**DEDE KORKUT HİKÂYE YARIŞMASI**

**GÖKÇE VE YILDIZLARIN IŞIĞINDA MACERA**

**ELMAS KÜRE**

Her zaman çok meraklı olan ve adı gibi bilge, zeki olan bir kız vardı. Bu kız çok uzak ve fakir bir köyde otururdu. Oturduğu yerde her yeri,ovaları,gölleri görebileceği kadar yüksekte olan bir tepe vardı. Gün batarken oradan her şeyi izlerdi. Yine bir gün o tepeye çıktığında her yer kapkaranlıkmış orası genellikle öyle olmasına rağmen etrafta bir gariplik vardı.

Havada o kadar yoğun bir sis varmış ki neredeyse göz gözü görmez haldeydi ama çok uzaklarda hayatında hiç görmediği kadar parlak bir ışık görünüyordu .Oraya gitmeyi çok istemişti ama hem de havadaki sisten hem de çok uzak olmasından dolayı gidememişti evine dönmeye karar verdi.Zar zor eve varmıştı,evleri o kadar güzel bir yer değildi,derme çatma bir evdi, durumları da pek iyi değildi .Bilgenin bir de Begüm adında tıpkı Bilge gibi dünyalar güzeli bir kız kardeşi vardı. Bilge kardeşini korur kollar onu her şeyden çok severdi. Evleri küçük olduğu için kardeşi ile birlikte aynı odada kalıyorlardı. Aradan uzun bir süre geçmiş fakat Bilge gördüğü ışığı o kadar merak etmiş ki gözüne uyku girmemişti. Sabah uyanır uyanmaz kendisini dışarıya attı ,hemen ışığı gördüğü yere doğru ilerledi . Daha önce gördüğü bu ışığın nedense şimdi göremiyordu. Belki hava aydınlık olduğu içindir diyerek havanın kararmasını beklemiş ve tekrardan ışık ortaya çıktığında hemen oraya doğru yürümeye başlamış. Gitmiş gitmiş ıssız yerlere varmış. Bilge her ne kadar korksa da yanın da ki fenerin ışığıyla ilerlemeye devam etti.Sonunda ışığa doğru yaklaşmıştı ve vardığında yere doğru tünel gibi inen bir yerden o ışığın geldiğini görünce hemen oraya girdi. Orada birde ne görsün her yerde parıldayan ve harika görünüme sahip elmaslar varmış. Aklına hemen oralarda herkesin bildiği bir efsane gelmiş efsane ise şöyleymiş;

''Yerin kat ve kat altında onu bulan kişiye istediği her şeyi ama her şeyi veren kocaman bir elmastan küre varmış ama onu bulsan da onu koruyan muhafızlar varmış eğer onların verdiği görevi tamamlarsan bu taşı alabilirsin ''

Hatta bir çok köylü de burayı arar hayaller kurarlardı. Burayı bulduğunu efsanenin gerçek olduğunu kimseye söylememeye karar vermiş. Artık eve gitmesi gerekiyormuş eğer geç kalırsa ailesi evden çıkmasını yasaklayabilirler diye düşünerek bu yüzden hemen eve gitmeye karar verdi ama bu bulduğu yeri unutmamak için de bir işaret koyduktan sonra yola koyuldu. Eve gittiğinde korktuğu başına gelmişti evdekiler onun neden bu kadar geç geldiğini sormuştu. Bilge her ne kadar zeki olsa da yalan söylemekte iyi değildi ama ona inanmış ve konuyu uzatmamışlardı. Bilge yalan söylediği için üzülse de efsanede geçen yeri bulmuş olması onun üzüntüsünü unutturmuştu bile. Kardeşi Begüm de onu merak etmişti kardeşine anlatmak istese de anlatmaktan vazgeçti çünkü anlattıklarını birine söylemesinden korktu ve bunu sadece kendisinin bildiği bir sır olarak saklamaya karar verdi. Acaba oraya girince beni ne bekliyor, diye düşünürken uykuya daldı. Sabah olur olmaz yola koyuldu hemen oraya gitti. Tünele benzeyen o yere girdiğinde gerçekten efsanedeki gibi muhafızlar vardı, sanki gerçek değillerdi onların yanına gittiğinde muhafızlar:

“Sen de kimsin” diye sordular. Sesleri çok garipti sanki bu ses karşısından değil de gök-yüzünden geliyormuş gibiydi bu muhafızlar varla yok arasındaydı. Bilge ise söyle cevap verdi:

''Ben efsanede geçen bu yeri bulan kişiyim ve efsane de bana bir görev vereceğiniz geçiyor. Ona verilen görev şuydu:

”Uzak dağların, denizlerin, göllerin ardında sadece gece açan ve şafak doğmadan ölen ve toplandıktan sonra sadece saat 4 saat yaşayabilen çiçeğin hangi çiçek olduğu bilecek ve o çiçeği bulup getireceksin. “dedi.

