**BU MASAL BİZİM**

**Deniz**

**Rüzgar**

**Sindirella**

**Prens**

**Hansel**

**Gratel**

**Cadı**

**Peri**

**Pamuk Prenses**

**Ağustos Böceği**

**Karınca**

**Uyuyan Güzel**

**Deniz:** (Elinde büyük bir anahtar vardır.) Amma da karışıkmış burada yollar. Her neyse! Babam ne demişti “Masal ormanına girdiğinde tekrar çıkabilmek için ormanın anahtarını sakın bırakma.”

**Rüzgar:** Babam doğru söylemiş. Böyle bir orman varmış. Ben şaka yaptığını düşünüyordum.

**Deniz:** Birileri geliyor, saklanalım.

Sahneye Sindirella girer.

**Sindirella**: Eyvah saat 12 olmak üzere. Ayakkabım!

Deniz ve Rüzgar sakladıkları yerden çıkarlar.

**Rüzgar:** Sen?

**Deniz**: Sen bir prensesin öyle değil mi?

**Sindirella**: Sizde kimsiniz?

**Deniz**: Ben Deniz.

**Rüzgar:** Bende Rüzgar. Üzerindeki giysilere ve ayağındaki tek ayakkabıya bakılırsa sende Sindirella olmalısın.

**Sindirella**: Hey siz beni nereden tanıyorsunuz?

**Deniz**: Masallardan elbette.

**Rüzgar:** Sanırım prens geliyor Sindirella.

**Sindirella**: Eyvah gitmem lazım.

**Deniz**: Yoksa araban bal kabağına dönüşecek.

**Sindirella**: Kalıp sizinle konuşmak isterdim. Umarım tekrar karşılaşırız.

Sahneye Prens girer.

**Prens:** Pardon acaba buralardan geçen mavi elbiseli bir kız gördün mü?

**Rüzgar:** Onun bir adı var! Sindirella. Dans boyunca sormak aklına gelmedi mi?

**Deniz:** Rüzgar! Bu bir masal, ne yapıyorsun?Şey evet. Şu tarafa doğru gitti.

**Prens:** İyi ki ayakkabısını düşürdü. Eğer onu bulamazsam bütün ülkede herkese denettiririm.

**Rüzgar:** Aman ne güzel fikir.

**Prens:** Teşekkürler dostlarım, görüşmek üzere.

**(Prens sahneden çıkar.)**

**Deniz:** Ülkede aynı numaraya sahip bir sürü insan vardır ama yine de sen bilirsin.

(Sahneye Hansel ve Gratel girer.)

**Hansel:** Gratel lütfen ekmeği yemek yerine sadece geldiğimiz yollara parçalayıp koyar mısın? Senin guruldayan karnın yüzünden yolumuzu bulamayacağız.

**Gratel:** Ama çok acıktım.

**Hansel:** Biraz daha dayanmalısın. (Gratel arkasına bakar.) Eyvah ekmek kırıntıları!

**Gratel:** Tamam dedim ya yemeyeceğim.

**Hansel:** Hayır onu demiyorum. Baksana arkamızda hiç ekmek kırıntısı kalmamış.

**Gratel:** Kuşlar hepsini yemiş olmalı.

**Hansel**: Burada kaldık. Eve de dönemeyeceğiz. Şimdi ne olacak.

**Gratel**: Hem yolumuzu kaybettik hem de açız.

**Hansel**: İleride bir ev var oraya gidelim.

Cadı sahneye girer.

**Cadı**: Gelin, gelin çocuklar. Bakın ilerideki ev benim evim. Ayrıca yakından dikkatli bakarsanız evimin her yerinin çikolata ve şekerden kaplı olduğunu görürsünüz.

