kaçırdım.! Derken kurupiye kartı açtı. Maça as! Her şey bitti artık. Benim yüzümden hepsi. Arkama yaslandım ve boş bir şekilde tavana bakarken anons geldi. Casinomuz 5 dakika içinde kapanacaktır. Artık yaşam amacı olmayan bir adamdım. Omzumu kuvvetli bir şekilde bir el tuttu. “Bay Steddler lütfen benimle gelir misiniz?” Mandy’yi kaybetmem yetmezmiş gibi şimdi de bu. Belki bu sefer ölürüm ve geriye endişelenecek bir şey kalmaz.

Sorun çıkarmadan görevliyle birlikte gittim. Kumarhanenin arka odasına açılan bir kapıdan geçtikten sonrası bulanık. Şu an oturduğum sandalyeye bağlamak için beni bayıltmış. Günlerce ağladım. Ya da bana o kadar uzun geldi. Bilmiyorum. Zaman kavramım tamamen çöktü. Tek bildiğim haykırışlarımın fiziksel acıdan olmadığıydı. Haykırarak ağlıyordum çünkü Amanda’mı bir daha göremeyecektim.

…

Lanet olsun…

Come to bed, don't make me sleep alone  
Couldn't hide the emptiness; you let it show  
Never wanted it to be so cold

Darling, I forgive you after all