PEHLİVAN BEYOĞLU

Balalara, ancak bir yiğitlik yaptıklarında ad verildiği bir vakitte bir bey vardır. Bu bey, her zaman şenlikler düzenler, yoksulu doyurur, zengini üleşmeye davet edermiş. Nefis aşlar hazırlatır, doyurmadan kimseyi uğurlamazmış. Koç boğazlatır, etinden lezzetli aşlar hazırlatır, dağıtırmış.

Yine böyle bir şölen vaktinde bey, bu civarların en pazulu pehlivanını getirmelerini buyurdu. Karşısında öz balasını görünce çok şaşırdı. Yanındakilere hiddetlendi. “Benim balam adını bile alamadı daha, nasıl güreşecek. Siz benimle dalga mı geçersiniz?” dedi. Onlar da gencin arkadaşlarına haber ettiler, arkadaşları: “Vallahi billahi beyim. Biz oğlunuzun sırtını yere değdirebilen bir yiğit görmedik. Bey ise bu civarların en iyi güreşçisinin komşularının oğlu Göktuğ olduğunu buyurdu. “Eğer Göktuğ kazanırsa bu şölenin pehlivanı o olur şayet sen kazanırsan bu şölenin pehlivanı sen olursun.” dedi Bu turnuva anlamına gelmekteydi. Genç, Eğer Göktuğ ağabeyim bu turnuvayı kabul eder ise adil bir güreş olacaktır, dedi. Göktuğ’un yanına gidip durumu izah ettiler. Seve seve güreşeceğini buyurdu. İki gün sürecek olan şölenin ilk günü geldi çattı. Bir tarafta Göktuğ diğer tarafta adsız bey oğlu… Güreş başladı. İkisi de rakibinin sırtını yere getirmeye çalıştı. Tam, Göktuğ galip gelecekken adsız oğlan bir anda yara serdi rakibini. Genç, babasına kendini kanıtladığı için çok sevindi. Artık adımı alırım, diye düşündü. Fakat babasından böyle bir şey duymadı. Göktuğ, adsız oğlanı tebrik etti. Kulağına şöyle fısıldadı: “Baban seni küçümsedi fakat sen kendini kanıtladın. Şimdi sıra karşına çıkacak olan diğer pehlivanları yere sermekte. Rabbim sana güç ihsan etsin.”

Adsız oğlan, ertesi gün karşısına çıkan bütün pehlivanları teker teker yere serdi. Hiç biri onun sırtını yere değdiremedi. Bir vakit bir pehlivan geldi. Bu pehlivan adsız oğlanın hocası, ona güreşmeyi öğretendi. Adsız oğlan, hocasının karşısında güçsüz birine dönüşüverdi. Oğlunu gururla seyreden bey, onu da yere sereceğini düşünmekteydi. Hocası yorulduğunu söyleyince güreşe ara verildi. Araya girince adsız oğlan hemen hâcesinin elini öptü ve kulağına şöyle fısıldadı: “Hocam, ben sizi yere seremem. Siz benim hocamsınız, büyüğümsünüz. Yapamam.” Hocası buna karşılık olarak şöyle söyledi: “Beni yere ser, beyimiz seninle gurur duymak ister, iyi bir pehlivan olduğunu herkese göster.” Güreş kaldığı yerden devem etti. Adsız oğlan hiç anlamadığı bir anda hocasını yere serdi. Fakat biliyordu ki hocası bütün gücünü kullanmamıştı. Adsız oğlan güreşten sonra hocasının yanına gidip helallik istedi ve ona çok teşekkür etti. Uzun zaman sonra onu tekrar gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bey, oğlunun yanına gelip helallik istedi. Ona şöyle bir öğüt verdi: “Sen her zaman çok çalışırsan çok iyi yerlere gelirsin. Rabbim sana bunu nasip etsin. Seni küçümsediğim için vallahi billahi çok pişmanım. Sana Kürşat ismini koyalım. Herkese bir yiğit olduğunu gösterdin. Çağırın, Dede Korkut’u! Oğluma isim koyacak.” Dede Korkut gelip oğlanın ismini koydu. “Adını ben virdüm, yaşını Allah virsün.” dedi. Şölene devam ettiler. Yendi, içildi, üleşildi, eğlenildi. Dede Korkut da kopuzunu alıp bir koşuk söyledi, herkesi eğlendirdi. Beyin ailesine dualar etti ”Üç otuz on yaşunuz tolsun. Hak size yaman getirmesun. Azup gelen kazayı Tanrı savsun!”