**Gratel**: Ne çikolata ve şeker mi?

**Hansel**: Hadi gidelim Gratel.

**Gratel**: Emin misin Hansel? Onu tanımıyoruz.

**Cadı**: Ben yaşlı yalnız bir kadınım. Hem çocukları da çok severim.

**Hansel**: Hadi gidelim Gratel, lütfen!

**Cadı**: Hadi, gelin! Gelin!

**Gratel**: Haklısın sanırım kardeşim gidelim.

**Deniz**: Hey! Durun, durun. Hiçbir yere gidemezsiniz.

**Rüzgâr**: Tanımadığınız insanların evine nasıl korkmadan gidersiniz?

**Cadı**: Sizi çelimsiz çocuklar. Siz de kimsiniz?

**Deniz**: Biz kandırabileceğin çocuklar değiliz.

**Rüzgâr**: Onunla konuşma Deniz. O sadece bir cadı.

**Hansel**: Yaşlı bir kadınla böyle konuşmanız hiç hoş değil.

**Gratel**: Kardeşim haklı.

**Deniz**: Sen Hansel’sin değil mi?

**Hansel**: Evet.

**Rüzgar**: Sen de Gratel’sin öyle değil mi?

**Gratel**: Evet ama siz bizi nereden tanıyorsunuz?

**Deniz**: Masalınızı biliyoruz elbette. Orda duran da yaşlı bir teyze değil masallardaki kötü cadı.

**Rüzgar**: Sizi şeker ve çikolatadan yapılan o eve götürecek ve sonra…

**Cadı**: İnanmayın onlara. Hadi gelin buradan gidelim.

**Hansel**: Şeker! Çikolata!

**Gratel**: Onlar sanırım haklı Hansel. Onu tanımıyoruz.

**Hansel**: Ama onları da tanımıyoruz.

**Gratel**: Offff haklısın. Aklım karıştı. Peki şimdi ne yapacağız.

**Cadı**: Tabi ki benimle geleceksiniz dostlarım. (Cadı kahkahası atar.)

**Hansel**: Heyy bu ses!

**Gratel**: Bu gülüş!

**Hansel ve Gratel**: Sen Cadısın!

**Cadı**: (Rüzgâr ve Deniz’e) Sizi yaramaz çocuklar. Onları elimden kurtardınız. Ama sizinle tekrar görüşeceğiz.

(Cadı sahneden çıkar.)

**Hansel**: E biz şimdi ne yapacağız?

**Gratel**: Eve de dönemeyiz.

**Deniz**: Eyvah, masalın değişmesine sebep olduk.

**Rüzgar**: Şimdi onlara kim yardım edecek?

Bu sırada içeriye konuşarak elinde sihirli değneği ile Peri girer.

**Peri**: Sana on ikiden sonra her şeyin eski haline dönüşeceğini söylemiştim Sindirella. Üzülme Prens seni mutlaka bulacaktır.

**Deniz**: Sen?

**Rüzgar**: Perisin?

**Hansel**: O zaman bize de yardım edebilirsin.

**Gratel**: Lütfen peri. Cadı bizi kandırmak üzereydi.

**Deniz**: Bizde masalın sonunu değiştirdik onlara yardım ettik ve cadının evine gitmekten kurtuldular.

**Peri**: Sanırım burada bir peri dokunuşuna ihtiyacınız var. Siz merak etmeyin bütün masallar gibi bu masal da mutlu bitecek. Hansel, Gratel beni takip edin. Sizi evinize sorunsuz bir şekilde götüreyim.

**Hansel**: Teşekkürler Peri.

Gratel: Teşekkürler Peri.

(Peri, Hansel ve Gratel sahneden çıkarlar.)

**Deniz**: Bu orman bizim içinde tehlikeli olmaya başlamadan çıkalım artık.

**Rüzgâr**: Dur biri geliyor. Saklanalım.

**Pamuk Prenses:** Bana yardım edecek kimse yok mu acaba?

Deniz saklandığı yerden çıkar.

**Deniz:** Ben seni tanıyorum. Pamuk Prensessin sen!

**Pamuk Prenses:** Evet adım Pamuk, ben bir prensesim. (Prenses selamı verir.) Eyvah, ben ne arıyordum az önce. Unuttum seni görünce.

Rüzgâr da saklandığı yerden çıkar.

**Rüzgâr:** Acaba yedi küçük arkadaşının evini mi?

**Pamuk Prenses:** Evet, evet. Doğru ya. Yedi cücelerin kulübesini arıyordum. Acaba hangi tarafta kalıyordu? Kuzeyde mi? Güneyde mi? Offff!İyi de ne aradığımı sen nerden biliyorsun.

