Bu benim büyük ihtimalle buraya yazacağım son şey olacak. Yıllar önce internette şu ismi geçen Sonic Türk hayranı grubu, Sonic Ekibi’nin karanlık sırrını biliyor musunuz? Ben biliyorum. Çünkü ben de bu grubun içindeydim. Geçmiş zamanda neden konuştuğumu şimdi anlayacaksınız. Ama her ne kadar anlatsam bile, kimliğimi gizli tutacağım. Hayatımın son zamanlarında bile biraz huzura ihtiyacım var, lütfen anlayın. Benim için oldukça sıradan bir gündü. Kahvaltımı yaptım, dişlerimi fırçaladım, ve bilgisayarın başına geçtim. Ama gördüğüm şeye kimsenin inanacağını sanmıyorum. Daha dün tarih 18 Mart 2024 iken, tarih nedense 23 Nisan 2019’u gösteriyordu. Şaşkın bir biçimde Sonic Ekibi Discord’una girdim… Ve hala açıklayamadığım bir şey gördüm. Mesajlar 2019’daki mesajlar ile aynıydı… Ama yeni mesajlar vardı. En tuhaf tarafı buydu. Berdan’ın 22 Nisan’da gruptan ayrılmış olması gerekiyordu. Onun yerine “berdan0” hala gruba mesajlar atıyordu. Cidden zamanda geriye gitmiş olabilir miydim?

“berdan0 Today at 12:28 PM

touhou 17 mima confirmed

real

SpeedyZooba Today at 12:28 PM

yeah

in your dreams

CapitalistPotato Today at 12:32 PM

you know berdan

im very proud of you

you handled the issue very maturely yesterday

berdan0 Today at 3:22 PM

herkes değişir yavuz…

herkes…

berdan0 Today at 3:32 PM

man

https://youtu.be/nddVwcxwvYU

this shits beautiful

.

.

.”

Bunu dediği gibi tam 15:33 saatinde sanki isminin birden “berdan666”ya dönüştüğünü gördüm… Ve sanki kanal ismi #anti-allah’a dönüştü ve profil resmi korkunç bir şekilde bağıran iskeletler oldu. Ama gözlerimi kapattığımda bunun gerçek olmadığını gördüm. “Kendimi şu sıralar fazla yordum…” Dedim ve işime devam ettim, ama o an gruba bir mesaj geldi:

“berdan0 Today at 3:33 PM

not as beautiful as what i'm gonna do to you guys...”

Bu mesajı gördüğüm an içimde bir şey canlandı. Atalarımın yüzlerce yıl önce bir aslanı gördüğünde hissettikleri o korku… Ama bu neden oldu, anlam veremedim. Sonuçta Berdan her gün gruba böyle saçma sapan mesajlar atıyordu?

“berdan0 Today at 3:33 PM

HADİ, YENİ BİR EVENT YAPALIM ARKADAŞLAR...

berdan666 Today at 3:33 PM

BİR DAHA EKİP ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK...”

Neler oluyordu böyle!? Berdan cidden halüsinasyonlarımdaki Berdan’a mı dönüşmüştü!? Bu mesajı attığı gibi Ekip’e bir canlı yayın linki geldi… Linkte nedense anlamlandıramadığım harflerden oluşan bir dizi kelimeler vardı. Bu görüntü beni cidden rahatsız etmişti, o yüzden Discord’u kapatıp markete gitmeye karar verdim. Ama imlecim X tuşuna geldiğinde birden gruba başka bir mesaj geldi:

“berdan666 Today at 3:33 PM

BENİM OYUNUMDAN İZİNSİZ ÇIKIŞ YOKTUR...

[Burayı sansürledim]”

Bunu yaptığımı nasıl bilebilirdi!? Berdan beni mi izliyordu!? Etrafıma bakındım. Hiçbir şey yoktu. Sonra ekrana geri baktım, yeni bir mesaj daha vardı:

“berdan666 Today at 3:33 PM

üzgünüm [Sansür]…

AMA BEN HER YERDEYİM. ŞİMDİ...

O LİNKE GİR.”

