Ülkü Ayvaz

TENEKE ŞÖVALYEİLER

Temel Özdemir

Resimleyen: Erkin Ergin

Dizgi: Cem Yayınları
ISBN: 975-406-233-1
Baskı: Umut Matbaası
(0212) 637 09 34
Cem Yayınları: Küçükparmakpınar İpek Sokağı No: 10
80060 Beyoğlu İstanbul
Tel: (0212) 293 41 70 • Faks: (0212) 244 15 33

cem çocuk kitapları
«TENEKE ŞÖVALYELER
(Çocuk Oyunu, 2 Bölüm)

KİŞİLER:

1. ÇOCUK (Sarı Teneke)–Kız Çocuk
2. ÇOCUK (Yeşil Teneke)
3. ÇOCUK (Kırmızı Teneke)
BAY TENEKEÇİ
ANNE
BABA
1. ORMAN ÇALIŞANı
2. ORMAN ÇALIŞANı
3. ORMAN ÇALIŞANı
AY
GÜNEŞ
TENEKE ŞÖVALYEYELER

(Oyun 2 Bölüm)

Solda bir tenekci dükkanının kapıını. Kapının önünde koca bir örs: yanında tahta çekić, büyük maksi vb.

Sağda bir evin kapıını. İkisi arasında bir dizi ağac: Koruluk.

Tenekci dükkanının önü rengarenk tenekelerle doludur. Bir iki soba, kovalar, borular vb.

Sahne karanlık. Korulukta ağaçlar arasında Ay parlamanakta, gitgide süzülüp uzaklaşmaktadır. Derken tepede güneş parlar. Gün doğmakta. Ay'ın pırlitisti sönmektedir yavaş yavaş,

W. Weyrauch

«Ben yanıt vermem, soru sorarım Çok soru soran, çok yanıt alır çünkü.»

Ay : Günaydın sevgili güneş.
Güneş : Günaydın sevgili ay. Ooo, Sessiz Köyde hâlâ uykuda herkes.
Ay : Ilyice parlamazsan hiç uyanacakları da yok.
Güneş : Geç şunlara bir oyun oynayalım, var mı?
Ay : (Sevinçli) Oyun mu? Nasıl bir oyun?
Güneş : Ben çatıların arasına saklanacağım, sen olduğun yerde bekle..
Ay : (Güler) Anladım. Böylece gün gecikip...
Güneş : Sürekce gece..
Birlikte : Bakalım Sessiz Köyün sakinleri şaşırıp çıkacaklar mı dişarı?
Ay : (Kahılır gülmekten) Korkup..
Güneş : Neden gün doğmuyor, diye...
Ay : Soracaklar mı birbirlerine?
Birlikte : Soracaklar mı?
   Güneş, çatıların arasına saklanır: Soluk işığını görürüzyalınız. Ay, purulmasını arttırır. İkisi de kis kis guler. Ay, şarık söyler. (Bir ninni gibi.)
Ay ninısı : Uyu uyu uyu
   Bitmedi ki gece
   Uyu uyu uyu
   Gelmedi henüz güneş
   Gece derin bir kuyu!
Gün şarkı : Günl gecikt geyvah
   Doğmayacak mı güneş
   İş siz ki bekliyor
   Çalışmak siz
   Günl gecikt geyvah!
   Ay ile Güneş katla katla guler..
Ay : Sevgili Güneş, kimse farketmedi bile.
Ay : Suuuss..
Güneş : Suuuss...
Üç Orman Çalışanı soldan girer; gökyüzüne bakalar.
I. Ormançı : Saat beş kardesler, doğmadi Güneş..
II. Ormançı : Hâlâ parlıyor Ay.
III. Ormançı : Ne diye uyandırınız beni oyleyse?(Es-
er, esner, olduğu yere kıvrilıp uyur, horlar gürültüyle.)
Ay : (Güneşe, fışlayla) Nasıl korkacaklar bak..
Güneş : (Kis kis guler) Suss, yavaş.
I. Ormançı : Tabii canlım, henüz gündüz olmamış..
II. Ormançı : Olmamış, olmamış..
   İkisi de ötekinin yanna kıvrip uyurlar
Güneş : (Sinirli) Pes doğrusu, kimse şaşırmadı yahu.
Ay : Neden doğmadi gün diye..
Güneş : Bir soru sormadular birbirlerine.
Ay : Boşuna Sessiz Köy dememişler buraya, pes doğrusu.
Güneş : Doğrusu pes.
Ay : Suuusst. Bak Anne, çıkıyor dişarı.

Anne: Off, öyle yorgunum ki. Ölüyorum yorgunluktan. Madem gün doğmadı ne diye uyanmalı..Oof, of..

Eve girmeye çalışır, yorgunluktan adeta düşüp kalır. Ayakları kapının dışında kalır.

Ay: Vay canına ömrümde işitmediğim böyle şey. Kimşede korku yok.

Güneş: Acaba ne oldu diye, bir soru soran yok.

Ay: Güneş kardeş, yaşlı Tenekeci çıkıyor bak.


Tenekeci: Geceler mi uzadi nedir? Ama bu mevsim günler uzundur benim bildiğim. Acaba ne oldu? Ne var?

Ay ile Güneş sevinçle çıkarır.

Bay Tenekeci, Orman çalışanlarının yanına gider.

Ormançı: İyi ya.
II. Ormançı: Uyu sende.
III. Ormançı: Ne diye dikildin ayakların üstünde.

Bir koro halinde horlarlar..
Tenekeci, Anne'ye gider.

Tenekeci: Sevgili Bayan, bir tuhaflık yok mu sizce. Gün gecikti.

