a. turan oflazoğlu

GENÇ OSMAN

EGE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Demirbaş No: 72
Tesnif No: 78/2.317

Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
KUTÜPHANESİ

MILLIYET YAYIN A.Ş. YAYINLARI
OYUN DİZİSİ: 1

Yayın Hakkı: A. Turan Oflazoğlu. Milliyet Yayın A.Ş.
Birinci Baskı: Temmuz 1979
Dizgi: Milliyet Yayın A.Ş.
Baskı: Reyo Matbaası

MILLIYET YAYINLARI
KIŞİLER

I YENİÇERİ
II YENİÇERİ
I SİPAHİ
II SİPAHİ
ÖMER EFENDİ
SULTAN OSMAN
SADRAZAM DİLAVER PASHA
DAVUT PASHA
DARUSSAADE AGASI SOLEYMAN
ŞENZADE MEHMET
I ISTANBULLU
II ISTANBULLU
III ISTANBULLU
IV ISTANBULLU
CELLAT, konuşmaz
AKİLE HATUN
AKİLE NİN CARIYESİ
ŞEHULİSLAM ESAT EFENDİ
NEVHAYAL

VALIDE SULTAN, Sultan Mustafa’ının annesi
I KÖYLÜ
II KÖYLÜ
I BİLGİN
II BİLGİN
III BİLGİN
IV BİLGİN
SULTAN MUSTAFA
Yeniçeriler, sipahiler,
köylüler, cellahtlar
BİRİNCİ PERDE

AĞIT

(Uzun bir çığlık ve ezgi)

Az bulunur insan iken
çıhan sahna kıyıdılär;
gayretil bir aslan iken
çıhan sahna kıyıdılär.

Gazi bahadır han idi
pek soylu bir sultan idi;
nâmyla Genç Osman idi
çıhan sahna kıyıdılär.

Onu herkes yadurğıdı
oysa güzeldi maksadı;
kiyanı bir güldür adı
çıhan sahna kıyıdılär.

Hatırlatır ozan bunu
ey halk ibretle an bunu
unutamaz insan bunu
çıhan sahna kıyıdılär.

(Mehter eşliğinde bir yandan yeniciencer girerler, bir
yandan sipayırlar.)
I YENİÇERİ
Nereye gidersen git
"Bursa neresi?" diyse sorarsan
gülere rin sana.

II YENİÇERİ
Çünkü nereye gitsen
bizim topraqlar bizim sulardır.

I SİPAHİ
Uskudar'dan yola çıkıp
ilerle günlerce, haftalarca
aylar boyu git...

II SİPAHİ
Gidebildiğin kadar git
doğan güneşe doğru...

BİRLIKTE
Git, git, git!

I YENİÇERİ
Güçün kesilir, ömrün bitir de
bitmek bilmey bizim ilke.

II YENİÇERİ
Kendini kaybedersin de
bulamazan bizim sünur.
Uçsu buçakşısı ovalar...

BİRLIKTE
Bizimdir!

I SİPAHİ
Ovalar bitimindeki daglar,
daglar arasındaki göller, irmaklar...

II SİPAHİ
Bak haritaya, bir bir say
görüldüğün bütün iller bizimdir
bizimdir büyük demize kadar.

BİRLIKTE
Bizimdir doğular!
Tâ baştan beri ayaktadır bu devlet
ayaka kalacaktur ilelebet!

I YENİÇERİ
Edirne kapı'dan yürü güneşe.

II YENİÇERİ
Git güneşin ardından.

BİRLIKTE
Git, git, git!

I SİPAHİ
Nereye varırsan var...

II SİPAHİ
Sorma neresidir o diyar.

BİRLIKTE
Bizimdir batılar!

I YENİÇERİ
Bizim olmayan neresi var?
İster yol tep tabana kuvvet...

I SİPAHİ
İster at sür doludızın.
Kimdir gittıkçe soğuyan iller, kimin?

BİRLIKTE
Bizimdir kuzeyler, bizim!

II YENİÇERİ
İster araba koş, ister yeşil anç
ister sen kanatlanıp uç...

II SİPAHİ
Kimdir çöller, kimdir denizlerle?
Kimdir çöller, denizler ötesi?

BİRLIKTE
Bizimdir güneyler, bizimdir hepsi.
Tâ baştan beri ayaktadır bu devlet
ayakta kaleçaktur ilelebeüt!

(Çıkarlar.
Topkapı Sarayı. Ömer'le Osman girer.)

ÖMER
Başkasını yok sayıp ben, ben, hep ben diyen
ya kendinde boğulur yavaş yavaş, ya da bir gün
başkasının pençesini gürtlüğünde bulur.
Bizde şu an geçmiş yaşamakta yalnız.
Bütün gözleri kamaştıran bu ihzamı
yorgun aşam güvenirdir bize bağlışlayan;
onun gidereyak saçıierte altımlar
çok geçmeden kararak avuçlarımızda.

OSMAN
Ve korkulu düğleri olacaklar geçemizin.
Evet, bu gövde haylı yaşadı, hocam.

ÖMER
Ama gövdenin başı genç, padişahım;
ve genç bir baş yeniliyebilir gövdeyi.

OSMAN
Gövde gençlik aşısı kabul ederse.

ÖMER
Baş, gövdeye kabul ettirirse.

(Dilâver'le Davut girer.)

OSMAN
Ne haberler, sadrazam paşa, içerdin dışardan?
Rüzgar nice eser?

DILÂVER
Pek güvünüzce esmez, padişahım.

OSMAN
Anlat, anlat. Sen daha gelmeden
kedereflzâ makamına ayaranmıştı sazlar.

DILÂVER
Lehistan’ın kuşkurttuğu Kazaklar
huysuzluk ederler sınırımızda;
hatta zaman zaman tekneleriyile dalıp
talan ederler Karadeniz kıyılarımızda.

ÖMER
Yani padişahım, bir sabah bu sarayın pencelerinden
Boğaz sularında fındıtlıkları görebilirsiniz.

OSMAN (Ömer’e).
Yabancının pençesi yavaş yavaş
uzanıyor gürtlüğümüza. Daha dün
can düşman Rusya’ya karşı koruduğumuz Lehistan
karsımızda düşman olarak çıkmayı göze ahyor ha?
Peki Dilâver Paşa, Baltık...

DILÂVER
Baltık, hünkârm?

OSMAN
Baltık Denizi’ne, diyorum, el koymak
ne kadar zaman ahr, neye mal olur bize?

ÖMER
Arada Lehistan var.

OSMAN
O engeli aşıp Baltık’a ulaştık mı,
orda kuracağımız güçlü bir donanmaya
Atlas Denizi’ne açılan Cezayir donanmamız
kişaca alabılır Lehistan’ı da, bütün Avrupa’yı da.

DILÂVER
Pek güzel, ama pek güç, hünkârm.

DAVUT
Güç demek imkânsız demek değildir.
Padişahım olana heybetiyle bir gününсин sınırarda
gizlenecek delik arar Avrupa’nın ordular.

DILÂVER
Keşke! Ama...
OSMAN
Avrupa'yla bașadecek durumda değiliz,
büyük günlerimiz geçti artık
demek mi ıstersen paşa?

DILÃVER
Hâsa, hünkarım! Bu kulunuzu düşündüren...

OSMAN
Fatihlik büyük atalarına vergidir,
âtıckileri korumaktı bize diğen
En mi demek ıstersen?

ONÃVER
Çê
Hâsa, pașaım, hâsa!
Avrupa değil bu kulunuzu düşündüren;
ne zorlu ordunuya Iran Șah
ne Arap şeyilerinin hayazlukları
ne de herhangi bir düşmanın varlığı...
Ben artık kendimizden emin değilim. Asker
büyük atalarımızın askerleri değil artık.
Avrupa'yla tekrar boy ölçüşebilmek için
asker ocaklarını düzeltmek zorundaysız.

ÖMER
Düzelecek yerleri kaldırıya tabi,
Oylesine bozulmuş ki onlar...

OSMAN
Amcâm Sultan Mustafa'yi,
akıl dengesinden yoksun o zavalliyi
bir takım oyunlarla tahta çıkarınlar, bahşiş...
Üç ay sonra indirip
beni oturturlar tahta, bahşiş...

ÖMER
Bundan kolay, bundan kazançlı iş mi olur?
Gemîlerini kismali kârını, padişahım.
Zamân dahi verilmesin bir zaman.

DILÃVER
Kıdem zamları mı? Nasîl olur?

ÖMER
Bu son zamanlarda ne yaptılar
ikide bir kaza kaldırmaktan başka?

DILÃVER
Yer yerinden oynar zamlarını alamazlarsa.

DAVUT
Ne hadlerine! Efendisinin iltifadı ettiği
kemikle yetiner köpek dediğiniz, hâsa huzurdan.

OSMAN
Dünyanın kaç buçak olduğunu öğreteceğim onlara.
Bu yeni efendiyeye dış göstereceğim icâbanı,
benim karşısında hâlâ hâlâ cenâbımı o beyinse, o aklin uğramadığı kafalarına
zorla sokacağım yakında! Çok yakında
ikisini de sündüreceğim o ocakların.

DILÃVER
İki ocağı birden kısmına almasınız.
Yeniçeriye çekildiğiniz vereceksiniz, şapâhiyî tutun;
yeniçeriyi okşayın, şapâhiyî dizginiyeceksiniz.

OSMAN
Nê dersin Davut Paşa ?

DAVUT
Herhangi bir kimse için doğru olabilir bu tutum.
Ama kosta bir cihan padişahı,
hele hünkarım gibi korkup yabançı bir genç aslan
nen hileye baş vurmak zorunda kalmış?

DILÃVER
Tebdid akil geregidir.

OSMAN
Benim tebdirim onların başına ezmek olacak.

DILÃVER
Bunu önceden bellî etmeyin ki...

ÖMER
Başlarını ezdirmemek için
tebdir almasınlar, değil mi paşa ?
OSMAN
İki ocağın ağalarıyla görüş de
sabah akşam-talim seoksunlara neferlerini ;
sefere hazır olsunlar.

DİLÂVER
Talim mi, hünkârm ?

OSMAN
Şaşılacak bir şey mi dedim, paşa ?

DİLÂVER
Onlar, padişahım, nasıl söylüyeyim,
her işe uğraşıyorlar şimdi...

ÖMER
Askerlikten başka.

OSMAN
Talımsız asker olur mu paşa ?

(Yeniçeriler sahnelerin bir yanında yer alır,
sipahiler gibi bir yanında.)

I YENİÇERİ
Ne demek!

II YENİÇERİ
Ne demek!

I SİPAHİ
Ne demek talim!

I YENİÇERİ
Bize derler yeniçeri.
Nikâhımız altındadır Zafer
yenici yeniçeri olduğu günden beri.

I SİPAHİ
Bize derler sipahi.
Bizim katlacağımız her savaş
çoktan kazanılmıştır billahi!

OSMAN
Ya talim, ya ölüm!

I YENİÇERİ
Vay benim ayıkın öten bilbülüm!

II YENİÇERİ
Talim mi, o da nesi ?
Bu pala k邝da boş mu durur sanrın?

I YENİÇERİ
Elim daha kabzaya uzanırken
yeredir küfârın kellesi !
Ne demek, ne demek...

BİRLIKTE
Ne demek talim !

OSMAN
Ya talim...

I SİPAHİ
Güldürme, zalim !
Sen dağıtacağın orduyu
açacak kaleyi göster, yeter.

II SİPAHİ
Talımmış, malımımsı, boş ver!

I SİPAHİ
Daha ben atlamadan atımın sırtına
zaferim armagandır sana.
Ne demek, ne demek...

BİRLIKTE
Ne demek talim !

(Çalarlar.)

ÖMER
Avrupa düzenli orduyu bizden öğrenirken
bizim ordu düzenleme koparmakta.
Bizden öğrendikleri askerliği
DAVUT
Bu sele karşı vaktinde set çekilmezse
İstanbul'lar boğulacaktır İstanbul'da.

ÖMER
Set çekmek mi, paşa? Kime karşı?
Onlar çiftine gelyolar buraya.
İstanbul'a sokmayıp
yaban illere mi savaltım onları?
Anadolu'nun çabanı İstanbul'u alan,
İstanbul'u bizim yapan onun emeğidir.
Bu borç böyle ödenmez.

OSMAN
Yeryüzünün en güçlü devlet,
en zengin ülkesiyz sözde.
Açıkta olanı bulunugü bir ülkede
ölenler düzenlenmiş tıkba başa yenilgörsə,
cıplakların显著t titreşiği bir yerde
kürklere saranlar obililyorsə;
ve bütün bunlardan sorumlu olan kişye
çan padişahı diye alışı tutuluyorsa
yazıklar olsun o padişaha da
ona alışı tutanları da!

DAVUT
Kişa karşı tedbir düşinülseydi...

DİLAVER
Tanrım işlerine akl orer mi?
Nasıl bir kiş olacagı önceden bilinmez ki.

ÖMER
Daha dün beş parasız kişiler
bugün Karun mahma ahlib olursə;
yani padişahım, üç beş kişі
ilkelerin olaça varlığıına el corsa
yüzbinlerin payına yokluk düşer elbet:

OSMAN
Herkes benim dediği her akçenin
ve benim dediği her karış toprağın hesabını
vereblemoldur benim ülkemde. Baıka paşa,
OMER
Devletin zengin olduğu yerde herkes zengindir,
devilin güçlü olduğu yerde herkes güçlü;
ve ancak devletin onuru olduğu yerde
onurudur herkes.

OSMAN
Atalarının devleti değil mi bu, hocam,
yaw yap değil mi bu?
Yoks sa bende midir kusur?

DILÂVER
Hâşâ, hünkârım!

DAVUT
Hâşâ! Padişahında kusur olur mu?

OSMAN
Kimde peki?

OMER (Davut'u kuşkuyla sızıp):
Çağ değişiyor, hünkârım, değişiyor çağ.
Dünya yaşatan kurallar bugünü bozmaktadır.
Yapı aynı yapı elbette, ama bakın
tavanda delikler var, duvarlarda çatılar...
Temelde sarsıntılar var da ondan.
Yapıyı yeniden kurmak gerek.

OSMAN
Kurulacak.

OMER
Ama geçmeden, yoksa içindekiler
yıkıntılar altında kalanacak.

OSMAN
Yapı yeniden kurulacak.

(Ömer, Dilâver ve Davut çarşaf ve Omer çıksıta
oyalanır; ötekiler uzaklaşınca geri gelerek)

OMER
Davut Paşa tekin adam değil.

OSMAN
Ne gibi?

OMER
Hep daha yukarılara çıkmak isteyen
ama bunu kendî gücüyle başaramayanların
hâlâ var onda. Bu türülü kimseler
— bir fırsat geçmesin elligine —
amaçlarına erdirecek en kötül,
en alçakça yollarla dahi baş vurabilirler.
Neden ikide bir sardazamla birlikte
padişah katına çıkıyor böyle?

OSMAN
Dördüncü vezirdir.

OMER
Neden üçüncü, dahaası; ikindî vezir değil de
dördüncü vezir eşlik ediyor sadrazama?
Hem, hiç gerek yokken
ne yasan ne töreler bakımından.
Ayrılığı nedir Davut Paşa'nın?

OSMAN
Hanedanın damadıdır ya.

OMER
Yani tahtından indirilen Sultan Mustafa'nın
kızkardeşinin kocası.

OSMAN
-Halaman.

OMER
Ama Sultan Mustafa'dan boşalan yere
siz oturdunuz, padişahım.

OSMAN
Kendi hakkımd olan yere oturdum ben.
Amcam yasalarla ayık olarak oturtulmuştı benim tahtına.

ÖMER
Ama Sultan Mustafa'nın yakınları sizin gibi yorumlamazlar bu durumu.

OSMAN
İki kez ağır suç istedi Davut Paşa, ikisini de bağışladım. Bağışdır bana.

ÖMER
İki kez ağır suç ișleyen üçüncü kez de işleyebilir, hem öncekilerden talimli olduğu için daha kolay işler daha ağır bir suçtu.

OSMAN
Gizli bir tertiği açığa çıkar çıkamaz ezerim başını.

ÖMER
Gizli tertipleri olduğu sü götürmez; bunları bir an önce açığa çıkarıp ezin başını!

(Çıkar. Osman dağın gezinirken)

SULEYMAN
Efendimiz!

OSMAN
Sen misin Süleyman Ağa?

( Süleyman, kuşkuu, saği solu kollaymca)
Lala, ne yapyorsun öyle?

SULEYMAN
Ne olur ne olmaz, efendimiz.
Yerim kulağı vardır der dünyayı tanyanlar.
Tehlikeye karşı uyanık olmam.

OSMAN
Ne tehlikesi?
OSMAN
Ben onu çok severim!

SÜLEYMAN
Acaba hangisini daha çok?
Kardeşinizi mı, tahtınızı mı?

OSMAN
O da beni çok sever.

SÜLEYMAN
Acaba hangisini daha çok?
Sizi mi, tahtınızı mı?

(Elinde sarılmış bir kağıt, Mehmet girer. Süleyman çıkar.)

OSMAN (nâmeyli gizliyerek)
Mehmet!

MEHMET
Efendimiz!

OSMAN
Birlikte oynadığımız günler
çok mu uzaklarda kaldı kardeşim?
Seni bilmem, ama benim gözümde sen
o Mehmet'in hâlâ.

MEHMET
Benim gözümde dahi sız...

OSMAN
Brak resmiyeti!

MEHMET
Sen de aynı Osman'ın bence.
Ama artık büyük bir fark var:
oyun arkaş帔 ve canım kardeşim Osman
deyin padişahi Sultan Osman şimdi.

OSMAN
Doğruşu, görev biraz değiştiriyor,
kendi çekline sokuyor kişişi;
ama senin için hep aynıym ben.
Dilerim sen de öyle kahtın, Mehmet.

MEHMET
Ne şüphe, Osman!

OSMAN
Hey gidi günler! Birlikte ders aldıkımız,
birlikte savaş eğitimi gördüküz...
Ne güzel yazın vardı senin, Mehmet.

MEHMET (elindeki kâğıdı uzatarak)
Bak bakalım, hâlâ öyle mi.

OSMAN (kâğıdı alıp açarak)
Bu ne müthiş şey, bu ne güzel tuğra böyle!
Sanki seni yitirdim de yeniden buldum.

MEHMET
Yitirdin mı?

OSMAN
Yok yani, söz gelişi... çok sevindim de.

(Kâğıda hayran hayran bakarak tek tek okur)
"Ahmet Han oğlu Osman Han."
İnan ki, tahta çıktığım gün dahi
bu denli sevinmemisti, Mehmet.

MEHMET
Ben de zaten o gün başlamıştim buna,
se tahta çıktığım hemen sonra.
O günden beri çalışmaktaydım üzerinde,
yazdığını en güzel şey bu olsun istiyordum.
Az önce bitirdim.

OSMAN
Demek gözümüz nuru var bunda?

MEHMET
Gözümüz ve gönlümüz.
OSMAN
O zamandan belliydi yazı ustası olacağın.
Hele Arapça öyle kusursuzdu ki,
senden sonra ben Arapça konuşum mu
gülmesini tutamazı hocaamız, hatıralar mısan?
(Mutlu, gülgürlüler.)

MEHMET
Sen de cenn içinde yamandın ama.
Ok atmada, kargı salmada, kılıç kullanmada,
hele ata binmede... yalnız ben değil
bize ders verenleri dahi geçmiştin az zamanda.
Sen aynı hedefe üstüste oklar saparken
derdim: büyük atalarımız gibi olacak Osman,
Fatih gibi, Yavuz gibi, Kahuni gibi.