**Rüzgar:** Masalınızdan.

**Deniz:** Saklanalım Rüzgar, biri geliyor.

Saklanırlar.

(Sahneye Cadı girer.)

**Cadı:** Ahh, merhaba küçük kız nereye böyle?

**Pamuk Prenses:** 7 küçük arkadaşımın evini arıyorum efendim. Ama bulamadım, sanırım kayboldum.

**Cadı:** Ahh kıyamam sana. Acıkmışsındır da sen şimdi. Al elma ye. Bak kıpkırmızı. Ne kadar da güzel.

**Pamuk Prenses:** Çook acıkmıştım. Çok teşekkür ederim efendim. ( Tam ısıracakken Deniz anahtarı yere bırakır ve yanına gelir.)

**Deniz:** Hey, dur ne yapıyorsun?

**Pamuk Prenses:** Elma yiyorum.

**Deniz:** Sana kimse tanımadığın birinden bir şey almaman gerektiğini söylemedi mi?

**Pamuk Prenses:** Ahh 7 Küçük dostum uyarmıştı. Çünkü kötü kalpli cadı bana zarar vermek istiyor.

**Rüzgar:** Evet çünkü çok güzel bir kalbin var. Seni ve bu kadar çok sevilmeni kıskanıyor.

**Cadı:** Seni küçük çocuk seni. Yine mi sen! Ayrıca sen bunları nereden biliyorsun?

**Rüzgar:** Çünkü bu masalı babam defalarca anlattı. Kötü kalpli olmak korkunç bir şey.

**Cadı:** Sen bu çocuklara bakma küçük kızım hadi al elma!

**Deniz:** (pamuk prensesi yanına çeker.). Git buradan kötü cadı. Sensin biliyorum Pamuk Prensese zarar vermene izin vermeyeceğim.

**Cadı:** Yine kurtuldun elimden seni küçük Pamuk Prenses. Tekrar görüşeceğiz. (Cadı arkada dolanırken Deniz’in anahtarını da alır ve çıkar.)

**Pamuk Prenses:** (saklanır.). Siz de kimsiniz böyle. Yoksa büyücü müsün? Onun cadı olduğunu nereden anladın?

**Deniz:** Söyledik ya, biz sadece çocuğuz. Sizleri çok merak ettiğimiz için de babam bize dedemin ona verdiği masal ormanına girmemizi ve tekrar geri dönmemizi sağlayacak şu sihirli anahtarı verdi.(anahtar yoktur.). Ama nasıl olur, buraya bırakmıştım.

Rüzgar: Kötü Cadı!

Deniz: Anahtarı almış olmalı!

**Pamuk Prenses:** Peki, anahtar olmadan siz evinize nasıl döneceksiniz?

**Deniz:** Biz evimize nasıl döneceğiz?

**Pamuk Prenses:** Buraya bıraktığına emin misin? Belki de yolda düşürmüşsündür.

**Deniz:** Eminim. Cadı sana elmayı vermesin diye yanına gelirken işte buraya bıraktım.

**Pamuk Prenses:** Sonra cadı giderken...

**İkisi birden:** Anahtarı da aldı.

**Rüzgar:** Peki şimdi ne yapacağız.

**Pamuk Prenses:** Merak etmeyin. 7 küçük arkadaşımın evini bulmaya yardım ederseniz, onlar da belki anahtarı nasıl bulacağınız konusunda bir fikir verirler. ( Müzik girer ve sahneden çıkarlar.)

(Bu sırada ağustos böceği keman çalarak sahneye girer. Ağustos böceği keman çalıp şarkı söyler.)

**Ağustos Böceği:** (şarkısı biter.) Çok yoruldum. Şarkım bittiğine göre şimdi biraz uyuyayım. (Uyumaya başlar, bu sırada karınca sırtında yükü ile sahneye girer.)

**Karınca:** Off çok yoruldum. Biraz dinlenmem lazım. Ama önce işimi bitirmeliyim.

**Ağustos Böceği:** Öff ne bu gürültü? Sen misin çalışkan karınca.

**Karınca:** Şey uyandırdım sanırım. Özür dilerim.

**Ağustos Böceği:** Siz karıncaları anlamak gerçekten çok zor. Kışa daha çok var. Gezin, eğlenin, şarkılar söyleyin, dans edin. Ne bu telaş.