Anne: (Zorlukla konuşur) Ah, hiç gündüz olmasa keşke. Çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik, su taşırma, sonra tarla, sökükler dikiş... Vaayy... Hiç doğmasın daha iyi...

Tenekeci örste teneke doğmeye başlar.

Ay: Yine de sevinmeliyiz Güneş kardeşim. Baksana olup bitenden kuşkulanın biri var. Sorular soruyor durmadan...

Güneş: Evet, haklısun, istersen bırakalım oyunu artık.. Zamanımız geçiyor.

Ay: İzin verirsen, bir teşekkür etmek istiyorum Bay Tenekeciye...

Güneş: Aaa, elbette sevgili Ay..


Baba: Bu çuval nerden çıktı yahu?
Anne: Buğday çuvalı, deşirmene götürecektin ya..
Baba: Yaa.. Demek deşirmene.. (Sirtlar çuvalı, ancak uykuku bastırır yine..)
Anne: (Şarkı söyler - Seyirciye..)
Geçer ömrüm çalışmakla
Sabahtan gece yarısına
Ah çamaşır, buluştur ah
Yandı yemek ocaktı eyvah
Ütü bekliyor beni ahh

Baba: (Esneyerek)
Uyumaktır en güzeli
Ayakta uyumak aman
Yatarak uyumak aman aman
Kivrilip uyumak aman aman aman
Uyumaktır en güzeli..
(Horlar)
Anne, ister ise koşturur. Sonunda bayılır, düşer...

Baba: (Onu göstererek) Ben demedim mı?
Bütün Oyuncular toplasın sahne önüne.

Oyuncular: Bizler Sessiz Köyun köylüler
Sevmeyiz soru sormayı
Sabah başlarımız çalışmaya
Yatarız akşamları
Kanışmayız hiçbir şeye.

Ormancılar: (Uygun adım ardarda yürürlar)
- İleri
- Tarla bizi bekliyor
- İleri
- Orman bekliyor bizi
- İleri
- Kuşlar bekliyor bizi..

I. Ormancı: Duuuurr!
(Arkadakiler duramaz üst üstede yığıırlar.)

Orman çocuklar: - Niye durdun birden
- Suç sende
- Sende suç
- Hayır sende.
- Tembel
- Sensin tembel
  - İlmeyin yahu
  - Kabahat sende
  - Hayır sende
  - Sende
  - Sende
  - Sende

Oyuncular: (Birlikte)

Sessiz Köyde

Herkes kendi işinde

Sormaz kimse kimseye

Ne yapıyor? 

Ya da nasıl gidiyor işler?


Tenekeci: (Terini kurular) Off, yorulдум yahu.
I. Çocuk: Yorulдум yahu..
Tenekeci: (Şaşırık, ama üzerinde durmaz) Kim o?
II. Çocuk: Kim o?
Tenekeci: Yaşlandıım iyice.
III. Çocuk: Yaşlandıım iyice.

Tenekeci: Sesler duyuyorum olur olmaz.
I. Çocuk: Olur olmaz.
Tenekeci: Allah Allah, gerçekten..
II. Çocuk: Allah Allah..
III. Çocuk: Gerçekten..
Tenekeci: Ateşim yükseldi galiba..
I. Çocuk: Ateşim..

Üç Çocuk: Birden ortaya çıkar.

Birlikte: Günüaydın Bay Tenekeci, korkuttuk mu sizi?
Tenekeci: Günüaydın yaramazlar, gündayın.. İçin içinde bir iş olduğunu biliyordum zaten... Eee, ne iştiniz var burada?

Üçü Birde: Siz çağırırdınız ya bizi,
I. Çocuk: Bir öykü anlatacakınız bize.
II. Çocuk: Söz vermiştizınız,
III. Çocuk: Haydi haydi haydi, lütfen.
Tenekeci: Bildiğim bütün öyküleri anlatmışımı sı-
  ze. (Düşünün) Başka ne anlatsam bile-
  mem ki..

Üçü Birde: Lütfen, lütfen..
Tenekeci: (Düşünün) Şey, bilmem ki.. Yani.. Du-
  run biraz düşünreyim.. Evet galiba akl-
  ma geliyor..

Çocuklar: (Birbirlerine) Suss, Susssss.
Tenekeci: Evet, tabii, neden olmasın.. Hmmm..

Çocuklar: Suss, Suss..


Çocuklar: Yaşasınım! (El çıkarlar)

Tenekeci: Öykünün adı: “Tenekte Şövalyeler, Tenekte Dev’e Karşı”

Çocuklar: “Tenekte Şövalyeler”

Tenekeci: Çocuklar, vaktiyle Sorusormaz adında bir köy vardı.

Çocuklar: Sorusormaz Köyü mü?


Çocuklar: Ne oldu, ne oldu, ne?


Adam: (Baba’nın yanında çuvalı yoklar) Hmmm, buğday dolu, işe yarar doğrusu. (Çuvalı alıp sahne düşına taşır dişe kalıb. Sonra bir iple Baba’nın ayağını开心 bağlar.)

Ev içinde bir gürültü işitilir. Anne, elinde bir tepsi kek, dişi, kapının önüne çıkar. Adam, ona görünmeden geziler.

Anne: Çok güzel oldu kek doğrusu, mis gibi kokuyor. Çocuklar neredesiniz, çabuk gelip payımı alın. (Baba’yi görmek) Aaa,
aşkolsun yani çuvalı değilmene götürmüş demek.. Yorgunuktan uyuyor herhalde.. (Keki Baba'nın burnunun ucunda gezdirir.)

Baba : (Müridanarak uyanır Baba.) Hmmm, mis gibi.. Kek bu kek, hem de üzümlü. (Yemek için atılır.)

