**Duha koca deli dumrul**

Bir gün Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, bir sürü parkların olduğu bir yere park yapmaya karar vermiş. Bu parkı yapmış fakat etrafındaki parklar bedavayken, kendi parkı paralıymış. Parka gelenlerden zorla para alıyor, gelmek istemeyen çocuklara kötü davranıyormuş. “Benden daha deli güçlüsü var mı” diyerek herkesi parka çağırıyormuş.

Mahallenin çocukları Deli Dumrul’un korkusundan evlerinin önüne bile çıkamıyorlarmış. Parkın karşısındaki binada bir tane çocuk ağlıyormuş Deli Dumrul bu sesi duyup sinirlenmiş, kendi kendine; Benim parkımın karşısında kimse bu kadar ses çıkaramaz, deyip çocuğun yanına gitmiş. Sert bir şekilde;

–Niye bu kadar ağlıyorsun demiş.

Çocuk hıçkıra hıçkıra:

–Trafik kazasında annemi kaybettiğini söylemiş ve Azrail annemin canını aldı demiş.

Deli Dumrul ‘’Azrail’de kim benim parkımın önünde oturan kadının canını alabilir’’ demiş ve Allah’ım bana Azrail’i göster de onunla savaşayım demiş. Allah Deli Dumrul’un duasını kabul etmiş ve karşısına Azrail’i çıkarmış Dumrul Azrail olduğunu anlayınca bıçağını çıkarmış tam bıçağını Azrail’e saplayacakken, Azrail yok oluvermiş. Azrail, Dumrul’un arkasından çıkıvermiş ve Dumrul’u korkutmuş.

Dizlerinin bağı çözülen Deli Dumrul korkup yere düşmüş Azrail’e şaşkınlıkla bakıp şöyle demiş:

–Aman Azrail ben seni tanımıyordum lütfen benim canımı alma diye yalvarmış. Azrail

–Bana değil Allaha yalvaracaksın, canı verende alanda Allah’tır demiş. Deli Dumrul Allah’a yalvarmış Allah Dumrul’un duasını kabul etmiş ve Azrail’e görev vermiş Azrail Dumrul’a demiş.

–Senin canını almayacağım ama bana can borçlusun.

Dumrul ise:

– Ama benim kardeşlerimden başka kimsem yok ki. Dumrul umutsuzca kardeşlerinin yanına gitmiş üçüne de sormuş. Dumrul ne yaşadıysa anlatmış kardeşlerinin hiçbiri kabul etmemiş. Sonra aklına eşi gelmiş eşine gidip bide ona danışmış, eşi kabul etmiş Dumrul eşini çok sevdiği için dayanamamış tekrardan Allaha yalvarmış. Allah Dumrul’un hatasını anladığını görmüş ve onlara yüz yıl ömür bağışladım demiş.

Dedem Korkut der ki;

- Bu destan Deli Dumrul’un olsun, dürüst, cömert olanlar dinlesin.