**BİR YAZ GECESİ RÜYASI**

**Kral**

**Kraliçe**

**Egeus**

**Demetrius**

**Hermia**

**Helena**

**Lysander**

**Kral’ın yardımcısı**

**Birinci Çocuk**

**İkinci Çocuk**

**Birinci Peri**

**İkinci Peri**

**Üçüncü Peri**

**Dördüncü Peri**

**Beşinci Peri**

**Altıncı Peri**

**Kral**: Ne güzel gece. Ne kadar da sessiz… Uyusun bütün Atina halkı. Oyun olmadan, eğlenceler gömülsün karanlığa.

**Kraliçe**: Peki ama Kralım kararlı mısınız bütün Atina’da oyunlar oynamayı yasaklamaya?

**Kral**: Yasakladım bile Kraliçe’m. Tahammülüm yok oyun oynayan hiçbir gence.

Egeus Hermia’yı kolundan çekerek içeri girer. Demetrius, Helena ve Lysander de arkalarından girer.

**Egeus**: Kralım, kraliçem!

**Kral**: Söyle sevgili dostum Egeus. Bir sorun mu var?

**Kraliçe**: Yoksa, yoksa birileri…

**Egeus**: Evet efendim kızım Hermia’yı işte bu üç arkadaşıyla oyunlar oynarken yakaladım!

**Kral**: Ne!

**Kraliçe**: Ah güzel gece! Ayın ışığı utanır sizden, kararır birazdan yaptığınız bu günah karşısında!

**Kral**: Bu ne cüret! Yasaklanmıştı bütün ülke de adını bile anmak istemediğim şey oysa.

**Hermia**: Oyun mu efendim!

**Kral**: Sus Hermia! Adını bile anma!

**Kraliçe**: Biliyorsunuz Kral’ımızın emriyle bütün ülke de oyunlar yasaklandı.

**Demetrius**: Ama efendim, bizler çocuğuz ve biliyorsunuz oyunsuz yaşayamayız. En azından birazcık saklambaç!

**Kral**: Ne dedin sen! Duymamış olayım!

**Helena**: Sadece biraz yerden yüksek peki?

**Kraliçe**: Asla kabul edilemez!

**Lysander**: Benim geldiğim ülkede herkes oyunlar oynar efendim. O kadar çok oynarız ki her seferinde oynayacak yeni bir oyun buluruz ve inanın bütün ülke halkı mutludur.

**Kraliçe**: Mutlu ve günahkâr!

**Demetrius**: Uzun eşek oynayıp lanetlenen kimseyi görmedim ben efendim.

**Hermia**: Takdir edersiniz ki bizler oyun hakları olan bireyleriz.

**Egeus**: Lysander’i ülkesine sürelim efendim.

**Helena**: Hayır olamaz!

**Hermia**: Arkadaşımızı göndermenize izin vermeyiz!

**Demetrius**: Onu gönderseniz de bizler oyun oynamaya devam ederiz.

**Kral**: Evet, güneş açtığında Atina’yı terk etmiş olmanı emrediyorum.

**Kraliçe**: Gidelim Kralım.

**Kral**: Buyurun Kraliçem.

**Egeus**: Saygılar majesteleri.

**Kral**: İyi geceler dostum Egeus.

(Kral ve Kraliçe çıkar.)

**Egeus**: Ve sen Lysander ülkene geri dön.

**Helena**: Ama bu haksızlık.

**Hermia**: Lysander bizim en iyi arkadaşımız.

**Helena**: Demetrius sende bir şey söyle lütfen.

**Demetrius**: Üzgünüm Helena, bu ülkede olduğumuz sürece onlara karşı gelemeyiz.

**Egeus**: İşte Demetrius gibi sizler de kabulleneceksiniz.

(Egeus sahneden çıkar.)