Anne : Yavaş, yavaş.. çocuklar gelmedi daha.. Ama sana hemen bir dilim verebilirim.. Çuvalı çabucak değilmene götürdüğun için..

Baba : (Seyirciye) Çuvalı değilmene mi? Sahi, çuvalı götürdüm mı ben değilmene? Ne çalışkan adammım be. (Anne'nin verdigi bir dilim keki yer. Biraz daha almak için yürürken, ayağına bağlı İP yüzünden tepetaklak devrilir.)

Anne : Aman Allahım, bu ne böyle bu?

Baba : İp galiba. (Hiç kazmad) Yürüyemediği mi göre uymazsın daha iyi. (Seyirciye) Öyle değil mi? (Uyur - Horlar.)

Bu sira Adam, saklandığı yerden usulca çıkar ve gizlice tepsiyle keki alıp, bir köşede yiyp yutar.

Anne : (Şaşkınlıkla tepsiyi arar Baba'ya) Aaa, aşkolsun yani, hepsini yiyp yuttu adam.


Anne : (Ağlamak) Aaahh, ah, o kadar emek verdim. Çocuklara ne vereceğim şimdi ben? Aklım karıştı. Gidip bir tepsi daha yapmalı. (İşeri girer)

Baba : (Kendi kendine gibi) Oh, oh, şahane, aman aman pek güzel, ah ah, pek lezzetli.. Bu köy, iyi bir köye benziyor. Kimse benden küskulananmadı. Bu köye yerleşmel.. Aaa, aklına bir şey geldi.. (Usulca Baba'ya yaklaştır. Onun pabuçlarını çıkarır, kendi ayakkabılardır ona giydirir. Sonra pantolonunu çıkarır Baba'nın, torbasını koyar. Baba, horul horul uyumaktadır hâlâ)


Çocuklar : Keyfii yerinde..

I. Çocuk : (Kız Çocuk) Annemin bizim için yaptiği kekleri de mideye indirdi..

II. Çocuk : Keyfii yerinde..

Adam : (Bir balet gibi ortaya atılıp, dans eder, şirk söyler)

Keyfim yerindeeeeee!

Pek güzel bir köy burası,

Keyfim yerindeee!

Çörekler, börekler, kekler.
Keyfim yerindeee!
Kuşlar kelebekler,
Oynarım ben dans edip.
Keyfim yerindeee!


Çocuklar,
dikkан önündeki üç tenekеyi kушanır. Ellerinde de tenekе kalkan ve mızraklar vardır.

I. Çocuk: Ben sarı tenekе! Şövalyele şövalyesi..
II. Çocuk: Ben kırmızı tenekе! Şövalyele şövalyesi..
III. Çocuk: Ben yeşil tenekе! Şövalyele şövalyesi..

Bay Tenekе; аlık tutar onlara.
Tenekе Şövalyele, bir uyum içinde öne çikıp şarkı söyleler.

Teneke
Şövalyeler: Biz tenekе şövalyeler
Savaşırız kötıllükle
Korkmazız hiçbir şeyden
Savaşırız kötıllükle

Tenekе: Yaşasan kahraman şövalyeler!

Çocuklar, rap rap uygun adım yürürlер, Adam'ın karşısına dikilirler..

Adam: (Şaşın) Siz kimsiniz yahu?
Çocuklar: Biz tenekе şövalyeler..
Adam: Yaaa, pek güzel... Aman ne şeker çocuklar. Hi, hi... (Kendi kendine) Ne sevim siz şey bunlar böyle..
Çocuklar: Siz kimsiniz peki Bayım?
- Nereden gelip,
- Nereye gidersiniz?
- Ne iş yapar,
- Neyle geçinirsiniz?


Çocuklar: (Sevinle çığırırlar) Yaşasın! Yaşasın şövalyeler!

Çocuklar, rap rap çıkar.

Adam - Tenekе dükkanının sağağından gırır. Gözlemeye köy yurul. Bay Tenekе, örs başında çalışmaktadır.

Adam: (Seyircilere) Aklıma çok güzel bir şey geldi. Hih, hi hi... Sakin gürültü etmeyin.


Orman Çalışanları, ellerinde baltalar iyıgün adımı yürüyüp giri-rler. Ev öndünde ayağı ıple bağlı Baba'yi görürler.

I. Ormançı : Aaa, bu adam terlemiş besbelli. Baksanınza pantolonunu bile çıkarmış!

II. Ormançı : Kafayı üstülmüş.

III. Ormançı : Ayaklarını üstülmüş.

I. Ormançı : Ayak mı? Ayak da nerden çıktı şimdi?

III. Ormançı : İşte, bakın parmakları pabucundan çık-miş.

I. Ormançı : Sen adamı deli edersin!

III. Ormançı : Deli sensin!

I. Ormançı : Ben şimdi buna deli dedim mı?

II. Ormançı : Yooo...

III. Ormançı : Sensin deli. Ayaklarını üstülmüş İşte.

I. Ormançı : Deli sensin, sen.

- Sensin deli,
- Sen deli,

III. Ormançı : Ayaklarını üstülmüş..
- Susucak musun sen. Aklımı kaçaçacağım yahu.

III. Ormançı: Ayaklarını üstümüş.

I. Ormançı: (Kendi saçlarını yolar, ağlamakli) Susurun şunu, deli olacağım, deliiiiii..

III. Ormançı: Deli Sensin.

I. Ormançı: Ahh, ah, ahhhh!

Baba: (Uyanır) N’oluyor yahu? İnsanı iki dakika uyutmasınız.

III. Ormançı: Aaaa, konuştu.

II. Ormançı: Eee, tabii konuşacak ne var bunda.

III. Ormançı: (Baba’ya) Sen ayaklarını üstümüşün, oyle değil mi?

Baba: Ne ayağı be? Ne diyor bu? Deli mi ne?