OSMAN
İlâhi Mehmet! Ben de kendimi bildim bileli
onlar gibi olmayı kuralım hep;
amalar gibi olabilmek için
onlarındaki gibi yenilmez bir ordu gerek,
onlarındaki gibi sağlam bir düzene.

MEHMET
Sen her güçliğin üstesinden gelirsin.

OSMAN
Ya karşıma büyük engeller çıkarsa;
yani aşamyacağım kadar sarp, çetin?

MEHMET
Sen her engeli aşarsın Osman,
her engeli aşmak zorundan sen.

OSMAN
Her engeli?

MEHMET
Her engeli.

OSMAN
Ya bana çok yakın biri,
cık sevgili biri olursa bu?
MEHMET
Bana kıymayı akımaza koyduysanız,
mulâska öldürmek istiyorsanız beni, efendimiz...

OSMAN
İşkence etme bana, Mehmet;
su "efendimiz" lâfini da bırak!
Ne diyse öldürmek istiyeyim seni?
Senin canını yakan her şeyi
ben de senin kadar duyarım, kardeşim.
Sen bir kez ölür, kurtulsursun;
öyle ben ömrümün sonuna dek
kimbir kaça kez öldürüm seni düşündüktçe.

MEHMET
Demek kararın kesin?

OSMAN
Ulû atamız Fatih’in köyügu yasayı hatıralı,
'Torunlarımızdan her kime saltanat naşip olursa,
dûnya’nın dâvuni uğruna...

MEHMET (tamamlar)
"... kardeșlerini öldürebilir." Osman, kıyma bana!
(OSman kardeşine beslediği duyguyu bastıramak
bambaşa biri olmuş, buz gibi bahmaktadır.)
Nasl değiştin birdenbire Osman!
Nasl da aldattın beni...
(OSman arkasını döner, boşanmamak için
dudağını isirmaktadır.)
Tam bir canavarmışın sen!

OSMAN
Daha kolay katlanmanızı sağlayacaksa
öyle bil, canavar say beni.
(El çırpar, Cellât gider.)

MEHMET
Osman! Dilerim Tanrı'dan,
beni hayatımından nice mahrum ettiysen
senin dahi ısmını ve saltanatın berbat olsun!
(Cellâtla çıkar.)

OSMAN
Suç işleyorsan, âmin, kardeşim!
(Elindeki tuğrayi hatırlar, okur)
"Ahmet Han oğlu Osman Han"
Afedin Sultan Osman, bozuk düzeni
ne güzel bağladığı düzeltmeye!
(Çıkar,
Sokak, İstanbullular dehşet içinde
girerler.)

I İSTANBULLU
Zavallî şehzade! Tek suçu
kardeşinden birkaç ay sonra doğmak.

II İSTANBULLU
Her bakımdan geçermiş padişahı,
Bir yığıtmış ki, eh işte, o kadar olur.
Böyleşin hâzım gelmezmiş dünyamız.

III İSTANBULLU
Ağabeyinden sonra doğma neyse ama
ondan daha yaman bir yığıt olması
ya da öyle bilinmesi daha ağır bir suç.

IV İSTANBULLU
Canım belki de, hâni ne derler,
kör ölür badem gözü olur.
Kim görmüş Şehzade Mehmet'i de...

II İSTANBULLU
Yok, öyle deme, anlata anlata bitiremeyorlar.

IV İSTANBULLU
Kimler?

II İSTANBULLU
Allah Allah!

III İSTANBULLU
Canım hiç mi giriş çıkın yok saraya?

IV İSTANBULLU
Şehzade Mehmet hücreşinden ayrılamadız ki.
I İSTANBULLU
Sultan Osman pek iyi davranmış kardeşe, 
şehzade ne zaman isterse görebilmiş padişahı.

III İSTANBULLU
Gel de akıl erdir Osmanoğlu'nun işine! 
Hem seviyor, hem öldürüyor.

II İSTANBULLU
En büyük Osmanoğlu izin vermiş bir kez, 
yeter ki devletin hakkı korunsun demiş.

III İSTANBULLU
Ama insanın hakkı güme gidiyor bu arada. 
Öz kardeşine nasıl kıyar insan?

IV İSTANBULLU
İlk defa olmuyor ya dostum.

III İSTANBULLU
Kaç defa olursa olsun, aşılma buna.

IV İSTANBULLU
Taht kavgan yüzünden 
binlerce kişinin kanı akmaktansa...

I İSTANBULLU
Ne olursa olsun, insanların içinde 
ta derinliklerinden kopup gelen bir ses 
"Olmaş" diyor buna. İlk önemli işi 
kardeşini öldürmek olduğu, yazar. 
Böyle bir temel üstüne kurulacak yapı 
bilmem ki...

II İSTANBULLU
Ügürsuz müdür neredir, padişah olduğu yıl 
Haliç dondu, Boğaz dondu birader.

III İSTANBULLU
Bedesten yandı; üç gün süren sağanaklardan 
mahalleler, mesciter sular altında kaldı. 
Kocaman taşlar düştü yukarılardan.

IV İSTANBULLU
Gökte kuyruklu yükätzler görüldü. 
Güneş dahisi bir gün doğmuş 
yüzünün dünyazdan esergerse, şaşırm.

II İSTANBULLU
Hayatım bu kadar pahalıdı mı görülmüş, duyulmuş mu? 
Geçinmek Azrail'le peneleşmek oldu.

OSMAN (Cellâti girerek)
Selâm!

İSTANBULLULAR
Aleyküm selâm!

I İSTANBULLU
Teşerriif kimi işi?

OSMAN
Padişahlı.

II İSTANBULLU (gülerek)
Kendini padişah sanan o kadar çoğaldı ki, ahbap, 
bize şu an mutluşak bağıışlıyan hangisi acaba?

OSMAN
Benim bildiğim bir tek padişah var bu ülkede. 
O da kârşınızda.

III İSTANBULLU
Benim de bildiğim, bizim padişah 
Sultan Ahmet Han oğlu Sultan Osman'dır.

OSMAN
Kârşınızda.

IV İSTANBULLU
Güldürme Allah'tan seversen !

OSMAN
Siz Sultan Osman'ı gördünüz mü hiç ?
OSMAN
Yahuz sadrazamla mı gezer padişah?

I ISTANBULLU
Büyüklerle anacak büyükler yaklaştır.
Sultanın yoldaşı da olsa olsa sadrazam olur,
vezirler, paşalar olur, değil mi ya?

OSMAN
Ya bu şimdiki padişah
yoldaş olarak halkını seçmek istiyorsa?

I ISTANBULLU
Olmaz ki. Padişahla halk yanya yürüdü mü
ya padişah halk olur, ya da halk padişah.
Yani sen gerçekten Sultan Osman da olsan
benim diyecetim şudur: halk
bırakılsın bizim, biraz yakarda görmeli padişahım.

OSMAN
Onun size benziyen, sizden biri olması
da bu değil mi sizin için?

III ISTANBULLU
Bize benzer, bizden biri olursa
çabuk yüz göz oluruz kendisiyle.

OSMAN
Padişahı bağdır o.

IV ISTANBULLU (elini Osman'ın omuzuna koyarak)
Kula da bağdır, kula da.

(Osman gülişyerek adamın elini tutar, askar;
adam kırkıran. Osman elini bırakıncaya sahip olur
çinde ona bakarak)

Vay canına!

II ISTANBULLU
Sözünü geçiremiyen padişaha da
padişah mı derim ben!
(Osman'ın işaretleri üzerine Cellat kemendi koynundan çıkarıp şaklarır. İstanbullar dona kalırlar.)

OSMAN
Başla.

(Cellât kemendi II İstanbullu'nun boynuna geçip bekler, Osman İstanbulluları güllümsürek sızıp)

Çöz.

(Cellât kemendi çözür, Osman'la uzaklaşırlar.)

II İSTANBULLU (boynunu okşararak)
Bu şimdi bizden mi yani?

I İSTANBULLU (Osman'ın ardından bakıp güllümsiyerek)
Belki de iyi niyetli aslında.

(Çkarlar.
Şeyhüllâşımın konağı. Akile'yle Cariyesi girerler.)

CARIYE (hanımının giysisine bakarak)
Yeni elbisiniz, değil mi?

AKILE
Pek yeni değil, ama ilk giyisim.
Hoşuına gitmişse...

CARIYE
Eksik olmayın, hanımcığım.
Kimşenin üstünde böyle duramaz bu.
Şu làle de her yerde marifeti hani:
ister bahçede ister saksıda, isterse böyle kendişinden daha güzel bir yerde bulunun.

AKİLE (giyisini inceliyerek)
Güzel işlenmiş eser. Annem de, babam da pek sever làleyi; hoş, sevmiyên de yok gibi ya.
Lâleye bu aşrı rağbet, korkunım, bâşedilmeye bir çılgına varacak zamanla.

CARIYE
Sevilmeyecek gibi değil ki, hanımcığım.

AKİLE
Şeklindeki ölçülü eda, rengindeki sevimli şiddet — hele siyah, hele kırmızı olanlardara — ve ruha davet ettiği hayaller bakımdan sultanı çiçek doğrusu. Ama hiç bir çiçek ne kadar güzel, ne kadar alını olursa olsun gölgede bırakamaz güllü saltanatımı.

(Kulak kabartarak)
Babam bu saatte gelmez eve.
Bak bakalım neymiş bu sesler, kimmiş gelen.

(Cariye çarkarken)

OSMAN (girerek)
Ben.

(Akile hayrettten ağzı açık, dizüstü düşer. Osman onu kâdınır.)

AKİLE (göçküle konuşarak)
Efendimiz... naal oluyor da..

OSMAN
Ne nasıl oluyor, Akile?

AKİLE
Yani, nasıl oluyor da burdasmız?

OSMAN
Buraya geldiğim için burdayım. Yoksa burayı nasıl bulduğumu mu soruyorsun?
Şeyhüllâşâm Esat Efendi'nin konağını bilmiyen var mı bu şehirde? Kaldı ki yollar önce bir daha gelmiştim buraya;
el kadar yumurcağken, babam Sultan Ahmet Han'la.
Bu eve getiren yol, bu ev, bu evin bahcesi,
bu evin kapısı, penceresi, sofrası, merdiven,
bu ev öbür evlerden ayran her şey olduğu gibi duruyor bende.
Hele bu evde yaşayırlar
burdan çok bende yaşayollar;
hele onlardan biri... Yoksa sen
unuttun mu, Akile?
AKİLE (büyüklenmiş)
Unutulur mu?

OSMAN
Öylese? Benim burda bulunmam dünyann en az yadırganacak şey beni.

AKİLE (ayılarak)
Bu geliş o gelişten çok başka.

OSMAN
O zaman da ben gelmiştim, bugün de ben.

AKİLE
Evet ama, o zaman pek gösterişli pek büyük, parlak bir alayla gelmişti.
Yalnız biz değil, bütün İstanbul önceden duymuştu o geliş. Boyle...

OSMAN
Gösterişin yalancı parıltularını翘胚 yahut kat geldim bu kez; Sultan Osman olarak değil de Osman olarak geldim. Hüsnü kadınlardan gürürsem en gerçek saltanat olur bana ama burdaki varlığı yadırgacak olursa...

(Gitmeye davranmaz)

AKİLE (telâğalanarak)
Efendimiz!

(Osman başını çevirir.)

Hoş geldiniz! Safalar getirdiniz!

OSMAN
Hele sükür! Çok güldük arkadaşı böyle mi karşılar insan?

AKİLE

OSMAN
Bugün biraz erken gelecek. Hocam Ömer Efendi'yle birlikte.

AKİLE (tekrar şaşırır)
Öyle mi, efendimiz?

OSMAN
O zamanlar güzel şiir okurdun sen, Akile. Şire rağbetin sonradan azalmadı ya?

AKİLE
Tersine, efendimiz...

OSMAN (düzeterek)
Osman.

AKİLE
Efendimiz?

OSMAN
Osman olarak geldiği mi söylemiştim. Dinleyebilir miyim?

AKİLE (bocak)
Neyi...Osman?

OSMAN
Sevdik bir şiiri.

AKİLE
Sevdikim?

OSMAN
En sevdikin.

AKİLE (okur)
Nevruz olacak diller şad olmaya yaklaştı Dilde gam u gusa berbâd olmaya yaklaştı

OSMAN (sevinç ve şaşkınlıkla şıçınıarak)
Benim bu, Akile!
AKİLE
Elbette, Osman.

OSMAN
Şimdi de ben sersemledim, bak!
Nerden öğrendin bunu?

AKİLE
Şilre rağbetimin arttığını söylemiştım.

OSMAN
Ama en sevdiğim şiiri oku demiştim sana.

AKİLE
Ben de okudum. Devam edeyim mı?

OSMAN
Hayır, hayır!

AKİLE (şiire devam ederek)
Çok aşık umefum var sen gibi...

OSMAN
Hayır!

AKİLE
Neden ama?

OSMAN
Utanıyorum da ondan. Akile?

AKİLE
Er... evet, Osman?

OSMAN
Şiir sevenlerin hemen hepsi şiirle uğraşmıştır;
yı vaktiyle yazmışlardır, ya da hâlâ yazmaktadırlar.

AKİLE
Doğrudur.

OSMAN
Seni, senden dinliyebilir miyim?

AKİLE
Gerçek al beni der, susan gül kazanır sonunda.
Bütün kuşlar öter öter, bülbül kazanır sonunda.
Güzel bir hileyle yaklaştı scoop da akıl
binbir engelle boğuşan gönül kazanır sonunda.

OSMAN
Şimdi daha çok utanıyorum kendiminden.
Pek zorlama, pek yabancı kalyorum bunun yanında.

AKİLE
Hiç de değil!

OSMAN
Bütün şairlerimiz böyle, yaşanan Türkçeye
ve Türk edasıyla yazincı, anı o zaman
bulmaya başlıyacağız kendimi.
"Binbir engelle boğuşan gönül kazanır sonunda."
Kazanır mı dersin?

AKİLE
Herhalde.

OSMAN
İyi ki gelmiş öylese.

AKİLE (gülecek)
Yalnız... "Aldanma ki şair sözü...

OSMAN (tamamlar)
... elbette yalandır." Peki şimdi
Fuzuli'ye mi bel bağlayacağız, Akile'ye mi?

AKİLE
Akile burda, yanındır.

OSMAN
Her zaman yanındım olacak mı?

AKİLE (şahur)
Nasıl? Güzel Sanatlar Fakültesi

OSMAN
Benimle gelir misin, Akile?
AKİLE
Nereye?

OSMAN
Saraya.

AKİLE
Cariyeniz olarak mı?

OSMAN
İçimin çarplaklarını düzeltten, kargasımı gideren olarak; en köklü özlümü dindiren, beni bütünleyen olarak; karan, eşim olarak.

AKİLE
Karım? Eşin?

OSMAN
Nikâhımızı baban kıyacak.

AKİLE (içgüdüyle)
Ne güzel!

OSMAN (ellerini kavnyarak)
Değil mi!

AKİLE
Ama inanılmıyacak kadar. Eh, diş de olsa güzel bir diş.

OSMAN
Güzell bir gerçek olmasa sana bağlı.

AKİLE
O yüzlerce kadının kaynağı Harem, orası ne olacak peki? Ben hep onlarla yarışmak zorunda mı kalacağım?

OSMAN
Yarışmak mı?

AKİLE
Evet, seni kazanmak için.

OSMAN
Sen çoktan kazanın beni.

AKİLE
Ya tekrar kazanırmam gerekişse?
Her soyun en güzel kızlarıorda,
Çerkezi yemek için ayrı hiner,
Gürültü ektikli bırakmak için ayrı;
İtalyan alkozuluk için başka bir łyve,
İlepşiyolu unutturmak için başka.
Böyle bir savaşta ne yapar Akile?

OSMAN
O şimdiden savaş dışı bıraktı hepsini!
Harem hayatına son vereceğim artık sarayda ve bütün ilkeinde. Bundan böyle her erkek tek kadınla evlenebilecek.

AKİLE
Yüzüllünün kurduğuunu nasıl ykarın?

OSMAN
Yüzüllern kurduğuunu, yeter ki sen evet de,
bir günde yıklup yok ederim ben.
Damlalık koç yerine konmaktağın mı geldi!

AKİLE (gülerek)
Fena mi? Birinden buanca ötekini...

OSMAN
Hepsî de görünüş sana dökünce
hepsinden bukıyor insan. Ben onları değil
onlar beni kazanmaya çalışıyorlar.
Oysa benim ulaşmaya çalışıyorum,
ancak onun ilıfsatı mamur eder içimi.

(Akile’yi omuzlarından tutar tutmaq, Akile irkılıp çekilir.)

Ne oldu? Adeta ürktün benden.

AKİLE
Onları, hep birlikte seni arzulayan
o yüzlerce kadının baksılarını
bir an üzerinde duydum da, ürperdim birden.

OSMAN
Sen saraya geldiğinde, ancak istediklerin kahr.
İstemediklerini de başgöz edip sevaba gireriz.

AKİLE
Kalanlar da olacak mı?

OSMAN
Sen istersem.

AKİLE
Himm... Yani Harem büsbütün boşalmıyor.
Öyle ya, ne olur ne olmaz, benden de kikarsın belki.
Birileri bulunmaksız yedeke.

OSMAN
Koca Harem birden boşahra
yalnız kahrın, sikihan dîye.

AKİLE
Sen varsin ya.

OSMAN (yaklaşarak)
Devlet işleri siki siki ayarabilir bizi;
hatta seferlere hızlı biçimde, ki mutlaka çıkacağım,
aylarca yalnızlık çekebilirsin.

AKİLE (kaçınarak)
Sen yokken seni özlemek
en güzel yoldaş olur bana.
Kesin söz isterim: tek karın olacak,
tabii, o ben olacağım.

OSMAN
Tek karın olacak:

(Osman bucaklayıp öpmek isteyince)

AKİLE (eliyle önlüyor)
Nâkâhtan sonra!

OSMAN
Öyleye en kısa bir zamanda,
hemen kıyınlamı bu nikâh!

(Sesler duyulur.)

AKİLE
Babam geliyor! Aynelayım ben.

(Çubucak çıkar. Esat'la Ömer girer.)

ESAT
Hünkârım, bu ne şeref!

(Osman koşup elini öpmeye davranışca)

Estağfirullah! Bu benzersiz bahtiyarlığı
hangi mubah rüzgâra borçluyum acaba?

OSMAN
Oğlunuza evinizde görmek
pek mi şaşırttı sizi, efendim?

ESAT (şarınt)
Oğlum?

(Osman sabrısız, konuşmasını işaret eder Ömer'e.)

ÖMER
Şöyle oturup bir soluk alsansız önce...

ESAT
Hâlâ! Padişahım varken.

OSMAN
Oğlunun yanında oturmak
en tabii hakkıdır babanım.

(Esat yine şaşırtıp Ömer'e bakar.)

OSMAN
Harem hayatına, yüzyların bu rezalite son verip
tek kadınla evlenmeye başlatacağım lükode.
ESAT
Hayret hiciumuna uğradım, Ömer Efendi.
Lütfedip beni biraz rahatlatanız.

ÖMER
Efendim, Allahın izni peygamberin kavilileyi
kertmeniz Akile Hatun'u...

ESAT
Eveet?

ÖMER
Padişahımz...

OSMAN (her ikisine)
Oğlumuz, efendim, izinizle!

ÖMER
Oğlumuz Osman'a...

ESAT
Sana ağdım Rabbim! Nerdeyim ben?
Evim diye bir başka yere mi geldim,
yoksas başkalanya mı karıştırmaktağın sizleri?

