YARIN DEĞİL, BUGÜN

Küçükken okuduğum masallarda hazineler hep yer altında saklı olurdu. Sapsarı altınlar, paha biçilmez elmaslar, büyüleyici mücevherler… Büyüdükçe öğrendim ki toprak, değeri dünyadaki bütün altınlardan, elmaslardan kat kat fazla olan ve gün geçtikçe de kıymetlenen bir hazineyi daha saklıyor altında: Yeraltı suları.

Yeryüzünden yer altına sızan sular toprağın süzgecinden geçerek, uygun yerlerde birikir ve yer altı suları oluşur. Bu sırada bazı kayaçlar çözüldüğü için yeraltı suları, mineral bakımından çok zenginleşir. Bu yüzden çok değerlidir. Arıtmaya da ihtiyaç duyulmaz. Tarım, turizm, sanayi, içme gibi pek çok alanda kullanırız. Özellikle tarımsal sulamada büyük önem taşır. Yeraltı suları; gölleri, nehirleri, ırmakları besleyen depolara benzer. Nasıl vücudumuzdaki damarlar görünmeden bize can taşıyorsa yeraltı suları da adımını attığı yerde çoğu şeye hayat olur.

Doğa o kadar sistemli ki kendi haline bırakıldığında her şey yolunda gidiyor. Yağan yağmur ve kar gideceği adresi aslında önceden biliyor. Bu bir döngü, aynı zamanda bir denge. Peki, biz bu döngünün neresindeyiz hiç düşündünüz mü? Hızlı nüfus artışıyla şehirler günden güne büyüdü. Binalar, otoparklar, yollar, kaldırımlar çoğaldıkça toprağın üzeri yüzey sularının doğal akışını engelleyen maddelerle kaplandı. Bu da yağmur sularının toprakla buluşmasına, doğal döngüye engel oluyor. Yağmur suları yeraltı sularını besleyemiyor, denizlere akıp tuzlu su oluyor. Şehirler artık ısı adasına dönüştü. Yağışlar azaldı, kuraklık ise gittikçe artıyor. Milyonlarca insanın gıda ihtiyacı tarım alanlarında bilinçsiz yeraltı suyu kullanımını tetikledi. Kimyasal ilaç kullanımı da hem toprağı hem yeraltı sularını kirletiyor. Ekolojik denge günden güne bozuluyor. Tablo pek parlak görünmüyor, değil mi?

Dünyamız artık yorgun. Ya da bize küskün de diyebilirim. Çünkü 21. yüzyılda büyük bir tüketim çılgınlığı içine girdik. Daha fazla araba, daha fazla ev, daha fazla fabrika derken kaynaklarımızı bilinçsizce kullandık. Kullandığımız her eşyanın yapımında litrelerce su tüketiliyor. Bu durum yeraltı ve yer üstündeki tüm su kaynaklarımızı etkiliyor. Biraz çabalayarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Kral Midas’ın efsanesini hepiniz bilirsiniz. Altını çok seven açgözlü Kral, çok zengin olmasına rağmen dokunduğu her şeyi altına çevirebilmeyi diler. Sonunda dileği kabul olur. Ama bu resmen bir lanettir! Çünkü altını yiyip içemez! Bizler de bu halimizle biraz ona benzemiyor muyuz? Varken hep daha fazlasını istiyoruz. Peki, aldığımız elbiseler, kullandığımız telefonlar gelecekte suyun yerini tutacak mı? Fazladan aldığımız her eşyada, çöpe attığımız her yiyecekte litrelerce suyumuzu da israf ettiğimizi unutmayalım. Hiç düşünmeden harcadığımız bir bardak temiz su, bazen Afrikalı bir annenin tek duası olabiliyor.

Dünyada içinde su bulunmayan, sudan gelip suya karışmayan hiçbir şey yok. İnsanoğlu suyu doğadan ödünç alır ve sonra ona geri verir. Ama kirlenen yeraltı suyunun eski haline dönmesi zor ve uzun bir süreç. Ülkemizdeki göller, çöle dönüşmeye başladı. Yeraltı suları çok çok derinlerde artık. Yarın değil, bugün harekete geçersek pek çok şeyi önleyebiliriz. Yağmur hasadı, akıllı sulama sistemleri, biyolojik tarım gibi uygulamalarla yeraltı sularımızı koruyabiliriz. Unutmayalım, değişim önce kendimizden başlar. Hiç kimse “Tek başıma ben ne yapabilirim ki!” diye düşünmesin. “Ben”ler birleşir “biz” olur. Ve biz, birlikte çok güçlüyüz. Nesillerce devam edecek sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları geliştirip su ayak izimizi küçültürsek gezegenimiz belki bizimle barışır. Sizce de öyle değil mi?