BƏHLUL DƏNƏNDƏ
LATİFƏLƏRİ
Bəhəl Danəndə əlifələr

Elektronlaşdırən  Elvin Mütaliboğlu
Montaj  Sənuber Hüseynova
Tərtibçili-redaktor  Rafiq İsmayilov
Rəssam  Şəlala Rüstəmovə

“Şifahi xalq ədəbiyyatı”
nəsr seriyasının əməkqəhatçisi
professor Məhərrəm Qasımli

© ALTUN KİTAB


CBS mətbəəsində çap olunmuşdur. Tiraj 500
<table>
<thead>
<tr>
<th>Topic</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bəhlul və Dallək</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Gərcəyin işin nəticəsini avvalcadan düşün</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun evlənmək istəyən bir nafərə məsəhət</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun uşaqıği</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>Heç nə aparə bilməyəcəksiniz</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlul və şəqirdi</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun Qonaği</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Başqan və qazinin bacanağı</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Xaı̇n qapiçî</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>Haqq gəlməsə yəd</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlul mollani pərt eləyir</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>Qazinin fitvəsi</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun təzək satması</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>Pənsah və bəliqçi</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>Heç qızıl də nüb bəhməz olar</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanış olduğun adamin avvalça adını öyrən</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>Ne müsəlmandır, ne xəçərəst</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>İkki qonşunun əhvalatı</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun qarqı atı</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>Ne qərəsən, onu da bıçərsən</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Bu ağilda da dəli olar</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Xəlifə və Bəhlul</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun evlənməsi</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>Məğər bundan da böyük yalan olar</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun xalqa köməyi</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>Rəhəmtül və nəhəmtül</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Ağilli o qəddər də çox deyil</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>Məğər qərəğaya ad qoyanda oradaydırınız</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>Bəhlulun xələti</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>Ada layiq, ışə münaşib pay</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>Bir ölkədə ikki pənsah olmaz</td>
<td>111</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ÖN SÖZ


Bahlul Dananda daha çox qədim yunan filosofu Diogeni xatırladır. Diogen kimi Bahlul da

**BİŞMİŞ YUMURTADAN DA CÜCƏ ÇIXARIMİŞ**


Tacir mallarını satmaq üçün bu oλkədən çixib özə bir oλkəyə gedir, aradan bir neça ay keçir, geri qayıdanda aldığı yumurtaların pulunu vermək istəyir. Tamahkar qarı ona belə deyir:


Bəhlul Danəndə bu əhvalatı esdir. Qardaşının yanına gəlib ona belə deyir:
— Qardaş, həyatədə bir az buğda əkmək istəyirəm, icazə verərsənmi?
Xəlifə fikirlaşır ki, yəqin Bəhlul ağillanıb, əkinçilikə məşğul olmaq istəyir. Odur ki, icazə verir.
Bəhlul elə həmin gün yeri şumlayırdı, həyatın ortasından da yekə bir qara qazan asılıb su qəyənədir.
Xəlifə külafirəngidən baxıb görür ki, həyatədə qara qazan asılıb, Bəhlul da yeri şumlayıb qurtanıb. Xəlifə vazir-vəkili ilə birlikdə gəlib Bəhluldan sorusur ki, bu nə əhvalatıdır?
Bəhlul deyir:
— Bu saat görərsiniz.
Sonra Bəhlul bir torba buğdanı tökür qəynər su qazanına, bışdikdən sonra abgərdənə çıxarıb şum-lanmış yerə səpələməyə başlayır. Xəlifə deyir:
— Bəhlul, mən elə bəlibirdim, sən ağillanıbsan, amma görürəm ki, elə həmin Bəhlul-san.
Bəhlul özünün bilməməzləyə vurub deyir:
— Ey adalətli, ağılı Xəlifə, nə olub ki?
Xəlifə deyir:
— Nə olacaq, bismiş buğdanın da taxıl bitər?
Bəhlul deyir:
— Yaxşı, bir halda ki, bismiş buğdanın taxıl bitməz, bəs bismiş yumurtadan da cücə çıxar ki, sən təcrin bütün mal-dövlətini alıb, yalançı bir qarşıya vermişən?!
AVAZİNE ON TÜMƏN VERƏRƏM

Xalifəyə özə əlkədən üç nəfər qonaq gəlir. Səhbət zamanı qonaqlardan biri Xalifəyə deyir:

- Ay Harun, sən böyük xəlifəsən, niyə qarada bin Bahəlulun başına ağıl qoymursan, heç olməsə ona bir qədər var-dövlət ver, bəlkə təxəkliyindən al çəkə.
- Bahəlul elə adəmdir ki, nə mənə xəxin durur, nə də məndən pul götürür, - deyə xəlifə cavab verir.