OSMAN
Yani beni oğulluga kabul etmiyorsunuz,
damathğa láyık görmiyorsunuz beni.

ESAT
Häşä, hünkârm, sümme häşä!
İnsanların en önde geleni, gençlerin en değerli
bircikizmin kocası olmak ister de
sevişten nasıl şaşırmam şaşıms somumu?
Lütfedin de kendimi biraz toparlamaya çağışayım.
Harem hayatına son verilecek
ve tek kadına evinilecek, büyürüyorsunuz.
Oylesine kökli, öylesine yaygın bir gelenegi
bir kaleme ortadan kaldırırmak...

ÖMER
Bir şeyi yavaş yavaş değiştirmeye kalkarsanız
çok geçmeden kendine benzştir sizi.

Kesilecek uzvu bir çarpıda kesmeli ki
acişi farkedilmesin.

ESAT
Kesilirken farkedilmiyebilir
ama az sonra başlar ağrı.

OSMAN
Bütün gövdenin sağlığı için
ağrıyı göze almak gerekir, efendim.

ESAT
Peki, halkımız ne diyecek buna?

(OSbullular sağlı solu grip iki yanda
eyer ahılar.)

OSMAN
Ben örnek olacağım onlara.

I İSTANBULLU
Canım, sen hep genç, diince kalyorsun;
öya kadının kısınma erken başlıyor bozgun.

II İSTANBULLU
Yavaş yürüyene yavaş yol ahr insan,
yani efendim, hz tazelemek için
taze bir yoldaş gerekir her zaman.

ESAT
Ne yapsanız onlara anlatamazsınız bunu.

OSMAN
Ben nasıl yaşarsam öyle yaşatacağım onları.

III İSTANBULLU
Sen iste tek kadın al, istersen bekär kal.
Etelden başına tıkaşı uyaranı birak da,
hep aynı kaptan aynı aşa yedirme bana.

OSMAN
Kadınıları da düşünmek gerek.
IV İSTANBULLU
Bu İşte kadınlar da destek olmaz sana.
Akıllı kadın bir ki, solmuş çiçeğin kokusu kalmaz.

H İSTANBULLU
Kalsa bile koklayan olmaz;
koklayan olsa bile, zevk almaz.

ÖMER
İnsanın yarısi erkek ve yarısi kadın.

OSMAN
Kadınlara da sormah bir kez.

II İSTANBULLU
Eski köye yeni âdet gerekmez.

III İSTANBULLU
Domuzdan yana mı bu, bizden yana mı?
Düşündüğü şeye bak şunu!

IV İSTANBULLU
Kadınlarla ne ilgisi var bunun?

I İSTANBULLU (düşünür)
Her halı bize ters gelse de
 aslında iyi niyetli belki de.

(Çıkarlar).

ESAT
Sonra, padişahların saray düşünden evlentesmesi,
bu dahi ülkenin gelenekleri arasına girmiştir.

OSMAN
Benim bugün yaptığım
yaranın geleneği olacaktır.

ESAT
Hanedana akraba aileler tümemesi
hanedan için son derece sakıncalıdır.

OSMAN
Ben Akile'yle evleneceğim, efendim.

ESAT
Bunu oğlum olarak mı söylüyorsunuz,
padişahım olarak mı?

OSMAN
Kızımızla evleneceğim.

ESAT
Padişahın buyruğu önünde
boyun komşudan incedir. Yalnız bir de onun fikri alınsa?

OSMAN (Ömer'e)
Hocam biz biraz çıkalım da...

ESAT
Estağfirullah! Ben gidip görüşeyim, hünkârm.

OSMAN (Ömer'le çıkarken)
Kendisini hemen yollarım size.

ESAT (gezinerek)
Rabbim, yanlış bir adım attırmak
bana da, biricik yavруma da.

(Akile girip babasının elini öper.)

Kızım...

AKILE
Her şeyi biliyorum baba.

ESAT
Yaa! Kararın?

AKILE
Siz bilirsiniz, efendim.

ESAT
Demek öyle? Kızım, seni çeken
saraıın ihtişamı hatayı mı, yoksa...
Padişah karısı olmak zordur da.

AKILE
O Sultan Osman olarak değil
Osman olarak geldi buraya.

ESAT
Ama Sultan Osman'dır o. Ustalık
tehlikeli yollar açmak isteyen biri;
kendisinden önce yürüyenlerin
rahat, emin yolu dururken.

AKILE
Yeni yollar açmak istiyorsa
kimseye benzemiyor demektir.

ESAT
Kimseye benzememek yalnız eder kişiyi.
Yukarı, böyleşini pek kolay avlar.

AKILE
Benim sevgim onu koruyacaktır...
öyle diyor Osman.

ESAT
Demek Osmanlı saraına ille de
sultan olarak girmek istiyorsun?

AKILE
Osman'ın evine helâli, nikâhı gibi olarak
girmek istiyorum, uygün görünmemiş, efendim.

ESAT
Rabbim sonunu hayırlı etsin. Gidebilirsin, kizım.

(Akile çıkar. Ömer'le Osman gider. Osman merakla,
heyecanlı bakarken)

ESAT (gülerek)
Merak ettığim bir şey var, hünkârim:
harem hatayına son verilecek diyorsunuz...

ÖMER
Gerekmez mi, efendim, gerekmez mi?

ESAT
Demek ki hocanız Ömer Efendi Hazretleri
iç kanadandan ikisini boşıyacak bu durumda.

ÖMER (bocular)
Efendim...

ESAT
Boşıyacağı hatunları, yani eski karlarını
acaba nasıl başgöz edecek tạm hocanız?

OSMAN (sabrısal)
Efendim, kararınız?

ESAT (gülümseyerek başını sallar)
Gerçi aşılmasını güç engeller var arada...

(Osman atılıp elini öpmek ister, Esat elini
çekerek)

E斯塔ğfirullah! Padişah hiç bir yerde
hic bir zaman unutmamalı padişah olduğunu.

OSMAN
Unutmam, efendim, merak etmeyiniz.

ESAT
Karşılarındaki ne dahi unutturmamalı.

OSMAN
Padişah da herkes gibi insanır nihayet.

ESAT
Ama herkes gibi davranamaz. Kul takımı
kendisinden ayn görünmek ister padişahın.

OSMAN
Ya ben kul değil, halk istiyorsam?
Kulluk ortadan kalksun istiyorsam?

ESAT
Kulluk kalktı mı, padişahlık da kalkar.
OSMAN

Kalkarsa kalksin diyeceğim, ama...
"Sonra ne olacak?" diye soracak siz bana,
işin içinden çıkamıyacağım. İyisi mi
şimdilik kalsın padişahlık.
Düğünümüz ne zaman sevgili pederim,
nikahımız ne zaman? Yarın çok mu geç?
Peki, bugün? Şimdi? Şu an? Hemen! Akile!

(Akile girerken, Osman koşup elinden tutarak
Esat'ın önüne getirir. Esat hala durumsonyinca)

Padişahn buyruğudur şeyhülislâm efendi:
kullarından Akile'yle Osman'ın nikâhını
derhal kıyasın!

(Esat dua için ellerini kaldırmırken ışık azalır.
Derken koşacak.)

PERDE

(Topkapı Sarayı)

ÖMER

Devletin dışa karşı kudreti askerle,
askerin syakta durması da hazineledir;
hazinesinin geliri halka,
halkın ayakta durması da adaletledir.
Şimdi âlem harap, halk perihan, hazine noksan;
memleket göz göre göz iken gitmekte.
Tebdiri görilmeyiz, ilacı sorulmaz;
sefalet artar, eksiylemez. Bu gaflet ne gafletir?
Sonunda kazandi Bizans.

ESAT

Efendim?

ÖMER

Bizans'ı düşüren zinde devlet
yeni bir Bizans oldu zamanla.
Şimdi onu bir daha fethetmek düşüyor bize.

ESAT

Uzun yıllar Anadolu isyanlarıyla uğraşmak
bir hayli yıprattı devletimizi, doğru.

ÖMER

Canı yanan Anadolu biraz homurdansa
Çelâli ayaklanmasa deyip yükümlüyruz Anadolu’ya.
Orda sürekli çöküş, burdaya cümleş ha cümleş.
Niceye dek böyle gider bu?

ESAT
Ahlâk bağı alabildiğine geçşedi.
Âleme bir çekidine vermek gerek.
Anadolu’nun hâli pek yamanmış, evet.

ÖMER
O toprağın doğduğu bu devlet
onun gücüyle beslenip serpikli; ama
genişleyip büyülüke uzaklaştı ondan;
ve hayrâz bir evlât oldu sonunda.

ESAT
Anadolu’nun ihmal edildiği gerçekleş.

ÖMER
Bir var ki, Anadolu’yı unutanlara
kendisini pek yaman hatırat Anadolu.
Vaktiyle Bizans onu ihmal etti: Bizans bitti.

ESAT
Durum ciddi, evet. İstanbul gaflet uykusunda.
Divan şikâyetleri neden ılgilenmez?

ÖMER
Anadolu’nun bir bucağından, diyelim, Tokat’tan
uzun, upuzun bir çığlık kopup gelir İstanbul’a.

BİR SES
İmdat! Dinsiz Mehmet kapıs kavurmakta burayı.

ÖMER
İstanbul, diyelim, Ahmet Paşa’yı yollar Tokat’a.

(Dörtm sesleri. Vuruşma. Şenlik.)

Ahmet Paşa, Dinsiz Mehmet’in hakkında geldiştir.
Tokatlar kurtarıcıya açarlar kaplarını.
Ahmet Paşa nerden ve niçin geldiğini unutup

...taht kurar baş tacı edildiği yere. Derken
ikinci bir...

(Çığlık)

çığlık erişir İstanbul’a.

BİR SES
Mal demedi namus demedi İmamz Ahmet
berbâd ettî bizleri, medet İstanbul’um, medet!

ÖMER
İste bu minval üzre efendim,
İstanbul’un Tokat’a gönderdiği faalca Paşa
faalca haydut olur ordâ.

ESAT ( iç geçirip)
Peki, bunun sonu ne olacak?

OSMAN (gürerek)
Evet hocârm, ne olacak?

ÖMER
Yağmalanan Tokat azalıskça
Tokat’ı yağmalayanlar çoğalacak;
yanı devlet içünde devletler olacak,
yanı ne devlet kalacak orada ne millet.
İste bu durumda Tokat ve bütün memleket.
Padişahına arzolunur!

OSMAN (Esat’a)
Ne dersiniz, efendim?

ESAT (gülûmsiyerek)
Tokat’tan gelen ses düştûndüricii.

ÖMER
İstanbul aklim bașma topplayıp Tokat’a gitmizse
Tokat’a artik ses sade gelmez olacak.
Tokat’in kendisi İstanbul’a doğru yol alacak.

OSMAN
Yakında gidilecek.
(Dilaver Davut'la girer.)
Lehistan'la ilgili en son haber, paşa?

Dilaver
Lehistan kralı Eflak ve Bugdan işlerine karışımla,
askerleriyle bizim sınırlar geçmekte sık sık.

Osman
Uygun karşılık verilmezse, yalmız Lehistan değil
yakında bütün Avrupa karışacak işlerimize.
Sefer hazırlıkları tamamlandı mı, paşa,
bütün beylerbeyilere haber salındı mı?

Dilaver
Hazırlıklar bitmek üzere, padişahım; ve bütün...

Davut...
... beylerbeyilere haber salındı, hünkarım!

Osman
Tek soruya tek kişi cevap veremiyor mu?
Bu ne şahbazlık, Davut! Başkasinin hakkını
nasil da kapıverilyorsun...

(Dilaver'e)
Bu ne yaşavgık, paşa! Bir daha sefere, ben sormadan
"Sefer hazırlıkları tamam" denilecek.

Dilaver
Boynum kıldan incedir.

Osman
Devam!

Dilaver
Edirne miftüsü, padişahının fermanı olmadan,
bostancıbaşıyı azletmiş.

Osman
Durum incelensin, sostancıbaşı suçsuzsa
eri verilsin görevi. Miftül ise...

Ömer
Edirne miftüsü benim oğlumdur, hünkârım.
Suçu olmayan kimseye ceza vermez benim oğulum.

Osman
Müftü ise, görevinden alınsın
ve yanlış kararının bedelini ödesin.

Ömer
Benim oğlum...

Osman
Oğlunuz değil, Edirne miftüsündür söz konusu olan.
"Devlet işlerinde anchor devlet kayılır,
padişahın kendisinden daha önce gelir devlet" diyen siz değil misiniz, hocam? Bu düşünceler
öylesine değerli ki benim gözümde,
onlara lâyık olmazsam, insanın,
hocamın beni.sysiplamasından korkarım
hatta azarlamamından. Evet, paşa?

Dilaver
Arpağlı elinden alın bazı bilgin çebebliler
bunların geri verilmesini dillerler padişahından.

Osman
Bu ne biçim söz, dilimize kuran mı girdi?
Neden buğdaylık, pırıncılık değil de arpalık?
onlara deyn ki, sadrazam paşa, bu padişah
kimseye arpaşık vermek nüfetinde değil,
hele bilginlerine! Onların bundan böyle
arpa yemelerine gönül razi değil de ondan.

Esat
Bilginlerde ödenen paranın kısılması
hoş karşısındaının yapmak. Atalarınız her zaman...

Osman
... bilginleri kayırmışlar; ama bilginler de atalarımı,
daşa doğruşu, devleti kayırmış o zamanlar.
Bugünkü, devletin yikını hazırlarlarak,
o sınıf fesatçılar guruhuna ele olmakta;
biraz sıkı şifirler, en senturlu haneciler için
felva vermektedir. Uygun görullen, çok bile onlara.
Biz hocama böyle kararlaşdırık.
ESAT (Ömer'e.huşumla bakıp)  
Bu, şeyhüllâmun görevdirdi, reddim olmuyarak.

OSMAN  
O görev hocama verilmiştir, efendim.

ÖMER (telsâla)  
Yanlaş anlaşılmasımsın...

OSMAN  
Pederim in yükü hafiflemiş olyur böylece.

   (Süleyman görünür, Osman gldip onun getirdiği bir külahı alır, inceler.)

Güzell dikilmiş, aşerin terzilere! Tam istediğim gibi.

   (Kavşunu çıkarp Süleyman'a verir, külah glyer.)

Nası?

SULEYMAN  
Pek yakıştı efendimize.

OSMAN  
Ne kadar kullanılış, ne kadar sade, değil mi?

   (Çekilere)

Buna külâh derler, Türkistanlılar glyerler.  
Bizde daha yalnız bu glylarını istiyorumu.

   (Davut'un kavşunu çıkarır, eline verir, külahı başına geçir.)

Bak, şimdi adama benzedin Davut!  
Bu kocaman kavuklar, şu hantal kürkler,  
şu çuval gibi sahvalar atılan artık.

Hem güzel değil, hem kivrak değil, hem de israf.

   (Dilaver'e)

Şu sızın kriyafeti birkaç kişi glyinir, pasa;

OSMAN  

ve yarım saatlik yere iki saatte varılır bununla.  
Söyle Davut, böyle daha rahat değil mi?

DAVUT  
Çok daha rahat, padişahım, herkes bundan gümeli.

OSMAN  
Glyinigte olsun, düşündede, inanca olsun  
gereksziz ağırlıklardan kurtulmalıyız artık;  
atabilirliğim kadar safra atmalyız hayatımızdan.  
Her gün yeni bir hız kazanmalyız.

ÖMER  
Kimin atı yıldırek, kovalaymca yakalar  
kaçınıca kurtular.

OSMAN (Esat'a)  
Dinin görüşlü?

ESAT  
Yadırımanaktır, padişahım.

OSMAN  
Padişah ömek olursa?

ESAT  
Daha çok yadırımanaktır. Hünkârım,  
kaç değişmiş neye yarar, içindeki aynı...

ÖMER (keserek)  
Kaç, içindekini değiştirir zamanla.  
Yeniliklerden çekinmiyelim, efendim.  
Bati inşanları gökyüzünden inceleyerek  
yahyalını buyruk altına almayı kurarken  
bizde yıldızların buyruğu altında insanlar.  
İşin kötürü, bu tutsaklıkta kurtulmak isteyem yok;  
dağ da kötürü, bunu tutsaklık olduğunu bilen yok.

ESAT (sert)  
Yangına köshikle gitmiyelim, efendim.
(Şeyhüllislâm çıkar, ardından da Dillâver. Davut da onu izlerken)

OSMAN
Bir dakika, Davut!
(Davut’un başından killâhını alır, Suleyman’a verir. Davut’a kavuşunu işaret eder gülererek)

Şimdilik gıyebillirsin. Küllâhını diktirdiğinde de başı açık kalmasını, içindeki uçur sonra.

(Davut’la Suleyman çıkarlar.)

Devlet bizden aynı bir varlık olarak ele alırsanız bozukluğu koyduğuuzu teşhis de kusursuz, öne sürdüğünüz caráler de. Yalnız, hocam, size dokunan bir şey söz konusu olduğunda o bozukluğu pek bir andırıyor davranışlarınız.

ÖMER (gülümsiyerek)
Genel bozukluktan hıcanızın payına düşen bu olsa gerek, hünkârm.

OSMAN (gülümsiyerek)
Benim payına düşen de bunu hoş görmem herhalde.

(Ömer çıkar.)

SULEYMAN (usulca girerek)
Efendimiz.

OSMAN
Gel bakalım lala! Devlet işleri bitti. Seninle başbaşa kaldık yine.

SULEYMAN
Onları görmeyecek misiniz? Rumeli kazaskerin armagan olarak yolladığı cariyeleti?

OSMAN
Rumeli kazaskerin gözü şeyhüllislamıktadır!

Harem hayatına son verdik ya, lala. Hepsin başgöz edilip savlan da burda heba olmasın zavallar.

SULEYMAN
Her biri bir ilkeye bedel, görsiniz! Hele biri var ki...

OSMAN
Evetet?

SULEYMAN
Çihana bedel!

OSMAN
Hay Allah! Var git lala, günaha sokma beni.

SULEYMAN
Bu öyle bir şey ki, efendimiz, asıl onu görmekten kaçınmaktan günaha girmektir. Yaradan onu yaratırken şevke gelmiş, 'Şahsetim bu olsun' demiş adeta.

OSMAN
Yaa?

SULEYMAN
Bir görmeden yollarsınız, inan olsun yukarıdaki bağılamaz sırl.

OSMAN
Hay Allah! Mubalğa olmasın lala?

SULEYMAN
Görüldüğünüz zaman, hâkim tam veremediğim için paylıyacakmış beni.

OSMAN
O kadar ha?

SULEYMAN
Ne söylesem boş! Elinden bir şerbet içseniz.

OSMAN
Görmeden yollamak günah olur diyorsun.

SULEYMAN
Suczu cana kıyımdan, Tanrıya karşı gelmekten farkı yok.

OSMAN
Bire aman! Eh, günaha kırmıyelim bari.
(Süleyman sevinir, tam çıkarırken)

Dur hele dur!
(Süleyman durur. Osman başıyla işaret ederek)

Yarın dönüyor babasından, değil mi?

SULEYMAN
Başkadın efendimiz mi?

OSMAN
Aman başkadın filan demás sakın yanında!
"Kaç kadın var ki başkadın oluyorum?" diye canına okur allallah!

SULEYMAN
Dikkat ederim, efendimiz. Hepsini mi getireyim, yoksa yalnızız...

OSMAN
O cihana bedel olanı görürsek
hepsini görmüş gibi olmaz mınyuz?

SULEYMAN (sabırsız)
Gidip getireyim mi artıkt?

OSMAN
Bu heyecan kimin adına, lala?