II. Ormançı: Gördün mü, sana deli dedi.

III. Ormançı: Sana dedi.
- Sana
- Sana
- Sana

I. Ormançı: (Ağlar, saçlarını yolar) Ah, ahh, ah!

Baba: (Sinirlenir, doğrulup yürümeye çalışır, pat diye düşer) Ah oldüm.

Ormançilar: (Birlikte) Bravo, bravol! (Alaş tutarlar) İyi bir gösteri doğruşu..

III. Ormançı: Bakın ayağa kalkamıyor, çünkü ayaklarınız üstümüş.


Çocuklar: (Birlikte)

Biraz sabırlı olan Bayım
Kurtaracağız şimdi sizi
Biz teneke şövalyeler
Tanıdınız mı bizi?

(Baba’nın ayağına bağlı ipi kesip onu kurtarırlar.)

Baba: Aaa, yürüyorum, yürüyorum, ne güzel.. Teşekkürler kırımızı teneke.

I. Çocuk: (Teneke maskesini çıkarıp Baba’ya sarılır) Baba, babacığım iyisin değil mi?

Baba: İyiyim, çok iyi.. Yaramazlık yapmiyor sunuz, değil mi? Biraz sonra gelin bura-yı, olur mu? Annen kek yapıyor size. (Ötekilerle) Siz de gelin çocuklar. Kek çok güzeldi ama, birden bire kayboldu. Offf, oyle uyukm var ki..

Baba, eve girer . Teneke Şövalyeler, ardarda sahneyi dolaşır-lar.

Çocuklar: - Teneke elbiseli adamı bulmalıyız, arkadaşlar
- Mutlaka yeni planlar peşindedir.
- Bir kötülük düşündüyordur.
I. çocuk: (Evden çıkar.) Annecim, çok acıktım.

Anne: Pişti, pişti. Al tabağıni gel hemen.
Çocuk tabağı alıp gelir. Anne tencereden kaşıkla bir çift çorap koyar tabağın.

I. Çocuk: Aaa, ama bunlar benim çorapların...


Kararır

Orman çalışanları, koruda ağaç kesmektedir.

Ormançılarr

I. - Keseriz yavaş ağaçları

Birlikte: Yaşlı ağaçları

II. - Bağlarımız bir ıple

Birlikte: Bir ıple

III. - Çekip götürürüz köye

Birlikte: Köye

Biz ormançılardır

Biliriz isimizi.

Adam, girer. Ormançılardır, yemek için hazırlığa başlar.

Ormanılar

I. : Merhaba
II. : Merhaba
III. : Kolay gelsin.

Adam : Ooo, mis gibi yemek kokusu..
I. : Taze sebze yemeği..
Adam : (İştahla) Aman balyınım sebze yemeği-
ne..

Ormanılar

I. : Buyrun yiyelim birlikte.
II. : Buyrun birlikte yiyelim.
III. : Kolay gelsin.

Adam : (Yerdeki halat göstererek) Bu halat ne
işe yarıyor böyle.

II. Ormanı : Kestiğimiz ağaç onunla bağlayıp.

I. Ormanı : Çekeriz.

Adam : Aman ne akıl ne akıl.. Peki, nasıl bağlı-
yorsunuz ağaç.. (Halat alıp üçünün de
bir ağaça bağlar) Böyle mi?

Ormanılar : Bravo! İşte öyle.
Adam : (İyice dolar halatt) Böyle ha?

Ormanılar : Öyle öyle.

III. Ormanı : Kolay gelsin.

I. Ormanı : Sus sus!
- Sen sus asıl.
- Sen sus
- Sen, sen
- Susun

Adam : (Sofraya kurulur) Mis gibi.. (Şapur şu-
pur yemeğe koyulur) Pek lezzetli pek.

Ormanılar : Afıyet olsun.

III. Örmanı : Sen sus.

Adam : (Yemeği bitirir) Sağolun, çalışan or-
manılar. Yine görüşürüz. (Seytirciye)
İyi iyi. Güzel. Karmımı da doyurdum
böylece. Bu köye zengin olabilmir.
(Ormanılarla) Size bir şarkı söylememi
ister misiniz?

Ormanılar : İsteriz.

III. Ormanı : Ben isterim.
I. Ormanı : (Sinirlii) Abhh, Ah!

Adam : (Berbat bir tonla şarkı söyler)
Aman tri tri nam
Ne güzel bir köy buldum
Kimse kuşku duymuyor
Tri tri tri nam
Kimse soru sormuyor.
Adam : Nasıl şarkımı beğendiniz mi?
Ormancılar : Dünyanın en güzel sesi.
- Aman bayıldı bayıldık
III. : Aaa, bakın orman hayvanları kaçıyor ormandan..
I. : Kaba adam, terbiyesiz.
III. : Bu adam ayaklarını üstütmüş.

(Adam, bir balet gibi süzülüp çıkar)

Ormancılar

I. : Aaa, güzel sesli adam bizi çözmemeyi unuttu.
II. : Aaa, sahi.
III. : Yaaah, sahi. Ben size demedim mi, o adam ayaklarını...
I. : (Kafasıyla ona vurarak) Ayak nereden çıktı akılsız adam şimdi.
III. : (Gülerek) Aaa, deli dedi.
- Sus
- Sen sus
- Çenenin kapat
- Kapat çeneni.

Ormancılar, ayağa kalkar, ağaca bağlı bir durumda dolanıp dururlar. Tencereye bakarlar bu ara.

