**AĞIÇ HAN’IN KARDEŞİ KAĞAN KAN İLE ÇAĞLA HATUN**

Dış Oğuzlar ülkesinde Göktuğ Han varmış. Bu Göktuğ Han’ın uzun yıllar oğlu olmamış. Oğuzlarda yüce bir bey olmasına rağmen çocuğu olmadığı için diğer beylikler tarafından pek değer görmüyormuş. Allah’a eşiyle çok yalvarmış. Yine eşi Bala Hatun üzgün olduğu bir gün namazdan sonra başlamış ağlamaya. Yalvarmış Allah’a:

Allah’ım sen ki her derde çare verensin

Benim kucağımı neden boş bırakırsın

Bana da bir bebek veresin.

Karısı Bala Hatun’un ağlamasını duyan Göktuğ Han yanına gitmiş. Ve demiş ki: Hatun ağlama Allah bize de çok güzel evlatlar verecek inşallah, demiş. Eşiyle birlikte birbirlerini teselli etmişler. Bala Hatun çok güzel bir rüya görmüş. Bir pınardan çok güzel bir su içmiş. Ama içi rüyada öyle ferahlamış ki uyandığında bile hala o ferahlık varmış. O sabah iyi şeyler olacağını düşünen Bala Hatun Dede Korkut’un yanına gitmiş. Ve rüyasının manasını Dede Korkut’a sormuş. Dede Korkut:

-Bala Hatun şunları yap. Allah senin dileğini gerçekleştirecek. Obada ne kadar çocuk varsa doyur, yedir, içir, giydir.

Bala Hatun obaya gitmiş. Dede Korkut’un dediğini yapmış. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra iki tane kimsenin bakmaya kıyamadığı erkek çocukları olmuş. Bakan bir daha bakıyormuş. Gül yüzleri, elma gibi yanakları varmış. Bakanlar adeta büyüleniyormuş. Gel gelelim ki kaderleri kötüymüş. Her iki kardeşin gönlü aynı kıza düşmüş.

İki kardeşin sevdalı olduğu güzel mi güzel Çağla Hatun öyle güzelmiş ki gören kendinden geçip aşk sarhoşu oluyormuş. Genç kız herkesi kendine hayran bırakıyormuş. Ağıç Han öyle sevdalıymış ki kızın her isteğini yapıyormuş. Ama Çağla Hatun ise Ağıç Han’ın kardeşi Kağan Kan’a aşıkmış. Bu yüzden de kardeşinden nefret edermiş. Ama kardeşi bilmezmiş bu durumu.

Günün birinde Ağıç Han sevdasını açıklamak için yola düşmüş. Gitmiş, gitmiş, uzun bir yol gitmiş. Yolda bitap düşmüş. Ama sevdası için değermiş. Sonunda yanına varmış. Yolda topladığı rengârenk çiçekleri Hatun’a uzatarak:

Gülünüze yaprak olam,

Tencerenize kapak olam,

Defterinize kapak olam,

Suyunuza nane limon olam,

Sevdanıza sevda olam,

Otağıma hanım beyliğime hatun olmak ister misiniz? Bu zavallı yüreğime merhem olur musunuz?

Sizi kırmak istemem beyim ama ben kardeşinize aşığım. Onu seviyorum, der. Ağıç Han çok sinirlenir ve oradan bir hışımla çıkar. Zaten kardeşine karşı kin besleyen Han yolda yürürken onu nasıl ortadan kaldıracağını düşünür. Kardeşinin yanına gider. Ve ondan onun için birinin yanına gidip bir şey almasını ister. İçinde kötülük olmayan Kağan Kan Han hiç düşünmeden kabul eder. Buradan ırak bir ormanda Dumrul Bey denen bir yiğit var. Herkesin sevdiği bir adamdır. Ondan bana bir şey al da gel, der.

Dumrul Bey aslında herkesin çok korktuğu bir adamdır. Gelen geçenden para alan vermeyeni döven etrafına korku salan biridir. Bundan bir haber olan Han’ımız yola çıkar. Uzak yollar aştıktan sonra bir yerden geçerken acı içinde kıvranır. Ayağına bakınca bir yılanın onu soktuğunu görür. Yılanı var gücüyle sıkarak öldürür ve bir kenara atar. Yoluna devam eder. Bir otağın yanına varır. Deli Dumrul’u görür.