Yapmaktan başka çarem yoktu. Beni hiçbir kamera olmadan izleyebilen birisine nasıl karşı gelebilirdim ki!? En sonunda o lanetli linke bastım… Bastığım gibi bilgisayar tuhaf bir şekilde kilitlendi, ve Deltarune’dan Susie’nin gülüşüne benzer bir gülüş duydum… Tüm bilgisayar karardı, ve site yüklendi. Yayının ismi “Animeci” idi. Canlı yayın sanki bir okulun içini gösteriyordu. Ve yerde yatan, gözlüklü bir erkek vardı. Kendini yerden kaldırdı, ve etrafına şaşkınca bakındı. O an onun kim olduğunu anladım: Bu Seto idi. Çünkü WhatsApp profil resmi ile aynı görünüşe sahipti. Ayağa kalktığı gibi merdivenlerden yürümeye başladı, ve kamera da onu takip etti. Kameramanı görmemesi imkansızdı… Neden tepki vermiyordu!? Merdivenlerden çıkmaya devam etti. İkinci kat. Üçüncü kat. Beşinci kat. Onuncu kat. Sanki merdivenler sonsuzluğa yükseliyordu. Ama on beşinci katta duvarlarda kırmızı lekeler görünmeye başladı. Bu Seto’yu doğal olarak ürküttü, ve geri dönmeye çalıştı. Ama arkasına baktığında gördüğü tek şey bir duvardı. Bu nasıl mümkün olabilirdi!? Bu binada ters giden bir şeyler vardı… Yapacak başka hiçbir şeyi olmayan Seto, yoluna devam etti. On altıncı kat. On yedinci kat. Bu katta yerlerde ölü öğrencilerin bedenleri vardı. Bunu gören Seto, neredeyse kusmak üzere oldu. Ama son anda tuttu ve ilerlemeye devam etti. Bu durum diğer katlarda da devam etti… Ama her diğer katta durum daha da kötüleşiyordu, ve Seto’nun gözleri yaşlarla dolmuştu. Ağlayarak yirminci kata çıkan Seto, en sonunda bir koridora ulaşmıştı. Bu koridorun sonunda karanlıkların içinde gizlenmiş bir figür vardı. Bu figürün tanıdık bir yanı vardı… Ama o an, ne olduğunu anlamamıştım. Seto, ağlayarak figüre yaklaştı. Yaklaşmaya devam etti. Ona içimden geri dönmesini söyledim. Bu da yeterli olmadı, ekrana bağırdım… Ama beni asla duymadı. En sonunda, figüre yaklaştı ve omzuna dokundu. Dokunduğu an figürün üzerindeki gölgeler yerini aydınlığa verdi, ve figürün kim olduğunu gördüm:

Bu Berdan’ın Muhammed Ersoy karakteriydi. Ama en korkutucu şey, bu karakterin gerçek hayat görünümde bir yerde bir çizgi film karakteri gibi durmasıydı! Bu nasıl mümkün olabilirdi!? Gerçek hayatta çizilmiş varlıklar olabilir miydi!? Ama bunun dışında onu tuhaf kılan başka bir şey vardı… Sanki gözlerinin altından kan akıyordu, her yerinde kırmızı bir sıvı ve her zaman olan sıcak gülümsemesinin yerine şeytani bir bakış vardı. Ve elinde… Tuhaf bir poşet vardı. Ekrana baktığı an birden hoparlörlerimden şeytani bir ses geldi:

“MERHABA, SMK.”

Sesler o kadar gerçekçi idi ki, sanki arkamdan geliyordu. Bunu dediği gibi ekranda karıncalanma meydana geldi, ve sahne değişti. Bu sefer Seto yanan bir okul bahçesinin içerisindeydi. Gözümün kenarında “HACI HASAN” kelimesini gördüm, ama tabelanın gerisi yanmış bir biçimdeydi. Etrafına yine gözlerinde yaşlarla şaşkın şaşkın bakan Seto’nun karşısına Berdan ışınlandı ve şeytani bir sesle konuştu:

HADİ BİR OYUN OYNAYALIM, SMK… SENİNLE BİR YARIŞ YAPACAĞIZ… OKULUN DIŞINA ÇIKAN İLK KİŞİ HAYATTA KALMAYA HAK KAZANIR... HAZIR MISIN?”

Seto, deliler gibi ağlayarak ağzını açtı, ve yalvarmaya hazırlandı. Ama birden ağzına bir ateş topu girdi, ve dilini yakarak konuşmasını engelledi. Berdan, yine şeytani sesiyle onunla alay etmeye başladı:

“DAHA AZ LAF, DAHA ÇOK İŞ SMK... ŞİMDİ BAŞLA.”