**Hermia**: Sana inanamıyorum Demetrius. Nasıl pes edersin.

**Helena**: Arkadaşımızdan böyle kolay vazgeçemeyiz.

**Lysander**: Sanırım ülkeme dönsem iyi olacak çocuklar. Bensiz daha güvende olursunuz.

**Demetrius**: Az öncr söylediğim şeyi iyi dinlemediniz sanırım.

**Hermia**: Onlara karşı gelemeyiz dedin

**Helena**: Ve vazgeçtin.

**Lysander**: Hey! Hayır öyle demedi. Bu ülkede olduğumuz sürece onlara karşı gelemeyiz dedi.

**Helena**: Ne farkeder.

**Demetrius**: Anlasanıza bizler de bu ülkeden gideceğiz. Perili ormanın içinden geçip **Lysanderin** ülkesine varacağız.

**Lysander**: Düşler ülkesi! Bekle geliyoruz.

**Hermia**: O zaman hava kararınca buluşuyoruz işte tam da burada.

**Helena**: E o zaman kimse anlamasın bu kaçış planını.

**Lysander**: Kabullenmiş gibi yapalım bize söylenen yasakları.

**Demetrius**: Ve gidelim buradan özgürce oyunlar oynayıp hayaller kuracağımız o ülkeye.

**Hep birlikte**: Düşler Ülkesine!

**Hermia**: Eyvah Kral’ın yardımcısı geliyor.

**Helena**: Hadi çıkalım.

**Demetrius**: Sözleştiğimiz gibi.

**Lysander**: Hava kararınca!

(Hepsi çıkar.)

Kralın yardımcısı elinde bir kağıt yazı okuyarak girer.

**Kralın yardımcısı**: Bütün Atina halkına ikinci bir emre kadar hayal kurmak yasaklanmıştır. Hayal kurarken yakalananlar esir tutulacaktır. (Durup düşünür.) E ama bu çok saçma! İnsan söylemese de hayal kurmadan yaşayamaz ki! Ah şimdi sıcak bir bardak çikolata olacaktı elimde… Ne de güzel giderdi…

**Kral**: Sevgili yardımcım!

**Kralın yardımcısı**: Buyurun Kral’ım.

**Kral**: Yüzünde hayal kuruyormuşsun gibi bir ifade var sanki!

Kral’ın yardımcısı: Ne münasebet efendim. Ay üstüme iyilik sağlık.

(Bu sırada iki çocuk konuşarak sahneye girerler.)

**Birinci Çocuk**: Düşünsene sevgili dostum, havalar ısınmış. Atina’nın en rüzgarlı parkındayız. Toplanmışız bütün çocuklar.

**İkinci Çocuk**: Top oynuyoruz önce…

**Birinci Çocuk**: Maç mı yapıyoruz yoksa voleybol mu?

**İkinci Çocuk**: Önce biri sonra diğeri. Hem hava da geç kararıyor. Saatlerce eğlenirdik.

(Bu sırada Kral ve yardımcısı sessizce çocuklara yaklaşır.)

**Birinci Çocuk**: Dondurma da yer miyiz?

**İkinci Çocuk**: E o kadar sıcak bir mevsimde dondurma yemeden eve dönmek olmaz değil mi dostum?

**Birinci Çocuk**: Sonra birdir bir, Ebelemece, Kör ebe…

**Kral**: Aha! Hem oyun oynama yasağını deliyorlar. Hem de hayal kurma yasağını. Derhal esir alınsınlar!

**Kral Yardımcısı**: Derhal efendim.

**Birinci Çocuk**: Bu ne saçma yasak. Düşüncelerimizin içine girip hayal kurmamıza kim mâni olacakmış!

**Kral**: Sevgili yardımcım çocuk haklı. Düşünme yasağı da getireceğim unutturma!

(Kral çıkar.)

