**Bilet**(Tanrı'nın iradesini kabul etmek)

**Karakterler**Nuri  
Ceylen  
Biletçi

*Ceylen yanında bir valizle oturmaktadır. Nuri, küçük bir sırt çantasıyla gelir.***Nuri:** Selam!

**Ceylen:** Ah! Selam!

**Nuri:** Güzel bir gün!

**Ceylen:** Öyle gibi. Biletini aldın mı?

**Nuri:** Biletimi mi? Ha! Hayır, daha almadım.

**Ceylen:** Ben de. Uzun zamandır bekliyorum.

**Nuri:** Hiç bitmeyecek gibi. Buradan hiç bilet alamayabiliriz.

**Ceylen:** Öyle deme! Bunu yıllardır planlıyorum! (*Nuri oturur*) Buradan gitmeyi dört gözle bekliyorsun değil mi?

**Nuri:** Evet, tabi ki! Heyecanlıyım! Ama daha çok, minnettarım.

**Ceylen:** Minnettar mı? Ne için?

**Nuri:** Bu yolculuk için! Tanrı’nın gitmemi söylediği yere gitmek ve bana verdiği armağanları kullanmak için.

**Ceylen:** Ben de bileti alınca minnettarlık duyacağım!

**Nuri:** (*Meraklı*) Bileti alacağından nasıl bu kadar eminsin? Yani buradan? Bu Tanrı’ya bağlı değil mi?

**Ceylen:** Evet, tabi. Ama nasıl bir hayat istediğimle ilgili önümde net bir resim var. Anlamla dolu, amaçlı, muhteşem bir hayat. Tanrı benim için bunu neden istemesin?

**Nuri:** İsteyeceğinden eminim! Ama en üstün amacın ne? İstediğin hayatı yaşamak mı? Yoksa Tanrı’yı hoşnut etmek mi?

*Biletçi gelir.*

**Ceylen:** Biletçi, affedersiniz! Biletim burada mı acaba? Adım Ceylen Yıldırım.

**Biletçi:** (*Listesine bakar*.) Üzgünüm, ama adınız listede yok. (*Gider*)

**Ceylen:** (*şok içinde*) Ne? Tanrı bunu bana neden yapar? Şuna bak! (*valizini işaret eder*)   
Ben hazırım! Tek ihtiyacım Tanrı’nın biletimi vermesi!

**Nuri:** Tanrı bizim asistanımız değil. O, Tanrı. Farklı bir planı olmalı.

**Ceylen:** Bana biletimi verirse Onu itaat edeyeceğimi hep söyledim!

**Nuri:** Bilet olmadan O'na itaat edin!

*Ceylen yerde bir bilet görür.*

**Ceylen:** Bak! Bir bilet! Bu kader olmalı!

**Nuri:** Ama bu... (*Ceylen Biletçiyi çağırır. Biletçi gelir*)

**Ceylen:** İşte burada! Artık gidebilirim!

**Biletçi:** *(Bakar)* Hayir, senin değil.

**Ceylen:** Ne? Ahh! (*Öfkeyle geri oturur*) İnanamıyorum!

**Nuri:** Neden inanamıyorsun? Tanrı’nın bilgeliği sonsuz.

**Ceylen:** Ama bence...

**Nuri:** Sence hayatın senin kontrolünde olmalı çünkü en iyisini sen bilirsin değil mi? Bu, dünyanın düşüncesi.

**Ceylen:** Bize kendi aklımızı Tanrı verdi! Başka neyle düşünebilirim?

**Nuri:** Kendimize değil de Tanrı’ya yönelik bir akılla! (*Sırt çantasını açıp Kutsal Kitabını çıkarır ve okumaya başlar.*) “Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.”

**Ceylen:** (*Tekrarlar…*) “İyi, beğenilir ve yetkin isteği.”

**Nuri:** Ceylen, iyi haber şu: Onun sadece bilgeliği değil, sevgisi de sonsuz. İnan bana, Ona hayatının her alanında güvenebilirsin.

**Ceylen:** Hmm. Bak bu farklı.

**Nuri:** Evet, yani güç ve korku değil de sevgi ve sevinçle dolu bir hayat! Tanrı seni bereketlesin kardeşim.

**Ceylen:** Seni de, kardeşim! (*Ceylen gider.)*

*Nuri Kutsal Kitap’ının içinden dışarı taşan bir şey fark eder. Çekip alır. Bu bir bilettir.*

**Nuri:** Şuna bak! Bilet Kutsal Kitabımdaymış!

*Biletçi yaklaşır…*

**Biletçi:** Yolculuğuna devam etmeye hazır mısın?

**Nuri:** Ben Rabbimin yanındayım, O da benimle. Daha hazır olamazdım!  
  
**Biletçi:** Bu taraftan!

*Çıkarlar.*