 Hiçbir çaresi kalmayan Seto, koşarak okulun çıkışına gitmeye başladı. Arkasından da Berdan geliyordu. Kendimi bir film izliyormuşum gibi hissettim. Çünkü bunlar olurken arkada korkunç bir gerilim müziği çalıyordu… Seto ve Berdan burun burunaydılar. Ama Seto’nun koluna havadan bir bıçak düştü, ve Seto acı içerisinde yere yığıldı. Bunun sonucunda Berdan, uçarak okul kapısına ulaştı ve yine o Susie kahkahasına benzer kahkahasını attı. Seto ağlayarak Berdan’a yalvardı, ama artık dili yandığı için sesi çıkmıyordu. Berdan, cebinden bıçağını çıkarttı ve Seto’ya doğru yürümeye başladı.

ÜZGÜNÜM SMK… KURALLAR KURALLARDIR… SENİN ETİNİ KEMİĞİNDEN AYIRIRKEN ÇOK EĞLENECEĞİM.”

 Bunu dediği gibi Seto’nun üzerine atladı, ve derisini soymaya başladı. Neyse ki görüntü 5 saniye içerisinde kesildi, ve yerini “Yayın bitti” yazısı aldı. Ama o 5 saniyede gördüğüm şeyleri düşündükçe hayatımı şimdi sona erdiresim geliyor… Site tuhaf bir şekilde kendi kendine kapandı, ve Sonic Ekibi Discord’u geri açıldı. Şimdi Ekip’in hali daha da korkunçlaşmıştı… “Sonic Ekibi™” yerine sunucunun ismi “Ekip” olmuştu! Ve sunucu ikonundaki Sonic’in gözlerinden hipergerçekçi kan geliyordu. Discord’umun teması daha da karanlıklaşmıştı ve en kötüsü: Bu sunucudan başka hiçbir sunucum yoktu! Bu korkunç değişikleri gözden geçirirken sunucuya yeni bir mesaj geldi:

“berdan666 Today at 4:44 PM

[Sansür]…

SÖYLE BANA...

YARATICILIĞIM SENİ MUTLU EDİYOR MU?”

Bu mesajın altında iki tane Tepki vardı. Birinde tik işareti, diğerinde ise çarpı işareti vardı. berdan666’nın bu şeytani oyunlarına katılmak istemiyordum! O yüzden cevap vermemeye karar verdim. Ama bu fikri aklıma getirdiğim an, birden bedenimde acı verici bir şok dalgası salgılandı ve yere yığıldım. Yere yığılırken sanki o lanetli Susie gülüşünü yine duymuştum. Yavaş yavaş bilgisayar ekranına geri döndüm ve ekrana baktım.

“berdan666 Today at 4:44 PM

DEMEK OYNAMAK İSTEMİYORSUN, HA?

KORKARIM Kİ BU SENİN İÇİN BİR SEÇİM DEĞİL, [Sansür].

AMA SENİN İÇİN ÇOK DAHA İYİ BİR ANKETİM VAR.

NEDEN SIRADAKİ OYUN ARKADAŞIMI SEN SEÇMİYORSUN..?”

Bunu dediği gibi gruba yeni bir anket geldi.

“Bothomet Today at 4:44 PM

Sıradaki?

BoJack - :smiley:

ProjectXD - :rofl:”

Gönderinin altında yine bu Tepkiler vardı… Bunu cidden yapmak istemiyordum. O yüzden, sandalyeden atlayıp doğrudan kapıma koştum. Ama kapının koluna dokunduğum an, elimi dehşet verici sıcaklık yüzünden geri çekmek zorunda kaldım. Kontrol etmek için elime baktığımda, elimin bir kısmının sıcaklıktan eridiği, ve geriye sadece kemiklerini bıraktığını gördüm. Acı içerisinde yere yığıldım, ve bilgisayar ekranına doğru baktım. Kulaklarımda hala o lanet olası Susie gülüşü çınlanıyordu… Yeni gelen mesajları görmek için bilgisayar ekranına süründüm, ve masaya tutunarak sandalyeye geri oturdum.

“berdan666 Today at 4:44 PM

[Sansür]…

SANA BİR ÇARENİN OLMADIĞINI ÖĞRETMEK İÇİN DAHA NE YAPMALIYIM..?

BENDEN SANA TAVSİYE:

BENİ ZORLAMA VE SEÇİMİNİ YAP.”