I. Ormancı : Aaa, yemeği bitirmiş.

II. Ormancı : Aaa, bravo doğru su, koca tencere yemeği bitirmiş.

III. Ormancı : Aaa, ne güzel.. Aç kaldık.

(Üşü de katla katla gülerler)

Ormancılar : Aç kaldık. Ha, ha, haah. Aç kaldık hoh, hoh, aç kaldık hih hi hiiii... Aman öldük gülmekten...(Yere serilip katırlar)

Teneke Şövalyeler girer.

Teneke

Şövalyeler : Biz Teneke Şövalyeler

Yardıma geldik size
N'oldu nedir bu haliniz
Sorun bir kendinize.

Ormancılar : (Gönül sız) Aman ne çok konuşuyor bu şövalyeler, ne çok soru soruyorlar.


Çocuklar, Ormancıları gösterler.

Ormancılar : (Karınlarını tutarak) Aman öldük açılıtın.

Teneke

Şövalyeler : N'oldu nedir bu haliniz
Sorun bir kendinize
Suç kimde?
Sorun bir kendinize

Önden Şövalyeler, ardlarından sülüm püskürüm Ormanlar çıkar.

Adam, bir balet gibi uçarak gider. Şarkı söyleyerek çıkar.

Adam : (Berbat bir tonla)

Ne güzel bir köy böyleee
Kimse kuşku duymuyor
Kimse soru somuyoooor
Çok mutluyum amaaaaann!


Ay : Merhaba sevgili Güneş, bir gün daha bitiyor.

Güneş : Merhaba sevgili Ay.. Ben dünyannın öbür yarısını aydınlatmaya gidiyorum.

Ay : Ben de bu yarıy.. Yıldız kardeşlerim de neredeye burada olurlar.. (Güler)

Güneş : Neden güliyorsun?

Ay : Olup biteni düşünüükçe.

Güneş : Teneke Şövalyeler çok cesur doğrusu, çok da akılı. Bu gün görmeliyden onların..

Ay : Hadi anlat n'olursun?

Güneş : Sorusormaz Köyünde ilk kez, soru saran, her şeyi öğrenmek isteyenler de var. Teneke Şövalyeler, Teneke Adam bir korkuttular ki, görülecek şeydi doğrusu.

Ay : (Güler) Ha, ha, haaa... Anlat anlat...


Ay : Ya ötekiler...


Ay : Hoşçakal sevgili Güneş..

(Seyirciye) Çocuklar, şimdi siz de, biz de on dakika dinlenelim.Daha neler var oyunumuzda.. Perde! Perde! Heyy! Perde! deci!

Perde
İKİNCİ BÖLÜM

Aynı Dekor.


Teneke Şövalyeler girer ve Adam'ı görürler.

I. Çocuk : Hımm, hem de nasıl.
I. Çocuk : Hadi tutup ipten oynayalım.

Üçü birlikte bir uçaältan çekerler. Diğer uçaältan da Adam asılmaktadır. Çocuklar bir hamle yapar ve Adam sendeleyip döşer.

I. Çocuk : Aaa, burda biri var çocuklar.
II. Çocuk : Kimsiniz siz Bayım?
III. Çocuk : Neden bu iyi koydunuz buraya Bayım?
I. Çocuk : Bir takılıp döşerse ya?


Çocuklar : Biz teneke kahramanlar
San, yeşil, kırmızı
Koşanız yorulmayın
Kimse korkutamaz bizi.

I. Çocuk : Kimsiniz Bayım, ilk defa görüyoruz siz.
II. Çocuk : Nereden geliyorsunuz?
III. Çocuk : Bizimle oynar mısınız?
I. Çocuk : O torbanın içinde ne var?
Adam : (Sinirli) Soru sormayan bana, sorulardan nefret ederim! Deli olurum sorununca deliiiiii!

Çocuklar : (Gülerler)
- Niçin
- Nasıl?
- Nerede?
- Kim?
- Kimindle?
- Kim kimindle?
- Nasil, nerede, niçin?
- Neden, nerede, nasıl?

(Gülerler)


Çocuklar : Aaa, çörekler, siz mi yaptınız bunlar?
- Nasıl yaptınız?
- Çörek mi satyorsunuz?
- Nerede, nasıl?

II. Çocuk : Bunlar annemin yaptiği çörekler.
I. Çocuk : Peki nerden buldunuz bu çörekleri?
III. Çocuk : Neden?

II. Çocuk : Niçin?

Adam deli gibi kaçar. Çocuklar gülerler.

Çocuklar : (Şarkı)
Yeşil tenene,
San tenene,
Kimizi tenene biz
Herseyi öğrenmek isteriz.
Çok soru soranız
Kaçınız kötüleri.
Öğrenmek isteriz
Kaçınız kötüleri!

Kararır
Sahne aydınlandığında, ortada tenekeden insan biçiminde yapılmış büyük bir tenekeyi yığıni görürüz.

Sahnedede kimse yoktur. Adam, ayaklarının ucuna basarak gider ve tenekte devin içine saklanır.

Ormancılar ve Anne - Baba gider, şaşırap kalırlar. Korku dolu gözlerle deve bakarlar.

Ormancılar : - Bir tenекe dev.
- Göküzünden inmiş besbelli.
- Bence yer altından çıkmış.
- İrmakta gelmiştir, ırmakta.

III.: - Gidip anneme soralım, en doğrusunu anam bilir.
- Susar misin sen. Kulagımın dibinde vidi vidi.
- Sensin vidi vidi
- Ne diyor bu yahu?
- (III. 'ye) Sus ve dinle.
- (III. 'ye) Deli olacağiz yoksa.

III. : - Bana deli diyemezsin.
- Şuna bak. Ben ona şimdi deli dedim mi?
- Susun susun.
- Sus sen sus.
- Sen sen sen.
- Sen.