(Bu sırada Deniz ve Rüzgâr tekrar sahneye gelir şaşkınlıkla onların konuşmalarını izlerler.)

**Karınca:** Elbette eğleniyoruz. Ama kışa hazırlık yapmazsak sonra havalar soğuduğunda ne yaparız. Aklın fikrin eğlencede. Kış gelince ne yer ne içeriz.

**Ağustos Böceği:** Ormanda bu kadar çok yiyecek varken, bir anda bitmez ya!

**Karınca**: Tedbir alman gerekir. Bütün bir kışın nasıl geçeceğini şimdiden tahmin edemezsin.

**Ağustos Böceği:** En fazla ne olabilir ki?

**Karınca**: Eğer böyle tembellik yapmaya devam edersen!

**Ağustos Böceği**: E ne olurmuş devam edersem!

**Karınca**: Bütün kış yemeksiz kalıp kapıma geldiğinde sana yardım etmem!

(Deniz ve Rüzgar yanlarına gelir.)

**Deniz:** Hey durun. Biz bu masalın da sonunu biliyoruz. Ağustos böceği sen biraz tembelsin.

**Ağustos Böceği**: Ne münasebet!

**Rüzgar**: Eğer çalışmadan sadece tembellik yaparak yazı geçirirsen, kışın hiç yiyeceğin kalmayacak ve soğukta üşüyüp, aç kalıp karıncadan yardım istemek zorunda kalacaksın.

**Karınca:** Bak gördün mü?

**Ağustos Böceği:** Bir dakika, bir dakika peki ama siz nereden biliyorsunuz bunları. Kimsiniz siz?

**Deniz:** Benim adım Deniz.

**Rüzgâr**: Bende Rüzgar.

**Deniz**: Buraya masal ormanının anahtarıyla geldik.

**Ağustos böceği:** Vay Canına**!**

**Deniz:** Ama doğru söylüyoruz. Sen sürekli çalışıp evine yemek götürüyorsun değil mi?

**Karınca:** Evet.

**Rüzgar:** Sen de kemanınla şarkılar çalıp söylüyor ve sadece uyuyorsun, öyle değil mi?

**Ağustos Böceği:** Şey! Aslında evet.

**Deniz:** Kış gelince soğukta çaresiz kalmak istemiyorsan hem kendine vakit ayırıp hem çalışıp kışa hazırlık yapabilirsin.

**Karınca:** Hem ben sana nasıl yapman gerektiği konusunda yardım da ederim.

**Ağustos Böceği:** Ben de yorulduğumuz zamanlarda bize keman çalar şarkı söylerim.

**Deniz:** Bakın ne kadar kolaymış.

**Rüzgâr**: Hem çalışıp hem eğlenebilirsiniz.

**Ağustos Böceği:** O zaman son bir kez keman çalıp eğlenelim. Sonra da çalışmaya başlayalım ne dersiniz?

**Karınca:** Evet, evet!

**Deniz:** Harika olur.

(Müzik dans.) (Ve Ağustos Böceği ile karınca sahneden çıkar.)

**Deniz:** Çok geç oldu ve biz anahtarı bulamadık

**Rüzgar**: Şimdi bu ormandan nasıl çıkıp eve döneriz biz. Babam anahtarı asla bırakmamamız gerektiğini söylemişti. Onu dinlemeliydik.

**Deniz**: Anahtarı kötü kalpli cadıdan almanın bir yolu olmalı. Ama biz daha kötü kalpli cadıyı bile bulamadık. Ama gitmeden önce keşke birkaç masal kahramanı daha görseydik.

(Uyuyan güzel uykulu bir şekilde sahneye girer esner ve konuşur.)

**Uyuyan güzel:** Ahhh çok uykum var. (Denizle çarpışırlar.) Şey özür dilerim, biraz uykusuzum, kendime gölge bir ağaç altı bulup uyuyayım. (Sahneden çıkar.)