SULEYMAN (boynunu büküp)
Efendimiz adına, elbette.
Başka kimin adına olabılır ki?

OSMAN
Peki. Hadi bakalım.

(Süleyman giderken)

Lala! Bağışla.

(Süleyman sevinerek çıkar.)

Bir erkeğin erkekliğininden yoksun et, sonra da
bir sürü dişinin başına beğçi koy...

Bu adam canına kastetse kızma; doğruysu.
Cihana bedel ha?

(Yükari doğru)

Şaheserine saygısızlık olmasın diye.
Madem bu kadar özenmişsin.

(Süleyman, Nevhayal'le görünir, kızı öne sürpüs
usula çekılır. Osman kızı görür gürmez sarsılır,
arkasını dönüp yukan doğru)

Pevs

(Döner, kızın uzatăğı kadehi alırken)

İn misin, cin misin?

NEVHayAL
Naçiz birקלunuuz.

OSMAN
Aman sultanım! Adını...

NEVhayal
Şerbetini içmeyecek misiniz, efendimiz?
Her şeyini kendi elimize hazıram da.

OSMAN (kadehi dudağına götürürken)
Yaa? Her şeyini?

NEVhayal
Şekerini, baharatını, her şeyini...

OSMAN
Kendi eline?

NEVhayAL (suh)
Elbette.

OSMAN (büyülenmiş)
Elbette...

(Bir yudum alır, havuzdan gözlerini yumurak)
Senin elinden olduğu belli!
Adımı bağışlamıyacak misin?

NEVHAYAL
Nevhayal cariyanız.

OSMAN (kadehi dikip)
Gerçeken yeni, yeşevi bir hayal!

(Tam kızı kucaklarırken)

SÜLEYMAN (telâşla girerek)
Efendimiz!

OSMAN (irkilererek)
Ne var?

SÜLEYMAN
Geleş var!

OSMAN (Nevhayal'e gitmesini işaret ederek)
Aman çabuk olsun!

NEVHAYAL (sakin)
Padişah siz misiniz...

OSMAN
Şimdi o! Çabuk, çabuk!

(Nevhayal Süleyman'la çıkar)
Kirk yılda bir hatta yiyelim dedik
ay erkenden doğdu!

(Akile girer).
Sen bugün mü gelecektin?

AKİLE
Yoksas hata mı ettim, efendimiz?

OSMAN
İlahi Akile, o nasıl söz!
Ben seni yarın dönecek biliyordum da.

AKİLE
Gidip yarın döneym isterseniz.

OSMAN
Aman yavruğum, biraz şaşırdım da.

AKİLE
Şaşırdığımız belli, hem biraz değil bir hayily.

OSMAN
Yaas, o kadar belli ha?

AKİLE (yaklaşarak)
Apaciık!

OSMAN
Ne diyorsun!

AKİLE (kokşarıarak)
Yabancı bir koku bu.

OSMAN
Nasıl yabancı? Ne kokusu?

AKİLE
Karınınızın kokusu değil bu.

(OSman bocalar.)

Demek artık yokum ben.

OSMAN
O da nesi?

AKİLE
Bir başka yerimi aldığına göre.

OSMAN
Kimse yerini alamaz senin.

AKİLE
Almış bile.
OSMAN
Kırık kez evlensem, kırkımda da seni seçerim.
Sen benim değişmez karımaı yavruçağım.

AKİLE
Peki o?

OSMAN
Sevdğim senin, kadınım sensin.

AKİLE
Peki o?

OSMAN
Seni en çok sevdğim zaman ne kadar sevmişsem
o kadar seviyorum şimdi de. Bendeki yerin aynı.

AKİLE
Peki o?

(Osman susar.)
Siz yalan söylüyemezsiniz, efendimiz.
Sorumu karşılık vermemişiniz bundan.

OSMAN
Verdim ya.

AKİLE
İkimize de haksızlık ediyorunuz.

OSMAN
Bak yavrum, beni anlamaya çahş.
Şehzade gerek bana, hem birden fazla.

AKİLE
Doğurduklarını yaşamadıysa bende mi suç?

OSMAN
Seni hiç bir zaman suçlu görmem.
Bu yüzden daha az sevmiyorum seni.

AKİLE
Bir daha seferki yaşar bakarınız.

OSMAN
Benim de en büyük dileğim, özlemim o.
Ama neylerin ki, tedbir almak gerek.
Osmanlı geleneği böyle buyuruyor.

AKİLE
Demek geleneği düşünmeye başladınız?

OSMAN
Ben istemesem de, yavruçağım,
gelenek zorluyor beni düşünmeye.

AKİLE
Oysa tek karınız olacaktır sizin.

OSMAN
Tek karım olarak kalacakınız.

AKİLE
Benim erkeğime kimse ortak olamaz, efendimiz.
Osman'ı kimseyle paylaşamam ben.

OSMAN
Osman'ın değil ki paylaştğun, bir tanem.

AKİLE
Kim, peki?

OSMAN
Sultan Osman.

AKİLE
Söz oyunlarına boğmayın, efendimiz.

OSMAN
Brak şu 'efendimiz'ı!

AKİLE
Başka hiç bir kadın adım atmıyacak buraya.
Doğrusu güzel ömek oluyorsunuz halkıniza.
Böyle olacagım bilseniz...

OSMAN
Babam tek karısı annen değil herhalde.

AKILE
Ama herkesin yürüdüğü yolda yürüyor onlar.
Babamin yeni yollar açmak gibi bir iddiası yok.

OSMAN
Unutma ki, peygamber efendimiz dahi yedi kara vardı, hatta, kiminle göre on iki! Dörde kadar izin veriyor şeriat.

AKILE
Sküşme hemen şeriatı, peygamber efendimize sağımsızınız.
Bir yandan da yenilikler yapmak, ne bileym, çaga uygun yasalar koymak istermisiniz.

OSMAN
Çağın mağlub olmuyor bunun Akile Hatun!

AKILE
Kizmayıın. Hakhyım.

OSMAN
Evet.

AKILE
Siz bana kendinizi öyle göstermeseydiniz...

OSMAN
Nasil?

AKILE
Herkesten başka,amba başka.
"Tek kadınım olacağım" demseydiniz...

OSMAN
Teksin dediym ya!

AKILE
Siz bana öyle söylemeseydiniz, efendimiz...

OSMAN
Birak şu "efendimiz"i!

AKILE
Ülkeye kendi her kadının başına gelene,
bağırma taş basar, katlanırdım ben de. Oysa siz başta öyle bir ömek koydunuz ki önums, hep onu anyacağım, hep onu.

OSMAN (küçüklerin istiyerek)
Araman gerekiş.

AKILE
Tutarlı olmak zorundasınız, efendimiz,
bana karşı da, halkınza karşı da. Ömek tutarlı olmasa, kimseyi düzeltmez. Tutarlı olmayın ömek herkesi çarpıtır.

OSMAN
Haklın.

AKILE
Elbette hakhyım, elbette! Elbette!

OSMAN (sinirlenerek)
Hakhyken hakaz duruma düşmektesin.

AKILE
İşinize gelmiyor, değil mi?

OSMAN
Lütfen biraz anlayışlı ol.

AKILE
Ancak anlayışlı olmanın anlayış beklemeye hakkı vardır.

OSMAN
Bu da doğru.

(Akile uzaklaşırken)

Akile!

65
AKİLE (durarak)
Efendimiz?

OSMAN (gülümşyerek)
Küskünüm benim!

AKİLE
Buyruğunuz?

OSMAN
Sev beni.

AKİLE (eğilerek)
Baş üstüne, efendimiz.

(Çıkar, Osman da ardından.
Mehter eşliğinde
sağdan yeniçeriler girerler.)

I YENİÇERİ
Sefer var dediler.

II YENİÇERİ
Yürüyüş Lehistan'a kadar dediler.

I YENİÇERİ
Lehistan'a kadar...

II YENİÇERİ
Yürüyelim yoldaşlar!

(Uygun adım soldan çıkarlar. Sıpahiler sağdan
girerler.)

I SİPAHİ
Hedefimiz Lehistan'dır.

II SİPAHİ
Serdarımız Sultan Osman'dır.

I SİPAHİ
Lehistan'a kadar...

II SİPAHİ

Varalım yoldaşlar!

(Soldan çıkarlar. Mehter yavaş yavaş susarken
İstanbulular sağdan girerler.)

I İSTANBULLU
Kılıçınız keskin olsun.

II İSTANBULLU
Yüzünüz zaferle gülsün.

III İSTANBULLU
Ay da olsa yıl da olsa, zaman dediğin geçer.

IV İSTANBULLU
Ve sağ kalan gittiği yerden döner.

(Mehter duyulur uzakta uzaga, gittikçe yaklaşır. 
Yeniçerilerle sipahiler solandan girerler.)

I YENİÇERİ (başında gülünç bir külah)
Selamın aleyküm, hayaldir yüküm!

I İSTANBULLU
Aleyküm selâm, hayalsız yaşayamam!

I YENİÇERİ
Amma benim pehlivanım!

I İSTANBULLU
Buyur sultanım!
I SİPAHİ (başında gülünç bir külah)
Hesabin hesap değil, cevap değil oembun!

II İSTANBULLU
Nedir hesabım?

I SİPAHİ
Biz alt tarafı kuluz, sen bize sultan dersin. 
Yoksuluza çapaçuluğ, samanlık seyran dersin.
I YENİÇERİ
Aşağıla geze geldik
inci mercan dize geldik;
benim bürmetli efendim
arzuladığı size geldik.

I İSTANBULLU
Ey yar-ı vefakârımız
sohbetindir hep kârımız;
şacıver tüm hazınları
de dağılsan efkarımız!

I SIPAHİ
Dinlestin aktan karadan
demin geçtik buradan
konarakta geçerekten
lale sümbül biçerekten
kahve tütün içerekten
sulu yerde peynir ekmek
süzcü yerde kavun karpuz yiyerekten.

II İSTANBULLU
Oy nereye, nereye?

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Oraya, ah, oraya!

I YENİÇERİ
Gider olduk gider olduk
bazan abâd bazan heder olduk.
Bir sести sanki çağırr "Ge!}" gibi.

I SIPAHİ
Akar gider dik oraya
derelerden sel gibi
tepelerden yol gibi.

I YENİÇERİ
Edeyım meclise bir kıska beyan
kissameden hisse ala çıkar olan.
İsim isime cism cisme benzer;
egçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer.
Görmesini bilen yalanan arasından героçği seçer.

III İSTANBULLU?
Peki yalani seçen?

I SIPAHİ
Kendinden geçer! Ama diyecoksin, boğ ver!
Kahpe felek kendinden geçitkten sonra
ayni şey çok mu görülür insanlara?

I YENİÇERİ
Hay Haki! Merdi merdan, Sîrî Yezdan,
sülâ-i abd-i Manaf (yaklaşın o tarafı!).
Seyyah-i Kûh-i Kaf, bak bana gör kendiini, gerisi lâf ü güzaf !
Ey erekler şanı Hamza! Lütfet de başlıyalım maceramızsa!

II. YENİÇERİ (ayak meyhane olarak girer)
Yeni sağlanmış, halis aslan sütlü!

(İnce saz çalar, tempo tutarlar.)

I YENİÇERİ
Ver bir kadeh de aslana akrabaya olalım!

(Kadeh dikip)
Çalışan çalışan çalışan ki sazlar
güneylerin soluğuna dönüp yazalar
ustan içimi zihnin bakişlı yazılar
akça kızılar gökçe kızılar, olur olun almazlar!

(Saz kesılır.)

Ama biz, saz taksımı olmazsa yaparız söz taksımı.
Dinleyen hayran olur, dinlemiyeyiran olur.
Lâkin diyecoksayıslas...

I İSTANBULLU
Sanı Hardal kokar mı güldü gibi
kara karga ister mi bülbül gibi?

I YENİÇERİ
Namamın kurt yemedi ya! Bir dereniz,
evvel Allah, her güclülgü yeneriz. Yalnız
o yoksa, bu yoksa...
IV İSTANBULLU
Ne yoksa?

I SİPAHİ (bir kadeh yuvarlayıp)
Rakı değil mubarek elmas tozu, yıldızlar çaktı boşalım daya!

(Dudağımı yahyarak)

Kemençe yoksa zulüm işkence çoksa durum bomboksa;
kanun yoksa törere kurallar çoksa ama düzzen yoksa
kudüm yoksa adam çoksa kudem yoksa
durum bomboksa; hele ney yoksa
sevda denen şey çoksa ama sevgili yoksa
iştah pek çoksa cepte metelik yoksa
çoğlar aç azlar toksa durum bomboksa...
Çalıma çağırmaz sankalar!

I İSTANBULLU (bir kadeh atıp)
Nağmestiz de oynar bizim kazlar!

BİRLIKTE
Oynar be imanım oynar!

I SİPAHİ
Çünkü biz, saz takımlı olmasa yaparız söz takımlı.
Dilinen ahad olur diniemişen berbâd olur.

II SİPAHİ (parsa toplamaya kalkar)
Önce bahşis sonra iş.

I İSTANBULLU
Önce marifet sonra ücret.

II SİPAHİ
Önce rağbet sonra marifet.

II İSTANBULLU
Önce derelim sonra verelim.

II SİPAHİ (sert)
Önce görelim sonra gösterelim!

(Istanbullular boyun eğip öderler.)

I SİPAHİ
Aynı havaya devam mı, tamam mı?

İSTANBULLULAR
Devam, devam!

I SİPAHİ
Ut yoksa et but çoksa umut yoksa
bulut çoksa rahmet yoksa durum bomboksa;
dümbelik yoksa kalek çoksa yenecek yoksa
ödlek çoksa erkek yoksa durum...

(Işaret eder.)

BİRLIKTE
Bomboksa!

I SİPAHİ
Kemen yoksa havadan nem kapan çoksa aman yoksa
zaman çoksa imkân yoksa durum...

BİRLIKTE
Bomboksa!

I SİPAHİ
Devam mı, tamam mı?

İSTANBULLULAR
Devam, devam!

I SİPAHİ
Nekkâre yoksa yâre çoksa çare yoksa
tef yoksa çırıkf çoksa hedef yoksa durum...

BİRLIKTE
Bomboksa!

I SİPAHİ
Zil yoksa rezil çoksa anlatacak dil yoksa
velhasıl durum...

BİRLIKTE
Bomboksa!
I SİPAHİ
Çalımsa çalımsın şazlar!

BİRLIKTE
Nağmesiz de oynar bu kazlar!

I SİPAHİ
Çünkü biz, saz takımı olmazsa yaparız söz takımı.
Dinleyen cennet-i âlâda olur, dinlemiyen belâ bulun.

II İSTANBULLU
Eee, gelelim hikâyete...

III İSTANBULLU
Madem verdik parayı dinleyelim macera'yı.

II SİPAHİ
Sabret, aytı!

II YENİÇERİ
Dağda bir keçi
sivridir kızı
kahpenin piği
bunda bir iş var.

BİRLIKTE
İş var!

II SİPAHİ
Dağda bir köyun
herkesi soyun
doyun ha doyun
bunda çok iş var.

BİRLIKTE
Var, var!

II YENİÇERİ
Dağda bir çıkız
dünüyaya yüküz
hepimiz bokuz
bunda ne iş var?

İSTANBULLULAR
Aaaa!

I YENİÇERİ
Edepten çıkmak yok, biz bize değiliz;
burda soylu kişiler var, boylu kişiler var.

II YENİÇERİ
Dağda bir geyik
bir haltuz yedik
affola dedik
bunda bir iş...

BİRLIKTE (gülüşerek)
Yok, yok!

IV İSTANBULLU
Fazla uzadi peşeviniz ağalar,
gayn başlılım macera'yı!

ÖBÜR İSTANBULLULAR
Ya ya!

II SİPAHİ
Uçlamın ikinci taksidi, dinleyin doya doya.

(Istanbullar homurdanarak öderler.)

I YENİÇERİ
Hay Hak! Tümün tümün istekler ordu ordu dilekler
asar yukarı melekler kandillerin felekler
aşağıdakilerse bekler ha beker...

BİRLIKTE
Kimler, kimler ?

I YENİÇERİ
Üretilmiş anlar tüketilmiş böcekler
toğluluklattı karnıcalar inşaatçı köşebekler
hokkabaz maymunlar haylaya tılkiler
kindar devaler dindar leylekler...
BIRLIKTE
Daha kimler?

I YENİÇERİ
Celâl'ın çakallar haraflı surların
yabanı kurtlar meden't köşekler
sultan'ın aslanlar hemâr Kaplânlar
kızın aygırlar azgın beygırlar
bolâhenk eşekler...

BIRLIKTE
Daha kimler, daha kimler?

I YENİÇERİ
Mestâne koyunlar merdâne köçler
kaçak keçiler atak tekeler
celâli boğalar melâli inekler
almûm tavuklar çalim horozlar
edahi kuğular sevdalı kelebekler...

BIRLIKTE
Daha, daha?

I YENİÇERÎ
Sevkefzâ güzeller a Skatezâ dilberler
yûrûk yosmalar curcura elveleker
çürçiplak çengiller salkımaçaç koceler
ağıraksak yöçecer dellifseker...

BIRLIKTE
Daha?

I YENİÇERİ
Velhaal, diâler erkekler
çiftler tekler
teklesecek çiftler çiftlesecek tekler
bekler ha beker...

BIRLIKTE
Beker ya beker!

I YENİÇERİ
Tâ ki kabul olunâ dilekler
âyân ola gizli gerçekler.

BIRLIKTE
Ayân ola gerçekler!

I SIPAHÎ (bir kadeh yuvarlayıp)
Hay Hale! Aman ile Yaman ile türfanda bir aslan ile
yani bizim Osman ile kalktuk bir gün avda gittik.
Aman attı varmadı Yaman attı varmadı
Osman atta...

BIRLIKTE
Eee?

I SIPAHÎ
Vuramadı. Ben attam topallattım! Aferin yiğit
külnâ kuvev, her atığına böyle at dediler.
(Âktiş.)
Vara vara vardık ki, bitmemiş yavşan dibinde
doğmamaş bir tavşan!

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Nerde pişirked, nerde pişirked?

I SIPAHÎ
Arandik tarandik, karşısında üç konak gördümüz.
Vara var penseki ki, ikisi yıklık birinin duvarı hiç yok.
Duvarı hiç gözün içinden çıkı bir koçakarı. Dedi...

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Bunu nerde pişirkotarsak?
Nasîl etsek de boş karsâga aktarsak?

I SIPAHÎ
Koçakari dedi, üç kazaan var şurda.

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER.
Han dedik nerde, nerde?

I SIPAHÎ
Ya şurda ya burda ya da orda!

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Vara vara vardık ki...
I SİPAHİ
İkisi deilik kazanın, birinin dibi hiç yok,
Dibi hiç yöğa koyduk tavşanı.

YENİÇERİLERLE SİPAHİLER
Kimimiz çalı taşır kimimiz ateş yakar,
tavşanı başını kaldırılmış bize bakar.

I YENİÇERİ
Haydi işin iş açık dedik, her tavşana nasip olmaz
bizim kursakta bırmaksızız dedik; biz seninle doymadan
sen bize doya doya bıkmaktır dedik.

YENİÇERİLERLE SİPAHİLER
Biz başladık tavşanı yemeye
tavşanı başladık bızkı dövmeye
utanır olduk komşulara demeye.

I YENİÇERİ
Ama kaçun kurşunuz bızkı?
Bir yandan dayağı yeriz bir yandan tavşanı.

İSTANBULLULAR
Ye babam ye, ye babam ye!

