YİĞİT HAN İLE BİLGE HAN DESTANI

Hanlar hanı Bayındır Han, Gökçen Hatun’la evlendi. Obada üç gün üç gece toy düzenlendi. Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında çadırlar kuruldu. Oğuz beyleri, bu görkemli toya katılmak için çok uzaklardan gelmişlerdi. Dillere destan bu düğünün üzerinden aylar geçti; mevsimler birbirini kovaladı.

Bayındır Han ile Gökçen Hatun’un çocukları olmamıştı. Bayındır Han, bu duruma içerler ama kimselere diyemediği bu hüznünü hep içine atardı. Gökçen Hatun, bir gece rüyasında Dede Korkut’u gördü. Rüyasında Dede Korkut ona, obanın yakınındaki göle gidip dua etmesini söyledi. Gökçen Hatun, ertesi gün gölün kenarına vardı; Allah’a yalvardı. O kadar yalvardı ki gözlerinden akan yaş göle karıştı.

Günler geçti; çadırlar toplanıp yaylaya çıkıldı. Gökçen Hatun ile Bayındır Han’ın ikiz oğlancığı oldu. Oğlancıkları sevinçle karşıladılar. Büyük davetler verip açları doyurdular. Türküler söylendi; hikayeler anlatıldı. İkiz oğlanların doğumu, obada hep birlikte kutlandı. Bu mutlu günün ardından zaman hızla geçti. Oğlanlar on beş yaşına geldi. Henüz kahramanlık göstermedikleri için obanın en saygın kişisi Dede Korkut gelip onlara ad vermedi. Adsız oğlanlardan biri çok yiğit, cengaverdi. Diğeri ise çok zekiydi ancak cengaver değildi.

 Bayındır Han, günün birinde oğlanlarını yanına çağırdı ve onlara şöyle dedi:

“Ey oğullarım! Zaman geçiyor; gittikçe yaşlanıyorum. Gözüm görür, ayağım tutarken adlarınız koyulsun istiyorum.”

Oğlanlar, babalarına cevap verdi:

“Canımız sana kurban olsun babamız.”

Cengaver oğlan o günden sonra alpleriyle obada cenk edip, ad alacağı güne hazırlandı. Zeki oğlan ise içine kapanıp obada sessiz sedasız düşüncelere daldı. Kahramanlık yapıp ad alamamaktan korkuyordu.

Gökçen Hatun, oğlancığının bu haline üzüldü. Yanına varıp ona dedi ki:

“Ey oğul! Yüzün, çorak bozkırlarda susuz kalan toprak gibidir. Gözlerin, kuruyup giden pınar gibidir. Söyle derdin nedir?”

Oğul, kahramanlık yapıp ad alamamaktan korktuğunu anlattı anasına.

Anası dedi ki:

“Vaktiyle dertlendiğim bir zamanda, Dede Korkut rüyama girip gölün başında dua etmemi söyledi. Dediğini yaptım; Allah duamı kabul etti. Sen de git o göle gönlünce, dilin döndüğünce dua et.”

Zeki oğlan, anasının elini öpüp hayır duasını aldıktan sonra obanın yakınındaki göle vardı. Dizlerine vura vura ağlamaya, ağlarken de dua etmeye başladı. Gözyaşları, çatlamış bozkır toprağını ıslatana kadar ağladı. Allah’tan, ona bir yol göstermesini istedi. O anda yanına güzel bir geyik geldi. Eğilip gölden su içmek istedi. Tam suyu içecekken geyik kaçtı. Sonra geyik tekrar geldi. Sudaki yansımasını görüp korkan geyik, suyunu içemeden yine kaçtı. Sonunda geyik, susuzluğa dayanamayıp kendini göle attı ve yansımasını görmediği için kana kana suyunu içti. O an zeki oğlan düşündü:

“İsteklerim ile aramdaki engel demek ki içimde büyüttüğüm korkularımmış. Bundan gayrı korkularımla yüzleşeceğim ve adımı alacağım.”