 Bir insanın canını tehlikeye atmak istemiyordum. Ama eğer bunu yapmasaydım, berdan666 beni parçalamaya devam edecekti. O yüzden korku içerisinde yarısı parçalanmış elimle BoJack’i seçtim. Seçtiğim an gruba yeni bir link atıldı. Yine linkte daha önce hiç görmediğim, ve kavrayamadığım harfler vardı. Yeniden Susie kahkahasını duydum, link kendi kendine açıldı ve daha önceki gibi tüm ekranı kapladı. Yayının ismi “Hain” idi. Bu sefer manzara bir okul koridoru yerine bir savanda idi. Ufuğun sonunda güneş yavaş yavaş batıyor, ve savan’ın yanındaki denize morumsu bir renk katıyordu. Yerde yine genç bir adam vardı, ama bu sefer bunun kim olduğunu biliyordum: BoJack isimli Sonic Ekibi üyesi. BoJack’in tepkileri Seto’nun tepkilerinden farklıydı. Meraklıca etrafına bakan Seto gibi çevresine bakınmak yerine, BoJack aniden yerinden fırlayarak bu ortamdan uzaklaşmaya çalışmıştı. Ama her zaman olduğu gibi, ne kadar koşarsa koşsun bu lanetli toprakların sonuna ulaşamıyordu. Dakikalarca durmadan koşmuştu. Hava yavaş yavaş kararıyordu. En sonunda yorgunluktan yere yığılan BoJack, umutsuzca yere bakıyordu. Tam bunun olduğu an yeniden o şeytani ses hoparlörlerimde yankılandı:

“YEDİĞİN HURMALAR BİR GÜN SENİ TIRMALAR, BOJACK.”

Bu ses geldiği an ekrandaki görüntü değişti. Muhteşem manzaraların yerini, ceset dolu korkunç bir görüntü aldı. Onlarca, hatta belki yüzlerce ceset vardı. Ama üç ceset, diğerlerinden farklıydı. Çünkü yeşil dikenlerin üzerinde tıpkı çarmıha gerilmiş gibi duruyorlardı. Bu cesetlerden bir tanesi kahverengi saçlı, parçalanmış yeşil ve siyah bir mont giyen ve bir eli ile gözünü kaybetmiş bir genç, bir diğeri tuhaf siyah-beyaz saçlara sahip olan ve kafasının ortasına devasa bir balta geçirilmiş bir adam, ve diğeri ise orta-yaşlı kanla kırmızıya boyanmış bir beyaz “cellat” kıyafeti idi. Bu kişiler de kimdi böyle!? BoJack da benim kadar korkmuş olmalıydı, çünkü bu üç cesedin tam tersi yöne koşmaya başlamıştı. Koşarken önüne yine Muhammed Ersoy’un kılığına girmiş o varlık çıktı, ve BoJack ona çarptı. “Berdan”, yeniden kahkaha attı ve havada yüzmeye başladı. Elinde yine o tuhaf poşetten vardı, ama bu sefer yarısı kırmızı bir sıvı ile doluydu. BoJack, Seto gibi ağlamak yerine sinirle ona vurmaya çalıştı, ama fazla yavaştı. “Berdan” yeniden alay edercesine onunla konuşmaya başladı:

“YENİ TANIŞTIĞIN BİRİNE BÖYLE Mİ DAVRANIYORSUN, BOJACK?

KİMİ KANDIRIYORUM Kİ...

SEN BENİ ÇOK İYİ TANIYORSUN, DEĞİL Mİ?”

 BoJack, öfkeyle bu korkunç varlığa bağırdı:

“SEN KİMSİN LAN ŞEREFSİZ! DERHAL BENİ RAHAT BIRAK.”

 Berdan666, yeniden bir kahkaha patlatarak ona geri cevap verdi:

“BENİM KİM OLDUĞUMU ÇOK İYİ BİLİYORSUN.

HEH.

BURADA CİDDEN MÜZAKERE YAPMAYA LAYIK KİŞİNİN SEN OLDUĞUNU MU SANIYORSUN?

NE KADAR DA ACİZSİN.”

 Bunu duyan BoJack, bağırarak havaya zıpladı ve Berdan666’ya vurmaya çalıştı. Ama doğal olarak, ona yetişemedi bile ve yenilgi içerisinde yere yığıldı.

“BANA CİDDEN YAPTIKLARIN YETMEDİ Mİ, BOJACK?

BANA KARŞI GELEREK DAHA DA İLERİYE GİTMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUN?”

