BÖLÜM 1

Sahne 1

Seung Ki ve Hong Ki sıkılmış bir ifadeyle kaldırımda oturmaktadır. Hong Ki eline aldığı bir çubukla yerdeki karıncalarla oynamaktadır. Seung Ki ise başını önüne eğmiş düşünmektedir. Bir süre bu şekilde kaldıktan sonra yüksek sesle oflayarak başını kaldırır. Hong Ki'ye bakar ve gözlerini devirir. Sonra dayanamaz ve bağırır.

Seung Ki: Ya! İğrençsin, oynama şu karıncalarla!

Hong Ki başını kaldırıp ters ters Seung Ki'ye bakar.

Hong Ki: Sence yapacak başka bir işimiz var mı? Sen boş boş oturmaktan başka ne yapıyorsun?

Seung Ki vuracakmış gibi hamle yapar. Hong Ki'nin söylediği şeye ne kadar sinirlense de haklı olduğu için bir şey söyleyemez. Sonra daha sakin bir sesle konuşmaya başlar.

Seung Ki: Bu böyle olmayacak. Bizim yapacak bir iş bulmamız lazım.

Hong Ki: Ne bulabiliriz ki? Lise de bitti.

Seung Kİ: Lise bitti de neyime yaradı. Yıllardır ben sonunda boş boş sokakta oturmak için mi okudum yani?

Hong Ki sırıtır: Hyung! Az önce tam da annem gibi konuştun.

Seung Ki sesini incelterek annelerini taklit etmeye başlar.

Seung Ki: Kaç yıl okudun da ne oldu sanki!? Başıma kaldın! Git bir iş bul! Bıktım senden! Ayyşşş!! Klasik anne işte.

Şimdi kıkır kıkır gülmektedir. Seung Ki'de gülmeye başlar. Hong Ki'nin saçlarını hızla karıştırır ve ayağa kalkar. Derin bir nefes alır ve üstün düzeltir.

Seung Ki: Kalk, gidiyoruz.

Hong Ki: Nereye?

Seung Ki: Liseye yeni geçtiğim zamanlarda arkadaşlarımın bir tiyatro kulübü vardı, hatırlıyor musun? Arada oraya giderdim ve ufakta olsa oyunlarda yer alırdım. Hani annem sonra derslerimi aksatırım diye gitmeme izin vermedi. Bende uslu bir çocuk olup derslerimi hiç aksatmadım. Gerçekten o kadar işe yaradı ki bak şimdi sokaklarda dolaşıyorum. Neyse... Gidelim bakalım orası hala duruyor mu?

Hong Ki gülümseyerek kafasını sallar ve ayağa kalkar. Çoktan yürümeye başlamış olan Seung Ki'nin peşine takılır.

Sahne 2

Son derece güzel ve lüks döşenmiş bir odada Il Woo ve Min Ho kendilerini kaptırmış bir şekilde playstation oynamaktadır. Oynadıkları oyunun etkisiyle hop oturup hop kalkarlar. İkisi de hipnoz olmuş gibidir.

O sırada kapı açılır ve içeriye Min Woo'yla Geun Suk girer. Hiçbir şey söylemeden boş olan koltuklara otururlar. Diğerleri oyunun heyecanından içeriye girenlerin farkında bile değildir. Min Woo bir süre "bunlardan adam olmaz" şeklinde bir ifadeyle onları izler ve sonra kalkıp televizyonun fişini çeker. Oyunları yarım kalan ikili bir anda ne olduğunu şaşırmış bir vaziyette boş boş ekrana bakar. Sonra Min Ho, Min Woo'ya sert bir bakış atar.

Min Ho: Hyung! Oyunun tam ortasında yapılır mı bu?

Min Woo: Sonunda beni fark ettin... Çocuk gibisiniz, ayrıca çok sıkıcısınız!

İkisi de kızgın kızgın ellerindeki kumandaları sertçe yere bırakır. Il Woo umursamaz bir tavırla konuşur.

Il Woo: Oyunu da kapattık? Şimdi ne yapacağız?

Geun Suk: Yapacak bir sürü şey varken siz ne yapacağız diye mi düşünüyorsunuz?

Min Ho şaşırır: Bir sürü şey? Ne var mesela?

Geun Suk: Sinemaya gidebiliriz mesela...

Il Woo alaycı bir şekilde gülümser: Üst katta devasa bir sinema salonu olduğunu unuttun galiba.

