Hıdırellez.Yaşar kalafat

05 Mayıs 2009 Radyo Programı Konuşması.

 Hıdır Ellez/Hıdır İlyas, Hıdır Zinde veya Hıdır Nebi/Hızır Nebi Bayramı Türk kültür coğrafyasında Türk kültürlü halklar arasında kutlandığı gibi diğer halklar tarafından da bilinir ve kutlanır. Mesela Ortodokslarda bu bayram **Aya Yorgi** olarak bilinirken Katoliklerde ise **St. George** olarak bilinir.

 Hızır’da Türk kültürlü halkların değişik kesimlerinde farklı anlamlar yüklenmiştir. Hızır evliyadan ulu bir zat, Hızır bir Peygamber Hızır daha üst statüde ruhani bir güç gibi. Anadolu’da ana dilleri büyük ölçüde Arapça olan Nusayri olarak bilinen Türk kesim, Azerbaycan’da dağlılar ve tatlar olarak bilinen Türk kültürlü İslam kesimlerin ve Sünnî İslam kesimlerin Hızır algılayışlarında az çok farklılıklar vardır.

 Halk inançlarımızda bu bayram iki kardeş olan ve ısıyı - yeşili temsil eden onun hamisi olan Hızır ile suyu temsil eden onun hamisi olan İlyas’ın buluşma günüdür.

 İslamiyet’te Kur’an-ı Kerimde El Kehf Suresinde Hz. Musa’nın yanındaki bilge kişinin Hz. Hızır olduğu kanaati de vardır.

Hızır halk kültürümüzde bolluğun bereketin simgesidir. Kalmış olanlara yardım etmenin simgesidir. Onun bu özelliği etrafında inanç içerikli birçok efsanenin toplanmasına yol açmıştır.

 5 veya 6 Mayıs Hıdır Ellez BaharBayramı olarak bilinirken bu günün gecesine de mistik bir anlam yüklenmiştir. Bu gecede ambarların kapısı, erzak kaplarının ağzı açık bırakılır. Hızır’ın uğraması ile bereketin aratacağı inancı vardır. Bu gecelerde Hızır’ın ayak veya baston izi aranır. Nahcıvanda pencere önlerine ve mescitlere konulan konulan kavutta Hızır’ın izi aranır. Bulunması halinde kurban kesilip paylaştırılır. Bu İz tutiya olarak bilinir bütün yakın çevreye dağıtılır. Halk o gün mayalamadan yoğurt çalar, süt tutarsa Hızır’ın o eve geldiğine inanılır.

 Bu münasebetle ev-eşik üst-baş her taraf yıkanır paklanır temiz olmasına azami itina gösterilir. Zira Hızır temizliği sever, pis yerlere gelmez inancı vardır.

 Halk inançlarında meleklerin havadar, güzel kokulu, ışıklı, temiz yerleri sevdikleri şeytani güçlerin ise loş, havasız ve pis yerlerde yaşadıklarına dair inanç vardır.

 Varto ve Bingöl havalisinin Alevi inançlı ana dilleri Zazaca olan Müslüman Türkleri bu gece için evlerinin bacasında özel hazırlık yaparlar. Ailenin her ferdi kendisini temsil eden özel bir taş koyar ertesi gün bu taşlar kaldırılarak uğur böceği aranır. Kimin taşının altında görülür ise o yıl ailenin en şanslı biriyi olarak kabul edilir.

 Hıdrellezde ayrıca gençlerin kısmetlerini tahmin için tuzlu klik uygulaması gibi birtakım inançlar yapılır, bugünlerde kıra çıkan gençler birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulurlar, nişanlılar birbirlerine “**Hıdır Payı**” yollarlar. Keza hava kararmaya yüz tutunca çocuklar çeşitli nağmeler söyleyerek “Hıdır payı” toplarlar.

 Bu ve benzeri birçok çevrede Hızır üzerine yemin edilir. Tunceli’de Hızır Cemi yapılır.

 Tunceli’nin il merkezinde **Dervişi Milli** diye bilinen bir yatır vardır. Burası Pülümür ve Munzur çaylarının birleştikleri yerdir. Burada yörenin Alevi inançlı Müslüman Zaza Kırmanç ve Türkmen halkı ‘Seccade salar cem yaparlar” her Perşembe günleri burada lokma dağıtılır. Ayrıca Mart ayının dört çarşambasının dördünde de burada Dede dua verir, **lokma** dağıtılır. Mart’ın 19 undaki Çarşambada cemaat kadınlardan oluşur. **Devre Camal/Derviş** **Cemal** diye bilinen bu ziyaretin Zazaca karşılığı **Galo Çeto** (İki çayın birleştiği yer) dir. Dervişi Milli, Milli veya Mili adını bir Zaza aşireti olan Milli Aşiretinden almıştır. Burası Milli dervişin **‘Sır’** olduğu yerdir. Her Hıdrellezde **Hz. Hızır** ile buluşan **Milli Derviş** burada Hz. Hızır ile birlikte göklere uçmuştur. Burada Hz. Hızır’ın **ayak izi** olduğuna inanılır. Türbe buraya yapılmıştır. Burasını halk her türlü dilekleri için kadın erkek çoluk- çocuk her yaştaki bütün fertleri tarafından ziyaret etmektedir. Ziyaret inanç ve uygulamalarında Nevruz Coğrafyası’nın halkları arasında pek fark yoktur. Zazaca ziyaret **jore**’dir.