**Kral’ın yardımcısı**: Duydunuz efendimi! Şimdilik sizi affediyorum ama bir daha sesli hayaller kurmayın!

**İkinci Çocuk**: Ama dondurma hayali nasıl sessiz kurulur efendim!

**Kral’ın yardımcısı**: Şu şehrin merkezinde sağ taraftaki mavi kapıları olan dondurmacı!

**Birinci Çocuk**: Evet Atina’nın en meşhur dondurmacısı!

**Kral’ın yardımcısı**: İki top çilekli almışsın eline, Güneşin altında serinleye serinleye…

**İkinci Çocuk**: Aman efendim ne yapıyorsunuz!

**Kral’ın yardımcısı**: Eyvah! Az kalsın tutuklayacaktım kendimi.

**Birinci Çocuk**: En iyisi biz gidelim efendim.

**Kral’ın yardımcısı**: Ben sizi görmedim siz de beni…

(Çocuklar çıkar.)

**Kral’ın yardımcısı**: Neymiş hayal kurmak yasakmış! Peh! Al kuruyorum işte. Çilekli dondurma! Sıcak çikolata. Şeker havuzunda yüzmek… Bu kral da yaşlandıkça huysuzlaşıyor!

(Sahneden çıkar.)

(Sahneye periler girer.)

**Birinci Peri**: Hermia, Helena, Demetrius ve Lysander Atina’dan kaçmışlar.

**İkinci Peri**: Kral’ın kesin emri var çocuklar. Bizim ormanımızdan geçmeden asla Lysander’in Düşler Ülkesi’ne varamazlar.

**Üçüncü Peri**: Ve bu elimdeki iksirleri onlar ormanda uyurken gözlerine süreceğiz.

**Dördüncü Peri**: Ve uyandıklarında…

**Birinci Peri**: Ve uyandıklarında!

**İkinci Peri**: Bir daha oyun oynamak istemeyecekler.

**Üçüncü Peri**: Daha korkunç olanı hayal de kuramayacaklar.

**Dördüncü Peri**: Oysa bir çocuğun en yaratıcı halidir hayal kurmak.

**Üçüncü Peri**: Bizler birer periyiz. Nasıl yaparız bunu onlara?

**İkinci Çocuk**: Mecburuz!

**Birinci Çocuk**: Yoksa ormanımızı elimizden alacağını söyledi.

**Üçüncü Çocuk**: Bu yine de korkunç.

Beşinci ve altıncı peri sahneye girer.

**Beşinci Peri**: Böyle bir şeye evet dediğinize inanamıyorum. Sizler birer perisiniz.

**Altıncı Peri**: Orman’ımız olmasa da yaşarız.

**Birinci Peri**: Ama güçlerimiz olmadan yaşamak zorunda kalırız.

**Üçüncü Peri**: Bunu yapmaya mecburuz.

**İkinci Peri**: Ormana saklanalım peri dostlarım. Onlar uyuduktan sonra iksirleri gözlerine süreriz.

(Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Peri çıkar.)

**Beşinci Peri**: Hey aklıma ne geldi!

**Altıncı Peri**: Güçlerimiz olmadan nasıl yaşayacağımız mı?

**Beşinci Peri**: Hayır hem ülkeyi hem de ormanımızı nasıl kurtaracağımız.

**Altıncı Peri**: Ama nasıl?

**Beşinci Peri**: Bak şimdi beni iyi dinle! Onlar çocukların gözlerini büyülediklerinde, bizler de Kral’ın gözlerini gizlice büyüleyip eskisi gibi oyun seven bir hale getireceğiz.

**Altıncı Peri**: Böylece hayal kurma yasağını da kaldıracak.

**Beşinci Çocuk**: Evet! Oyun oynayan her insan hayal kurar!

(Sahneden çıkarlar.)

Hermia, Helena, Demetrius ve Lysander sahneye girer.