Baba  : Sakan teneke deve yaklaşma mı.
Anne  : Hepimizi yiyan yutacak.

yıklar, tarlalarınızı yakarım.

Dinleyenler  : - Çörek
- Börek
- Ve kek!
- Çörek
- Kek,
- Ve börek.
- Teneke yiyecek bunları demek.
- Çörek, börek, kek,
- Aman ne güzel yemek.
- Hemen gidelim evimize aman,
- Yapalım börekleri
- Pişirelim çöreklervi
- Firanda keki,
- Alıp getirelim Teneke Krala.
- Ben çörek,
- Ben kek,
- Ben börek.

II. Ormançı  : Ama ben bunları pişirmesini bilmem ki.
- Sus be!
- Sus ve dinle.
- Sen sus!
- Çörek sen de!
- Sensin çörek.
- Çörek börek kek
- Kek böçö rek de rek çö
- Çökek kek bö çek kek.

**III. Ormancı**

: Ha ha ha bunların hepsi akılsız demek.
- Ne demek, ne demek?
- Siz akılsızsınız demek.
- Akılsız sensin.
- Sen
- Sen
- Sen

**Dinleyenler**

: *(Birlikte şarkı söylerler)*

Koşup gidelim eve
Pişirelim çörekleri
Yapalım börekleri
Fırında keki.
Yesin Teneke Kral akan
Yoksa halımız yaman
Teneckeye çörek
Şövalyeye börek
Krala kek
Yapalım börekleri
Pişirelim çörekleri
Fındık keki.

_Herkes telaşa koşarak dağıtılır - Çıkarlar._

Çok geçmeden ellerinde yiyecikler oduğu halde getirip teneke dev' nin karnındaki bir delikten içeri atalar.


Çocuklar gider.

**Sarı Teneke** : *(Teneke adımı görür)* Aaa, bir Teneke dev.

Kimizi Teneke : Evet san teneke, bir dev bu.

Yeşil Teneke : Haydi haddini bildirelim şuna.

Birlikte : Biz teneke şövalyeler Karşı koyamaz bizc devler.

Çocuklar : Haydi Şövalyeler! *(Teneke dev''nin üze-rine kılıçlarıyla hamle yaplarlar, ancak, o bundan etkilenmez.*)

Adam : *(Gülerek)* Vay bacaksızlar, vay! Ne sanıyorsunuz kendizi siz! Çabuk evinize dönün ve bana çörek yapın haydi! Ha ha haayy!

Anne : *(Kız çocuğa)* Bana baksana sen, babama söyleyeceğim, iyi bir dayak yiyeceksin. Yürü eve bakayım.

**I. Çocuk** : Ama Anne?..  
**Anne** : Söz dinliyor musun sen?..  
**Ormançılar** : - Çocuklar ne diye Teneke devi rahatsız ediyorunuz? Önun ne zaran var size.  
                                          - Zavallının yediği üç beş tepsı börek.  
                                          - Biraz çörek,  
                                          - Biraz da kek.  
                                          - Ayıp ayıp.


**I. Ormançı** : Ama, o para bize lazım.

**II. Ormançı** : Çocuklarımız aç kalırsa..

**III. Ormançı** : Annem kızar valla..

Adam : Duydunuz mu ne dediğimi, öyle değil mi?

Ormançılar : Duyduk camım, hiç duymaz mıyz? Yann paralar senin.

Adam : Ertesi gün de paralar benim.

Ormançılar : Ertesi gün de senin.

Adam : Hep benim, hepsi benim

Ormançılar : Hep senin, hepsi senin. *(Gülerler)* Ne
güzeld, hem hiç paramız olmayanca hirsızlardan da korkumuz olmaz. Ha, ha, ha.

Çocuklar: (Toplanır aralarında fisildaşırlar)
- Bu, teneke adamın bir oyunu.
- Amacı hepimizi soyup soğana çevirmek.
- Ne yapmalı peki?
- Düşünelim,
- Düşünelim,
- Düşünelim.
- Buldum tamam.
- Tamam buldu!
- Fis fis fis fis.
- Fisfis da fīsfis
- Fis fis fis.

Birlikte: Yaşaşınım!

II. Çocuk: (Diğerlerine) Bu bir dev filan değil. Teneke adamın ta kendisi.

III. Çocuk: Hep birlikte üzerine yürürsek korkup kaçar.

I. Çocuk: Korkup kaçar.

Anne: Sizi gidi yaramazlar sizi, utanmıyor musunuz koskoca adamın üzerine yürümeye, ha?

Baba: Aaaa, ne ayıp..
Çocuklar: (Bir araya gelirler)
- Olmadı.
- Kimse inanmıyor bize.
- Ne yapmalı?
- Ne ne ne?
- Düşünelim.
- Birlikte düşünelim.
- Fis fis fis
- Fis fis
- Fis.
- Buldum buldum!
- Buldu.
- Fis fis fīs!

Çocuklar: (Teneke Adam'a doğru yürürlər)
Dinleyin bizi
Bay Teneke Dev
Alt edeceğiz sizi
Hem de şimdi.

Adam: Ha ha haayy, nasıl yapacaksınız bunu?

Çocuklar: Biz sizden daha akıllıyz.

Adam: Ha ha haayy, akıllıymışlar. Benden daha akıllı yoktur.

Çocuklar: O zaman bir yarışma yapalım aramızda. Sorular soralım birbirimize. Kim bilirse,
o kazansın savaşı. Kabul mü?

Adam : Soru sormak mı? Sorularından nefret ederim ben.

Çocuklar : (Ötekilere) Ne dersiniz?

Ötekiler : Çok güzel, çok. Eğlenmiş oluruz böylece.