**Deniz**: Uyuyan Güzel!

(Uyuyan güzel tekrar sahneye girer.)

**Uyuyan güzel**: Şey az önce kabalık ettim. Kusura bakmayın lütfen (prenses selamı verir.) Biraz uykum var da. Ben Uyuyan güzel. Ya siz?

**Rüzgar**: : Biz sizi tanıyoruz. Masalınızı çok seviyoruz. Uyanmış olmanız ne güzel!

**Uyuyan güzel**: Evet, neyse ki sonunda uyandım. Çünkü bütün masallarda iyilik kazanır arkadaşlar, sakın unutmayın. (Esner.) Ağğğhhh neyse benim biraz daha uykum var birkaç saatçik daha uyursam kendimi toparlarım. Görüşürüz.

**Deniz**: (Uyuyan güzel giderken arkasından seslenir.) Geceleri geç saatlere kadar uykusuz kalmazsan, akşamları vakitlice uyursan gündüzleri böyle uyuklamazsın güzel prenses.

**Rüzgar**: Gitti ve biz anahtarı halâ bulamadık.

**Deniz**: Sanırım evimize artık dönemeyeceğiz.

(Bu sırada elinde asasıyla peri gelir.)

**Peri**: Tekrar merhaba küçük çocuklar.

**Deniz ve Rüzgar**: Merhaba(mutsuzdurlar.)

**Peri**: Sabahtan beri ormana gelen bütün masal kahramanlarını tanıdınız ve onlara sürekli iyilik yaptınız.

**Rüzgar**: İyilik yapmak neyi değiştirir ki? Kötü cadı geldi ve Masal Ormanına girip çıkabileceğimiz tek anahtarı elimizden aldı. Biz şimdi ne yapacağız.

**Peri**: Sindirella da kuşlara, kedilere, bütün hayvanlara insanlara o kadar çok yardım ediyordu sonra şatodaki baloya gidebilmek için sizin gibi böyle çaresiz beklerken...

**Rüzgar**: Evet biliyoruz. Yanına bir peri geldi ve Sindirella iyi biri olduğu için ona balkabağından bir araba yapıp baloya gönderdi.

**Peri**: Evet, işte o Peri benim. Ve şimdi de çok iyi kalpli iki dostuma yardım etmeye geldim.

**Deniz**: Hani, hani nerede.

**Rüzgar**: Ben başka masal kahramanı göremiyorum burda.

**Peri**: Çünkü o kahramanlar sizsiniz.

**Deniz**: Nasıl yani? Bize de mi balkabağından araba yapacaksın?

**Peri**: Hayır tabii ki de.

**Rüzgar**: Tamam ozaman kesin farelerden at yapacaksın.

**Peri**: Hayır.

**Deniz**: Peki o zaman ne yapabilirsin ki bizim için. Şuan tek istediğimiz evde olmak.

**Rüzgar**: Bunun için de o kötü cadının alıp kaçtığı anahtara ihtiyacımız var.

**Peri**: Bunu gerçekten bütün kalbinizle istemenizi ve gözlerinizi kapatmanızı istiyorum.

(Deniz ve Rüzgar gözlerini kapatır.)

**Deniz**: Peki, Tamam. (Gözlerini kapatır.) Bunu bütün kalbimle istiyorum.

**Rüzgar**: Masal ormanının anahtarını bulalım ve evimize geri dönelim.

**Peri**: Evet çocuklar, Bunu bütün kalbinizle isteyin, bütün kalbinizle...(Bu sırada etrafında döner ışık kararır anahtarı hemen getirir önüne koyar. Ve Peri sahneden çıkar. Işıklar açılır.)

**Deniz**: Aaaaa! Anahtar! Anahtar! Yaşasın. Teşekkür ederim Peri.

**Rüzgar**: Nereye gitti?

**Deniz**: Gitmiş!

**Rüzgar**: İyi kalpli peri. Burası gerçekten Masallarla dolu harika bir ormanmış.

**Deniz**: Ama bizim artık eve dönme vaktimiz geldi. Ne taraftandı. Aaa evet şu taraftan. Az kalsın unutuyorduk

(Seyirciye dönerler)

**İkisi birden**: Masallarla kalın hoşçakalın.