Geun Suk: Orda izleyelim o zaman.

Il Woo: Çok sıkıcı! Hiç film izleyecek havada değilim.

Min Woo: Gidip bowling, bilardo falan oynayalım.

Il Woo: O dediklerin daha da sıkıcı!

Min Woo bu kez sesini yükseltir: O kadar boş bir hayatımız var ki, yapacak hiçbir şey bulamıyoruz!

Geun Suk: Hayatımız dediğin kadar boşsa neden yapacak şey bulmakta zorlanıyoruz?

Il Woo: Yapma! Felsefe mi yapacaksın yine? Her şeyi yapabildiğimiz için hayat sıkıcılaştı. Şöyle daha farklı bir şeyler lazım bize.

Geun Suk: Ne gibi mesela?

Il Woo: Dünyayı gezmek gibi mesela... Hiç görmediğimiz yerlere gidelim. Gitmediğimiz ülkelere gidelim. Tehlikeli sporlar yapalım. Bungee-jumping yapsak çok eğlenceli olmaz mı?

Neredeyse uyumak üzere olan Min Ho'nun gözleri aniden açılır.

Min Ho: Sen delirdin mi? Ölmek istiyorsun galiba!

Il Woo'nun tüm heyecanı sönmüştür. Yan yan Min Ho'ya bakar.

Il Woo:Hayatın boyunca yaptığın en heyecanlı şeyi söylesene?

Min Ho bir süre düşünür, sonra omuz silkerek konuşmaya başlar.

Min Ho: Geçen yaz bir kaç gün takıldığım kızın babası bizi yakalamıştı. Geri kafalı adam beni bir süre kovalamıştı hani hatırlıyor musunuz? İşte o zaman çok heyecanlanmıştım... Şöyle bir düşündüm de, güzel bir histi...

Hepsi birden gülmeye başlar.

Il Woo: Hayatın boyunca görüp göreceğin en adrenalin dolu anlar onlar olacak bu gidişle.

Min Woo: Ben acıktım. Kalkın bir şeyler yemeye gidelim.

Il Woo tam bir şey söyleyecekti ki Min Woo onu durdurur.

Min Woo: Eğer buna da sıkıcı dersen seni şuracıkta boğarak öldürürüm.

Il Woo'nun gözleri büyür, şaşkın şaşkın Min Woo'ya bakar.

Il Woo: Yuh! Öldürmeyi düşündüğün kısmı hızla geçiyorum... İki saniyede nasıl öldüreceğine bile karar verdin.

Min Woo: Aslına bakarsan seni öldürme şeklini seçeli uzun zaman oluyor...

Il Woo: Hyung, az önce sadece bende acıktım diyecektim... Bir dakika, bir dakika... Sen gerçekten, bunu önceden mi düşündün?

Bu kez gülme sırası diğerlerindedir. Min Woo, Il Woo'nun başını kolunun altına alıp sıkıştırır. Diğerleri de Il Woo'nun saçlarını karıştırır. Il Woo zar zor kendini kurtardığında saçları darmadağın, yüzü kızarmıştır. Diğerleri gülerek odadan çıkarken, o sinirli bir şekilde ayna karşısına geçip saçlarını düzeltir. Sonra odada tamamen yalnız kaldığını fark eder ve kapıya doğru bağırarak koşmaya başlar.

Il Woo: Hey! Beni de bekleyin! Hyung! Min Ho'shi! Geun Suk'shi! Yhaaa!

Sahne 3

Seung Ki sözünü ettiği tiyatro kulübüne gittiğinde, şimdi yerinde bambaşka bir şey açılmış olduğunu görür. Tüm umutları sönmüştür. Dönüp kızgın bir şekilde kardeşi Hong Ki'ye bakar.

Hong Ki: Kapanmış değil mi?

Seung Ki başını sallar: Ne yapacağız şimdi?

Hong Ki bilmiyorum anlamında omuz silker. Buna Seung Ki daha fazla sinirlenir.

Seung Ki: Niye her şeyi ben bilmek zorundayım? Bir kere de sen yardımcı olsana!

Hong Ki: Çünkü sen büyüksün. Abiler kardeşlerine yardımcı olurlar, kardeşler abilerine değil...

Seung Ki: Benden bu kadar! Aklıma başka da bir şey gelmiyor.

Hong Ki: Hyung, ne kadar çabuk pes ediyorsun...

