**DEMİRCİLER HANI VE AŞİNA HANININ BARIŞ DESTANI**

Demirciler Han’ının ve Aşina Han’ının çok önceden gelen davaları varmış. Fakat yıllar yıllar sonra Demirciler Hanı Dumrul Bey ile Aşina Hanı Bamsı Bey’in hanımları aynı zamanda birer erkek çocuk dünyaya getirivermişler.

İki hanlığın da ileri gelenleri Dede Korkut’a haber salmışlar. ‘Bu böyle olmaz. Bir çare lazım, yeni doğan yiğitler bereketiyle doğarlar, küslük bitsin barış gelsin. Çocuklar da küs büyümesin…’’

Haberi alan Dedem Korkut görelim, ne söylemiş:

Sözlerim yeni evlat sahibi hanlara,

Kıymayın bu güzelim kağanlara.

Barış olmayan yerde ne huzur kalır ne neşe.

Etmeyin böyle! Hoş mu küs kalmak?

Yeni yetişen nesile kötü örnek olmak.

Marifet midir yoksa kardeşe sırt dönmek?

Beyliğin şanındandır, sulha adaklar adamak.

Deyip dil dökmüşse de Dumrul Bey ve Bamsı Bey Nuh, demiş peygamber dememişler. Aileleri küs olmalarına rağmen Dumrul Bey’in oğlu Ulaş ve Bamsı Bey’in oğlu Uruz, düşman gibi değil de iki arkadaş gibi, hısım gibi yetişegelmişler. Ha büyüdüler ha kocaman oldular derken çoktan erişkinlik çağına ulaşmışlar. Ne var ki Demirciler Hanı Dumrul Bey ile Aşina Hanı Bamsı Bey’in davası hala sürüyormuş.

Aradan yıllar geçmiş Dumrul Bey’in oğlu Ulaş, bir güzele sevdalanmış. Bu kız, Öz Türkler Hanının kızı Asena’ymış. Öyle duru bir güzelliği varmış ki peşinden kırk alp koşmuş, güreşlere tutuşmuş, at binme ve avcılıkta hünerlerini göstermiş. Amma velakin Asena da Ulaş’a çoktan tutulmuş. Görelim, Ulaş ona ne söylemiş:

Sen ki peşindeki kırk Alp’i aştın da geldin,

Alplere mahsus sınavları geçtin de geldin.

Yay kaşların, al yanakların…

Kalbime saplandı ok gibi kirpiklerin.

Nicedir sen gibisini arar dururum.

Başımın tacı, otağımın tahtı…

Asena nişanlımdır, dağılsın kırk atlı.

Haberi alan Bamsı Bey’in oğlu Uruz, babasıyla konuşmaya gitmiş. ‘’Ey Aşina Hanı; kudretli babam, başımın tacı, yolumun ışığı. Bitsin artık bu küslük. Nişanlanıyormuş bak Demirciler Hanı Dumrul Bey’in oğlu dostum, sırdaşım Ulaş. Dedem Korkut da ister bitsin bu inat. Sen hep demez misin? Alp olan cömert olur, töresine bağlı olur, Varalım Demirciler obasına kırk atlı kervanımızla. Oğuzlara yakışır cömertlikte yarış etmek, hiç yakıştı mı Beylere küslükte inat etmek…’’

Sözleri duyan Bamsı Bey biraz kırılmışsa da oğluna belli etmemiş. Durmuş tartmış söyleyeceği sözleri, o da kırmak istemezmiş gözünün nuru yiğidini. Görelim, ne söylemiş oğlu Uruz’a:

Ey gözümün nuru, bileğimin gücü,

Sarf ettiğin sözler üzücü.

Kimmiş sulha yanaşmayan?

Ben de isterim elbet barışmak,

Ama ne mümkün bu koşullarda sulha ulaşmak.

Yıllardır bir adım atmayan Dumrul’la konuşmak.

Eğer öyle düşünüyorsanız varırız nişana,

Dede Korkut ister, gözümün nuru bahadırım ister.

Töreye karşı gelmek bize yakışmaz,

Davet de olmasa…

Kardeş nişanına varmamak yakışık almaz.

Uruz, müjdeyi alır alır almaz hemen atlamış atına, gerilmiş yaydan çıkan ok misali fırlamış obaya. Can dostunu gören Ulaş telaşlanıp sormuş Uruz’a ‘Nedir bu acelen, telaşın karındaşım?’ Görelim, Uruz ne demiş:

Ey Demirciler Hanı Dumrul Bey,

Ey onun alpten alp oğlu, bahadır Ulaş karındaşım.

Bitiyor dava, geliyor barış.

Demirciler Hanı Dumrul Bey, bir heyecanla gelen Uruz’a şaşırmış. Sözlerine anlam yüklemeye çalışmış. Ne der bu azgın oğul? Ne geliyor? Derken. Aşina Hanı Bamsı Bey belirivermiş birden. Görelim, ne demiş Bamsı Bey:

Barışımız geldi Dumrul Bey,

Fani dünya kime kalmış,

Dayanağı olmayanı rüzgâr alırmış.

Oğuz kardeşe küslük yakışmaz,

Bir ömür boyu bu küslük sürmez.

Töremiz der:

Düğünde, ölümde tokalaşmak gerek,

Böyle günlerde davete ne gerek…

Olanı biteni o anda anlayıvermiş Dumrul Bey. Yanıtı da geciktirmemiş.

Görelim, ne demiş Dumrul Bey:

Barış ayağımıza geldi, bize uymak düşer.

Oğuz Beylerine düşman olmak ters düşer.

Dedem Korkut’un tavsiyesine uymaz isek,

Otağımıza yaz günü dolu gibi kar düşer.