 BoJack, bağırarakgeri cevap verdi:

“SENİ TANIMIYORUM BİLE LAN ŞEREFSİZ! SİKİK ŞEYTAN SENİ!!!”

 Dedi, ve yerden aldığı bir taşı Berdan666’ya fırlattı. Ama Berdan666 taş ona vuramadan ortadan kayboldu, ve birden BoJack’in arkasında yeniden oluştu. BoJack’i pençelerini kullanarak boynundan kanatarak tuttu ve sinirli bir şekilde konuştu:

“O ZAMAN SANA HATIRLATMAMA İZİN VER...”

Kolunu 180 derece döndürerek kendi yüzüne çevirdi, ve BoJack’e diğer eliyle çıkarttığı bir kağıdı gösterdi. Bu kağıdın üzerinde “HERSHEY’S” logosu vardı. Bunu gördüğü an BoJack’ın yüzündeki öfke, yerini şaşkınlık ve üzüntüye verdi. Ağzından sadece iki kelime çıktı:

“B-berdan…? Sen…”

 Bunu duyan Berdan666’nın yüzündeki şeytani bakış, yerini insani bir öfkeye bıraktı. BoJack’in onu en sonunda hatırlamış olması onda cidden bir duygu mu uyandırmıştı..? Birden Berdan666’nın kolları imkansız bir şekilde uzadı ve BoJack’e bağırarak konuştu:

“ŞİMDİ BENİ CEHENNEMDE HATIRLAMAYA DEVAM ET!”

 Ve BoJack’i yerde 3 metrelik mızraklarla dolu bir bölgeye atarak onu parçaladı. Bu sefer görüntü 5 değil, 10 saniye kaldı. BoJack’in her yerinden kan fışkırıyordu. Neredeyse kusmak üzereyken görüntü yeniden siyaha büründü ve ekrana “Yayın bitti” yazısı geri döndü. Hala bunlar neden oluyor anlayamıyordum. Neden ben!? O kadar düşünüyordum ki, elimin acısını unutmuştum bile. Düşüncelerime kapılmışken, bedenimde başka bir şok daha hissettim ve yere düştüm. Geri kalktığımda ekran Discord’a geri dönmüştü. Ve her zaman olduğu gibi yeni bir dizi mesaj vardı.

“berdan666 Today at 5:55 PM

“BU SEFER MAKSİMUM EĞLENCE İÇİN SON PERDEYİ DAHA UZUN TUTTUM…

MERAK ETME GELECEK PERDELERDE ÇOK DAHA FAZLASINI GÖRECEKSİN…

ŞİMDİ.

SON KARARINI VERME ZAMANI.”

 Hala yazmaya devam ediyordu, ben ise Discord’da olan değişimlere dikkatimi vermiştim. Sanki Discord arayüzü kırmızılaşmaya başlamıştı, ve bir saniyeliğine arkaplanda bağıran bir yüz olduğunu gördüğüme yemin edebilirdim. Sonic ikonunun gözleri siyahlaşmıştı. Artık hiçbir şey görünmüyordu. Ve sağdaki kullanıcıları göstermek yerine barda “Everyone is muted, forever.” yazıyordu. Ben bu değişikliklere dikkat ederken başka bir şok dalgası ile yere düşmüştüm, her zaman olduğu gibi kendimi kaldırdım ve ekrana baktım.

“berdan666 Today at 5:55 PM

BENİM HARİKALARIMI BEĞENMENİ SEVİNDİM.

AMA KORKARIM Kİ BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİYOR.

ŞİMDİ...

[Sansür].

KARARINI VER.”

 Sunucuda yeni bir anket belirdi. Bu sefer olan anketin cevapları kanımı dondurdu desem az kalır.

“Bothomet Today at 5:5 PM

Sıradaki?