Hong Ki bir süre düşünür gibi yapar. Sonra abisine döner.

Hong Ki: Bu dediğin arkadaşlarının sende telefon numarası yok mu?

Seung Ki'nin gözleri parlar: A evet evet, vardı! Ama bir dakika... Değiştirmişte olabilirler.

Hong Ki: Saatlerdir arama fikri aklına gelmedi mi yani! Bari önce arasaydın da sonra gelip baksaydık... Ayyşş! Hyung arasana!

Seung Ki heyecanla kafasını sallar. Telefonu çıkartır ve arkadaşının numarasını bulup arar. Bir süre çaldıktan sonra nihayet karşı taraf telefonu açar.

Seung Ki: Hyung! Kim Joon hyung'la mı görüşüyorum?

Kim Joon: Seung Ki shi?! Waa! Sen yaşıyor muydun?

Seung Ki: Seni bulamayacağım diye çok korktum!

Kim Joon: Niye? Bir şey mi oldu?

Seung Kİ: Böyle telefonda konuşarak olmaz. Hyung, şu an müsait misin? Hong Ki'yle yanına gelmek istiyoruz.

Kim Joon: Çalışıyorum şu an. İsterseniz buraya gelin. Burada konuşuruz.

Seung Ki: Sorun olmaz değil mi?

Kim Joon: Yok yok, olmaz. Sen merak etme.

Kim Joon, Seung Ki'ye çalıştığı yeri ve adresi söyler. Telefonu kapatır kapatmaz yürümeye başlarlar.

Sahne 4

Kim Joon'un tarif ettiği yere geldiklerinde, oranın son derece lüks bir restoran olduğunu görürler. Seung Ki şaşkın bir yüz ifadesiyle binayı inceler. İçeriye girmek için kapıya yöneldiklerinde görevliler kapıyı iki taraftan sonuna kadar açarlar. İkisi de beline kadar eğilerek teşekkür ederek içeri girerler. Böyle bir karşılamaya alışkın olmadıkları için nasıl davranmaları gerektiğini bilmemektedirler. Başka bir görevli yanlarına gelir ve saygılı bir şekilde oturmaları için masaya yönlendirir. Bir şey söylemeye fırsat bulamadan kendilerini bir masada oturmuş olarak bulurlar. Çekingen bir ifadeyle etraflarını inceleyerek, şaşkın şaşkın sırıtırlar. Sonunda Hong Ki dayanamaz. Fısıltıyla konuşmaya başlar.

Hong Ki: Hyung! Ne yapıyoruz biz burada? Arkadaşını bulmamız gerekmiyor muydu?

Seung Ki: Ne bileyim ben! Bir anda aldılar, oturtturdular bizi buraya. Ne olduğunu bende anlayamadım ki...

Hong Ki: Bak bir tane garson geliyor. Ona sor hemen!

Yakışıklı ve güzel giyimli bir garson kendilerine gülümseyerek yaklaşır.

Kang Min Hyuk: Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz efendim?

Seung Ki: Biz aslında birine bakmak için gelmiştik.

Min Hyuk: Kime?

Seung Ki: Kim Joon Hyung. Burada çalışıyormuş.

Min Hyuk yine gülümser: Evet burada çalışıyor. Baş garsondur kendisi. Siz Seung Ki ve Hong Ki olmalısınız.

İkisi de gülümseyerek başını sallar.

Min Hyuk: Buyurun ben sizi onun yanına götüreyim.

Üçü birden içeri kısma doğru yönelirler. Kim Joon mutfakta yemek tabaklarını ve bardakları düzgünce tepsilere yerleştirmektedir. Seung Ki onu o düzgün kıyafetle ve çalışırken görünce etkilenir.

Seung Ki: Waa, Hyung! Çok yakışıklı görünüyorsun.

Kim Joon arkasını dönüp eski dostunu görünce gülümseyerek yanlarına gider ve Seung Ki'ye sarılır.

Kim Joon: Hoş geldiniz. Bende sizi bekliyordum.

Seung Ki: Hoş bulduk.

Kim Joon: Anlat bakalım. Bu kadar yıldan sonra ne oldu da beni aradın?

Seung Ki: İşin varsa sonra konuşalım.

Kim Joon gülümser: Baş garsonum ben. Diğerleri kadar koşturmuyorum. Daha çok onları kontrol ediyorum.

Seung Ki: Bir gün senin böyle başarılı olacağını biliyordum.