Bilge bunu kabul etti ama çiçeklerle arası hiç iyi değildi, bu yüzden köydeki küçük kütüphanenin yolunu tuttu. Kütüphanede tüm kitaplar vardı ama bir tek çiçekler hakkında bir kitap yoktu. Uzun süre düşündü ve onların köyüne çok uzak olmayan bir köye gitmeye karar verdi. Orası kendi köyünden daha iyiydi oranın kütüphanesine gitti oradaki görevliye ona bu kitabı verip veremeyeceğini sordu. Aslında bu kitap pahalı bir kitaptı ama görevli ona hiç para istemeden verdi ve Bilge teşekkür ederek oradan ayrıldı. Tüm kitabı okudu, okudu, okudu sonunda buldu. Bu çiçeğin adı kadupul yani gecenin kraliçesi adında bir çiçekti ama nerelerde yetiştiği yazmıyordu.

Bu yüzden muhafızların söylediği, anlattığı gibi gitmeye karar verdi ama bu yol çok uzun sürecekti ve ailesine ne söyleyecekti ya ailesine hiç söylemeden evden gidecekti ya da her şeyi anlatacaktı ama ya ona inanmazlarsa diye düşündü ve söylemeden gitmeye karar verdi. Yanına biraz yemek ile birkaç tane eşyasını çantasına koydu ve yola çıktı biraz ilerledikten sonra hava kararmıştı kalacak bir yer bulmalıydı. Yanında getirdiği örtüyü yere serdi ve uyudu. Sabah olduğunda hemen yola devam etti. Anlattıkları gibi önce dağları, tepeleri geçti sonra gölleri ve denizleri en son bir dağın üstüne çıktı. Saatlerdir yürüyordu, hava kararmış, gece olmuştu.

Fenerini açtı ve karşısında aradığı çiçeği bulmuştu hemen onu kopardı şafak olmadan götürmesi gerekiyordu. Tam 4 saati vardı koşmaya başladı. Her ne kadar yorulsa da durmadı, en sonunda muhafızların yanına vardı ve çiçeği onlara verdi muhafızlar yine neredeyse gökten geldiğini sandığı bir sesle konuştular ve şöyle dediler.

''Birinci görevini yerine getirdin. Bu elmas küreyi almaya bir adım daha yaklaştın” dedi.

Bilge: “Peki ikinci görevim nedir?” diye sordu:

“İkinci görevin buradaki en büyük balığı bulup getireceksin.” dediler.

Bilge hemen yakındaki göllere, denizlere gitti en büyük balığı bulmayı denedi ama başaramadı. Bir balıkçıdan yardım istemeye karar verdi. Balıkçı ona burada aradığı kadar büyük bir balığın olmayacağını söyledi. Bilge yine koyuldu yola.

Gittiği yer bir balıkçı kasabasıydı, oradaki en iyi balıkçıdan ona yardım etmesini istedi. Balıkçı ona en büyük balığı bulabileceğini söyledi ama bilgeden bu en büyük balığı tutmak için büyükçe bir yem hazırlamasını istedi. Sonunda yemi tamamlayıp balıkçıya verdi. Aradan saatler geçti ama balıkçı gelmedi. Bekledi, bekledi en sonunda balıkçı geldi elinde kocaman bir balık vardı. Balıkçı Bilgeden hiçbir şey istemedi Bilge minnettar bir sesle ona teşekkür etti ve kocaman olan bu balığı sırtlayıp koşarak muhafızların yanına vardı. Muhafıza isteği balığı verdi muhafız sanki yine sesi gökten geliyormuşçasına konuşmaya başladı.

''Bu görevi de başarıyla tamamladın, sadece son bir görevin kaldı. Bu görevi de başarıyla tamamlarsan bu elmas küre senin olacak ve sana istediğin her şeyi verecek. Bolluk, bereket getirecek son görevin şu:”

“Bir devin koruduğu mağarada büyük bir asa var bu asayı bize getireceksin.''

Bilge sesindeki korkuyu belli etmeden sordu: “Peki bu mağara nerde?” dedi.