-Dumrul Bey beni kardeşim Ağıç Han gönderdi siz bir şey verecekmişsiniz. Deli Dumrul konuyu anlamamış. Ve Han sorusunu tekrar ettikçe siniri tepesine çıkmış. Han’a buradan gitmesini istemiş. Öfkelenen Deli Dumrul Han’ı kovmuş.

Hızlıca oradan uzaklaşan Kağan Kan olaylardan bir şey anlamamış. Ve çok sinirlenmiş. Kardeşinin yaptığına anlam verememiş. Kağan ormanda ilerlerken arkasından sert adım sesleri gelmiş. Adımlar o kadar sertmiş ki her adım da Kağan havaya zıplıyormuş. Korkan Kağan arkasına korkarak bakmış ve kocaman bir Tepegöz görmüş. Sırıtan Tepegöz ani bir hareketle yanında küçücük olan Kağan’ı eline almış. Gözüne doğru yaklaştırmış. Kağan Tepegöz ’ün elindeyken cebinden çıkardığı kılıcını kafasına saplamış. Sonra Kağan yavaşça Tepegöz ‘ün elinden kayarak arkasına bakmadan kaçmış. Dağlardan geçmiş, uzak yolları, aşılmaz tepeleri aşmış ve Ağıç Han’ın kardeşinin yanına varmış. Ağıç Han şaşırmış ama şaşkınlığını belli etmemeye çalışarak başlamış konuşmaya:

Vardın mı Deli Dumrul’a?

Aldın mı dediğimi?

Kovdu mu seni otağından?

Yorgun ve sinirlenen Kağan Kan başlamış konuşmaya:

Vardım Deli Dumrul’a

Alamadım ondan bir şey

Kandırdın mı kardeşini

Neden yaptın sana ben?

Kardeşi yolda başına gelenleri anlatır. Yılanı ve Tepegöz’ü. Kardeşi Tepegöz ’den bu kadar çabuk kurtulmasına şaşırır. Onun ölmesini daha çok istemektedir. Sevdasını kardeşinin çok üstündedir. Tekrar bir plan kurar. Kardeşinin otağına bir aslan koymayı düşünür. Her şeyden habersiz Çağla Hatun ve Kağan Kan otağlarında oturup sohbet ediyorlardır. Çağla Hatun aşkını dile getirir. Fakat hiç beklediği karşılığı alamaz. Çünkü kardeşinin Çağla Hatun’a aşkını biliyordur ve kardeşini üzmek istemez. Bu sırada hiç beklenmedik bir anda çok acıkmış aslan otağa girer ve iki genci paramparça eder. Yardım etmek için gelseler bile artık çok geçtir. Oracıkta can verir iki genç.

Anneleri Bala Hatun evlat üzüntüsünden yataklara düşer. Annesini o halde gören Ağıç Han çok pişman olur ama artık nafiledir her şey için. Annesi üzüntüden son nefesini verirken kardeşinin onun için Çağla Hatundan nasıl vazgeçtiğini kardeşinin onu ne kadar sevdiğini anlatır. Çok üzülen Ağıç Han bin pişman olmuştur. Başlamış ağlayarak yalvarmaya:

Bir kardeşim göçtü bu dünyadan

Benim hatam yüzünden

Annem soldu ellerimde

Ben ne yaptım Allah’ım

Kurtar beni de bu dertten.

Benim canımı da al

Yaşayamam artık bu fani dünyada

Ağıç Han’ın bundan sonraki yaşamına vicdan azabıyla devam etmiş. Nerde bir sevdiğine kavuşamayan görse yardım eli uzatmış. Fakirleri doyurmuş. Evlenmek isteyenlere yuva kurmuş. Sürekli yardımlar ederek kendini avutmaya çalışmış. Son nefesini verene kadar pişmanlığını bir yük gibi taşımış. Bu dünyadan o da vakitsiz göçüp gitmiş.

CEMRE GÜRBÜZ

IĞDIR ORTAOKULU

6/B

AKDENİZ