 Efsaneye göre Hızır (a.s) Milli Derviş’e çok kere olduğu gibi gene misafir olur. Sabahleyin birlikte kalkarlar ve Kalan’a/Tunceli’ye doğru yürümeye başlarlar. Milli Derviş’in oğlu birkaç defa şahit olduğu bir olayı tekrar yaşar. Babası oğluna Hızır’ın **sağdıc**ı olduğunu söylemiştir. Derviş Milli’nin oğlu Hz. Hızır ve babasını gizlice takibe başlar. Bugün türbenin bulunduğu yere geldiklerinde Hz. Hızır Takip edildiklerini fark eder. O anda kayanın başından **güvercin** olup uçarlar. Milli Dervişin oğlu babasının **Güvercin Donu’**na girip uçtuğu görünce, kendisinin de uçabileceğini düşünüp, kendini kayadan aşağıya bırakır ve düştüğü yerde ayağı kırılır.

 Bu günlerde meyve vermeyen ağaçlar yumurta vermeyen tavuklar kesilmekle tehdit edilerek gayrete getirilmek istenir.

 Zazalarda bugün **“Hızır Haftası**” olarak kutlanır. Bu hafta içinde üç gün “**Hızır Orucu**” tutulur. Mezarlıklar ziyaret edilip “**Hızır Lokması**” dağıtılır. Kazak Türklerinde ise “**Kızır** **Ata Gecesi**” kutlanır. Anadolu’nun birçok yerinde “**Hıdırellez Çöreği**” ve “**Hıdırellez Yumurtası”** hazırlanır.

 Nahcıvanda gavurga ve kavut yapılır. Efsaneye göre Hızır arkadaşları ile birlikte bereketi simgeleyen **Zülmet Taşı’**na giderken onlara kavurga ve kavut götürmelerini söyler. Dönerlerken herkesin istediği kadar zülmet taşı götürmesini ister. Kavurga ve kavut önerisine riayet edenler evlerine bereket götürürler aldıkları taşlar altın olur.

 Trabzon, Giresun ve Samsun dolaylarında bugün sahile inilir ne dilenilmiş ise onun resmi kumsala çizilir. Bazı yörelerde gençler dileklerini bir kâğıda yazarak denize atmak suretiyle mesaj vermek isterler.

 Hızır’a gönderilecek bu mesaj bazen gül ağaçlarının altına beşik veya bebek yaparak çocuk özlemini bazen de ev veya arabayı simgeleyen işaretlerle ev veya araba isteği anlatılır.

Bayram günü herkes tezden su kenarlarına ve bulak başlarına gider, el-yüzlerini yıkar evlerine su getirirler. Bu suyun içine kırk çiçek ve yaprak derlenilerek konulup kaynatılır. Bu suyun içinde bir yumurta olur ve bu su ile ailenin bütün fertleri yüzlerini yıkarlar.

 Samsun yöresinde bugün yeşile dokunulmaması onların canlı kabul edilip toplanılmaması inancı ile çelişki teşkil etmesi ilginçtir.

Halk inançlarına göre Hızır üç gün boyunca atla gezer ve insanlara kısmet dağıtır. Renga renk çiçekleri andıran bir giysisi vardır. Ayağını bastığı her yer yeşerir çiçek açar. Cübbesini kaldırdığı zaman karlar erir ve onun geçtiği yerler bereketlenir. Nerede kime nasıl yardım edeceği bilinmemekle beraber o her insana hayatı boyunca üç defa görünür ancak göründüğü kimseler onun Hızır olduğunu bilemezler.

Hızır’ın darda kalana yardım etme özelliği ile eski Türk İnanç Sistemindeki “**Yol İyesi**” inancı büyük ölçüde örtüşür. Yol iyesi de Hızır gibi boz atlı olarak düşünülmüştür. Geçmişte gençler rızkları bol olsun diye Hızır’dan ilhamla ağ veya boz at binerlerdi. Bugün hala Altaylarda Hakasya, Tuva’da yol iyesini simgeleyen **Obo** olarak bilinen kutsal taş yığınlarına kansız kurban olarak bilinen çeşitli saçılar yapılır. Uzun sarp yolların olumsuzluklarına karşı koruyan yardımcı olan güç olarak bilinir.

 Türk kültürlü halklarda bilhassa yolculuğa çıkmadan evvel hayır işlenir fakir sevindirilir sadaka verilir.

 Hızır’ın ne zaman ve hangi kimlikle insanları yoklayacağı bilinmez bu itibarla “hergeleni günü kadir her geleni Hızır bil” denir. Bununla hayırsever ol mesajı verilmiş olunur. Buradan hareketle yardım talebinde bulunanlar fakir fukara eli boş gönderilmez. (Türkan Kadirzade, “Nahcıvanda Hıdır Nebi Hızır İlyas Bayramı ve Anadolu Türkleri İle Karşılaştırmalar” **Haberler,** Nahcıvan 2009 No1. s. 137–143); Ali Osman Aktaş “Yaşatılan Gelen Bir Kült Olarak Samsun İli Avut Köyünde Hıdrellez Gelenekleri” **Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî,** Kış 2009 S. 49 s.175–194)