**Yarışı Nasıl Bırakırım?**

**Berna BALCI**

Hayata dört elle sarılmak bazan ne kadar da zor diye düşünüyorum, hayıflanıyorum. Dünyaya geldim geleli hep bir yarışın içindeyim. Ailem elimden tuttular; ilkokula götürdüler. Kendim gibi bir sürü arkadaşımın olduğu bir sınıfta öğretmenin gözüne girmeye çalışma çabası ile başlayan…

Sonraki ilk büyük hayal kırıklığım, Anadolu lisesi sınavlarını kazanamamak… Daha sonra her ne olduysa deneme sınavları başarılı geçmeye başladı. Notlar iyi geldikçe biraz daha başarılı oluyorum. Deneme puanlarım yükseldikçe keyifleniyorum. Özgüvenim artıyor. Ortaokul yılları, derken lise, derken üniversite, derken iş hayatı, sonra iş hayatında aniden bir çöküş…

Çünkü işler her zaman deneme sınavlarında olduğu gibi doğru veya yanlış şeklinde gitmiyor ya da tek şıklı bir cevap yok! siyah veya beyaz gibi arada gri tonlar var çokça… Kendimce bu soruya verdiğim cevabım çok kapsamlı olmasa da bana mantıklı geliyor. Grilerin olduğu bu hayatı nasıl götürürüm, sorusunu sorarken duruyorum ve bir bakıyorum durunca düşmüşüm!

Çünkü bu yarışın içinde öyle bir kaptırmışım ki yarışın olmadığı bir hayat nasıl olur onu bile bilmiyorum. Sonra kaybedip başarısız olunca; bir şeyler daha üstüne eklenince yerle bir olmuşum. Yarışın olmadığı bir hayatı sorgulamak günümüz için oldukça güç olsa gerek! Nasıl olurdu acaba diye düşünüyorum.

Kimileri bir şeyleri saymayı sevmediklerini söylerler. Bugünün dünyasında hiçbir şeyi saymıyorum diyen biri bile muhakkak ki bir şeyleri illa ki saymak durumunda. Bu maddiyat olsa da manevi ve maddi kısmetlerin sonsuz olduğu bir alemde kaynakların sınırsız olduğunu düşünmek bile insana moral veriyor.

İyi bir niyet alan kimseyi yüce Allah sadık kullarıyla buluştururmuş. O yalnız kalıp sabri tükendiğinde o sadık kullar devreye yardım edermiş. Allah’ın sadık kullarıyla karşılaşmak niyetiyle.. Allah bizden her an haberdardır yeter ki biz onu terk etmeyelim.