I SİPAHİ
Elden ayağa varmaız oldu
akımız fıkır dermez oldu...

YENİÇERİLERLE SİPAHİLER
Gözümüz dünyayı görmeye oldu.
Karnımız çatırcasına doldu...

I YENİÇERİ
Ağzımı ne hiç haberi yok!

I SİPAHİ
Her attığınma böyle atarsan, senden arı kurtulmaz dediler.
Sana taburlar dayanmaz, yıroğün savasa kanımız dediler.
Sen demirden kaleler olsa açırsın
ama düşman zorlu çıkarsa... kaçırsan dediler.

YENİÇERİLERLE SİPAHİLER
Yığınığın yarısı kaçmaktır dedik.
Marifet açık kapıları açmaktır dedik.

İSTANBULLULAR (gülüşerek)
Eee?

I SİPAHİ
Neyse efendim, kusurumuz varsa bilelim,
yoksa sadece gelelim.

BIRLIKTE
Gelelim, gelelim!

I SİPAHİ
Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik
altı ay bir güz gittik, vardık Lehişan düzline...
Hotin derler bir kale var, size ne bızm ne?
Alacakadan dediler, alamızan buralarda kalacakan dediler.

İSTANBULLULAR
Yaa?

YENİÇERİLERLE SİPAHİLER
Bahşiş dedik, armut piş ağzıma düş dedik

İSTANBULLULAR
Eee?

I SİPAHİ
Çiş dediler, önce zafer sonra bahşiş dediler.

YENİÇERİLERLE SİPAHİLER
Halt ye dilire!

I YENİÇERİ (parsa ister)
Bahşiş almadan kaleyi alır mıym,
İstanbul dururken oralarda kalır mıym?

I ISTANBULLU (bahşiş vererek)
Ne beklerinzi yöldaşlar, kaleye girsene!

II ISTANBULLU
Zafer denen yarin güllerini dersenize!
İSTANBULLULAR
Kaleye girsenize! Girseneize!

I YENİÇERİ
Destur dedik. Geri dur dediler.
Bakıstak yoldaşlarla, birbirine sokulan başlarla.

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER (başbaşa vererek)
Düşündük, taşındık... Düştüman varalım efendice soralım dedik:

I YENİÇERİ
Bu kale'nin alınması kolay mı?
"Sözünüz ciddi mi, alay mı?" dediler.

I SIPAHİ
Bu durumda alay etmek kolay mı dedik.

I YENİÇERİ
"Vay vay vay, buyurun!" dediler.

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Hay hay dedik.

I YENİÇERİ
Lakin kapılı kapıları görünce...

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Yerinde say dedik.

I İSTANBULLU
Peki, neden?

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Nezaketimizden.

I YENİÇERİ
Buyur eden düşmana vurmak olmaz.
Böyle açıkta sipsivri durmak da olmaz...

İSTANBULLULAR
Eee?

I SIPAHİ
Aman dedik yaman dedik
zafer düşmana armağan dedik
her şeyden önce tatlı can dedik.

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Once tatlı can!

İSTANBULLULAR
Sonra?

I YENİÇERİ
Boş ver sağa sola, vakit varken düş yola!

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Düştül yola! Apar topar döndük geri
siz deyin koşarktan biz diyelim uçarktan...
Ve güründü İstanbul şehri!

SIPAHİLER
Bize derler sipahi!

YENİÇERİLER
Bize derler yeniçeri!

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Sultanahmet minarelerini kışındıg paladar diye
ve doluştuk İstanbull'a bizim kaledir diyə.

(İstandbullular akışlar.)
Gerci eli boş geldik, ama ne boş geldik!

I SIPAHİ
Hoş dedik boş dedik, doğru dedik ehri dedik
ama kimseben dinlemedik bu hikeyeli,
bizzat yaşadık her şeyi. 
Sizler de yaşamış gibi olduysanız, ne iyi!

I YENİÇERİ
Tamam! Bu iş burda biter vasselăm.

IV İSTANBULLU
Hiç burda biter mi?
ÖBÜR İSTANBULLULAR
Circuna var daha, circuna!

I YENİÇERİ
Var ya, ne olur ne olmaz, burda kesip tathiya bağlıyım.
Ama çok istiyorunuz, ille de circuna diyorsanız...

II SIPAHİ İLE II YENİÇERİ
Hü deyip gündeliği sağlıyalım!
(Parsa toplamaya kalkmca)

İSTANBULLULAR (arkalarını dönerek)
Hele bir başlasın circuna
Hele bir varahım iğin sonuna!

I YENİÇERİ (Osman'ın taklidini yaparak)
Ya doğru dürüst asker olurlar, ya öfkeme bedef olup
ehennemin tâ dibine def olurlar!
Ben bu çarkı söküp yeniden takmazam
ve herkesi istedigim kalba sokmazam
eksik olsun böylesi dünyya saltanatı;
varan boğ kalan Osmanlı tahtı!

(Osman sezdimeden Cellâtla girer, Cellâdin ardından seyredir.)

YENİÇERİLERLE SIPAHİLER
Doldururuz biz o tahtı
ve bağlar alemded
yenici ve sipahi saltanatı.

I YENİÇERİ (kılığı başlarından çıkarp göstererek)
Buna derler kılıläh!
Ya bunu başına geçip akımı toplarsın
ya da bu dünyadan vaz geçip ahreti boyların.
Amanım yoktur vallah billäh!

I SIPAHİ (kılığı başlarından alıp)
Buna derler kılıläh!
Ya hiç bir şey greme, başın gökle baksan
ya da öyle bir şey güm, yakaşan.
Amanım yoktur vallah billäh!

I YENİÇERİ (ordan oraya koşarak)
Hanı nerde, nerde, nerde Kâllâh?
(Cellâda gelir gelmez)
Eyvah!
(Cellât hızla yana çekilince)

BİRLİKTE (dehset içinde)
Padişah !

OSMAN (gülerek)
Mağallah! Kendini böyle dışardan seyretmekte
anlatılmaz bir hâz var doğrúsâ; ayrıca
pek de aydınlatıcı olyor.
Oyuncu olarak üstahgımza hiç diyecek yok.
Bedava oyun seyretmeye karşı olduğuımızdan
en büyük bahşi bizden kopacak elbette.
Hakkınız yemek niyetinde değiliz.

(Bir kese atar önerine.)

Ancak, burda bu işle uğraşırken asıl işinizi
yani askerliğinizdi iham etmenizde
ilgîsiz kalmayacağız tabii.

(Işaretî üzerine Cellât kemendedi koynundan çıkarır.)
Bu, kendi hakkımız, daha da önemlisi
devletin hakkını yemek olur da ordan.

I YENİÇERİ
Padişah, yeniçeri yasasına göre
bir yeniçerîyi ancak kendi subayı cezalandurabilir
ve bu herkes önünde olmaz, olamaz.

OSMAN
Ben padişah olarak birincî yeniçerîlyim
ve teknîf yeniçerîlerin, sipahiîlerin, cebedîlerin
ve bu devleti bağı bütün askerîlerin başiyım.

I YENİÇERİ
Padişah birincî yeniçeri olduğunu göre
bu ocağın yasasına en çok onun uyması gerekmez mı?
OSMAN
Bir yenidoğan olarak uyarmış yenidoğan yasasına
ama bir padişah olarak da benim görevimdir
o yasa uyumayanları yola getirmek. Yasa göre
yenidoğanların koşullarından ayrılmazlar. Tamam mı?

(I Yenidoğan başını öne eğer.)
Askerlik dışında hiç bir işe uğraşmazlar,
boş vakitlerini savaş eğitimimyle doldururlar.

(II Yenidoğan başını öne eğer.)
Kendi yasasına uyumayan asker
o yasanın sağlanındaki bütün hakları kaybeder.
Askıların meddahlığı, soytanığı kaplıçası
ben bu devleti kimlike ayakta tutacagım?
Son savaşımı kusursuz bir orta oyunuydu sayaçtizde.
Düşməni bir hayli eğlendir dik.

(Istanbululara)
Seyir olsun da size! Kendi öliminizi dahi
görmeye can atarsınız siz!

(Istanbulular süksüm süksüm çıkmırlar. Osman
yenidoğanlарı saplılar)
Haydi şimdi doğru kıslayın, yallah!
Siz bir daha görev düzi ipler üstünde yakararsan
hepiniz kılanızın duvarlarının arasına alımaların alımaların!

(Yenidoğanlara saplılar kaçaralar.
Osman arkalarında hursa haykırlar.)
Yallah! Yallah! Yallah!

(Çıkar.
Valide Sultan'la Nevhayal sağa yer
ahlar.)

VALİDE SULTAN
Sen bizim gözümüz kulağımız olacak olan Topkapı'nda,
yani bizim ordaki devamımız olacak.
Osman seni ak ak alyor mu koynuna?

NEVHAYAL
Başkadın babasına gittiği zamanlar.

VALİDE SULTAN
Ama babason konağından döner dönmez
o içeri sen dışarı, değil mi?

NEVHAYAL
Saraya dündüğü zamanları da onun yanmdayım.
On yoldaş olarak alkonyuur beni.

VALİDE SULTAN
Hanı başka kadın görmek istemiyordu Haremde?
Nasal oluyor da huylanıyor senin gibi birinden,
senin gibi bir güzeller güzelinden?

NEVHAYAL
Tek başına aklıyorum herhalde.
Yalnızlık bir Allah'a mahsus, sultanım.

VALİDE SULTAN
Belki de kuşkulandığımızdan. Bana kalırsa
ikinci bir kadının varlığını çoktan seçti de
onun kim olduğunu anlamaya çalıştırışım;
ya da kim olduğunu biliyor, biliyor da
onun için göz altında bulunduруyorum seni.
Nevin var? Şansı seni bir şey, bir gezel el
ta işerden kavramış da bırakıyor; bu yüzden
kendini tam veremiyorsun davamda.

NEVHAYAL
Akile Hatun bana karşı öyle iyı ki, sultanım.
Cariyes değil de üz kararleyişim gibi hoş tutar,
bir gün olsun incelmemiş bir beni.

VALİDE SULTAN
İyi ya! Bundan yararlanmam.

NEVHAYAL
Beni el üstünden tutun birinin kuyusunu kazmak,
nasıl söylüyorum,eledirgin ediyor beni, üzüyorum.

VALİDE SULTAN
Sonrası düşün, yolun sonunda seni bekliyen
o bahar güneşine benzer sevinc düşünün.
NEVHAYAL
Osmangazi'ya çok iyi bana karşı.

VALİDE SULTAN
Ondan böyle Osmangazi'ya söz ettiğiine göre pek senli benlinsiniz anlaşılan.

NEVHAYAL
İnsan o kadar yaklaşıma birbirine, sultanım, padişahlık diye kullanıma diye bir şey kalmıyor.

VALİDE SULTAN
Pek mi tutkun sana?
(Nevhayal bağıyla onaylar.)
Çok güzel. Yararlanmak. Peki neden açığa vurmuşum bir şeyleri?
Seni Haseki Sultan'la yaşamış olduğumdan herhalde.

NEVHAYAL
Akile'yi de çok seviyordum, sultanım.

VALİDE SULTAN
Kendisi bunu açıkça söylüyor mu?

NEVHAYAL
Daha ilk geceden belirtti.

VALİDE SULTAN
Bak kızım, senin gibi bir dünyaya gillezine herhangi bir odalığa olmak yakışmaz; çıplakı sen her zaman padişah koymunda olmaya her zaman padişah yanımda yer alıma lâyıkın.

NEVHAYAL (hoşlanır)
Sizin öyle gelmiş olmasın, sultanım?

VALİDE SULTAN
Düşünüyorum da, bu gillezliğinin değerini bilse bile bir tek kişi bilir dünyada.

NEVHAYAL
Kim, sultanım?
(Nevhaya başıyla onaylar. Onlar çıkarken Davut'la I Yeniceri ve I Sipahi solda yer alırlar.)

DAVUT
Sultan Osman'ın sizi ne kadar sevdiğini gördünüz;
padişahımızın kim olması gerektiğini de anladınız artık.

(Birer kese verir onlara.)

I YENİCERİ
Canımız Sultan Mustafa'ının yoluna feda.

I SİPAHİ
* Şimdiden odur padişahımız.

DAVUT
Devlet demek sizler demeksiniz ağalar, 
bu ülkenin olana varlığı sizindir ve sizin olarak kalmağdır. 
Buna hayır diyenlere karşı 
hakkınızı koruyacak mısınız, değil mi?

I YENİCERİ
Başımızdan vaz geçriz de 
hakkımızdan vaz geçmeyiz, paşa.

I SİPAHİ
Asla!

(Çıkarlar. Işık azahr. Yüreğ vuruşuna benzer bir ses yavaş yavaş yükseler. Osman'la Ömer bu sesi can kulağıyla dinleyerek usul usul girerler.)

OSMAN
Toprağın derinlikleri zonkluyor sanki. 
Sanki benim tâ içimde bir şey zonkluyor.

(Soluylarak)

Hocam, nedir bu?

BİR SES
Kasdım budur şehre varam 
uykularından kaldırâm;

(Çıktığı bu yaraları 
devin bana nasıl saram.

KORO
Nasl, nasıl saram?

ÖMER
Kaynağın sesi, hünkârm, kabarmakta sular.

OSMAN (seviniş)
Demek geliyor Anadolu!

SES
Kasdım budur şehre varam 
neden niçin bir bir soram; 
anlamiştiktan gelirse 
yüz bin ağzımla haykram.

KORO
Haykram! Haykram!

ÖMER
Onunla birleşmeye başararsak 
zaman bizim mekân bizim can bizim!

SES
Kasdım budur şehre varam 
öyle bir çığlık koparam 
bütün ölmüşleri dahi 
mezarlardan kaldırım.

KORO
Kaldırım! Kaldırım!

ÖMER
Birleşmeye başaramazsak 
halimiz yaman bizim!

(Yüreğ vuruşunu andıran ses yükseler 
dört yandan duylurken)

PERDE
ÜÇÜNÇÜ PERDE

( Topkapı Sarayı )

NEVHAYAL
Kaftas köylere doğru büyümüş bütün kızların
düşlerini İstanbul doldurur, sultanım.
Kıyıda bir tücece gemisi görünse
hop eder yurekleri. Gemi daha limana demir atmadan
İstanbul'da sayılırak kendilerini:
zengin evlerinde, bey konaklarında, pasha saraylarında;
hatta, en güzel olduğuona inanan
kendini padişahın hareminde görür.

AKİLE
Seni getiren gemideki kızların
en güzeli sendin herhalde.

NEVHAYAL
Yol arkadaşlarınız da aynı şeyi söylemişlerdi, sultanım;
sen mutlaka padişah haremine gireceksin demişlerdi.

AKİLE
Dedikleri de çıktı. Doğrusu Haremin de
en güzel kızı sensin, Nevhayal.

NEVHAYAL
Haremdeki kızlar da öyle derler, ama...

AKİLE
Sence haklı değil mi?

NEVHAYAL
Haremde benden güzel de var, sultanım.

AKİLE
Kımmış o?

NEVHAYAL
Siz, sultanım.

AKİLE
Eksik olma Nevhayal. Haremden olmadığım için
bu yarışmanın dışındayım ben, yani
Haremin en güzel kızı sensin yine.
Ben de oyunu sana veriyorum.

NEVHAYAL
Ben de size, sultanım! Nasil sarayın
en yakışıklı erkeği padişahımızsa
en güzel kadını da sırsınız.

AKİLE
Sarayın en yakışıklı erkeği
gerçekteki padişah mıdir sence?

NEVHAYAL
Yalnız sarayın değil, bütün ilikin.

AKİLE
Yaa?

NEVHAYAL
Hatta bütün dünyann!

AKİLE
Bak hele!

NEVHAYAL
Sizce dahi öyle değil mi sultanım?

88

Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Kütüphaneleri
AKİLE
Bence dahi öyle olmasaydı
ekoca olarak seçer miydim onu kendime?

NEVHAYAL
Sahi sultanım, siz mi onu seçtiniz,
yoksa o mu sizi seçti?

AKİLE
O beni seçtiğinde, ben de onu seçmiştim.

NEVHAYAL
Saraya nikâhı gelmişiniz, değil mi?

AKİLE
Babamın evinde babam kıyıdı nikâhimizi. 
Nikâhtan önce elini elime sürememiş tir efendimiz.

NEVHAYAL
Elini bile sırmedi, öyle mi?

AKİLE
Süremezdi ki.

NEVHAYAL
Padişah efendimiz mi süremezdi? 
Bütün kadınlar onun câriyesi değil midir?

AKİLE
Hiç bir kadın onun câriyesi olamaz; 
hele bundan sonra hiç olamaz!

NEVHAYAL
Neden sultanım?

AKİLE
Onun nikâhı karış var da ondan, kızım. 
(Osman girenden Nevhayal telâğla çıkar.)

AKİLE (kuskuyla onu izliyerek)
Şeytan!
SÜLEYMAN
Haksızlık eden benim öyleye.

(Osman gülerken birden hatırlar.)

Efendimiz, kalabalık bir bilginler topluluğu padişahımıza kutlamaya gelmişler.

OSMAN
Düğün değil bayram değil, lala, neyini kutlayacaklar mış padişahn?

SÜLEYMAN
Lehistan seferini, Hotin zaferini!

OSMAN
Benimle eğleniyor musun lala? Hotin Kalesi, o küçüçük hisar anecak biz dönükten sonra teslim oldu, alarmayla; yani biz el boz dönük o seferden.

SÜLEYMAN
Obür taraf da iyi savaşmış derler.

OSMAN
Biz kötü savaşık da ondan.

SÜLEYMAN
Demek dinsiz Avrupa'yla berabere kaldıkt.

OSMAN
Berabere kalmak olmaz bu işte, lala. Kazanмыш kaybetmiş demektir.

SÜLEYMAN
Eh, Allah kerim...

OSMAN
Biz kerim olmadıkten sonra, lala!

SÜLEYMAN
Älemlerin Rabbi neye kadır edildir ki...
Dualarımız boş gidecek değil ya.

OSMAN
Älemlerin Rabbi ne diye
bir dünyayı öbür dünyaya karşı kollasın,

OSMAN
Ne istiyor, efendimiz?

OSMAN
Adam olmamızı istiyor, adam!

OSMAN
Adının nın ilke açan zaferleri yanında
yeniliği sayırs benimki. Buna zafer dendi mi
hirsızlık etmiş gibi olyorum.

SÜLEYMAN
Oysa bilginler üstün başarı sayıyorlar onu,
en büyük bayramlarımızdan biri olun diyorlar.

OSMAN
Ne bayram delişirdir bu benim milletim!
Bayram olmayan gün kalınayacak bu gidiyle.
Eski işleri kutlamaktan yeni işlere vakti olmuyor.
O bilgin çelebilere de ki, lala: padişah
yılda bir gün tebrık kabul edecek bundan sonra,
bütün bayramlar kutlanmış olacak böylece.

( Sileyman çikar. Ömer'le Dilâver girer.)
Padişahn Hac seferi fermandır, paşa:
Eski sadrazamlarından Öhri'li Hüseyin Paşa İstanbul'da
saltanaa naibi olarak kalacak. Edirne'nin korunmasıyla
Gürçü Mehmêt Paşa, Bursa'nın korunmasıyla da Recip Paşa
görevlendirilmiştir. Kaptan-ı Derya damat Halil Paşa
donanmayla gelecek padişahn ardından. Sadrazam, defterdar,
nisancı, Divân-ı Hümâyûn'ın otu zâti, saray erkânı,
kırk müteferrika, kendi'le giren seçilmiş beş yüz
yeniçeride ve bin sipahi benimle gelecek, gerisi İstanbul'da
kalacak.

