**DOSTLUK SAVAŞI DESTANI**

Gök Boylarının başı olan Mehmet Bey ve Gök Boyları Ahir Savaşı için son gazla Savaş hazırlıklarını sürdürüyordu. Savaş Çelik Boyları ve başı olan Kayyum Ahmet ile olacaktı.

Gök ve Çelik boylarının toprakları birbiri ile sınırdı. Mesele yüzyıllardır süren bir toprak kavgası haline gelmişti.

Evlerin ışıksız, obanın ise zifiri karanlık olduğu bir gece vakti Kayyum Ahmet Gök boylarına ve Mehmet Bey’e bir kartal yollar. Bu kartal obaya yırtıcı bir vahşetle girer ve Mehmet Bey’in çadırına bir not düşürür. Notta “***Ey Göklerin Efendisi Mehmet Bey, bu savaş sen ve Göklerin adını verdiğin boyunun aleyhine kesin ve net olarak sonuçlanacaktır. Sen ve boyun Gökçehür Meydanı’na gelsin.”*** diye yazılıdır.Bu not savaş gününün gelip çattığına işarettir.

Mehmet Bey’in karısı Gökçen Hatun notu görür ve büyük bir hevesle okur. Gece yatakta mışıl mışıl uyuyan kocasını uykusundan eder ve notu eline tutuşturur. Notu okuyan Mehmet Bey’in gözü fal taşı gibi açılır. Hemen boyuna haber salar ve sabah erkenden kılıç hazırlıklarına başlarlar. Sonunda hazırlıklar biter ve akşam vakti Gökçehür Meydanı’na doğru yola koyulurlar. Meydana geldiklerinde ortalık bomboştur. Meydanın bu sessizliği pek hayırlı değildir elbet. Birden uzaklarda at sesleri duyulur. Yaklaşan kişinin Kayyum Ahmet olduğunu anlayan Mehmet Bey yüksek ve gür bir sesle bağırır;

“***Ey! Kayyum Ahmet,***

***Ve Çelik Boyları,***

***Bizi Allah’tan başka hiçbir İlah korkutamaz.***

***Gücünüz, aklınız ve erliğiniz yetiyorsa,***

***Gelin savaşalım.***

***Savaş kimin lehine kimin aleyhine sonuçlanacak öğrenelim.***

Kayyum Ahmet beyaz atındayken Gök Boylarına doğru ilerler***. “Hücum “****sesiyle* savaş başlar. Kılıçlar, mızraklar havada uçuşur. Bir süre sonra kılıç ve mızrağı yeterli sayıda olmayan, Gök Boyları Mehmet Bey’in emriyle dağın ardına çekilirler. Elinde kılıç bulunan kişiler savaşı sürdürürken olmayanlar alelacele dağın ardına kaçarlar. Mehmet Bey boyuna mensup olan on kişiyi kılıç ve mızrak temini için obaya gönderir.

Bu sırada vakit kaybetmek istemeyen Gök boyları ve Mehmet Bey dağın ardına iyice çekilirler. Uzaktan gelen bir kopuz sesi duyulur. Bu alet obada da yeni yeni yaygınlaşır. Bu yüzden aşina oldukları bir sestir. Kopuz çalan ihtiyar adam büyük bir coşkuyla dilinden dökülenleri söylemeye başlar;

***“Ahir demezler boşuna,***

***Sonuçta sonsuz değildir cihan,***

***Boylar ölür, insanlar ölür hatta dostluklar ölür.***

***Savaşlar varken düşmanlık niye ölsün.***

***Niye ölsün çocukların anaları, ataları***

***Yedi cihana kök salmış umutları***

***Bırakın artık, şu hilekâr oyunu, dönün özünüze***

***Özünüze dönün ki ne boylar ölsün ne de dostluk.”***

Bu sözlere kulak misafiri olan Mehmet Bey ak sakallı, üstünde paltosuyla oturan ve ağlamaklı gözlerle bakan ihtiyarın yanına yaklaşır. Yanına yaklaştığı ihtiyar Dede Korkut’tur. Dostluğun ve kardeşliğin gücünü kaleme alan öğütleriyle insanın şefkatini okşayan odur.

Mehmet Bey Dede Korkut’un sözlerini anlar, anlar ne büyük günah işlediğini. Mızrak ve kılıç sesleri kesilir. Kayyum Ahmet’inde savaş aletleri tükenmiştir. O sırada dağın arkasından Mehmet Bey ve Dede Korkut meydana gelirler. Kayyum Ahmet şaşkınlık içerisinde olanları anlamaya çalışır ve o sırada Dede Korkut Mehmet Bey ile birlikte Kayyum Ahmet’ yanına yaklaşırlar. Dede Korkut başlar anlatmaya, ahirin cihandaki maneviyatını ve doğacak dostlukları …

 Mehmet Bey kıyamaz evlatlara ; Kayyum Ahmet’in de taş kalbi pamuğa dönüşüverir sanki.

İkisi de tokalaşır ve Ahir Savaşı’nın adı artık Dostluk Savaşı olur.

“***Çocuklar Dostluk yaşandıkça ve yaşatıldıkça ölmez. Onu öldürebilecek tek güç savaşlardır. Sevdiğimiz insanları kaybetmek ise bir ruhun ölüşüdür. Her şeyin çaresi vardır. Çaresi olmayan tek şey ölümdür. Bunu sakın unutmayın evlatlarım.”***

**ŞEHİT ZEKİ ÇINAR ORTAOKULU**

 **Defne Yaren SEYREK**