Çocuklar : Başlıyoruz!
- Kimsiniz siz Bayım?
- Nereden gelip nereye gidersiniz?
- Nedar adınız?
- Neyle geçinirsiniz?
- Köyümüze gelip, çaldınız değil mi? Varı yoğu.
- Tutup bir dev yaptınız,
- Tenebeden,
- İçine girip korkuttunuz herkesi.

Adam : Aaa! Deli edecek bunlar beni. Sorularından hoşlanmam. Akhımı karıştırır sorular çünkülü?

Çocuklar : Kimsiniz Bayım?
- Nereden gelir, nereye gidersiniz?

Adam : Susun! Susun! Soru sormayınım! Nefret ederim sorularaann.

Ötekiler : Bravooo, şövalyeler!

Çocuklar : (Ötekilere) Birlikte, hep beraber, katılm

Anne : Katılmalım onlara, güzel bir oyun doğru-su. Haydi şövalyeler.

Çocuklar : Kimsiniz Bayım? Nereden gelir, nereye gidersiniz?

Ötekiler : Kimsiniz?

Adam : Susun susun! Deli olacağım yoksa delii.

III. Ormançı : Aaa, deli dedi, duyduğunuz mu?

Ormançılar : - Ha ha ha, şu adama bakın.
- Bu yaşlı tenekeci, değil mi?
- Cami sıkmış ziplıyor.

Anne : Bir şeyce sevinmiş cutluyor.

Baba : Neşeli belli, eğleniyor. (Esner)

Birlikte : Ha ha haaayy!


- Bravo!
- Çok yaşa!
- Nasıl da zipliyor be!

Alaşlar; "bravo" sesleri
Anne : Bu gösteri için çok teşekkürler Bay Tenekeci. Siz iyi bir sporu olmuşsunuz doğrusu.

Baba : Evet evet. Ziplama şampiyonu olabilirdiniz.

Alkış

Tenekeci : (Bitkin düştür) Huum! Huummm!

Alkış

Adam : (Tenekenin içinden) Eyy, sessiz kasabanın tatlı insanlar! Şimdi evinize giden ve yarın için çörek börek ve kek yapanı. Huum, çok nefis! Vaay, şahane.

Çocuklar : Koşun, kurtaralım bay Tenekeci'yi.

- Koşun
- Koşun
- Koşun koşun

Çocuklar Tenekeci'yi kurtarır.

Tenekeci : Ooooh, dünya varmış. Az kalsın boşolulu yordum. Çok teşekkür ederim çocuklar. Ooo, dünya varmış.

Çocuklar : - N'oldu Bay Tenekeci?
- Kim bağladı sizi?
- Neden?
- Niçin?
- Ne zaman?

- Kim?

Tenekeci : (Teneke adamı göstererek) Bu. İşte bu bağlıldı beni.

Ötekiler : (Şaşkınlıkla) Olamaz!

Tenekeci : Bağladı beni, sonra geçti ırın baına, bir teneke dev yaptı.

Ötekiler : Yaaaa ?!

Tenekeci : Yaaa...

Ormancılar : Aaaaaa!..

Çocuklar : (Teneke Dev'e) Bayım şöyleleyin bize

- Neden yaptınız bunları?
- Soruyoruz size.

Adam : Soru sormayan banaaa!

Tenekeci : (Ötekilere) Haydi katılan teneke şovalyelere.

Ötekiler : Soruyoruz size

Çocuklar : Çabuk cevap verin bize

Çocuklar : Soruyoruz size?

Adam : (Sinirden ağlamaktı) Susun susunnnn!

Adam, sinirden başıp çağrıırken, Teneke dev devrilir, için den çıkmak zorunda kalır. Ortada kalınca, şaşkınlıkla bir balet gibi dans etmeye, şarkı söyleme ye başlar.

Adam : Ne belali köy böyle

Hekes soru soruyor
Annem beni bekliyor evdee
Şövalyeler üzerinde yüreyyoor!

Ötekerler
: Kimsiniz bayım, nereden gelir,

Ormancılär
: Nereye gidersiniz?

İİ. Ormancı
: Aaaa, bu adam ayaklarını uğşıtmüş. Zavallıya yardım etmeli.. (Elindeki halatla bağlar onu. Adam, zplamaya başlar)

Adam
: Yandım anam

Halim yaman

Ötekerler onu aklıslar.

Adam
: (Seyircilere) İşte olacağı buydu. Ne diye bu işlere kalkışım sanki. Ah, ahhh, akıl-sız adam...

Karrarır

Sahne yavaş yavaş aydınlanır. Çocuklar'ın öyküsünü anlamayı sürdürmektedir Tenekeci.

Tenekeci

Çocuklar
: Ama bitmedi ki öykü? Sonra, sonra..?

Tenekeci
: Yoruldum çocuklar, devamını da yarım anlatayım ne dersiniz?

Çocuklar
: Şimdi, şimdi!
Tenekeci: Peki, peki anlatayım. Uzaktan gelip herkesi soymaya kalkan Teneke Adam, o kadar pişman oldu ki, oturup köylülerin önünde ağladı. Dürüst, iyi bir insan olaçağına söz verdi. Köylüler de taraftarımda ona iş verdiler. Ben de tenekeden bir kulübe yaptım ona. Çalışıp yaşamaya başladı teneke adam. tabii, teneke giysilerini bir daha giymedi. Anne ona kumaştan bir çibise diki... İste böyle çocuklar...

Çocuklar: Ne güzel bir öykü, ne güzel...
- Hem dinledik, hem oynadık

Tenekeci: Hadi şimdi herkes evine.

Çocuklar: Evli evine, köylü köyüne

Tenekeci: Tamam.


Anne: Ah, bittim yorgunluktan.