Kim Joon: Bir yıldır mecburiyetten çalışıyorum burada. Aslında çokta mutlu olduğum söylenemez, ama işsiz olmaktansa böylesi daha iyi tabi.

Seung Ki: Tiyatro kulübüne ne oldu? Ne zaman kapattınız?

Kim Joon'un bir anda dalgınlaşır. Sonra konuşmaya başlar.

Kim Joon: Bir buçuk yıl oldu orayı kapatalı. Bazı anlaşmazlıklar yaşandı. Bende boş kalmamak için burada çalışmaya başladım işte. Kaliteli bir yer olduğu için de idare etmem kolay oldu. Şimdi herkes çok saygılı bana karşı.

Seung Ki'de üzülmüştür: Bir daha tiyatroyla ilgilenmeyi düşünmüyor musun?

Kim Joon: Öyle bir şey çıkarsa seve seve yaparım. Ama şimdilik burdayım.

O sırada az önceki garson yanlarına gelir.

Min Hyuk: Hyung, şu şımarık takım geldi.

Kim Joon gözlerini devirir. Sonra derin bir nefes alır. Seung Ki'ye döner.

Kim Joon: Tamam ben şimdi sipariş almaya gidiyorum. Siz burada bekleyin beni.

Seung Ki'nin aklı karışmıştır: Hyung hani sen sadece garsonları kontrol ediyordun?

Kim Joon: Sen bu grubu bilmiyorsun tabi... En ufak bir hata yaptık mı olayı büyütüp devlet meselesi haline getiriyorlar. El bebek, gül bebek yetiştirilmiş, canları ne istediyse anında yapılmış bir grup şımarık velet... Haliyle herkese ana babalarına yaptıkları şımarıklıklarını yapıyorlar, sonrası malum... Uyum sağlayıp onların o son derece gıcık tavırlarına katlanmazsan sen zararlı çıkıyorsun... Onun için kendileriyle bizzat ben ilgileniyorum. Bir de bu, Müdür Bey'in özel ricası... Hizmet sağlam olunca, geliri de iyi oluyor tabi.

Kim Joon, Seung Ki'ye göz kırpar. Üstünü düzeltir, dört adet menüyü eline alır ve dimdik yürüyerek içeriye yönelir.

Kim Joon: Hoş geldiniz.

Dördü birden gelen garsona bakar. Sadece Geun Suk ve Min Woo başını hoş bulduk anlamında sallar. Diğerleri ilgilenmez bile. Kim Joon dikkatle menüleri önlerine koyar. Sonra biraz arka tarafta beklemeye başlar. Hepsi menüleri bir süre inceler. On dakika düşündükten sonra siparişleri verirler. Kim Joon "peki efendim" der ve mutfağa yönelir. Hemen siparişleri hazırlamaya başlarlar. Lee Seung Ki ve Hong Ki bir kenarda şaşkınlıkla bu telaşı izlerler. Seung Ki dayanama ve Kim Joon'a sorar.

Seung Ki: Hyung! Her zaman mı bu kadar telaşlısınız yoksa bu sadece bu şımarıklara özel bir şey mi?

Kim Joon başıyla içeriyi gösterir: Bak bakalım büyük salonda kaç kişi var?

Seung Ki salona göz gezdirip Kim Joon'a döner: Sayamadım ama baya var.

Kim Joon: Geldiğinden beri kimin için böyle telaş yaptığımızı gördün?

Seung Ki şaşkın şaşkın başını sallar: Hayır, ilk defa görüyorum.

Kim Joon: İşte bu züppeler her geldiklerinde bizi bu hale getiriyorlar. Ama söylemedi demeyin; bir gün çok fena patlayacağım. Oda benim kovulduğum gün olur muhtemelen.

O sırada bu konuşmayı duyan Min Hyuk, Kim Joon'a üzgün bir şekilde bakar ve konuşmaya başlar: Hyung! Sen gidersen ben de durmam burada!

Kim Joon: Niye? Yapışık ikiz miyiz?

Min Hyuk: Hyuung...

Min Hyuk üzülmüştür. Yüzü düşer. Kim Joon dayanamaz gülümser. Sonra bir anda kendine gelir: Haydi oyalanma!

Sonra aşçıbaşına döner: Hemen hazır edin şu yemekleri.

Aşçıbaşı yan yan Kim Joon'a bakar: Başladın yine agresif agresif emir yağdırmaya... Biz de boş durmuyoruz ya. Sakin ol biraz.