ProjectXD - :rofl:

SEN. - :joy:”

 En korktuğum ültimatomu bana vermişti. Kimi seçmeliydim!? Eğer ProjectXD’yi seçseydim, kendi canımı kurtaracaktım, ama masum birinin ölümüne sebep olacaktım. Eğer kendimi seçseydim, kendimi bu korkunç şeytanın pençelerine hiçbir sebep olmadan bırakacaktım. İmlecimi iki seçenek arasında götürüp getiriyordum. Ama hızlı olmalıydım. Çünkü Berdan666’nın nefesini boynumda hissedebiliyordum. Tıpkı avının ölmesini bekleyen bir şahin gibi benim bir hata yapmamı bekliyordu. Kanım yakında onun olacaktı. İçimdeki hayatta kalma duygusu bir anlığına ortaya çıktı, ve ProjectXD’yi seçtim. Kahkaha yeniden hoparlörlerimde dalgalandı ve gruba son bir yayın linki atıldı. Yayının ismi “Suçlu” idi. Yayın bu sefer oldukça karanlık bir koridorda başladı. Yerler tıpkı bir satranç tahtası gibi siyah ve beyaz bloklardan oluşmaktaydı. Duvarlar metal bloklarla kaplı idi. Tam altlarında ise tuhaf, kırmızı kapılar mevcuttu. Tuhaf bir müzik arkaplanda çalıyordu. Melodisi tıpkı “The Requiem of Ersoy” şarkısına benzemekteydi. Yerde ise, her zaman olduğu gibi bir genç vardı: ProjectXD. ProjectXD, tuhaf tuhaf baktıktan sonra yerinden kalkmış, ve yürümeye başlamıştı. Cebinden bir BNHA anahtarlığı uzanıyordu. Duvarlardaki kırmızı kapıları açmayı deniyordu, ama hepsi kilitli idi. Hiçbirini açamayınca, dümdüz yürümeye başlamıştı. Dakikalar sonra koridorun sonunda başka bir kırmızı kapı karşısına çıkmıştı. Üzerinde “Animeci” yazıyordu. Kapıyı açtığı gibi görüntü tuhaf bir şekilde parladı, ve yeni bir sahne ile karşı karşıya geldim.

 Bu yeni görüntü aynı koridorda geçiyordu, ama duvarlar kan ile kaplıydı. Kamera yavaş yavaş kapılardan birinin ortasına döndü, ve tuhaf bir sahneyi çekmeye başladı. Muhammed Ersoy, orada duruyordu. Ama tuhaf bir şekilde, şeytani durmuyordu ve aksine diğer objeler gibi hipergerçekçi görünüyordu. Ağır yaralanmış görünüyordu, çünkü karnını tutuyordu ve elini tuttuğu yerden yere doğru kan akıyordu. Acaba duvardaki kan ona ait olabilir miydi..? Karşısında da karanlıklarla kaplı bir genç duruyordu. Etrafında maskeli insanlar vardı, ölmek üzere olan Muhammed Ersoy’a kahkaha atıyorlardı.

Muhammed Ersoy:

- “Gh… N-neden bunu bana yaptın..? Biliyorsun ki… Bizler dosttuk…”

Gizemli Kişi:

- “Korkarım ki benim tek dostum hayatın kendisidir, Berdan. Bu yaptığımız deneydeki bize en yararlı bilgileri veren denek sendin. Ama şimdi kullanımını tamamen tamamladın… Şimdi. Elveda de.”

 Bunu dediği gibi yanındaki kişiler Muhammed Ersoy’a dehşet verici bir şekilde saldırdılar. İşleri bittiğinde yerde kalan tek şey kanlarla kaplı, parçalanmış bir et parçası idi. Her ne kadar bugün bu görüntüye sahip bir varlığın tanıdığım kişileri korkunç şekillerde öldürmesini görmüş olsam bile, bu görüntü benim kanımı dondurmuştu… Sadece gördüğüm kandan dolayı değil… Sanki o karanlıklarla kaplı gencin tanıdık bir havası vardı… Gözlük taktığına yemin edebilirdim.