Muhafız: ”Sadece şunu söyleyebilirim: Bu mağara buraya çok uzak yerlerde günler haftalar süren bir yolun ardında.” dedi.

Bilge oradan ayrıldıktan sonra uzunca bir süre, “Ben bunu nasıl öğrenebilirim?” diye düşündü, sonunda buldu: Mutlaka böyle bir efsane vardır, dedi ve civar köylerin hepsini tek tek dolaşmaya karar verdi ardından yola koyuldu. Bir köye vardı, bu köydeki halka sordu: ”Burada bir devin efsanesi var mı?” dedi.

Köylü ona: ''Ben hiç öyle bir şey duymadım.” dedi.

Bilge’de teşekkür ederek oradan ayrıldı. Yine başka bir köye doğru yola çıktı. Köyün en yaşlısına, en bilgesine sordu: ''Burada bir devin efsanesi var mı?'' dedi. Buradan da hayır yanıtını alınca yeni bir köye doğru gitmeye başladı. Bir çok köy gezdi ama hepsinden aynı yanıtı aldı. En sonunda tam pes edecekken vazgeçti, son bir köye daha gitmeye karar verdi. Oradaki bir yaşlı adama aynı soruyu sordu. Bu sefer yaşlı adam: “Evet burada öyle bir efsane var.” dedi ve anlatmaya başladı.

''Burada bir göl var o gölün arkasındaki dağın en üstünde bir mağara ve bu mağaranın içinde de bir dev yatar. Bu dev çok mu çok güçlü bir dev, onun bir nefesi bile insanı uçurur, onun yanına kimse yaklaşamaz ve konuşamaz. Eğer o dev uyanırsa tüm her yeri yıkar geçer. İşte buradaki efsane bu.” demiş.

Bunu duyan Bilge çok korkmuş ama kararlıymış ve hemen göle doğru yürümeye başlamış. Uzunca bir yol gittikten sonra oraya varmış. Köydeki yaşlı adamın dediği gibi karşıda tepesi görünmeyen bir dağ vardı ve bu dağın en yükseğine çıkması gerekiyordu ama oraya çıkmak neredeyse bir gün sürerdi. Bilge artık gözünü kararttığı için kararlıydı, ne olursa olsun devden asayı alıp gelecekti. Dağa tırmanmaya başladı, hava kararmıştı, dağın dik olmayan bir yerinde havanın aydınlanmasını bekledi. Hava aydınlandıktan sonra tırmanmaya devam etti. Artık Bilge’nin tırmanacak hali kalmamıştı ama pes etmedi ve en sonunda dağın zirvesine vardı. Karşısında kocaman bir mağara vardı hem korkuyordu hem de sonunda zirveye vardığı için çok mutluydu. İçeri çok sessiz adımlarla girdi karşısındaki kocaman devi görünce tüm bedenini büyük bir korku kapladı. Karşısında o asayı görebiliyordu. Asaya doğru ilerledi, asayı aldı ve mağaradan çıktı. Dev uyanmamıştı hızlıca o dağdan inmeye başladı ve muhafızların yanına vardı. Muhafızlar büyük bir şaşkınlıkla ona bakıyorlardı, bu görevi de tamamlamıştı. Muhafız konuştu:

“Artık son görevin de bitti, bu elmas küre senin.” dedi ve ona uzattı.

Bilge küreyi aldı ve köyünün yolunu tuttu. Ailesi onu görünce hemen ona sarıldılar Bilge’de onları çok özlemişti. Özellikle de kardeşi Begüm’ü çok ama çok özlemişti. Ona sımsıkı sarıldıktan sonra ailesine her şeyi anlattı. Herkes çok mutlu olmuştu. Bunu köydekilere de anlattı. Ardından herkese bolluk ve bereket geldi. Tabii ki ona bu yolda yardım eden kütüphane görevlisini ve balıkçıyı unutmadı. Hemen kütüphane görevlisinin yanına gitti, ona altınlar verdi ve teşekkür etti. Sonra da balıkçının yanına gitti, ona altınlarla birlikte yeni bir olta verdi.

Bilge bu elmas küreyi almak için çok uğraştı, çabaladı, pes etmedi ve herkese bolluk verdi, mutlu etti. Çabasının, emeğinin, cesaretinin karşılığını en güzel şekilde aldı ve herkes mutlu bir şekilde yaşadı.

**SON**

**Şehit Arif Çakır Ortaokulu**

**Beril Gezginci   
 7/C - 517**