DILÂVER
Kapikulu Ocaklarını yanınıza almadan
sefer에 친절하게 들으시오, 패셔하임?
Size karşılı olan binlerce askeri arkaında bırakmak...

OSMAN
Onlara hiç güvenim yok, nasıl alırım yanıma?

DİLĂVER
Güvenmediğiniz kimseleen sizden uzakta,
üstelik taht şehinde, devletin merkezinde kalması
tedbir midir, hünkârmı?

OSMAN
Padişah nerdeyse, devlet oradaydı.

ÖMER
Gerekirse bir Anadolu şehri de
devlet merkezi yapılabılır, paşa.

DİLĂVER
Ama yapılıcaya dek İstanbul’du merkez.
Arkada kalanlar bir kazan kaldımaya gőrsenler
padişah değişirmeleri isten bile deildir.

OSMAN
Hicaz’dan dönerken Anadolu’da kalıp
yeni bir ordu kuracağım ordaki Türkmenlerimden,
o bozulmamış kanla yeniliyecığım devletin bunyesini.
Hele bir baş kaldırımlar da göreyim,
yeni ordumla başlarına geçiririm kazanlarını!
Deli diye tahttan indirdikleri Sultan Mustafa’yi
tekrar padişah yapacak değişir ya...
O kadar mı sapıtacak bu herfler?

DİLĂVER
Ne kadar sapıtacakları bilmenez, padişahım. Kaldi ki
kardeşleriniz de var: Şehzade Murat, Şehzade Bayezıt...

OSMAN
Onlar pek küçlük daha, zarar gelmez.

ÖMER
Şeyhülsişâm bu Hac seferine razı değil.
Yeniçeriler ondan fetva alabilirler. Onun için

Şeyhülsişâmı değiştirseniz yola çıkmadan,
davamızda inanmış birini getürseniz yerine.

DİLĂVER
Çok yerinde bir kaygı, hünkârmı.

OSMAN
Karinım babasındır ne de olsa.

ÖMER
Damadı olduğunuzu unutmak zorunda kalabilir.

OSMAN
Siz kabul eder misiniz?

ÖMER
Asker beneden kuşkuluyor niceder.
Rumeli kazakserini seçseniz?

OSMAN
Zaman alır, hemen yola çıkmak istıyorum.

DİLĂVER
Tedbir aklı yoldaş edilse, hünkârmı.
Hocanız doğru düşünür.

OSMAN
Şeyhülsişâm Esat Efendi kızını pek sever,
tavr almaz bana karşı.

ÖMER
Bilinmez ki, padişahım.

OSMAN
Göze almak gerek. Bir var ki
hiç aklından çıkmayor şu gördüğüm düğ.

DİLĂVER
Uşküdar Şeyhi Aziz Mahmut Hüdai Efendi
nası yorumlar bu düşlü, padişahım?
Kendiünden cevap geldi mı?
OSMAN
Hac sefeninden vazgeçmişin der.
Kopacak bir fitnenin habercisiymiş bu düş.

DİLÃVER
Ermiş, derin görüşlü bir kişi olarak bilinir şey;
yalnıldığını hiç görümemiştim.

ÖMER
Düşlerin işaretli yorumu göre değilir.
Aynı işaret kimine "Dur", kimine "Yürü" demek içindir.
Düşü görenin gücünde, çapa göre yorumların düş.

OSMAN (dügünü yaşarsına)
Tahtında oturmuş Kur'an okuyorum.

ÖMER
Bu sizin Hacca niyetiniz.

OSMAN
Hazreti Peygamber gelip, elimden Muhafit
üzerinden zırhını alıp bir tokat atarak
tahtından devriyor beni.

ÖMER
Demek istiyor ki: Oturmuş duruyorsun,
kendiliğinden davranışaın yok;
bari ben kahramanım seni.

OSMAN
Ama kahramanım beni, devriyor!

ÖMER
Uyuşkuluğunuzu kızdataGridView.

OSMAN
Doğrulup yüz sürmek istiyorum ayaklarna,
bir türlü başaramıyorum.

ÖMER
Demek ki çok kızmış. Hemen yola çıkmazsanız
karanlık görünür sonunuz.

"Burdı ayağıma yüz sürdürüyorum,
yattığım yerde bekliyorum seni" demek istiyor.

OSMAN
Güzel yorumlarınızı, hocam, ama
çocuk rahat değil nedense.

DİLÃVER
Lehistan seferine çıkmırken güneş tutuldu.
Ordunun hareketi ertelenen dedi hocalar
ama yola çıktı. Sonuç meydanda.

ÖMER
Kabahat ne güneşin tutulmasında
ne de o gün yola çıkılmasında.
O büyük dinlenmenin şekelerinde kabahat.

DİLÃVER
Onları bugünkü de hesabı katmak gerek.

ÖMER
Hemen yola çıkılmalı, Anadolu'ya geçilmeli.
(Yeniçeriler giriş solds yer alırlar).

I YENİÇERİ
Niçin gitmek istediğini bilinmektedir.
Gittiği bizden vaz geçmesidir.

II YENİÇERİ
Bizden vaz geçmesine, bazı şeylerden vaz geçmektir.
(Sipahiler giriş sağda yer alırlar.)

I SİPAHİ
Niçin gitmek istediğini bilinmektedir..
Anadolu'ya geçmesi bizden vaz geçmesidir.

II SİPAHİ
Bizden vaz geçmesine, çok şeyden vaz geçmektir.

OSMAN
Gidilecek.
(Sipahilerle yenicipler birbirlerine doğru ilerleyerek ortada birleşirler.)

YENİÇİPLERLE SIPAHİLER
Gitmek, her şeyden vaz geçmektedir.

(Soldan çıkarlar. Derken o yönden gürültüler duyulur.)

I YENİÇİ (dışardan bağırmak)
Geldiğiniz yere, ayılar, geldiğiniz yere!

(Yenicipler Anadolu köylülerini sille tokat içeri sokarlar.)

I KÖYLU
Nereye gidelim, aslanım?

I YENİÇİ
Yabana! Bozkıra! Geldiğiniz dağlara!
Burda adam gibi adamlar yaşar.
Masraflı şehirdir burası.

II YENİÇİ
Burda ancak o masraflı göze alanlar oturur.

I KÖYLU
Masraflı göze alanları ne yapar?

I YENİÇİ
Bu onların bileceği iş.

II KÖYLU
Biz şimdi nerelere gidelim?

II YENİÇİ
Kentli kentinde, köylü köyünde gerek.

I KÖYLU
Köyde açıklıkta kıyıyoruz.

I YENİÇİ
Niye? Tarlanı sürüp ekinini ektin mi senden iyisi yoktur.

I KÖYLU
Tarlayı sürerken, eh, karaジャン yok; ekini biçerken, eh, yine karaジャン yok diyelim. Ama harman sonu yaklaşıırken karaジャン da girişiğin de öyle çok...

KÖYİLüler
Öyle çok ki...

II KÖYLU
Süren biz, eken biz, biçen biz; lakin mahsulü kaldıran biz değiliz.

KÖYİLüler
Nerdeee!

II YENİÇİ
Kim kaldımyor peki?

I KÖYLU
Kim olacak, dağ padişahları.

I YENİÇİ
Yani soyuyorlar bizi.

I KÖYLU (öbür köylüleri göstererek)
Hallerinden belli değil mi?

II YENİÇİ
Neyse, neyse!

I YENİÇİ
Siz de onları soyun.

I KÖYLU
Eğlenme ağam.

I YENİÇİ
Yıllaşma! Eğlendiğim yok benim.

II KÖYLU
Bizim güçümüz yeter mi onlara?
I KOYLU
Hem, biz eşiğiya değiliz ki.

I YENİÇERİ
Din sizin hakkında imansız gelir.

II KOYLU
Biz imansız değiliz ki.

II YENİÇERİ
Siz böyle psürük, sinepe kaldıça
elvette yollar sizi.

I KOYLU
Doğru, koruyan olmazsa bizi.

I YENİÇERİ
Kim koruyacak sizi, angit?

I KOYLU
Devlet baba yok mu gayr?  
Biz hep onun için dua ederiz,  
"Allah devlete zevat vermesin" deriz.

KOYLÜLER
Zevat vermesin!

II KOYLU
Devlet yok mu gayr, kurban, padişah yok mu?

KOYLÜLER
Yok mu? Yok mu?

I YENİÇERİ
Siz böyle sormayı nerden öğrendiniz?

(Tam elini kaldırp vuracakken Osman sağdan girer,  
Yeniçeriler kaçarak çıkarlar. Köylüler şaşınırlar,  
sevinerek Osman'a yaklaşırlar.)

I KOYLU (Osman'ın elini öpmeye davranışarak)  
Hay Allah senden razi olsun bey!

(Osman elini çeker.)  
Kimsin?

OSMAN
Sizler gibi biri.

II KOYLU
Sen bu şehirden değil misin?

OSMAN
Burda doğdum, burda büyüdüm ya  
burdan değişim galiba. Sizler  
neresindensisiniz Anadolu’nun?

I KOYLU
Biz mı...

KOYLÜLER (Osman’ın çevresini alarak)  
Tokat’tan!

OSMAN (irkilerek)  
Yana?

II KOYLU
Niye şaştın bey?

OSMAN
Ne çabuk geldiniz...

I KOYLU
Pek çabuk sayılmaz.  
Buraya gelmek kolay olmadı,  
İstanbul’u bulmak kolay olmadı bey.

KOYLÜLER
Kolay olmadı ya!

OSMAN
Demek Tokat gelmeye başladı.

I KOYLU
Tokat’ı bilmem, ama biz geldik idade.
KÖYLÜLER
Geldik biz.

OSMAN
Hoş geldiniz, hoş geldiniz ya, şimdi ne olacak?

KÖYLÜLER
Ne olacak? Ne?

OSMAN
Demek oralar yaşarın gibi değil artık?
Ne mal, ne namus, ne can güvenliği ha?

I KÖYLÜ
Mal kalmadı ki, güvenliği olsun;
namus dersen, o kadar irzna geçildi ki...
Can'a gelince, eh istediğe, buraya kadar sürükledik.
Padişah halimizi görün de...
Gayri ne yapacaksa yapan dedik.

KÖYLÜLER
Ne yapacaksa yapan!

I KÖYLÜ
Demesine dedik ya, sen de gördün İşte
padişahnın askerleri iştisledi bizi.
Bakalım kendisi nasıl karşılayacak.

II KÖYLÜ
Sahi bey, padişahımız bizi görmek istersin m'ola?

KÖYLÜLER
Sahi ya! Görmek ister mi bizi?

OSMAN
Hem de nasıl! Siz bakmayın o çoban köpeklerine,
sizi görmeye can atıyor padişahınız.

I KÖYLÜ
Hay ağızını seveyim senin! Dediğin gerçek mi?

OSMAN
Gerçekten de gerçek!

II KÖYLÜ
Bey, adını bağışlamadın.

OSMAN
Acep şu yerde var m'ola
şöyle garip benceleyin...

KÖYLÜLER
Bağrı bağlı gözü yaşlı
şöyle garip benceleyin.

I KÖYLÜ
Söyler dildim ağlar gözüm...

KÖYLÜLER
Gariplere yanar özüm.

OSMAN
Meğer ki gökte çıldırmızık

KÖYLÜLER
Şöyle garip benceleyin.

OSMAN
Bir garip ölmüş diyeler

KÖYLÜLER
Üç günden sonra duyalar

OSMAN
Soğuk su ile yuyalar

KÖYLÜLER
Şöyle garip benceleyin.

I KÖYLÜ
Bizden bu!

KÖYLÜLER (Osman'a iyice sokularak)
Bizden! Bizden!

OSMAN (ezile büzüle bir kese uzatarak)
Sizden alman geri veriliyor size,
Kabul ederseniz, dünyalar benim olur.

I KÖYLÜ
Biz buraya bunun için gelmedik ki.

OSMAN
Biliyorum niğin geldiğinizi, biliyorum.
Yolda gerekir diye düşündum de.

II KÖYLÜ
Yolda mı?

KÖYLÜLER
Ne yolu?

OSMAN
Siz şimdi doğru, geldiğiniz yere dönün.

I KÖYLÜ
Sen de mi lâyık görmezsin biz buraya?

OSMAN
Hâşâ! Hâşâ! Tam tersi.
Oraya dönün, malınızın mülkinizinin başına.
Oram gitti mi, burası da elden çıkar. O zaman hiç birimiz yer kalmaz dünyaya.

II KÖYLÜ
Gelmişken padişahımızı bir görünseydik.

KÖYLÜLER
Görnseydik onu!

OSMAN
Ben onun yakınım, anlatırım kendisine.
Sizi böyle yerinizden yurdunuzdan edenlere, bilin ki, dünyayı dar edecek o. Hiç değişse elinden geleni mutlaka yapacak.

I KÖYLÜ
Padişah kendisi gelmez ki bize,

OSMAN
Padişah kendisi gelecek bu kez. Güle güle!

II KÖYLÜ
Bir görünseydik gelmişken.

OSMAN
Burda rahat görüşemezsiniz.

KÖYLÜLER
Neden?

I KÖYLÜ
Bırda sözü geçen padişah değil mi?

OSMAN
Bırda o kadar çok kişinin sözü geçer ki... Padişah sizişle başbaşa bırakmaz onlar.

KÖYLÜLER
Kim bunlar?

OSMAN (elyle sus işaret yapar, gülmüseyerek)
Onlar... Sizdi adlarını anmak onları çağırma olur buraya.

I KÖYLÜ
Padişah burda çok yalnız desene, bey.

II KÖYLÜ
Hali bizimkinden beter desene.

OSMAN (başını sallar, gülmüseyerek)
Güle güle! Güle güle!

(Köylüler üzgün, çıkarlar.)
Bundan böyle beni ancak ölüm ayrır sizden.
ESAT
Ortalık ilие karışiyor, Hoca efendi; işler çıkırdan çıkmaktadır.

ÖMER
Dünya'nın açılığı en güzel çiçek olabilecekken dünyının bağımı oyan bir yara olmakta insan.
Usta, korkusuz bir el çubucak darğamazsa bu yara bütün dünyanın yıkımı olacaktır.

ESAT
Çabuk todaviler ancak ölümlü çubuklaştırır.
Hele hasta, herkesi yaşayan toplumsa hekim dahi kurulamaz yıkımdan.
Acele işe şeytan karışır.

ÖMER
Şeytan diye bir şey var mı ki, efendim, ikide bir işimize karşın?

ESAT
Acelemizden doğan kargaşadır şeytan.
Kargaşa da her şeyin yokluğudur, efendim.
Genç paşahı yaradılsan pek ateşli zaten, onu aşırı düşüncelerle büsbütün alevlendirip söndürülmesi güç bir yangına yol açmayı.

ÖMER
Aşırı dediğiniz bu düşünceler sizin pederinizi, Hoca Sadettin Efendi'den öğrenilmiştir.
Devlet çarkımın niceditir düşgün işlediğimini, bozukluğun bir an önce giderilmesi gerektiğini pederiniz sıkmak belirtirdi, hatırlarsanz.
Bu düşünceleri padişahımıza aşağımakla hocamız olan borçumu ödülyorum ben.
Sizse hep geriye dönük tutumunuzla vefasızlık etmiş oluyorsunuz ona, iklimizin de hocasına.

ESAT
Siz de hatırlarsanız, "Her adına nereye götüreceğim inceden inceye hesaplanmalı, yoksa birdenbire uçurum ağında bulabilirsiniz kendinizi" derdi iklimizin de hocası. Gelin Ömer Efendi, Şu Hac seferinden vez geçirin paşahı.
Yürünmiş yolda yürümek daha emindir.

ÖMER
Ya bu yol fazla yorummekten bozulmuşsa?

ESAT
Sabırla onarılır.

ÖMER
Onarılmayacak kadar bozulmuşsa?

OSMAN (girerek)
Yeni bir yol açılır.

ESAT
Tehlikesi çoktur.

ÖMER
Başka çare yoksa?

OSMAN
Tehlike gözle alınır.
Pederimiz yardımcı olacak mı?

ESAT
Adımı duanızdan eklime hiçbir zaman.

OSMAN
Duanıza birlikte yüce makamınıza ve bu makamın güçlü yetkilere dahi bel bağlıyabilir miyiz acababa?

ESAT
O yetkilerin çoğu, padişahım, benden alınıp hocanız verilmiştir nasıl olsada.
ÖMER
Hása, efendim! Sizin olan hiçbir şey
benim olmamıştır bugüne dek.

ESAT
Çeşitli durumlarda fetva verdüğiniz
herkesçe bilinen bir gerçekdür bugün.
Yine herkesçe bilinmektedir ki
o durumlarda fetva vermek yetkisi
bu devletin şeyhülislâma aittir öteden beri.

OSMAN
Ama herkesçe bilinen bir gerçek kı.
hâlâ sizsniz bu devletin şeyhülislâmı;
devlete hizmet de boynunuzun borcudur.

ESAT
Elbetle, hünkârm.

ÖMER
Ayrıca, padişahımızın kayınpederleriniz.

ESAT
Devlete gerektiğü gibi hizmet etmem için
bunu hatırlamam gerekmek, efendim.
( Osman sevinerek ona bakarken )
Padişahım, çiftına kopmak üzere.
Denize açılmaktan vaz geçin.
( Köş vuruşlanıp arkadaş sesler, derken uğultular,
gümürtüler ve)

YENİÇERİLER (örne düştardan)
Allah Allah... İllallah!
(Yeniciiler girecek sahneden solunda yer alırlar.)
Baş üryan, sine püryan, kılıç al kan.
Kullüğumuz padişaha ayan.
Sayılmazıp parmakla, tükenmez kırmakla.
Üçler yedi kırık, gülbankı-Muhammed,
num-i nebi, kerem-i Ali, piyrimiz, hünkârmız
Hacı Bektaş-i Veli... demine devranma
hû diyelim, hû!

SIPAHLILER (girip sağda yer alarak)
Hû!
(Ortada bulушup Hû, çeke çeke soldan çıkarlar.)

OSMAN (öfkeryle)
Ne demektir bu?

ESAT
Geç kalındı demektir, padişahım.

(Çikar)

ÖMER
Kazan kaldırıldı,

OSMAN
Devlet can çekişiyor İstanbul'da.
Kokuyu alan sırtlanlarüşmişkte başma.
Bir geçebilesem Anadolu'ya, devletin başgine!
Halka bir ulaşabilsen, devleti doğurana!
(Dilâver'le Suleyman girerken Osman onları
karsılıyarak)

Hemen hazırlanıp Uşûd'a geçilsin!

DILÂVER
Bütün saray kuşatılmış durumda, hünkârm.

OSMAN
Yaa?
(Dört yanдан uğultular, bağırmalar yükseler.)

Bir küçük tekneyle olsun
geçilemez mi karşıya?

SÜLEYMAN
Tek kayık kalmamış limanda.

OSMAN
Demek öyle.
(I ve II Bilgin girer. Osman çevresindekilere)
Buğün görüşmemiz var mı? Di bilgin célberle?

I BILGIN (çekingen)
Elçi olarak geliriz padişahımıza.

OSMAN
- Elçi mi?

I BILGIN
Yeniçeri kullarmızın dilekçesi var da.
Bu amaçla bizi araya koydular.

(Nâmeyi gösterir.)

OSMAN
- Dinliyelim.