 Bu görüntünün sonuna gelindiğinde ekran yine parladı, ve ProjectXD’ye geri döndü. Gözlerindeki merakın yerini korku almıştı. Demek ki o da benim gördüğüm şeyleri görmüştü… 2 dakika boyunca durduktan sonra yürümeye devam etti. Bu sefer duvarlarda az önce gördüğüm görüntüdeki gibi kan izleri vardı. 5 dakika boyunca yürüdükten sonra karşısına başka bir kapı daha geldi. Üzerinde “Hain” yazıyordu. Doğal olarak, ProjectXD kapıyı açtı ve görüntü yeniden beyaza bulandı. Görüntü yeniden aynı koridora benzer bir koridordaydı, ama bu sefer bu lanetli koridorlar bir otelin koridoruna benziyordu. Bir kapıdan yine karanlıklarla kaplı bir genç çıktı, ve cebinden bir obje çıkartıp çıktığı odanın altına attı. Sonra bir çakmakla odanın altını ateşe verdi. Odadan duman gelmesini beklerken, altından kan geldiğini gördüm. Hiçbir şey anlamamıştım. Bu ne anlama geliyordu!? Birden kapı açıldı, ve Muhammed Ersoy kanlar içerisinde öksürerek süründü. Ama bu gölgeli kişi, onun kafasına tekme atarak kafasını patlattı, ve o an cebinden bir taş düştü. Bu gördüğüm şeyler cidden hiç hoşuma gitmiyordu… Berdan666 bana ne anlatmaya çalışıyordu? Tüm bunların anlamı neydi? Düşünmeyi durduramıyorken ekran bir kere daha ProjectXD ve karanlık koridora dönmüştü. ProjectXD’nin gözlerindeki ifade… Anlatması cidden imkansız bir ifadeydi. Sanki hayata olan tüm ümidini kaybetmişti. Ama maalesef yapabileceği tek bir şey vardı: İlerlemek. Bu sefer koridorların duvarlarının yanı sıra, yerlerde kan izleri vardı. İlerledi, ilerledi ve ilerledi. En sonunda “Suçlu” yazılı kapıya ulaştı. Galiba o da bu kapının arkasında ne olduğunun farkına varmıştı, çünkü yazıyı gördüğü an geri adım attı. Ama bu nafileydi, çünkü kaçabilecek ve saklanabilecek hiçbir yeri kalmamıştı. Çaresizce kapı kolunu çevirdi, ve içeri girdi.

Yeniden, görüntü tuhaf koridorun içinde idi, ama bu sefer koridor bir “okul” gibi görünmekteydi. Kamera yavaş yavaş açık kapılardan birine yöneldi ve tavana doğru yükseldi, tıpkı bir güvenlik kamerası gibi. İçeriye kimliğini tanımlayamadığım bir genç girdi, ve duvardaki musluğu açtı. Tam yüzüne sürecekken, tavandan gelen bir mermi kafatasına daldı ve açık musluğun kan ve beyin parçaları akmasına sebep oldu. Siyah-mavi paltosu kendi kanı içerisinde kalmıştı, ve hatta tavana kadar fırlamıştı. Bunun ardından çatıdan 3 genç elinde telefonlar ile atladı, ve ölü bedenin videosunu çekmeye başladı. Telefonların bir tanesinin arkasında bir anahtarlık vardı… Ama üzerinde ne olduğunu çözememiştim. Bu görüntünün de ardından kamera son kez ProjectXD’ye döndü. Bu sefer koridorda hem tavanda, hem duvarda hem de tabanda kan vardı. Hatta öyle ki, siyah beyaz ve gri olan oda kırmızı ve pembenin tonlarına dönmüştü. ProjectXD’nin gözlerinde suçluluk vardı, ama sanki ona biçilen kefeni kabullenmişti, çünkü bu sefer neredeyse anında yürümeye başladı. Koridor bu sefer normalden çok daha uzundu. Dakikalar geçiyordu, ama hala son görünmüyordu. Dakikalar saatler gibi hissettiriyordu. Hayatımda hiç daha önce bu kadar strese girmemiştim. En sonunda, bu acı verici dakikaların sonunda gelecek kapıyı buldu. Gelecek kapının üzerinde tek bir yazı vardı:

“İzleyici”

 Tam kapıya yaklaşacakken, o, ProjectXD’nin önünde belirdi.

Muhammed Ersoy. Hayır. Berdan666. Elinde yine o tuhaf poşet vardı, ama bu sefer neredeyse doluydu.

 Bunu gören ProjectXD yere yığıldı, ve tek bir kelime bile etmeden cezasını kabullendi. Berdan666 ise sanki daha uzun görünüyordu… Çünkü tuhaf, eğilme gibi bir pozda olduğu halde hala eski uzunluğunda idi. Birden, Berdan666’nın kafasında mermi izleri belirdi. Bu izler karadelik gibi büyüdü, büyüdü ve içinden çıkan karanlık eller ProjectXD’yi yavaş yavaş parçalarına ayırıp içine çekti. ProjectXD’den geriye kalan tek şey, yerde olan karanlık kan izleri idi. Ve tabii ki Berdan666’nın elinde olan poşetteki kan. Ama yakında yerdeki kan izleri de diğer izlerin rengine kavuşup ortadan kaybolacaktı… Böylece ProjectXD sanki asla olmamış gibi olacaktı. Bunu düşünürken birden Berdan666 konuşmaya başladı.