Baba evden çıkar, esnaye esnaye bir tur atıp, olduğu yerde kivrildi uyur.

I. Çocuk: Anne, neden kimse yardım etmiyor sana?

Anne: Sahi, neden yardım etmiyorsunuz bana?

I. Çocuk: Çamaşırımda yıkarabilirim istersen anne.

Anne: İstemek de söz mü? bayılırınm bu söze.

I. Çocuk: (Babayı uyandır) Baba, neden anneme yardım etmiyorsun?

Baba: Uykuş var. Huummm, ahh... (Doğrulur) Açıklım.


Baba: Nec? Yok mu? Peki ben ne yiyeceğim şimdi. Aaa, gömlekim kirlemiş. Te-miz gömlek verir misin bana?

Anne: Gömlek mi? Hepsı leğende, ışlak.

Baba: Eyvah, ne giyeceğim ben şimdi?

I. Çocuk: Isı isı güller.

Anne: Çamaşırımda yardım edersen, çabucak kuru gömlegen. Yemeğe yardım edersen, çabucak pişer yemeğin.

Baba: Başıka çare yok galiba.

Baba, I. Çocukla birlikte çamaşır yıkar. Sonra koşup yemeğin tuzuna bakar... Bir süre...

Baba: Aman öldüm bittim.

Anne: Neden yardım etmiyorsunuz bana? Neden hep ben çalışıyorum? Neden en çok ben yoluyorum?

I. Çocuk: (Seyirciye) Yaşasın sorular.
Baba: (Sorulardan kaçmak için işler arasında koştuşup durur) Aman öldüm, aman bit-tim, ne zor işlermiş böyle... (Seyirciye) Ama şimdiye kadar kimse benden yard-imm istemedi ki... (Bir çorap alır, sökük-lieri onarmaya başlar) Vallahtı uyku fi-san kalmadı bende.

Ⅰ. Çocuk: Yaşasın sorular.

   Ev Önü Kararır
   Ormancılar, ağaç kesme tepedir-

Ⅰ. Ormançı: Önce keselim, sonra bağlayıp çekelim.

Ⅱ. Ormançı: Hayır, önce bağlayalım, sonra keselim.

Ⅲ. Ormançı: En iyisi eve gidelim.

Ⅰ. Ormançı: Eve mi? Ev nerden çıktı şimdi?

Ormancılar: - Önce keselim
   - Bağlayalım önce
   - Keselim keselim
   - Bağlayalım bağlayalım
   - Keselim kes
   - Bağlayalım bağ
   - Kes bağ kes
   - Bağa kes bağ.

   I. ve II. Ormançı, üçüncüünün boşuna yapışır. Bir süre, ısıtıp kakaşılar..

Ⅰ. Ormançı: Durun!

Ⅱ. Ormançı: Evet, düştünelim.


Ormancılar: (Kafa kafaya verirler) Öyleyse böyle mi? Böylese böyle mi? Fis fis pis. Fis pis da fis..

Ⅰ. Ormançı: Evet, önce bağlaymak daha doğru..

Ormancılar: Tamam. Önce bağlayalım.

Ⅲ. Ormançı: Eve... (Ötekiler üzerine saldurmaya ha-zır) gitmeyelim.

Ormancılar: Yaşasın sorular..

Karanır

Aksam olmuştu. Gitgide karar-

maktadır hava. Güneş yavaş ya-

vaş solmakta, Ay, yaklaşıp par-

lamaktadır.

Ay: İyi aksamlar Sevgili Güneş, bir gün daha bitiyor.

Güneş: İyi aksamlar Sevgili Ay.

Ay: Neler oldu anlatsana. Haberler iyi mi?
Güneş: *(Gülerek)* Çok iyi çok. Teneke Şövalyeler, alt ettiği teneke devi.

Ay: Nasıl?

Güneş: Sorular sorarak. Sordular ve doğruyu buldular.

Ay: *(Güler)* Aman ne güzel...

Güneş: Anne de Ormacılar da sorular sormaya başladılar.

Ay: Yaşasın şövalyeler, yaşasın sorular...

Güneş: Haydi çağırıalım şövalyeleri de birlikte bir şarkı söyleyelim.. Ne dersin?

Ay: Ah, çok sevinirim..

Birlikte: Şövalyeler, şövalyeler, neredesiniz!?

*Cocuklar Girer. Üzerlerinde teneke giysiler.*

Çocuklar: Kim çağırıyor bizi?

Ay - Güneş: Biz biz. Ay ile güneş, bakan yukarı...

Çocuklar: Aaaaa, ne güzel!

Ay - Güneş: Hadi şarkımızı söyleyelim birlikte..

Çocuklar: Yaşasın!

Birlikte: Biz teneke şövalyeler

Demeyiz hiç
Öyleyse öyledir
Böyleyse böyle
Demeyiz: Bize ne?
Çok soru sorar
Öğreniriz doğruyu.

Ay - Güneş : Biz Ay ile Güneş
Çocuklar : Biz teneke şövalyeler
Hep Birlikte : Çok soru sorar
Öğreniriz doğruyu

Çocuklar : Demeyiz : Bize ne
Ay - Güneş : Çok soru sorar
Çocuklar : Öğreniriz Doğruyu

Bütün oyuncular sahneye dolumuyor.

Oyuncular : Öyleyse öyledir
Böyleyse böyle
Bize ne
Demek yok.
Çok soru sormalı
Öğrenmeli doğruyu.
“Çok soru soran
Çok yanıt alır çünkü.”

Çocuklar : Çok soru soran
Ay - Güneş : Çok yanıt alır çünkü.

Ay'dan bir ip merdiven iner ye-re..Çocuklar aya turmanırken..