**Hermia**: Daha çok var mı?

**Helena**: Çok uykum geldi.

**Lysander**: Ormanı geçtikten sonra benim sevgili ülkemde olacağız dostlarım.

**Demetrius**: O zaman biraz uyumanın kimseye zararı olmaz.

**Hermia**: (Esner) Biraz uyumanın…

**Helena**: (Esner) Zararı olmaz…

**Lysander**: İyi uykular hepinize

**Demetrius**: İyi uykular dostlarım.

(Hepsi bir köşede uyur.)

Dört peri sahneye girer ve müzik yükselir. Her biri uyuyan bir çocuğun yanına gidip elindeki iksiri gözlerine sürer sonra da sahneden çıkar. Müzik azalır çocuklar uyanır.

**Hermia**: Ne işimiz var bizim bu ormanda.

**Demetrius**: Atinaya dönmeliyiz.

**Helena**: Herkes merak etmiştir.

**Hermia**: Perilerin aptal oyunlar oynadığı şu ormandan bir an önce çıkmalı.

**Lysander**: Atinaya dönüp sıradan hayatlarımıza devam edelim.

(Sahneden çıkarlar.)

Beşinci ve altıncı peri girer.

**Beşinci Peri**: Nasıl da horul horul uyuyordu ama!

**Altıncı Peri**: Sanki peri tozunu biraz fazla kaçırdık.

**Beşinci Peri**: İyi ya hiç durmadan oyunlar oynamak isteyecek.

Sahneye Kraliçe koşarak girer.

**Kraliçe**: Majesteleri beni yakalayamaz!

**Kral**: İşte şimdi yakaladım seni.

**Kral’ın yardımcısı**: Aman efendim düşeceksiniz. Dikkat edin!

**Kral**: Düşmeden oyun mu oynanır hiç. Annem babam çocukken sen prenssin oyun oynayamazsın derdi hep. Herkes oyunlar oynarken ben köşeden seyrederdim. Çünkü bir prenstim.

**Kraliçe**: Yoksa bu yüzden mi yasakladınız ülkede oyunlar oynanmasını?

**Kral**: Elbette bu yüzden!

**Beşinci Peri**: Yani çocukları kıskandınız.

**Kral**: Maalesef!

Sahneye Egeus ve dört çocuk girer.

**Egeus**: Majesteleri olanlara inanamayacaksınız!

**Kral**: Neler oldu dostum Egeus.

**Egeus**: Kızım ve arkadaşları ülkeye geri döndü bakın. Hem de kurallarınıza uymak şartıyla.

**Hermia**: Kural mı? Zaten oyun oynamaktan nefret ederiz biz!

**Helena**: Ne sıkıcı ama saçma düşler, yeni oyunlar!

**Demetrius**: Artık oyun oynamak yok!

**Lysander**: Hayal kurmak! Hele hayaller! Ne saçma şeydir onlar.

**Kral**: Eyvah periler sizi büyülemiş olmalı!

**Altıncı Peri**: (Elindeki peri tozunu çocukların üzerine doğru atar.) Yaşasın oyun, canlansın hayaller, peri tozu çocukların düşlerini geri ver.

**Hermia**: Hey ne oldu bize?

**Helena**: Düşler ülkesine gidiyorduk biz!

**Demetrius**: Buraya nasıl geri döndük.

**Lysander**: Üzgünüm majesteleri ama bizler sizin istediğiniz çocuklar olamayız.

**Kral**: Aslında tam da istediğim gibisiniz dostlarım. Yaşasın oyun, dönüşsün hayaller gerçeklere…

**Egeus**: Ama Majesteleri… Siz…

**Kral**: Oyun hakkımın elimden alındığı çocukluğumu hatırlayınca sizi kıskandım sadece. E hadi bir körebe.

**Helena**: Ebe değilim

**Hermia**: Ebe değilim

**Demetrius**: Majesteleri ebe sizsiniz.

(Kral gözlerini kuşağıyla sarar. Etrafında döner.)

**Lysander**: Kaçın kral geliyooor.

(Çocuklar kaçışır, Işık söner.)