“Şimdi… Söyle bana. Şeytan ben miyim…”

 Sonra kafasını 180 derece ekrana çevirdi ve ağzı imkansız uzunluklara çıktı.

“YOKSA ONLAR MI!?”

 Bunu dediği gibi görüntü tabir-i caiz ise kafayı sıyırdı. Rastgele renkler… Tuhaf şekiller… Hatta zihnimin algılayamadığı renkler bile ekrandaydı! Bu görüntü yaklaşık 5 dakika boyunca sürdü… Ve nasıl bir etki bıraktıysa bende, kafamı çeviremedim bile. En sonunda ekran geri geldi. Bir şehir meydanının ortasında devasa bir kafes vardı. Ve bu kafesin içerisinde onlarca insan vardı. Bu kişilerden bazılarını tanıyabilmiştim… CapitalistPotato… Tolga… … Yoksa… Yoksa bunlar geri kalan Sonic üyeleri miydi!? Hepsi kafesin duvarlarına vuruyordu… “Çıkartın bizi!” diyordu… Bu olurken havadan tıpkı güneş gibi bir küre kafesin üzerine gelmeye başladı… Geldi, geldi… Ve en sonunda patladı. Kafesin her yeri lav oldu. İçinde olan herkes… Cayır cayır yanmaya başladı. Duyduğum şeyleri sıradan bir insan duymuş olsaydı, büyük ihtimalle o an kendini öldürürdü. Çığlıklar… Ağlamalar… Annesine seslenmeler… Keşke bunları görecek kadar yaşamasaydım, ve o ankette kendimi seçseydim… Hepsi kül olana kadar… Kül olana kadar izledim. Tuhaf bir güç ekrandan kafamı çevirmemi engelledi. Gözlerimden artık yaş akamıyordu, çünkü bezlerim tamamen tükenmişti. Ve en kötüsü… Tüm bunlar olurken o korkunç gülme sesi son ses kulaklıklarımdan geliyordu. En sonunda görüntü, bir webcam görüntüsüne döndü. Webcamde olan kişi, Berdan666 idi. O tüm görüntü boyunca taşıdığı poşeti çıkarttı, ve elini içine soktu. Soktuktan sonra kameraya kanla bir şey yazmaya başladı. “BEN”… “ÖLÜMÜN”… “ELÇİSİYİM”… Bunu yazdıktan sonra birden kamerayı tuhaf ruhlar ele geçirdi ve paramparça oldu. Tuhaf tarafı, benim bilgisayar ekranımda da kırıklar olmasıydı.

Görüntü sonuna varmıştı, ve ekran son bir kez “Yayın bitti” yazısını göstermişti. Bu sefer Discord sunucusu tamamen şeytani bir hal almıştı. İkonların yerine pentagramlar vardı, arkaplanda çığlık atan insan ruhlar vardı. Kanalın ismi #anti-general olmuştu. Tüm kanalların önünde anti- eki vardı. Sağ barda ise sadece “DEAD.” yazısı vardı. Sonic… Sonic hakkında konuşmak bile beni ürpertiyor. Elinde Berdan666’nın poşeti vardı, ve “BEN ÖLÜMÜN ELÇİSİYİM” yazısı ikonda yazıyordu. En sonunda gruba yeni bir mesaj geldi:

“berdan666 Today at 6:66 PM

BUGÜN NE EĞLENDİK, DEĞİL Mİ?

AMA MAALESEF BUGÜN SON NOKTAYI KOYMAMIZ GEREK, DOSTUM.

AMA MERAK ETME! OYUNUMUZ HALA BİTMEDİ...”

 Bunu dediği gibi Discord’da bir pencere çıktı. “Sunucu Kapatılmıştır Şu an baktığınız sunucu şu an kapatılmıştır. Sebep olarak şu verilmiştir:” yazıyordu. Bu yazının altında bir ek vardı… Ve o ek… Aman tanrım… Tüm ekip üyelerinin cesetler, küller içerisinde olsa bile, param parça olsa bile, bir sınıfta sıralara oturulmuştu. Ve öğretmen masasında o vardı… Berdan666. Tahtaya kan ile “SIRADAKİ SENSİN.” Yazmıştı… Ama en kötüsü neydi, biliyor musunuz? Sunucu kapatılma mesajı.

“SENİNLE 23 MARTTA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE!”