Kim Joon: Aslında sakinim. Bu tavırlarımın tek nedeni o şımarıklara bu şekilde ilgi gösterme mecburiyetimin olması...

Sahne 5

Tüm yemekler hazırlanır ve büyük bir dikkatle servis edilir. Garsonlar ve aşçılar rahat bir nefes almış olsa da Kim Joon hala huzursuzdur. Bu durum Seung Ki'nin gözünden kaçmaz.

Seung Ki: Hyung! Hala niye rahatlayamadın?

Kim Joon: Bunlar gidene kadar rahatlamam ben genelde...

Tam o sırada sürekli izlediği dörtlüden birinin etrafına bakındığını görür. Hızla yanlarına doğru gider.

Kim Joon: Bir isteğiniz var mı?

Jung Il Woo kaşıkla önündeki çorbayı karıştırmaktadır. Bir yandan da ters ters Kim Joon'a bakar.

Il Woo: Bu çorba neden soğuk?

Kim Joon: Özür dilerim efendim. Küçük bir aksilik olmuş. Hemen değiştireyim.

Il Woo: İstemiyorum! İlk anda sıcak gelecekti bu çorba!

Kim Joon'un hiçbir şey demesine fırsat vermeden çorbayı alır ve tam Kim Joon'un önüne yere döker.

Bu sırada olanları izleyen Min Ho pis pis sırıtmaktadır. Min Woo ve Geun Suk ise sinirle Il Woo'ya bakmaktadır.

Min Hyuk elinde paspasla koşa koşa içerden gelir. Başıyla masadakilere selam verir. Tam yerleri silmeye yeltenecekken Kim Joon paspasın sapını tutup onu durdurur. Min Hyuk şaşırmıştır.

Min Hyuk: Yerleri silmem gerekiyor.

Kim Joon: Yerleri sen silmeyeceksin...

Bunu söylerken hala Il Woo'ya bakmaktadır.

Min Hyuk: Ya kim silecek?

Kim Joon paspası Min Hyuk'un elinden çeker ve Il Woo'ya doğru uzatır.

Kim Joon: Tabi ki de ortalığı bu hale getiren silecek!

Il Woo başta olmak üzere diğerleri de böyle bir tavra alışık olmadığı için fazlasıyla şaşırmıştır.

Min Hyuk ağzı açık olanları izlemektedir.

Il Woo: Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın?

Kim Joon: Evet. Bir pislikle konuştuğumun ilk andan beri farkındayım. İnsanlara zerre kadar saygısı olmayan, herkese ukalalık yapabileceğini sanan bir pisliksin sen!

Il Woo ve Min Ho sinirle ayağa kalkar. Min Woo'da onları durdurmak için kalkar. Ama geç kalmıştır. Il Woo, Kim Joon'a sert bir yumruk atmıştır bile.

Restorandaki herkes olan biteni izlemektedir. Seung Ki ve Hong Ki'de koşarak yanlarına gelir. Seung Ki, eliyle burnunu kapatan Kim Joon'a endişeyle sorar: Hyung iyi misin?

O sırada Kim Joon'un parmaklarının arasından kan sızdığını fark eder ve çok sinirlenir. Bu sırada Min Woo'da, Il Woo'yu azarlamaktadır.

Bu kez aniden Seung Ki, Il Woo'ya yumruk atar. Il Woo hızla Min Ho'ya doğru geriler, Min Ho onu tutmak zorunda kalmıştır. Seung Ki hala hırsını alamamış Il Woo'ya doğru yürüyecekken Min Hyuk ve Hong Ki onu tutar.

Seung Ki: Sen kim olduğunu zannediyorsun?

Il Woo zar zor toparlanır. Dişlerini sıkarak konuşur: Bir avuç sefil karşıma geçmiş bana erkeklik taslıyorsunuz öyle mi?! Sizi mahvedeceğim!

Seung Ki tam cevap vereceği sırada restoran sahibinin sert sesini duyup aniden olduğu yerde çakılır...

Min Hyuk endişeyle Kim Joon'a bakmaktadır. Kafasını kaşıyarak sessizce kendi kendine söylenmeye başlar: Ayyşşş! Az önce mutfakta bir gün dayanamayıp patlayacağım derken bugünü kastettiğini anlayamamıştım. Demek ki o sözünü ettiğin kovulacağımız gün... Bugün olacakmış...

**1. Bölümün Sonu**