Qonaqlar xəlifəyə inanmırlar, deyirlər ki, belə ola bilməz.
Xalifə deyir:

- Durun gedək, Bahəlulu tapaq, gərərsiniz ki, mən düz deyirləm.

Qonaqlar xəlifə ilə birlikdə şəhərə çıxırlar. Bir körpüdən keçəndə görürər ki, Bahəlul uzaqdan gə- lir. Xalifə tez bir torba çıxarib körpünün üstünə atır. Bir kanarda dayanıb pusurlar. Bahəlul körpünün ya- nınə çatanda əz-əzünə ucdan deyir:

- Gərəsn, korlar körpüdən necə keçirər? Gal günən yum, körpüdən keç, görək necə keçirən?
- Bahəlul günən yumud körpüdən keçir, qızıla dolu torbanı guyə görmür.
Xalifə deyir:

- Gərdənizmə, Bahəlul qəsdən günən yumdu ki, guyə qızı torbəsinı görə bilməmişdər.
- Bahəlul dənüb gözucu onlara baxır, həss eləyir ki,
nə isə ondan danışırılar. Odur ki, yaxınlaşib salam verir. Sonra cibindən bir abbasi çıxardib deyir:
- Harun, cibim ciniqdır, düşüb itər, al bunu saxla. Amma bir şərtim var: harda istəsəm, gərək orda verəsən.
   Harun:
   - Baş üstə, - deyib pulu ondan alır.
   Bəhlul bilirdi ki, Harun cümə günərə hamama çımməyə gedir, odur ki, həmin gün gəlib hamamin qabağında onu gözləyir. Harun hamama girdən bir az sonra Bəhlul da içərə girib camadara deyir:
     - Get Haruna de ki, qardaşın deyir, bir abbəsimi versin.
     Harun camadarla qayıdib Bəhlula belə deyir:
     - Hamamin içində abbəsini hardan verim?
     Qoy çıxım, avəzində on tūmən verərəm. Bəhlul deyir:
     - Yox, mənə on tūmən lazımdir, şərtimiz var, mən bir abbəsimi elə burada istəyirəm.
     Harun deyir:
     - Qardaş, bu mümkün olan iş deyil. Axı mən hamamda çımdiyim yerə onu səna necə vərə bilərəm?
     Bəhlul deyir:
     - Sən büyük bir xəlifə olduğunu halda, bu yekəlikdə hamamin içində bir abbəsini vərə bilmirsansın, necə illərdər kasib-kusubun var-yoxunu yeyirsən,
bəs dar qəbrin içində onların haqqını necə qaytara-caqsan?!

BƏHLUL NƏ ÜÇÜN GÜLÜRMÜŞ

Deyilənə görə, Bəhlul heç Gülmişmə. Bunu bilən xəlifə hər yere car çəkdirir ki, kim Bəhlulun gülüş-yünü görmə ona xəbər gətirə, həmin adama bəyək bəxsiş verəcək.

Bəhlul bir gün Təbrizin küçələrində avara-avara gəzərkən yol bilə qəssab dükəninin qabağından düşür. Görür dükənda heyvan çəsədlərini qarşıqlara keçirib ayaqlarından asılar; qarın birindən qoyun şəqqasi, o birindən keçi, üçüncüündən mal budu asılıb. Bunları görən Bəhlul bərkən qəhəqa çəkib gülürlər. Qəssab Bəhlulun gülüş-yünü görcək qəçər xəlifənin yanına, xəbər verir ki, bəs, qardəsin bu gün qəssab dükəninin yanından keçənda bərkən gülusbür. Xəlifə dərhal Bəhlulu çağırtdırən soruşur ki, esitdiyimə görə, gülüsən, bu doğru-durmu?

Bəhlul cavab verir:
- Doğrudur.
Xəlifə qəssabin xələtinin verib onu yola sələr.

Sonra Bəhlula deyir:
- Bəhlul, axı san heç Gülmsəzdin, mənə bu sərri aç görəm, səbəb nə olub ki, san gülüşən?
Bəhlul deyir:


**TORPAĞIN SÖZÜ**

İki kəndli qonsuluqda yer sumlayırımız. Bir axşam işdən sonra üz-üzə gəlirlər. Kəndlinin biri o birinə deyir:

- Sən mənim torpağımı da öz torpağına qatıbsan!

O biri kəndli də deyir:

- Yox, sən mənim torpağımı oğurlayıbsan!

Onlar o qədar mübahisə edirlər ki, axırı vuruşası olurlar. Bu zaman Bəhlul yol əlavə keçirmiş, kəndlərin dəlaşığını görüb, onların yanına gəlib. Məsələdən halı olub deyir:

- Siz iki addım geri çəkilin, mən torpaqdan xəbər alım, görəm onun bu haqda fikri nədir.