O akşam barışın şerefine Dumrul Bey toylar düzenlenmiş, deveden buğra, keçiden oğlak, koyundan koç kestirmiş. Büyük ocaklarda yemekler pişirtmiş. Kocaman kazanlarda pilavlar döktürmüş. Yağlı yoğurtlardan ayranlar yaydırmış. Semiz kısraklardan kımızlar sağdırmış. Buz gibi şerbetler hazırlatmış.

Ak otağın içini dışını güzelce temizletmiş, içine ipekten halılar döşetmiş, pamuktan döşekler serdirmiş. Bin bir çeşit yiyeceklerden sofralar kurdurtmuş.Bamsı Bey ve oğlu Uruz’u burada ağırlamış.

Toya davet edilen Dede Korkut alana gelince yemekler yenmiş, kopuzlar çalınmış, eğlenceler tertip edilmiş. Ulaş ve Uruz’un askerliği konuşulmuş. Yarın kınaların yakılmasına karar kılınmış. Hanımlar kınaları yoğurmuş akşamdan. Sabah olunca kınalar tutsun diye hemen yiğitlerin saçlarına yakılmış.Ulaş ve Uruz yanlarında kırk yiğitle, obadaki çadırları dolaşmışlar bir bir. Dualar edilmiş, hediyeler verilmiş. Ulaş ve Uruz’un anaları, göz bebeklerinin elbiselerini alıp saklamışlar kokularına hasret kalmayalım diye…

Gel zaman eğlenceler devam ederiken. Asena, Ulaş’ı arıyormuş elinde bir bohça. Dışarıda yanan ateşin başında düşünceli olan Ulaş’ı görünce usul usul yanaşıp varmış yanı başına. ‘Sevdiğim nedir bu derdin? Dalmışsın uzaklara.’

Ulaş, irkilmiş de ses etmemiş. Bunun üzerine Asena uzatmış bohçasını Ulaş’a. Ulaş açmış bakmış bir de ne görsün! Bir mendil var bohçanın içinde özenle işlendiği belli…

 ‘Yarim ben buradayım.’ deyip elini kalbine götürmüş ve devam etmiş.

Görelim, Asena ne demiş:

Burada bir şey olursa ben hissederim,

Sen orada üzülürsen, ben burada biterim.

Dertli gecelerde seni bu mendil sarsın,

Gamını, kederini bu mendil dağıtsın.

Beni görmek için tutuştuğunda,

Nakışlarım sana beni hatırlatsın.

Asena’nın saçlarını rüzgâr dağıtmış, yüzünde bir buruk tebessüm oluşmuş. Ulaş sevdiceğinin gözlerine bakmış, nakışlı mendili koklayıp gömleğinin sol cebine yavaşça koymuş.

Ertesi gün Ulaş ile Uruz, kırk yiğitle birlikte askere yol edilmiş.Tez zamanda gidip gelsinler diye arkalarından seller gibi sular akıtılmış, dualar edilmiş, halaylar çekilmiş.Ak koyunlardan kurbanlar kestirilip fakir fukaraya dağıtılmış…

Gel zaman git zaman belirsiz günler göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş.Yiğitler asker ocağından dualarla terhis edilmişler.Az gitmişler, uz gitmişler. Dağları tepeleri geçmişler. Yedi gün, yedi gece yol gitmişler. Sonunda Oğuz hudutlarına yetmişler.

Yiğitlerden önce obaya müjdeciler ulaşmış. Görelim, müjdeciler ne söylemiş:

Dumrul Bey, Bamsı Bey!

Müjdeler getirdik sizlere,

Müjdelik isteriz bu güzel sözlere.

Yiğitleriniz, göz bebekleriniz

Askerde ne cenklere girişmiş.

Düşman askerlerini oracıkta gebertmiş.

Geliyor Alpleriniz şimşek gibi obaya,

Size yakışır toy kurup, bayrak asmak otağa.

Haberi alan Dumrul ve Bamsı Beyler çok sevinmişler. Obalarının dört bir yanını bayraklarla süsletmişler. Analar evlatlarının yollarına güller döktürtmüşler. Çevre obalara haberler salınmış. Yiğitler için toylar kurulup, şenlikler yapılmış. Asena sonunda Ulaş’ına kavuşmuş.

Dedem Korkut; almış kopuzu eline, ozanlar dizilmiş ardı sıra peşine. Hem çalmış hem söylemiş. Görelim, Dedem Korkut ne söylemiş:

Ey Demirciler Hanı Dumrul Bey,

Ulaş’ın geldi ulaştı anavatana,

Ulaş’ın kahramanlıkları yayıldı dört bir yana,

Yakışır helal süt emmiş bir Türk kızı bu civana.

Bu yiğit kara sevdaya tutulmuş,

Öz Türkler Hanı kızı Asena’ya vurulmuş.

Sen de rıza göster düğün dernek kurulsun,

Öz Türklerle Demirciler akrabalık tahtına otursun.

Bu oğul mahirdir taht ver, beyliğini kursun.

Yeteri kadar mal ver, mülk ver, ocağını tüttürsün.

Yiğitlik kılıç kuşanmakla, beylik vermekle olur. Dumrul Bey oğluna taht vermiş, yurt vermiş. Mal mülk verip Beylik vermiş. Düğün dernek kurulmuş. Eğlenceler, toylar yapılmış. Kırk ilden kırk Hanlığa yetecek kırk gün kırk gece davetler yapılmış. Ulaş ile Asena’nın yuvası kurulmuş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Hak Teala kimseyi kardeşine düşman eylemesin, Kadir Mevlam sevenleri ayırmasın hanım hey!…

10.01.2024

Nisanur KARAHASAN

 NO:15 8/A

KUŞÇULAR GÜLİZAR KAHVE ORTAOKULU