I BILGIN (okur)
"Padişahın bu yolla Hicaz’a gitmesi bize duydugu nefretle
ilgili olup başka hiçbir nedeni yoktur ve dahri olmaz. Dünyanın
dizene ugruna padişahların kendilerini Hacca gitmek gibi kutlu
bir işton yoksun etmişlerdir. Hicaz fâthi Yavuz Sultan Selim Han
dahi Kâbe’yi ziyaret etmişken, smirlarda her an düşman
belirme ihtimali varken, devlet merkezini bırakıp gitmek büyük
hatadır. Bu işton vaz geçmek gerekir.

OSMAN (alaylı)
Kullarmın buyuğu başım üzerinde!

(I Bilgin’i elyle çağırır.)

I BILGIN (korkuya yaklaşıarak)
Elçiye zevat olmaz padişahım.

OSMAN
Verin onu bana.

(Nâmeyi alıp özenle katlar. II Bilgin’e)
Sura sızdı, efendi.

(II Bilgin korkudan titreyip elindeki nâmeyi
okuyamayınca)

Diliniz mi yuttunuz, efendi?
-Once mehter mi çaldırmalım yoksa?

(Ustüne yürüyünce)

II BILGIN (ürküp çekilerek)
Ben de elçiym, padişahım!

OSMAN (gülerek)
Buğün elçi kabul günü anlaşıldı.
Bu kimlerin dilekçesi?

II BILGIN
Bu, dilekçe değil, hünkârm.

OSMAN
- Ya ne?

II BILGIN
Fetva.

OSMAN
Kimin fetvası?

II BILGIN
Şeyhüliislâm efendimizin.

OSMAN
- Yaa? Pek güzel!

II BILGIN
-Kul sual açıncan ne yapam?
Cevap vermek görevidir şeyhüliislâmın.

OSMAN
- Okuyun.

II BILGIN (okur)
"Sual: Gihan padişahını azdırıp...

OSMAN (parârarak)
Azdırıp?
II BİLGİN (nâmeyi göstererek)
Burda yazıyor, padişahım!

OSMAN
Devam edin.

II BİLGİN
"...azdınıp millet malını ve devlet hazinesini telefon ettiğin
bunca fitne ve fesada yol açan kişileri şehan ne lazım gelir?
Evecevap...

(Duraklar.)

OSMAN
Cevap unutulmuş mu?

II BİLGİN
"Katil lazım gelir."

(Sessizlik. Osman sakin, güllümsiyerek ilerler.
II Bilgin korkup çekilir. Osman nâmeyi edindende ahp
öbür nâmeyle birlikte katlar; önce ikiye sonra dördü
bölüp bilgilerin suratına fırlatılır.)

OSMAN
Evecevap!

(Çıkmalarmın işaret eder. Bilgiler çökmaya davranırken
III Bilgin girince, dururlar.)

Bir ziyaretçimiz daha var.

III BİLGİN
Hünkârım, kül takımı padişahımızın
Anadolu'ya geçmesine ve Hacca gitmesine razi değildir.

OSMAN (alaylı)
Neden? Vefa salgını mı var Anadolu da?
Hacca gitmek İslâmin şartlarından değil midir?

III BİLGİN
Bunlar cevap verecek durumdada değildir bu kulunuz.
Benim sadece...

OSMAN
Elçilik... Buyurun.

III BİLGİN
Ve birkaç kişinin makamında kalmasını dahi istemeler:
biti hocanız Ömer Efendi, öbürüyle
Dârüssaadde Ağa Süleyman Ağa... Bunlar
sürgüne gönderi lısin derler.

OSMAN (arkasın da bilgiler döner)
Varın kullanıma söyleyin, Kâbe'ye gitmekten va geçtim.
Ama bunları sürmek söyle dursun
görevlerinden dahi alıram.

III BİLGİN
İyice bir düşünülse, padişahım;
öyle enine boyuna, her şeyi tartarık.
Bu istekleri kabul edilemezse...

OSMAN (parlıyarak)
Ne olurmuş kabul edilemezse?

IV BİLGİN (girerek)
Sultanahmet'te toplanmuş onbinlerce asker ve bilgiler topluluğunun
padişahına sunulmak üzere aldığı kararılır:

OSMAN
Kısa kes!

IV BİLGİN
Sadrazam Dilaver Paşa'nın, padişah hocası Ömer Efendi'nin,
Kapikulların nefretiyle tanınan Nişancı Vezir Ahmet Paşa'nın,
Dârüssaadde Ağa Süleyman Ağa'nın, Başıfrerdar Vezir Baki Paşa'nın
ve Yeniçeri Ocağından sekbanbaşı Nasuh Ağa'nın...

OSMAN (deşsetle)
Evet?

IV BİLGİN
Başlarını isterler.

OSMAN
Ben bu kişileri vermem, veremem!
III BILGİN
Neden padişahım, bir engel mi var?

OSMAN
Var; padişahlığım.

III BILGİN
Genç kani biraz başka altına alın.
Belâ üstine keyif kurbayın.

II BILGİN
Padişahım, verin istediklerini.
Dışardaki çok büyük bir topluluk.
(Uğultular, bağışmalar tekrar yükseliş kesilir.)

I BILGİN
Ulu atalarımız dahi böyle durumlarda
onların isteklerine uymuşlardır, padişahım.

OSMAN
öylese ayıp etmişler ulu atalarım,
pek kötü bir yol açmışlar.
Onlar bırak direnmeyi gözle alarsardi
ben şimdi bu duruma düşmezdim.

IV BILGİN
Padişahım, iki kötüden
da hâl az kötü olanı seçin.

BILGINLER
Seçin vakit varken!

OSMAN
İstediklerini verirsem, her şey biter.

I BILGİN
Siz yine padişah olarak kalırsınız.

OSMAN
Kimin gözünde?

II BILGİN
Onların ve bizim.

OSMAN
Ben kendimi artık padişahlığa láyık görmedikten sonra
bütün dün padişah saymış beni, neye yarar?

III BILGİN
Daha geniş düşünmeye çalışın, hünkârm.

IV BILGİN
İstediklerini almayın olurlarsa, bakarsınız
başka şeyler de istemeye kalklarlar.

I BILGİN
Tanrı saklasın!

IV BILGİN
Verin istediklerini.

(Bağışmalar yaklaştır.)

BILGINLER
Verin padişahım, verin, verin!

OSMAN (haykıarak)
Bu fitne erbabiniz siz kıskırtıldığa benzersiniz!

BILGİNLER
Hâşâ!

OSMAN
Önce sizi kırarım sonra onları!
Zaten o sırının hesabi görülmuştur.
Sizler daha saraydan dışarı adum atmayaçaksınız.

I BILGİN
Böyle bir durumda biz zaten
yalnız bırakmaz padişahımızı. Ancak...

IV BILGİN
Biz dönmezsek, saraya yürüyeceğler.
(Bağışmalar iyice yükseler.)

SESLER (dişardan)
Padişahı isteriz, padişahı!

OSMAN
Köpeklerin dilinden anlamam, biriniz tercüme etsin.

II BILGIN
Sizi ayak divanına istiyorlar.

OSMAN
Köpeklerin ayağına gidemem.

I BILGIN
Ayak divanı diye bir şey vardır, padişahım.

OSMAN
Bundan böyle yok!

(Bağışmalar durulur.)

BİR SES (dişardan)
Sultan Osman artık bizim padişahımız olmak istemiyorsa istiyecek bir başkası bulunur.

BILGINLER (uyararak)
Padişahım! Padişahım!

(Osman susar. Derken)

BİR SES (dişardan)
Sultan Mustafa’yı isteriz!

KORO (dişardan)
Sultan Mustafa’yı isteriz!

(Dilâver’le Süleyman sezdirdeden çıkarlar.)

OSMAN
Sultan Mustafa mı? Ozalihy delidir diye indirilmişleri tahttan. Şimdi

deli olduğunu bile bile tekrar padişah yapıyorlar. Hepsi delirmiş bunların, toptan çıldırmış bunlar!

(Bilginler de uzaklaşırlar. Osman, Ömer’e)

Kandille yağı tüken-di ya da fitil bitti mi ister bakırdan olsun ister altından kandili ışık vermez artık. Bağışlamanın hocam, benden sonra geleceklerden biri belki benden daha yeterli çıkar.

ÖMEK (yaklaşarak)
İnsanlığın üstün bir anlayışa yükselmesi ancak büyük birinin batmasıyla olur bazan. halkın gecesine Tanrı’ınınuzziği yeni tutuşmuş bir meşaledir bu ölüm. Hayatin dallarına üneyen kara kuşları yüz bin güneş birden doğsa ürkülüp kaçırılmaz onun kadar; yüz bin güneş birden ışık sala onun kadar genişletemez biliç ufuklarını.

OSMAN
Güle güle, hocam! Esrefeyin kendini.

(Ömer eğilip uzaklaşır. Osman da ters yönünde çıkar. Yeniçerilerle sipahiler doluşurlar. Bir kolunda bir yeneği, öbür kolunda bir sipahi, üzerinde geçekil, Mustafa gider, arkasından da Bilginler ve Esat.)

I YENİÇERİ (1 Sipahi’ye)
Bu kıkıla tahta oturtulmaz bu.

I SIPAHI
Giydirilecek bir şey bulmalı.

I YENİÇERİ (Bilginlere yaklaştır)
Hoca efendilerden biri cübbesini ölfetese de padişahımız bu durumda kalmazsın.

(Bilginler birbirlerine bakarlar sadece.)
Bir padişah böyle bekletmek edebe sığar mı?

(Bilginlerden birinin üstüne yürüyüp cübbesini çeker

İşte padişahımız!

(Mustafa gülmeye başlar, sipahilerle yeniçileri şaşırlar. I Yeniçeri)

Eğilin!

(Yalnız askerler eğilirler.)

ESAT (öne çıkarak)

I YENİÇERİ
Bizim onu padişah bilmemiz yeter, o bunu bilmese de olur.

(Valide Sultan'la Davut girip bir kenarden şeyredeler.)

ESAT
Sultan Osman ne yaptığı ki istemezsiniz?

(Askerler bocalamaktadırlar. Valide Sultan Davut'un kolu dürtür, Davut da I Yeniçeri'ye işaret eder.)

I YENİÇERİ
Onun ne yaptığı bilmeyen var mı?

ESAT
Yapmak istedikleri niyet halinde kalmıştır. Tahttan indirilmesi için ortada fetva yoktur.

I SIPAHI
Bir fetva da bu iş için yazın, şeyhülislam Efendi.

ESAT
Fetva için ortada hiç bir sebep yoktur.

(Bilginlere bakar.)

BILGİNLER
Yoktur.

I YENİÇERİ (palası mı çekerek)
Bulun bir sebebp, efendiler!

(Hepsii külçlarna davranmca Bilginleryavaş yavaş eşler. Esat öfkéyle dönüp giderken yeniçilere biri önlemek ister, Esat yeniçerilé edyle teriyerek çıkar. Herkes eğilmiştir)

MUSTFA (birden kahkaha atarak)
Yuh! Yuh!

(Yerinden fırlar, aşiler gözbeli yakalayıp tekrar oturturlar.)

I YENİÇERİ (Davut'a varıp)
Paşam, bu ne ister?

(Davut şaşırmışca)

VALIDE SULTAN
İnsan kendi yaptığı bir şey için. "Bu ne ister, diye sorar mı, ağa?

I YENİÇERİ
Doğru ama sultanım, yoldaşlar durumu yadırgadı mı pek güç olur onları sahibinize tutmak.

VALIDE SULTAN
Padişah erdğarı için böyle yapıyor. Tanrı cezbesi derler buna, ağa.

(İşaretini üzerine Davut, I Yeniçerinin külçmasına bir şeyler fısıldar, o bunu I Sipahi'nin külçına aktarr, o da başkasının. Valide Sultan Davut'a)

Altın saç!

(Davut keseyi çıkarıp altınına saçıncası, aşiler kapişırlar, Mustafa ise kahkaha nobetine tutulmuştur sanki.)
YENİÇERİLERLE SİPAHILER
Maşaallah! Maşaallah! Devletinle bin yaşa padişahüm!
Ömrün uzun, kılıçın keskin olsun!

(Mustafa kahkaha attıkça)

Maşaallah!

(Tek tek konuşular:
— Hey kurban olduğum, gülgüne bak şunu!
— İnsan erince böyle oluyor zahir.
— Sabah namazını Bedir şeyhleriyle kırmış.
— Battal Gazi her gün ziyaretine gelmiş.
— Hazreti Ali Zülfikarını buna yollamış.
— Bunun devrinde küffar baş kaldıramayacağını.
— Oyle bir changır olacak ki, anlatamam.
— Canım, tam bize göre bir padişah, veselamı!
Asıl Mustafa’yi götürün)

I YENİÇERİ (Valide Sultan’a gelip)
Sultan Osman saraydayken
padişahımızın hayatı tehlikede dir.
Bunun icin bizim kışlaya götürünüz kendisi,
saraya döninceye dek kışla camiinde kalacak.
Siz daha orda bulunsanız iyi olur, sultanım.

VALİDE SULTAN
Padişahımız sizlerle emanet, ağa.
Yeni sadrazammız Davut Paşa’yla birlikte
bizi dahi geleceğiz oraya.

(Işareti üzerine)

DAVÜT
Yoldaşlara söyle, ağa, dilekte bulunurken
alçak gönüllü davramp hayallerini kurtlamıyorlar.
Her kes kendine uygun görüldüği makamı ister.

I YENİÇERİ (eğilerek)
Paşam!

VALİDE SULTAN
Bu büyük günde herkes sevincen payını alınsı.
DAVUT
Ayari bozuk akçe mi, sultanım?

VALIDE SULTAN
Ayari bozuk akçe mi olur, kalp akçe mi olur,
akçeye benzey nesne olsun da! At önlerine, yutsunlar!
Oğlum tahtına yerleşindye dek bakıver çaresine.

DAVUT
Sultanım, düşünüyorum da...

VALIDE SULTAN
Sonra ben de düşünmeye başalım, Davut!
(Kalabalığın çıktığı yönde hiss населения uzaklaştır, Davut da
ardından.
Ters yönden, Osman Akile'yle girer.)

AKILE
Belki her şey düzeliibilir yine, belki babam...

OSMAN
Babanın elinden bir şey gelmez artık.
Neyse, her şey bitmiş değil daha.

AKILE
Sultan Mustafa'yi padişah yaptalar ama.

OSMAN
Onu padişah yapanlar da biiller ki
ben sağ olduğça, başka hiç kimse padişah olamaz.

AKILE
Öyleyse ellerinden geleni yapacaklardır
sizi sağ bırakmak için.

OSMAN
Ben de elinden geleni yapacağım sağ kalmak için;
hic değilse, padişahça düşmek için.

AKILE
Ağzınızdan yel alısin! Efendimiz! Efendimiz!
Hepsi kaçtı, yüzüsi havuca sızı.

OSMAN
Ne yapınlar, canlarını koruyamazdım ki.

AKILE
Hocanz bile...

OSMAN
Ona çok şey borçluyum.

AKILE
Ama o dahi terketti sizi.

OSMAN
Onun mutlaka kurtulması, bir yerde sağ kalması gerek.

AKILE
Şehzadelimizden biri yaşasaydı ne olurdu!

OSMAN
Belki daha iyi bıylesi.

AKILE
Nasıl daha iyi?

OSMAN
Ben olmayınca, yavrucuğum,
oğlumuzu rahat burakabilir mi hiç?

AKILE (boynuna sarılırak)
Osman! Osman'ım benim! Osman'ım!

OSMAN (onu okşararak)
Bak yavrum; ben şimdi burdan gideceğim.

AKILE (umutsuz)
Nereye?

OSMAN
Babanın konağına götüreceklə seni.
Baban sevilen, saygıdan adamlı. Bana ne yaparlar; sen sana dokunup onu incitme istemezler.
AKİLE
Senin yana da benim yerim.

OSMAN
Gideceğim yere sen giremezsin, yavruçuğum.

AKİLE
Nereye gideceksin Osman'ım?

OSMAN
Yeniçeri kışlasına.

AKİLE
Onlar ayağına gelmişken konuşmadın da
şimdi sen mi gideceksin onların ayağına?

OSMAN
Bu alçalmayı göze alşim, Tannı da biliyor ya,
can kaygısıyla değil, bana emanet bu devlet için.

AKİLE
Madem öyle, keşke burda konuşsaydın onlarla.

OSMAN
Onlar beni zorladıkları için kabul edemedim.
Devletin boyun eğmesi olurdu bu.
Devletin boyun eğdiği ilkedeyse
herkesin boyunu eğились demektir. Şimdi ne de olsa
kendi isteğimle gidiyorum onlarla konuşmaya.

AKİLE
Beni mihnet bucağına, hasret-ocağına bırakıp.

OSMAN (ayırılırken)
Hayır yavrum, seninle gidiyorum ben.
Çok sev beni, e mi, çok!

AKİLE
Dünyada ne kadar sevmek varsalar!

(Yeniçeri kışlasında orta camii. Mustafa
koltuğa benzer bir şeye oturtulur, zorla zaptedilmektedir.
Yeniçerilerle sızahilerin ileri gelenleri bir yanda,
Valide Sultan'la Davut bir yanda, herkes diken
üstünde. Mustafa birden doğrulunca asiler tekbir
getirirler. Mustafa parmağını dudaklarına götürince
herkes susar, hayretle onu seyreder. Mustafa Davut’u
eyle çağırır, kulağına bir şey söylemek üzere eğilmesini
isaret eder; Davut eğilir eğilmez, enesine bir tokat
aşkeder, Davut’un kavgası devrilir. Mustafa kahkahayla
gülünce asiler de gülmeye başlarlar.)

I SİPAHİ (I Yeniçeri'ye)
İyi hallettik!

I YENİÇERİ
Ok yaydan çıktı bir kez.

(Valide Sultan kuşkuyla bakar onlara.)

VALIDE SULTAN (Mustafa'ya yaklaşıp)
Padişahım!

MUSTAFA (ürkerken)
Öldürme!

VALIDE SULTAN
Oğlum!

MUSTAFA
Annem nerde?

VALIDE SULTAN
Burdayım efendimiz, karşınızdayım ya.

(Çevresindekilere)
Cezbeye tutuldu yine.
(Mustaфа’ya)
Anneniz benim, efendimiz, ben!

DAVUT
Validenizi tammadınız mı, hünkârm?
MUSTAFA
Ben annemi hiç görmedim ki.
Benim hiç annem olmadığı ki.

(Aşleri göstererek)
Bu balıklar karaya vurmuş... Kayık! Kayık!

DAVUT
Kayık?

MUSTAFA
Kayığım gelsin! Boğaz'a amacıyla,
bunları da derin sulara kavuşturacağız.
Sizi köftehorlar sizu! Denizi özlediniz,
suların karalıklı dibini özlediniz de ondan;
böyle sevinmeniz ondan.

(Davut’a)
Bunların da anneleri yok, yazık!

DAVUT
Babaları var ya, padişahım.

MUSTAFA
Hanierde?

VALİDE SULTAN (yaklaşarak)
Onların babaları sizsniz, değil mi yoldaşlar?

(Davut’un işaretü üzerine)

I-YENİÇERİ
Bizim babamız sensin padişahım.

(Seyirciplerin arkaandan uğultular gelince Mustafa
ürker.)

Dişardaki yoldaşların da babası sensin.

MUSTAFA (Davut’a)
Altın saç şunlara, açıkmuşlar! Sizi köftehorlar!

İnci mercan da istersiniz ya... vermem!
Kendi sakalımıizerselim onları.

(Davut’a)
Ne eşeğin derler sana?

(Davut bir Valide Sultan’a bakar, bir aşılere, bir
tırtılı konuşamaz.)
Adını sordum!

DAVUT
Davut kılınuz.

