CHAPTER 4

 Ve kendisini Nera nehrinin kıyısında buluverdi. Nehir ona bir şeyler fısıldıyordu. “Benim adım Nera. Ben Monti Sibilini’den doğar, Umbria boyunca çağlar, Tiber nehrine bağlanırım. Sonra oradan Tiren denizine geçer büyük Akdeniz’i kucaklarım. Akdeniz mutlu değil- onu kurtar- kurtar onu!”

John şaşkındı. Neler olup bittiğini anlayamadan kafasında yankılanan sesle kendini tekrar şimdiki zamanda buluverdi. Güzel bir yaz gününe denk gelmişti. Elinde şişe, görevini anlamaya çalışırken birden teyzesi Amy odasına girerek en yakın arkadaşı Lily ve kızı Mary’nin birkaç aylığına misafirliğe geleceklerini söyledi. John buna hiç mutlu olmamıştı. Zaten ev yeterince sıkıcıydı. Bir de üstüne sürekli ilgilenmesi gereken konuklar istemiyordu. Kısa bir süre sonra misafirler eve vardılar. Beklediğinin aksine John, Mary ile çok iyi anlaşmış kısa sürede yakın arkadaş olmuşlardı. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra John ve Mary televizyon izlerken alt kattan gelen bağırma seslerini duydular. Mary’nin annesi ve John’un teyzesi kavga ediyorlardı. Çocuklar, sorunu öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Çünkü sorun; Lily’nin maddi durumu iyi olmayanlar için bir hayır kurumuna yemek dağıtmak istemesiydi. Amy buna karşı çıkmıştı. Bu yüzden, Mary ve Lily ertesi gün evlerine döneceklerdi. John başından geçenleri Mary’e anlatmaya karar verdi. O da ne!!! Mary her şeyi biliyordu! Şişeyi biliyordu! John ve Mary o akşam bir karar verdiler: Ayrı yerlerde olsalar da ne olursa olsun görevlerine devam edeceklerdi. Ertesi gün Lily ve Mary Yunanistan’a geri döndüler.

John şişeyi eline alarak üzüntülü bir şekilde yatağına uzanmıştı. Bir yandan düşünüyor, bir yandan da planlar yapmaya çalışıyordu. Doğru yere nasıl gidecekti? Şişeyi incelemeye başladı. Önce kapağını açtı, sonra şişeyi ters çevirmişti ki birden yere ufak bir damla düştü. Bu da ne! Şişenin içinde iksir vardı. Birden etrafı bir sis bulutu kapladı ve John kendini Muğla’nın ıssız sokaklarında, ona şaşkınlık ve korku içinde bakan iki kız kardeş ile birlikte buluverdi. John kızlarla tanıştı. İsimlerinin Nil ve Tomris olduğunu öğrendi. John ve kız kardeşler çok iyi arkadaş oldular. Akşama doğru Nil “ Bizimle kalmak ister misin? ” diye sordu. John “Çok isterim fakat ailenizin beni isteyeceğini sanmıyorum ” dedi. Tomris “Ailemiz hava kirliliğinden dolayı hayatlarını kaybettiler” dedi. Ardından hep beraber Nil ve Tomris’in yaşadığı yere gittiler. Kızların kalacak bir evleri yoktu. Bu nedenle, Knidos Antik Kentinde yaşıyorlardı. John bu muhteşem yerin büyüsüne kapılmış Tekir Burnu üzerinden Akdeniz ve Ege’nin birleştiği maviliklere bakarken, birden Nera nehrinin sözlerini hatırladı; Akdeniz tehlikedeydi. Kara Fabrika dünyanın her yerini sarmış, denizleri de kirletmişti. Akdeniz’in içindekiler tehlikedeydi. Tabii ya! Muğla sahili, Caretta Caretta adı verilen deniz kaplumbağaları ve Akdeniz Foklarının eviydi. Bu canlılar evleri kirlendiği için artık yok olma tehlikesi altındaydı. John, hiç vakit kaybetmeden tüm olanları Nil ve Tomris’e anlattı ve onlardan yardım istedi. Çocuklar o akşam hep birlikte bir plan yaptılar.

 Öncelikle, sabah saatlerinde ayrılıp deniz kaplumbağalarının olduğu bölgeleri tespit edecekler, öğlen buluşacaklar ve tespit ettikleri yerlere gidip şişenin içindeki iksiri kaplumbağalara verecekler, böylelikle bu canlıların nesillerinin tükenmesini önleyeceklerdi. Fakat bir sorun vardı; iksir bütün bu hayvanlara nasıl yetecekti? Ertesi gün işe koyuldular. Deniz kaplumbağalarını buldular ve her birine iksirden verdiler. İksir onların çoğalmasını sağladı. Tomris, yavru bir kaplumbağaya dokunmaya çalıştı ama başaramadı. O anda, iksirin çoğalan hayvanları koruma altına aldığını fark ettiler. Üstelik fazlaca kullanmalarına rağmen iksir hiç azalmamıştı. Antik kente geri döndüklerinde bu büyüleyici olayın etkisinden çıkamamışlardı ki o anda dışarıda bir ses duydular. Dışarı çıktıklarında gökyüzünde bir yazı gördüler. “Deniz kaplumbağalarını kurtardınız. Sıradaki göreviniz Akdeniz fokları. ” Ertesi gün sahil kenarına indiklerinde kıyıya vurmuş ve ağır yaralı bir Akdeniz foku buldular. Çocuklar paniğe kapıldılar ve foku hemen yakınlarda bulunan İncirliin Mağarası’na taşıdılar. Mağaradaki oyuğa su doldurdular ve foku oraya yerleştirdiler. Tomris merhem yapmak için gereken malzemeleri ormandan toplamaya gitti. Nil fokun rahat edebilmesi için denizden yosun getirmeye gitti. John da fok ile ilgilenmek üzere mağarada kaldı. Tomris ormanda şifalı otları toplarken ağaç dalına asılmış bir not buldu. “Elinizde hiç tükenmeyecek olan şey, sizin en çok ihtiyacınız olan şeydir.” Tomris notu okur okumaz koşarak mağaraya döndü. Nil ve John’a notu gösterdi. Nil o anda bir deniz kaplumbağası gördü ve bağırdı: “ Tabii ya bizim en çok ihtiyacımız olan şey Akdeniz fokunu iyileştirmek!” John “ve elimizde hiç tükenmeyen şey de iksir.” diye ekledi. Hep beraber foku denize taşıdılar. John şişeyle birlikte iksiri foka verdi. Yaralı fok iyileşmiş, arkadaşlarına yardım etmek için yola koyulmuştu. Görevi tamamladıkları için ödül olarak John’un babası bir anda yanlarında belirdi. Çocuklar tuhaf bir gök gürlemesi duydular. Artık başka ülkelere gitme vaktinin geldiğini biliyorlardı.