Oğlan, obaya vardığında obada bir telaş vardı. Babasının, hanlar hanı Bayındır Han’ın otağının önündeki kalabalığı yararak otağa girdi. Bayındır Han, öfkeden deliye dönmüştü. Ata yadigarı, altın yaldızlı oba sancağı hasımlarınca otağından çalınmıştı.

İkiz oğlanlar, babalarının önünde diz çöküp sancağı hasımlarından almak için izin istediler. Bayındır Han, oğlanlarının ad alma vaktinin geldiğini anladı ve oğlanlarına izin verdi. Oğuz beyleriyle beraber ayaklandılar; ellerini açıp ikiz oğlanlar için dua ettiler. Oğlanlar yanlarına aldıkları alplerle tozu dumana kata kata ormana ilerlediler. Tüm oba, arkalarından gözü yaşlı bakakaldı.

Onlar gidedursun, su uyur düşman uyumaz derler. O zamanlar iyi ile kötünün karıştığı, hasımların Oğuz yurtlarını ele geçirmek için hainlik ettiği zamanlardı. Bey otağını yağmalayıp, sancağı çalan da komşu beyliğin hanı Uluç Bey’di.

Oğlanlar, hasım obasına varıp sessizce beklemeye başladılar. Cengaver oğlan hemen cenk edip sancağı almak istiyordu. Ancak kardeşi, obayı kolaçan edip plan yapması gerektiğini söylüyordu. Uluç Bey’in sancağı nerede sakladığını bilmiyorlardı. Zeki oğlan, kardeşine ve alplerine beklemelerini, sancağın yerini öğrenip geleceğini söyledi. Kepeneğine sarınıp bey otağına süzüldü. Uluç Bey, bir sandığın üzerinde oturuyordu. Uluç Bey’in o sandığın üzerinden hiç kalkmaması oğlanın dikkatinden kaçmadı. Zeki oğlan, sancağın o sandıkta olduğunu hemen anladı. Kardeşinin ve Alplerinin yanına gidip gördüklerini anlattı. Kendisinin Uluç Bey’i sandığın üzerinden kaldırdığı sırada kardeşinin ve alplerinin obaya saldırmasını söyledi. Zeki oğlan, Uluç Bey’in otağına girdi. Uluç Bey:

“Bre oğlan! Nasıl olur da benim otağıma izinsiz girersin?” diyerek oturduğu yerden kalktı. O anda cengaver oğlan ve alpleri otağın içine girip kapısını sıkı sıkı kapattılar. Uluç Bey neye uğradığını şaşırdı. O şaşıradursun, zeki oğlan sandıktan bir çırpıda sancağı aldı. Savaşmadan, kan dökülmeden zafer ikiz oğlanların oldu.

Oğlanlar ve alpleri sağlıcakla yurda döndüler. Büyük bir toy düzenlendi. Toy olurda Dede Korkut orada olmaz mı? Elbette Dede Korkut da geldi. Dede Korkut:

“ Bu cengaver oğlanın adı Yiğit Han olsun. Bu zeki oğlanın adı Bilge Han olsun. Adları kutlu olsun!” dediğinde tüm beyler ellerini açıp dua ettiler. Dede Korkut, kopuzunu alıp eline destanlar düzdü:

“Bu destan ikiz yiğitlerin olsun.

Karlı dağlar, çorak topraklar yıkılmasın.

Sancaklar göklerden inmesin.

Tanrı, Oğuz beylerinin yüzünü ak etsin.

Ölüm vakti geldiğinde imandan ayrılmasın.

Namerde muhtaç olmasın.

Günahımızı, adı güzel Muhammed Mustafa hürmetine bağışlasın Han’ım hey…”

 Alya Su AKALIN

 Dilimizin Zenginlikleri Projesi

 Dede Korkut Hikayeleri’nden Hareketle Yeni Bir Hikaye Yazma Yarışması İl 1.si