MUSTAFA (sevinçle haykırarak)
Bildi! Vallahi bildi!

(Kahkahalar savurarak üstüne yürüyüşe Davut ürür
çekilir).
Korkma, korkma! Sıtnına bineceğim sadece.
Sadrazamına söyleyelim de hemen terfi ettirsin seni,
esekbasi yapın kerada!

VALİDE SULTAN (yaklaşarak)
Sadrazamın budur, padişahım.

MUSTAFA (I Sipahi’ye koşarak)
Bu canavar yutacak beni!

I SIPAHİ
Padişahım!

MUSTAFA (aranarak)
Kim?

I YENİÇERİ
Sen, hünkârm! Sen bizim padişahımızın,
ba da sadrazamın.

MUSTAFA (Davut’a yaklaşarak)
Bu?

(Kahkahayı koparınca Davut ürür çekilme ister, Valide
Sultan Davut’u arkadan dürter Mustafa Davut’un
sakuliyla oynayarak )
Maşallah! Toprağından mı, gübresinden mı?
Seni gidi seni!

VALİDE SULTAN (ellerini havaya kaldırarak)
Yüce Rabbim! Cezbeni biraz geçtikt de
Mustafa kulun düşmin artık kulları arasına.

MUSTATA (Davut'a)
Eee, anlat bakalım, oraları özlüyor musun?

DAVUT
Nereleri, padişahım?

MUSTATA
Kibris'ın çayırları tutuyor mu gözünde?

DAVUT
Ben Kibrıslı değilim, padişahım.

MUSTATA
Çüg! Yumurtadan çok, kabuğununu beğenmem!
Kibris'ın eşiğinde İstanbul'a gelince
hor görüyorum Kibrıs'tı.

DAVUT
Ben Kibrıslı değilim ki, padişahım.

MUSTATA
Bakın, eşeğin benimsiyor da
Kibrıslı olmayıp kabul etmiyorum!

VALİDE SULTAN
Padişahım!

MUSTATA
Ne dedin? Neyim ben?

VALİDE SULTAN
Padişah dedim, padişahan sen.
Bunlar da kulları. Öyle değil mi ağalar?

YENİÇERİLERLE SİPAHİLER
Padişahım çok yaşa!

SESLER (seyircilerin gerisinden)
Çok yaşa padişahım, devletinle bin yaşa!

MUSTATA (iyice şarımış)
Osman! Osman!

VALİDE SULTAN
Sensin padişah, sen!

MUSTATA
Yani?

VALİDE SULTAN
Bunların efendisi.

ASİLER BİRLIKTE (camının içinden ve avlusundan, yani seyircilerin
gerisinden)
Padişahım çok yaşa!

VALİDE SULTAN
Bu ülkenin, bu cihanın sahibisin sen.

MUSTATA
Yani?

VALİDE SULTAN
Yani sen ne dersen o olur.

DAVUT
Her arzunuz hemen yerine getirilir.
Öyle değil mi yoldaşlar?

ASİLER BİRLIKTE
Kuluğumuz padişaha ayan!

MUSTATA (I Yeniçeri'ye yaklaşıp palasını göstererek)
Bu ne?

I YENİÇERİ
Palatır, padişahım

MUSTATA
Neye yarar?
I YENİÇERİ
Keser.

MUSTAFA (kabzaya uzanarak)
Bir bakayım.

(I Yeniçeri önlemek isteyince)

Höst!

(Palayı kiminden ayırır.)
Ne keser bu?

I YENİÇERİ
Her şeyi keser, padişahım.

MUSTAFA
Uzat.

I YENİÇERİ
Neyi?

MUSTAFA
Boynunu.

(Herkes dehşet içinde kalır.)
Ben padişah mıym?

I YENİÇERİ (çekinerek)
Elbette.

MUSTAFA
Bu da her şeyi keser.

I YENİÇERİ
Öyle.

MUSTAFA
Eee?

(Yeniçerilerle sipahiler bağımsayma bağlanıncaya)

VALİDE SULTAN (telâşlı, Davut'a)
Altın saç! Altın saç!

(Davut koynundan bir kese çıkarp altın saçar ortalığı.
Asiler kapağından)

MUSTAFA (kahkahaya atıp palayı sallıyarak)
Yeter bile köftehorlar, yeter yüttüğünüz!
Bire savulun! Savulun!

(Kaçışan kaçışana, tam bir kargaşa. Osman girekten
ortaklar durulur, herkes toparlanır.)

MUSTAFA (palayı elinden atıp ona koşarak)
Osman nerdesin Osman!

(Osmang'ın boynuna sarılarak hiçirr.)

OSMAN (şefkatle)
Sakin olun, amca, sakin olun.

(Mustafa’yi daha önce oturduğu yere otururken)

MUSTAFA
Neler oluyor Osman, nerdeyim ben?

(Osmang omuzunu okşayınca, kuzu gibi olur.)

OSMAN (yeniçerilere)
Bir yenci olarak geldim yoldaşlar,
sizden biri olarak geldim buraya;
kendi ocağına geldim.

I YENİÇERİ (duygulanır)
Padişahımı hoş geldiştir aramız,
oçağımıza şeref bağımlıştı.

(Öbür âsiler de aynı havaya girmeye bağlanıncaya
Valide Sultan’la Davut telâşlanırlar.)

OSMAN
Buraya bir beygir sirtında geldim.
Görülmemiş hakaretlere uğradım, 
ağza almaz kiifürlar işittim yol boyunca.

(Asiler suçlu, başlarını oggi. Osman perişan 
kulübi gösterek)

Siz hiç bu durumda padişah gördünüz mü yoldaşlar?

(Asiler yavaş yavaş başlarını kaldırlar, önce sevgiyle 
Osman'ın bakarlar, sonra Davut’la Valide Sultan’a 
hüşmü, Osman Mustafa’yi göstererek)

Padişah yaptıgınız şu zavalliya bakın. 
Bunun hüküm nasıl geçer? Adını sorsanız, bilmez.

I SİPAHİ
Kabahat büyükten, başıslamak küçüktken.

II SİPAHİ
Başısla kullarını, padişahım.

(Davut dışarı doğru işaret eder. Cellât, Osman’ın 
celâdi girer, Osman’ın kement atar.)

I YENİÇERİ (öfkeyle)
Bire neyleriniz?

SESLER (seyircilerin gerisinden)
— Sultan Osman’a ilişlimesin!
— Canı bile emanet.
— Kilına hata gelmesin!

(Osman öne doğru ilerlerken, Davut’un işaretli üzerinde 
birkaç kişi önlemeye kalkar.)

OSMAN
Çekilin! Konuşmak istiyorum onlarla.

I YENİÇERİ
Çekilin.

(Önlemeye çalışanlar çekilir.)

OSMAN (seyircilere doğru)
Yoldaşlarım, devlet çıkıyorum, batıyor devlet!
Bindişiniz dahi ne diye kesersiniz?
Devlet yok olursa, aşılar kalmışınız?

SESLER (seyircilerin gerisinden)
— Suçlarla ceza görsun!
— Bizim padişahımız senin!
— Biz mechanic padişah istemeyiz!

(Osman tam konuşacağı sürdürü; Davut’un işaretli üzerinde, 
Cellât kement atar yine. Osman dönmü yakalar kemandı, 
huza çeker, Cellât yere kapaklanır. Osman kemendi 
Davut'a doğru fırlatır.)

I YENİÇERİ
Çalırdınız mı sız? Dişardakiler farkederse 
parça parça ederler hepiniz.

II YENİÇERİ
Bizi de suç ortağı mı yapmak istersiniz?

I SİPAHİ
Bir padişahın göz göre göre canına kastetmek, 
İslâmın halifesini boğazlamaya kalkmak ha?

II SİPAHİ
Hem de bir camide! İslam tapınağında!

OSMAN (Davut’u göstererek)
AkhIGNED, yeğine kararmış bunun; 
düşünceleri birer yarası, duyguları ahtapot.
İslâmın halifesini değil, İslâm’ın peygamberini dahi 
boğazlyabilir bu yobaz, hem de İslâm’i yet. 
Dostlarını, yoldaşlarını, kardeşlerinim!

(Seyircilere doğru seslenirken ara sıra içgüdüyle 
dönüp kementten sakılmaktır.)

Daha ne kadar alçalmam gerekliyorsa,
söyleyin de, o kadar alçaltayım kendimi. Yeter ki 
bir deliyi emanet etmeyin ilkenin kaderini.
Aklından ne kötülik gördünüz ki
cinnete bu denil ragebet edersiniz?

(Davut’un işaretli üzerine)

BIR SES (seyircilerin gerisinden)
Daha önce aklin nerdeydii?

OSMAN
Acemiği verin, gençlige verin, toyluguma verin.

(Davut’un işaretli üzerine)

BIR SES (seyircilerin gerisinden)
Şimdi akllandn mı yani?

OSMAN (sınırılır)
Elime imkân geçerce anlaşamız!

DAVUT
“Oz halkım anlamıyor Kur’an’ın dilini,
Tanrı’ya Türkçe konuşuruz” diyen kimdi?

SESLER (seyircilerin gerisinden)
— Tüvbe, tövbe!
— Böyle mi dedi, pasá?

OSMAN
“Sizler anıyazmz diye Arapça konuştuğ”
diyor Tanrı kitabımızda. “Türklerle konuşurken
Türkçe konuşurum” demektir bu.

DAVUT
Arapça bilen bir alay hoca var ülkede.
Onlar ahlakiyamaz mı Kur’an’ım içindekini?

OSMAN (Alaylı)
Bu işte dahi aracı mı gerek, Davut?

DAVUT
Türk Arapça dua ederse Tanrı anlamaz mı?
O her şeyi bilen değil midir?

BIR SES (seyircilerin gerisinden)
Anlamaz olur mu Tanrı?

OSMAN (camidekilere ve seyircilere doğru)
Ama Tanrının anlamsız değil
insanın anlamasızdır insana gerekten. Onun için
Tanry kendi dilimizle konuşur muyz,
biz dahi kendi dilimizle seslenmeliyiz Tanryya;
çünkii her kuş ancak kendi kanatlarıyla uçar.

DAVUT
Bu ne lâuballılık, bu ne kendini bilmezlik!
Tanrı bizlerle konuşur mu hiç?

SESLER (seyircilerin gerisinden)
— Bizim yoldaşızmzdi sanki!
— Yok camım, silâh arkadaşımız!

OSMAN
Peki o kendi kendine mi konuşıyör Kur’an’da?
Öbür kutsal kitaplar hep Tanrı üstüne konuurlar;
bizim Kur’an’ın en büyük yanılışı
Tanrı’nın kendisini konuşurmsız, kardeşlerim.
Elbette yoldaşızmz Tanrı, yoldaşızmz olmalıdır.

DAVUT
Bu sözler hâzâr küfür değil midir?
Bunları dîniemek dahi küfür batmak değil midir?
Ne denir böyleşine, yoldaşlar, ne denir?

SESLER (seyircilerin gerisinden)
— Dinsiz!
— Zindik!
— Kâfir!

DAVUT
“Peygamberin koyduğu yasalar ancak kendi çagında,
kendi toplumunda geçer akçedir” diyen kimdi?

BIR SES (seyircilerin gerisinden)
Bunu söyledi mi, pasá?
OSMAN
"Çağın şartlarına uyun" diyor peygamber efendimiz.

DAVUT
"Kendi yasalarını yaratamayan bir toplum
hıç bir zaman kendi hayatını yaşayamaz" diyen kimdi?
"Ulusan bu köhnetem yasalarını toptan kalıracığım,
ben biçim vereceğim bugünkü hayatına" diyen kimdi?

BİR SES (seyircilerin gerisinden)
Bunları da söyledi ha?

OSMAN
Bu sözler ağzından böyle çıktı mı bilmiyorum,
aman bunları böyle söylemiş olmak isterdim.
O kadar yerinde ki...

DAVUT
Bu ne demektir, farkındınız, değil mi yoldaşı?

BİR SES (seyircilerin gerisinden)
Bugünün peygamberi benim demektir.

OSMAN
Hâlâ!

DAVUT
Görünen köy kilavuz ister mi?
Ya o kılık kıyafet sevrasında ne buyurulur?
"Hafif giyimeli bundan böyle" diyerek
az hafiflik etmediniz hani...

(Gülüșmeler)

Ya sokaktada adam boğdurmalarsa? Hele asker düşmanlığı?

SESLER (seyircilerin gerisinden)
— Meyhaneleri basmak olur muydu Osman Çelebi?
— Yeniçerileri taş gemilerine doldurup
denize boşaltmak kimin marifetiydi?

OSMAN
Sen de aynı denizi boyuyacaklardınsın!

SESLER
— Ak yanaklar iki gül
kâğıllı altı piskil,
ne ağlarını boş yere
gül be Genç Osman'ım güllı!
— Sil gözünün yaşını
koy sineme başını;
pek sevdim be Osman'ım
senin samur kaşını!

I SIPAHI
Sus be edepsiz herif!

I YENİÇERİ
Karşındaki bir padişah ne de olsa.

BİR SES (seyircilerin gerisinden)
Kim? Bu ül tysiz oğlan mı?

OSMAN (öfkesini yenemiyerek)
Elime bir fırstat ve İçkân geçerse
kimi padişah, gösteririm sâze!

DAVUT (çevresindekiliere ve seyircilere doğru)
Tekrar padişah olursam
topunuzun camına okuyacağım demek isteriyor!

BİR SES (seyircilerin gerisinden)
Öyle mi, Osman Çelebi?

OSMAN
Tekrar padişah olursam
Önce senin camına okurum, Davut!

DAVUT (aşılere)
Sonra da sizin!

(Camidekilerden de, avludakilerden de homurdanmalar
yükselir.)

Öyle ya ağaclar! Bu işte beraber değil miyz?
Her zaman beraber değil miyz yoldaşılar?
I YENİÇERİ
Paşamızla beraberiz.

ASİLER (camidekilerle avludakiler)
Paşamız nerde biz orda!

DAVUT
Sizler nerde paşamız orda!

VALIDE SULTAN
Bu yılan sağ kaldıkça
ne bize hayat var ne size, ağalar.

(Davit'un işaretleri üzerine Cellâ't yine kemeşinde davranrı.)

I YENİÇERİ (elini kaldıranlar)
Sakın hai! Çam bize emanet.

I SIPAHI
Kanı kutsaldır. Kamını akınlarının kanı akar.

BİR SES (seyircilerin gerisinden)
Canına ilişmek yok!

OSMAN (Davit'a)
Behez zalim! Benden ne kötülük gördün ki
böyle davranırsan bana? Tam iki defa
idamlık suç işledin, başısladım seni.
Lâyûk olmadığın yerlere getirdim.
Bana düşmanlığın nedir?

DAVUT
İki defa idamlık suç işledim
siz de başısladıysanız, demek ki
siz dahi iki defa büyük suç işlediniz.

OSMAN (acı acı güler)
Doğru!

DAVUT
Beni lâyûk olmamadığın yerlere getirdiyseniz,
yine suç işlediniz demektir.

OSMAN
Doğru! Doğru! Surf bunun için öldürmeli beni.
Evet, yoldaşlar, cezamı çekmeliyim. Yalnız,
bu katlin, bu kim bilir kaç yıl görev hainin
evine bırakmayın beni. Madem bana ölmek gerekiyor,
sizin elinizden olsun, hem simdi, burda!

ASİLER
Hâşâ!

I SIPAHI
Hele ortalık biraz sıkın bulbsun,
yine siziniz padişahımız.

II SIPAHI
Size el uzatmak kimin haddine!

SÊSLER (seyircilerin gerisinden)
— Sultan Osman‘un padişahlığını istemeyiz.
— Ama olmesine de karşıyım.
— Padişahımız Sultan Mustafa‘dır.

(Birlikte)
Sultan Mustafa! Sultan Mustafa!

MUSTAFA (deşete kapılıp Osman'a doğru koşarak)
Kurtar beni Osman, kurtar beni!

(Davit, Valide Sultan ve başkaları Mustafa‘yi önelip
uzaklaştırırlar. Valide Sultan Davut‘un kulağına fısıldar,
Davit da Mustafa‘nin. Mustafa güler başını sallar.)

DAVUT
Padişahımızın buyruğudur!

(Herkes kulak kesilir.)

"Sevgili yeğenim Sultan Osman bundan böyle
Yedikule‘de ağrılsın."  

OSMAN (Irklere)
Yedikule‘de ni!
DAVUT
Buyurun, burası pek tekten değil sizin için;
orda daha bir güven altında olursunuz."

(Asiler, Valide Sultan, Mustafa çıkarlar. Davut'la
Cellât Osman'ı götürür.

Sokak. I ve II İstanbullu
girer.)

I İSTANBULLU
Suçu neydi Allah aşkına
kurtarmaya çalışmaktan başka?

II İSTANBULLU
Hep sondan gelir bizim aklimız,
iş işten geçikten sonra.

IKISİ
Yazıklar olsun!

(III ve IV İstanbullu girer.)

III İSTANBULLU
Seyyid kal dik olup bitenlere.

IV İSTANBULLU
Her zamanlk gibi.

DÖRDÜ
Yazıklar olsun bize!

(Çıkarlarken)

ANADOLU KOROSU (dışardan)
Kasdım budur şehr ve varam!
Neden niçin bir bir soram!
Bir bit soram! Soram! Soram!

(Yedikule. Osman, Davut ve iki cellâltla girer.)

OSMAN (hücrenin girişini göstererek)
Demek burda ağrılanacaktır.
Gel bu işten vaz geç, Davut.

Sağ kalırsam, bir aptallık daha eder
yine başlıkların seni. "İyi bir padişah olsaydım
öyle kötü bir vezir seçmezdim" der
kendime yüklerim suçu. Doğrusu da budur zaten.
Şimdi benim hayatı sondurulurun
ama ölmülmle başedemezsin, Davut!

DAVUT (cellâlara)
İçer!

(Cellâlın hücreye sokmak isteyince Osman elyle iterek
kendi girdi girer. Bunun üzerine cellâlın girmekten
çıkarılır.)

OSMAN (inerden)
Cümüş ne zaman başlıyor, Davut?

(Davut'un işaretli işareti üzerine cellâlın hücreye
girerler, ama hemen yuvarlanarak geri çıkarlar.)

Bunlar pek acemi, Davut!

DAVUT
Dört olun!

(Iki cellâlt daha gelir, dördü birden dalar hücreye.
İcerde boğuşma sürürlərken)

OSMAN
Bunlar da becerikli çıkmacı, Davut!
Başka yok mu, yok mu başka?

DAVUT (hırımdan kudururcasına bağırarak)
Sektz olun, kırk olun, yüz olun!
Bitirin şu işi, bitirin!

(Birkaç kişi daha sözcü hücreye. Boğuşma şiddetlenir.
Derken uzun bir çılgık yükselir ve sürer. Cellâltan
soluk soluğa çıkarak kaçırlar. Sonuncu cellât, Osman'ın
cellâltı, çıkar; kemendi Davut'un önüne bırakır. Ortalık
ağrurken çılgık sürmekle, her yandan duyulmaktadır.
Sipahilerle yenîçeriler dehset içinde girerler. Sonra
İstanbulularla Anadolu köylülerı gelirler, âsilere doğru hınçla bakarak yere秃kürürler.)

I YENİÇERİ (Davut'un kavuşunu devirir, yerdeki kemendi cellâda göstererek)
Al şuunu!

(Cellât kemendi alır.)

Geçir boynuna.

(Cellât kemendi Davut'un boynuna geçirir.)

I SİPAHÎ (hücreyi göstererek)
Aynı yerde!

(Cellât Davut'u hücreye sokarken)

PERDE