**Koca Kulak Tavşan ve Arkadaşı Minik Ayı**

Bir zamanlar, yemyeşil bir ormanda Koca Kulak adında neşeli bir tavşan yaşardı. Koca Kulak, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ve eğlenmeyi çok severdi, ama bazen arkadaşları onun hoşuna gitmeyen şeyler yapınca nasıl tepki vereceğini bilemezdi.

Bir gün, Koca Kulak ve arkadaşları ormanda saklambaç oynuyorlardı. Minik Ayı, Koca Kulak’ı bulduğunda ona şaka yapmak için kulaklarını çekmeye başladı. Koca Kulak, bu şakanın tadını hiç çıkarmadı ve içten içe rahatsız oldu. Ancak, Minik Ayı'nın onun rahatsız olduğunu anlamadığını düşündü ve bu yüzden hiçbir şey söylemedi.

Koca Kulak bu durumdan hoşlanmamıştı, ama Minik Ayı’yı da kırmak istemiyordu. Minik Ayı ise sadece eğlendiğini düşünüyordu, ama Koca Kulak için bu durum eğlenceli olmaktan çok uzaktı.

Bir gün, yaşlı ve bilge Baykuş, Koca Kulak'ı üzgün bir halde buldu. Baykuş ona yaklaşarak, "Merhaba Koca Kulak, yüzün biraz asık görünüyor. Neler oldu?" diye sordu.

Koca Kulak, "Minik Ayı sürekli kulaklarımı çekiyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum ama bunu ona söylemekten çekiniyorum," dedi.

Baykuş nazikçe başını salladı ve şöyle dedi: "Koca Kulak, senin de kendi alanın ve hoşlandığın şeyler var. Herkesin hoşlanmadığı şeyleri söylemeye hakkı var. Eğer bu durumu Minik Ayı’ya söylemezsen, o senin bundan rahatsız olduğunu bilemez. Ona dürüst bir şekilde hislerini anlatmalısın."

Koca Kulak biraz düşündü. Baykuş haklıydı, eğer Minik Ayı’ya bir şey söylemezse, onun hiç haberi olmazdı. Bu yüzden cesaretini topladı ve Minik Ayı’yla konuşmaya karar verdi.

Ertesi gün, oyun sırasında Minik Ayı yine şaka yapmak için Koca Kulak’ın kulaklarına doğru uzandı. Bu sefer Koca Kulak, derin bir nefes alarak, "Minik Ayı, kulaklarımı çekmen beni rahatsız ediyor. Bunu yapmanı istemiyorum," dedi.

Minik Ayı bir an durdu, sonra içten bir şekilde, "Özür dilerim Koca Kulak, seni rahatsız etmek istememiştim. Bunu bilmiyordum," dedi. O andan itibaren, Minik Ayı da Koca Kulak’ın neyi sevip neyi sevmediğine dikkat etmeye başladı.

Koca Kulak, hislerini ifade etmenin aslında ne kadar iyi hissettirdiğini fark etti. Kendi alanını korumak ve rahatsızlık duyduğunu söylemek, arkadaşlarıyla olan ilişkisini daha da güçlendirmişti. Minik Ayı ve diğer arkadaşları da, Koca Kulak’ın bu dürüstlüğünden etkilenerek birbirlerinin sınırlarına daha çok dikkat etmeye başladılar.

Koca Kulak artık biliyordu ki, hoşlanmadığı bir şey olduğunda bunu dile getirmekten çekinmemeliydi. Bu, onun kendine duyduğu saygıyı artırmış ve arkadaşlarının da onu daha iyi anlamasını sağlamıştı.

Ve böylece Koca Kulak ve arkadaşları, birbirlerine daha çok saygı göstererek, ormanda mutlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler.

Yazan

Fatih Buğra YILDIRIM

Psikolojik Danışman