**Boğaç Han ile Deli Dumrul ve Dirse Han Köprüsü**

Boğaç Han kederliydi. Canından çok sevdiği babası Dirse Han çok kötü bir hastalığa yakalanmıştı. Yemek yiyemiyor, uyku uyuyamıyor, o çok sevdiği kır renkli atına binemiyordu. Boğaç Han bir yolunu bulup babasını iyi etmeliydi. Obasının ileri geleni, herkesin sözünü dinlediği Dede Korkut’a vardı. Dede Korkut:

* Senin işin hekimlik, dedi. Boğaç Han obasında kimsenin hekim olmadığını biliyordu.
* Nereden bulacağım hekimi?
* Kaf Dağı’nı bilir misin?
* Neresidir orası?
* Şu ufka doğru bak.
* Baktım.
* Ne görüyorsun?
* Hiçbir şey.
* O hiçbir şeye doğru var.
* Sen benimle alay mı edersin?
* Yaklaştıkça göreceksin.
* Ya görmezsem?
* Sen yola çık da Allahuteala sana yardımcı olur.

Boğaç Han, Dede Korkut’tan işittiği sözlerle umutlanmış. Düşmüş yoluna. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. En sonunda o hiçliğin arkasındaki sis dağılmış. Gökleri delen ulu dağları görmüş. Kaf Dağı bunlar değilse başka hiçbir dağ Kaf Dağı olamaz, diye düşünmüş.

Yaklaştıkça dağ büyüyor, gözü almıyormuş. Uykulu gözlerle atının üstünde yorgun argın giderken birden bir ses duymuş.

—Otuz akçemi ver de öyle uyu.

Boğaç Han başını kaldırmış ki ne görsün. Kumun, toprağın ortasında, bir damla suyun olmadığı yerde koca köprü. Boğaç Han umursamadan atıyla geçmek istemiş. Deli Dumrul önüne geçmiş.

—Otuz akçe!

Boğaç Han öfkeden deliye dönmüş.

—Ne otuz akçesi be adam, deli misin nesin? Var git belanı benden bulma!

Deli Dumrul:

—Köprüden geçmek istemez misin? Yandan geç o zaman.

Boğaç Han, atını yana doğru kaydırmış ki Deli Dumrul o zaman yine karşısına geçip:

—Kırk akçe, diye bağırmış.

Boğaç Han iyiden iyiye sinirlenmiş.

—Sen karşında kim var bilir misin? Ben Dirse Han oğlu Boğaç Han’ım.

Deli Dumrul’un yüzünde bir şaşkınlık belirmiş:

—On beş yaşında boğayla dövüşüp yenen, babasını kırk tane hainin elinden kurtaran Boğaç Han mı?

Boğaç Han böbürlenerek:

—Ta kendisi ya! Şimdi önümden çekil. Yoksa köprünü yerle bir ederim!

Deli Dumrul Boğaç Han’ın namını daha önceden duysa da deliliğinden ödün vermek istememiş:

—Madem o kadar yiğitsin o zaman sana köprüden geçmek elli akçe. Bir de yanında buz gibi bir ayran. Ona para istemez.

Boğaç Han saatlerdir yürümenin vermiş olduğu yorgunlukla ayranı duyunca yelkenleri suya indirir ve Deli Dumrul’un uzattığı tastan ayranı lıkır lıkır içer. Babası gibi hasta olup da hekime gitmek isteyen insanların olabileceğini aklına getirir. Deli Dumrul’a sorar.

—Kaç akçedir bu köprü?

Deli Dumrul beklemediği bu soru karşısında şaşkınlığa uğrar:

—Hiç… hiç düşünmedim ki. Şöyle bir…Bin akçe ver senin olsun!

Boğaç Han köprü için parayı sonra getireceğine söz verir. Deli Dumrul, Boğaç Han’ın sözünü senet beller. Köprüyü alıp rahat rahat üstünden geçen Boğaç Han Kaf Dağı’nı aşıp hekime gider. Babasının hastalığını anlatır. Hekim ona bir ilaç hazırlar. İlacı alan Boğaç, o uzun sisli yolları geri dönerek obasına varır ancak babası o gelmeden az önce vefat etmiştir. Boğaç Han çok üzülür ancak her işte bir hayır vardır, der. Bir yandan babasının yasını tutar öte yandan daartık köprüyü satın aldığı ve herkese ücretsiz olduğu için kimsenin hekime gitmekte sıkıntı çekmeyeceğini düşünür. Nice kendisine teşekkür edecek ve iyi olacak insanı aklına getirir, bununla avunur. Köprüye de rahmetli babasının adını verir. Dirse Han Köprüsü kumun, toprağın ortasında babasının adını yaşatır. Dede Korkut da olanları duyar ve Boğaç Han’ı takdir eder. Deli Dumrul’dan dolayı hekime gidemeyenler şifa bulur, Dirse Han’a ve Boğaç Han’a teşekkür ederler.