W. Shakespeare

Bir Yazdönümü Gecesi Rüyası

THESEUS:

Gerçek olamayacak kadar tuhaf. Böyle acayip şeylere, bu peri masallarına hiç inanmam ben. Aşıklarla kaçıkların beyinleri kaynar durur; Öyle hülyalar kurar, öyle hayaller görürler ki, Akıl mantık kolay kolay kavrayamaz onları. Çılgın bir, tutkun iki, şair üç, Hayalle yoğrulmuşlardır baştan başa. Birinin gördüğü şeytanları toplasan, Koskoca cehenneme sığdıramazsın : işte bu deli. Aşık dersen, şaşkınlıkta ondan aşağı kalmaz : Bakarsın çingenenin suratında Helen'in güzelliğini bulmuş. Şairin gözleri heyecandan fırıl fırıl döner yuvalarında; Gökteyken yere iner, yerden göğe fırlar durmadan. İnsan, hayalinde nasıl, Hiç görülmedik, bilinmedik şeyleri yaratırsa, Şairin kalemi de onlara biçim verir. Hiçten yararlanır, havayı alır, Bir yer, bir barınak bulur ona, bir ad verir. Öylesine güçlüdür ki hayali, Bir coşku, bir sevinç duymayagörsün, O sevinçle bir kaynak da buluverir. Geceyarısı korktun diyelim karanlıkta, Çalıyı ayı sanmaz mısın kolayca?