Kəndlər geri çəkilirlər. Bəhlul ayiləb qulağını yerə söykəyir. Bir azdan sonra qalxib deyir:

12
- Torpaq deyir ki, onlar yalan danışırlar, mən onların deyiləm, onlar ikisi də mənimdir.
  Kəndilər bir ağızdan deyirlər:
- Bu necə olur ki, biz torpağın oluruq?
  Bəhlul deyir:
- Torpaq demək istəyir ki, ey insanlar, siz məndən əmələ gələrsiniz, sonra da ölüb torpağa qarışacaqsınız, iki qarış yer üstündə naqaq bir-birinizi qırırısınız.
YAVAŞ DANİŞ, İTLƏR EŞİTMƏSİN

Harun-Ər-Rəşid bir gün xörək yediyi vaxt Bəhlul Danənda yadına düşür, aşpəzini çağırıb deyir:
– Bu xörəklərdən bir yaxşı pay düzalt, apar Bəhlulu,hec olmasa, qoy o da bir dəfə dəldə yemək yesin.
Aşpaz xörəklərdən götürüb Bəhlulu axtarmağa gedir. Bir xeyli axtardıqdan sonra onu avara, yiyəsi zərərən gecələdiyi bir xarabəliqda tapır. Aşpaz xörəkləri ona göstərib deyir:
– Harun-Ər-Rəşid öz dəldə yeməklərindən sənə pay göndərib, qal ye!
Bəhlul deyir:
– Onu tök, itər yesin!
Aşpaz təəccüblənib deyir:
– Bəhlul, sən nə danışırsan? Bu, Harunun yediyi xörəklərdəndir.
Bəhlul deyir:
– Ay kisi, yavaş danış, itər esitməsín. Əgər esit-salar ki, xörəyə Harun-Ər-Rəşid göndərib, onda həc biri yeməz.

SƏN DƏ MƏNİM AŞGƏRLƏRİMDƏNSƏN

Bir gün Bəhlul Harun-Ər-Rəşidin yanına gedir-miş. Yolda onunla rastlaşan vazirlərdən biri Bəhlulu əla salmaq üçün deyir:
- Ey Bəhlul, müstuluğumu ver! Əmirəlməminin səni öküzlərə, essəklərə bas sərkərdə təyin eləyib! Bəhlul halını pozmadan deyir:
- İndi ki, elədər, onda mənə qulaq as, əmrəmini yerinə yetir, cünki sən də mənim əsgərlərimdənsən.

MƏBADƏ QATIRÇININ QATIRINI HÜRĶÜDƏSƏN

qapısın açıqdir, girir içər. Bu vaxt xəlifə adamızını yığıb camaatın şikayətində baxırırsı.

Xəlifə Bəhlulu alt tuman-köynəkdə görüb soruşur:
- Bəhlul, de görün bu nə haldır düşübsən, hardan gəlirən?
  Bəhlul özünü toxdadib deyir:
  - O dünyadan gəliram.
  Xəlifə soruşur:
  - Xeyir ola, o dünyadan nə xəber qatirmisən?
  Bəhlul deyir:
  - O xəberi qatirmışəm ki, məbəda qatırğunun qətirinə hürküdasan!
  Xəlifə deyir:
  - Bu nə deməkdir? Qatırğunun qətirinə hürkütsəm, bəyəm nə olar?
  Bəhlul deyir:
  - Bir gör dalımca nə qədar adam töklüləb gəlir?
Bax onda belə olar.
  Xəlifə görür, Bəhlulun dalınca o qədar əliyəqədən adam töklüləb gəlir ki, qəyer Bəhlul onların alına düşsa, onu xurd-xəsil eləyərlər.
  Xəlifə deyir:
  - Bəhlul neylayıbsən ki, onlar səni qovurlar?
  Bəhlul deyir:
  - Mən onların qatırlarını hürkütmüşəm. Bəs sən nə məşərət keçirirsən?
Xəlifə deyir:
- Camaatin şikayətlərinə baxıram.
Bəhlul deyir:
- Hə, məsələ aydındır. Deməli, sən də camaatin qətərini hürküdübsən. Mən birə qətir karvanını hürkütmişəm, alt tuman-köynəkdə məni qovub öldürəmək istəyirər. Sən isə minlərlə insan karvanı hürküdübsən, gör onda sənə nə eləyərər!

DAHA MƏNƏ EHTİYAC YOXDUR

Başdad xəlifasi bir gün Bəhlulu yanına çağırıb deyir:
Bəhlul deyir:
- Məni elə işə qoy ki, išimi özgəsi görməsin. Öz išimi özüm görmən.
Xəlifə deyir:
gedən kimə, bir it qəssəbənin qabağından bir bud əti gətirib qaçdı. Bəhlul bu hadisəni görən kimə qayıdır birbaş evinə, düz bir həftə bazaraçırmır.

