**2.bölüm**

10 yıl sonra...

Şiddetli fırtına ve şimşekli bir geceden sonra büyük şehirlerden uzak nehir boyunca uzanan bu küçük kasabayı çevreleyen yüksek yeşil dağların arkasından güneş nihayet yükseliyordu.

Sadece bir kaç yıl önce nehir balık doluydu ve insanlar orada balık tutuyordu. Herkes mutlu mesut yaşıyordu ancak şimdi kimse birbirine yardım etmiyor kış için sadece hasatlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Çünkü hava gün geçtikçe ciddi şekilde değişiyordu.

John yalnızca 14 yaşındaydı ve ailesi 10 yıl önce bulaşıcı hastalıktan ölmüştü. Bir çok insan su yoluyla bulaşan kolera hastalığından acı çekiyordu. Teyzesi Amy ve köpeği Lucky ile birlikte yaşıyordu.

Tüm ailesini kaybettikten sonra çok üzülmüştü ilerde kasabalıların karşılaşacağı sorunlarla başa çıkmak istiyordu.

Kasabanın yakınlarında 10 yıl evvel işleyen harabe bir fabrika vardı ama kimse oraya girmeye artık cesaret edemiyordu. Hala suya kimyasallar karışıyor suyu kirletiyor ve suda yaşayan hayvanları öldürüyor hatta kasabalılarada zarar veriyordu.

Kasabalılar bu terkedilmiş fabrika için ‘Cadı burunlu fabrika’ diyordu.

John içeride ne olduğunu merak ediyordu. Güzel halası Amy terkedilmiş bu fabrikanın etrafında gezmemesi için sürekli uyarıyordu.

Halası genç ve güzel bir kadındı aynı zamanda kasabalılar için kıyafet diken bir terziydi. Herkes tarafından seviliyordu. Başından beri Johnla ilgilenen ve kasabalılar tarafından sevilen biriydi Amy.

O kitap okumayı ve resim yapmayı çok seviyordu.Birçok kitap okumuştu hatta John çocukken yatmadan önce ona hikayeler okurdu.

John hergün köpeğiyle nehir kenarına gider ormanda biraz yüryüş yaptıktan sonra akşam olmadan eve dönerdi.

O gün Lucky her zamankinden farklı davranıyordu. Bahçede Johnu beklerken kendi kendine oyun oynuyordu.

Aniden Lucky başka bir köpeğin gölgesinin peşinden nehir kenarına doğru koşmaya başladı.

Johnda Lucky’yi nehir kenarına kadar takip etti ve hiç ummadığı anda bir şişe gördü. İçinde ne olduğunu çok merak ediyordu.

Hemen eline aldı ve şişenin kapağını açtı.

Flaş patlar...

Birden sahne değişiverdi...

Artık o fabrikanın içindeydi. Cadı burunlu fabrika, kasabadaki en ürkütücü mekandaydı.

Neredeyim? Ne oldu? Yalnızsa şişenin kapağını açtım. Şimdi ne olacak? Nasıl geri döneceğim?

Ne düşüneceğini şaşırmıştı.

Bir dakika! Şu John un babası değil miydi? Donakalmıştı, nutku tutulmuştu adeta. Sadece titriyordu babası ona doğru gelirken. ‘ john neden beni takip ettin sana evde kardeşlernle kalmanı söylemiştim. Biliyorsun patronum pek kibar bir insan değil.’

John çok şaşırmıştı ne diyeceğini bilmiyordu. Sadece kafasını yukarı aşağı sallayabildi babasını onayladığını göstermek için.

Aynı zamanda korkuyla ve şaşkınlıkla etrafa göz gezdiriyordu. Gözü birden duvardaki takvime takıldı. Tarih tam 10 yıl öncesini gösteriyordu. Lucky de çok korkmuş John un arkasına saklanmaya çalışıyordu.

Bir süre sonra John iyi hissetmeye başladı babasını gördüğü için ve annesinin kardeşlerinin yaşadığını düşünerek. Onlar hayattaydı ve böylece çok geç olmadan onlar için bir şeyler yapabilirdi.

Korku ve heyecanını bastırmaya çalıştı ve ....