URUZ ER VE GÜNEŞ

         Zamanın birinde ayın tekinde; erlerin eri Uruz Er gökyüzünde bulutlara şekil veriyor, yeryüzünde ise  gördüğü her insana zorla bir parça bulut veriyor, elli akça alıyor; bu şekilde geçimini sağlıyormuş.

         Bir gün evine geldiğinde eşi Burla Hatun getirdiği parayı az bulmuş ve:

   -Koca Er’im, yiğidim, eşim, çocuklarımın babası; sen gidiyor gökyüzünde çalışıyor, didiniyorsun, para getiriyorsun ama bize yetmiyor, yetişmiyor, birde üstüne güneş senin saatlerce şekil vermek için uğraştığın, çabaladığın, dişini tırnağına taktığın bulutların tek seferde önüne geçiyor. Acaba sen başka bir işle mi uğraşsan yiğidim?;demiş. Uruz Er bunun üzerine hem sinirlenmiş,hem hırslanmış, hemde kaygılanmış ve eşine:

  -Hatun’um ben düşünecek, taşınacak ve bu derde derman olacağım ve evimizi en güzel şekilde geçindireceğim. Gerekirse oğlum Deli Salur Kazan’ıda yanıma alır bulutlara şekil vermeye devam ederiz. O gereksiz, güçsüz ve kudretsiz güneşinde hakkından geleceğiz sen rahat, huzurlu ol bizleri merak etme; demiş, ve oğlu Deli Salur Kazan’ı çağırarak:

  -Babası gibi kudretli oğul, cesur, güçlü oğul ben gidiyor çalışıyorum ama kazandığım para bizi geçindirmeye yetmiyor, yetişmiyor sen büyüdün benim gibi yiğit oldun, gel beraber çalışalım benim kazandığım paranın 2 katı para kazanalım. Birde şu gereksiz güneş benim şekil verdiğim bulutları bozuyor, dağıtıyor ve kaplıyor. Sana Deli Salur Kazan derler gel sen baban için bu güneşin hakkından gel; demiş. Bunun üzerine Deli Salur Kazan:

  -Babacığım;tamam ben büyüdüm, yetiştim ama ben gencim; eğlenmek, gezmek, gençliğimi doya doya yaşamak isterim, mazeretim budur; ben çalışmak istemem lakin haklısın bana kudretimden dolayı “deli” derler. O nedenle güneşi yenmek için onunla savaşmaya gitmek isterim;demiş. Bunun üzerine Uruz Er oğluna biraz sinirlense de güneşle savaşmasına yardım etmesi için sesini çıkarmamış. Uruz Er ve oğlu Salur Kazan aylarca güneşle savaşmak için hazırlık yapmışlar. Tabii bu arada bizim koca er gökyüzüne giderek bulutlar aşrkil vermeye devam ediyor, fakat güneşe hiçbir şey söylemiyormuş. Derken aylardır hazırlandıkları gün gelmiş çatmış. Bir sabah koca Uruz Er bulutlara şekil vermeye oğlu Deli Salur Kazanla beraber gitmiş ve bulutlara şekil verdikten sonra hergün olduğu gibi güneş bulutları kapatmış. Bunun üzerine Deli Salur Kazan:

  -Hey! Gereksiz güneş; yeryüzünü cayır cayır yaktığın yetmiyormuş gibi birde bulutları kaplıyor; işimize köstek oluyorsun, buna nasıl cürret edersin? demiş. Güneş bunun üzerine bu 2 akılsız insana şöyle söylemiş:

  -Asıl siz benim gibi yüce, kudretli, doğayı ısıtan ve sizin dahi yaşamanızı sağlayan birine kafa tutmaya nasıl cürret edersiniz? demiş. Deli Salur Kazan bunun üzerine biraz düşünmüş, kudretine, gücüne yakışacak bir cevap bulamayınca sinirlenip bulutları sıkmış. Böylece yağmur başlamış ve güneş yok olmuş. Uruz Er ve oğlu Salur Kazan bu duruma çok sevinerek güneşi yok ettiklerini düşünmüşler. Salur Kazan yeryüzünde, Uruz Er’se gökyüzünde bulutlara şekil vererek işlerini engelsiz bir şekilde yürütüyorlarmış. Derken rahatlıkları uzun sürmemiş, yüce güneş hırslanarak daha kızgın, daha kavurucu bir sıcakla gökyüzüne gelmiş. Tabii bizim Uruz Er’de gelmiş ama bu sefer tek başına. Uruz Er güneşi görünce sinirlenmiş ve:

   -Hey terbiyesiz! sen daha ne cürretle, ne yüzle benim karşıma çıkıyorsun, benim yetiştirdiğim, kudretli oğlum senin hakkından geldi, seni yendi. Şimdi tekrar seni yeneceğiz. sana tavsiyem şu ki; bence git, yoksa beter olacaksın. Bunun üzerine yüce güneş artık bu akılsız adamın hakkından gelmek, ona Allah’ın güneşe verdiği kudreti hakkıyla göstermek istemiş ve önce şöyle demiş:

   -Ben yılların güneşi, yılların,asırların yaşam kaynağıyım. Nice senin gibileri yendim, pişmanlıktan yerle bir ettim, yüzünü kızarttım. Gel sen de yüzün kızarmadan, yalnızca yeryüzünde geçerli olan kudretin de yok olmadan, bu işten vazgeç; demiş. Ardından Uruz Er’e ateşlerinden atarak, onu sıcağından dolayı yakmış. Bunun üzerine Uruz Er kaçarak oradan uzaklaşmış. Uzaklaşırken ağzından şu sözler dökülmüş koca yiğidimizin, erimizin:

   -Ey Yüce Allah’ım ben senin yarattığına karşı çıktım, senin kudretinle kavrulan Yüce Güneş’e kafa tuttum. Senden af diliyorum. Ben yeryüzünde yiğittim,Er’dim. Ancak senin kudretinin yanında mahcup ve cahilim. Sen beni bağışla, affet. Bu cahil, mahcup kuluna acı Allah’ım. Uruz Er’in bu sözleri Allah’ın hoşuna gitmiş ve Cebrail’e emretmiş:

  -Ey Cebrail! Git ve o kuluma onu affettiğimi söyle, onu yeryüzünde eğer insanlardan zorla akçe almaya devam ederse; en fakir, en güçsüz,kudretsiz ancak; insanlardan zorla akçe almayı bırakıp hakkıyla geçimini sağlarsa onu yeryüzünde en zengin, en güçlü ve en kudretli eyle. Ona 150 yiğit gücü ver ve onu en verimli meslekle ödüllendir. Bunun üzerine Cebrail yeryüzüne gelmiş ve bizim Uruz Er’i izlemiş. Mağlum akıllanan Er’imiz ailesinin başında duruyor geçinmek için demircilikle uğraşmaya çalışıyormuş. Bunun üzerine Cebrail Yüce  Allah’ın emirlerini yerine getirerek yiğidimize; 150 yiğit gücü,zenginlik ve yeryüzü kudreti vermiş. Böylece Uruz Er, Burla Hatun, Salur Kazan ve kardeşleri Yüce yaratıcımıza ve yarattıklarına karşı çıkmanın büyük bir acizlik olduğunun bilincinde; mutlu,huzurlu,güvenli ve yalnızca yeryüzünde en kudretli bir aile olarak tam 158 yıl daha yaşamışlar…….

27 ARALIK LİONSORTAOKULU ❤️

 BELİNAY AYPEK 6/C -275