AKLIN AZIĞI

Bilindiği gibi insanoğlunu yaradılmışların içinde farklı kılan ,onu diğerlerinden  üstün kılan özelliklerin başında düşünebilme yeteneği gelir.Bu insanoğluna verilmiş en değerli vasıftır da denilebilir.Çünkü birey tüm eylemlerinde , yaptığı tüm işlerde aklını kullanır.Aklını kullanmadaki en yetkin ve etkili araç ise onun dilidir.Dil, düşünebilme yeteneğinin sınırlarını genişleterek bireyin muhakeme becerisini ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.Hatta en önemlisidir. Hal böyle iken dilin gelişimini nasıl mümkün kılabiliriz.

Üniversite yıllarımda iken -kulakları çınlasın- Mehmet Atalar hocam tüm sınıfa dönüp okumanın bizler için ne ifade ettiğini tek sözcükle belirtmemizi istemişti.Çok fazla düşünmeye zamanımız yoktu ve piyango bana çıkmıştı.Parmağıyla beni işaret ettiğinde aklımdan sadece tek sözcük geçmişti ve ağzımdan kararlı bir tonda “ihtiyaç” sözcüğü çıkmıştı.Peki okumak neden ihtiyaçtı ? İnsanı itten , ottan , kayadan ayıran özelliği aklını kullanmaksa insan sadece yemek , içmek ve tuvalete gitmek eylemlerinin ötesine geçmek zorundadır.İnsan olmanın bilincine varmış olan birey bu yegane değerli vasfını kullanmak ve geliştirmek zorundadır.Bunu da ancak beynin azığı olan okumakla mümkün kılabilir.Acıktığımızda midemizden beynimize sinyaller gittiğinde nasıl hiç vakit kaybetmeden bu sinyallerin cevabını vererek karnımızı doyuruyorsak veyahut susadığımızda hemen gürül gürül su içiyorsak vücudun mideden daha önemli olan  kontrol organı beynin açlığını da doyurmak gerekmektedir. Bu yemek ve içmek gibi gayet doğal bir eylem haline gelmelidir .Bunu da ancak okumayı bir  alışkanlık haline getirdiğimiz takdirde gerçekleştirebiliriz.Onu bir sorumluluk veya zorunluluk olarak gördüğümüzde bu ayrıcalıklı bir eylem haline gelir ve  onu yapmaktan yüksünürek okumaya karşı mesafeli bir duruş sergileriz.Oysaki okumayı  ancak severek ve isteyerek yaptığımızda amacına ulaşır.Nasıl hayatımızda sevdiğimiz değer verdiğimiz insanlar varsa kitapları da öyle sevmeliyiz.

                            En sadık dostlarımızdan biridir kitap.Üstad Cemil Meriç der ki : “ Okumak kopmaktır; okuduğumuz ölçüde yabancıyız.” Üstada eklemem gereken başka bir şey var ki okuduğumuz ölçüde biraz da kendimiziz. Okumak hayattır ; biraz kurgu biraz gerçek.Okumak hayattır; biraz gerçek biraz hayal ve okumak hayattır; bazen bütünüyle gerçek.