Xəlifə xəbər çatdırırlar ki, bəs sənin taza tayin eladlıyn darga bazara bir həftədər ayaq basmır.

Xəlifə Bəhlulu çağırtdırib deyir:

- Qardas, bəs mən sənə vazifə verdim ki, bazarda qayda-qanun yaradasan, amma sən çakılıb oturmusan evdə. Niyə belə?

Bəhlul bazarda qordiyə evvalət xəlifəyə danışib axırdə deyir:
Orda mənsiz də qayda-qanun yaradan var, daha mənə ehtiyac yoxdur.

**Bəhlul və Məmurlar**

Günlərin birində Harun-ər-Raşidin məmurları Bəhlulu tutub xəlifənin yanına qatırırlar ki, bəs bu adam şəhərdə şəiə yayır ki, guyə sən ölübən. Xəlifə bərk qəzəblənib Bəhluldan sорusur:
- Sən nəyə görə belə şəiə yayırсан?
Bəhlul deyir:
- Sənin məmurların xalqa yaman divan tuturlar, onların bu zəlməne baxib belə qərara gəldim ki, yaqın xəlifə ölüb, ona görə də bunlar belə azğınlaşmış hədərini aşılər.

**Allah o qədər də əInsafsız Deyil**

Harun-ər-Raşid xalq içərisində özünü öyüb deyir:
- Qərək siz mənə gecə-gündüz dua edəsiniz ki, mənim vaxtımda ölkədə vəbə kimi qorxulu xəstalik bəs vermayib.
Bəhlul gülüb deyir:
- Ya xəlifə, Allah o qədər də insafsız deyil ki, bir ölkəyə ikki bələni birdən vera. Səni bu ölkəyə xəlifə gəndərib, elə-bu kifayət deyilmi?
ŞAH VƏ BƏHLUL

Bəhlul bir gün yolun kənarında oturubmuş. Pədsah adamları ilə qəlib buradan keçəndə Bəhlulu görüb vazirinə deyir:
- Vəzir, istəyirəm ona söz atam, görüm cavab vərə bilərmim?
  Vəzir deyir:
  - Şahım, mən məsləhət görmürəm. Çünki o, söz altında qalan deyil.
  Pədsah deyir:
  - Eybi yoxdur, deyəcəyəm.
  Pədsah yanana əvvələ Bəhluldan xəbər alır ki, bəs sən kimsən? Buralarda nə eləyirsən?
  Bəhlul cavab verir ki:
  - Mən heç kiməm, heç nə də eləmirəm. Bəs sən kimsən?
  Pədsah deyir:
  - Mən şaham.
  Bəhlul deyir:
  - Bəs səndən böyük kim var?
  Pədsah deyir:
  - Heç kim. Bəhlul fürsəti əldən verməyib deyir:
  - Deməli, mən səndən böyüküm.
  Pədsah deyir:
  - Mən nə əməl eləsəm, sözüz-söhbətsiz həm onu qəbul eləyir, kimi istəsəm asdərəm, harən

20
istəsəm darmadağın etdirməm. Adımı eşidəndə həm tər-tər asır.

Bəhlulun oturduğu yerə çoxlu milçək vərməmiş, ona rəhəline vermiş. Odur ki, deyir:
- İndi ki belə böyük adamsan, əmr elə bu milçəklər məni incitmişsinlər.
  Pərsəh pərt olub yoluna davam edir.

**HEÇ ÖLÜ DƏ DİRİLƏRMİ?**

Xəlifənin məmurlarından biri camaata çox zülm edirmiş. Çana döymüş adamlar bir gün onu tutub öldürülər. Bu hadisədən qəzəblənən xəlifə həmin adamların yaşadığı kəndin əhalisində olmaz olun diwan tutur. Sonra onlara qırx gün möhlət verir ki, məmmuru dəriltsinlər.

Camaat bilmir nə etsin. Axırda Bəhlulun yanına bir nəça adam göndərib ondan kəmək istayırlar.

Bəhlul qələn adamlara deyir:
- Gedin evinizə, mən tədbir görərəm.

Səhər açılan kimi Bəhlul durub xəlifənin yanına gedir. Xəlifə, Bəhlulu görən kimi sorusur:
- Qardas, çoxdandır mənim yanına qəlmərsən, xeyir ola, nə xəber var?

Bəhlul gülmə-gülə deyir:
- Qardas, şənə şad xəber qətləndirməəm. Xəlifə sevincək deyir:
- Bəhlul, nə olub, nə xəbər qətirmisən?
Bəhlul deyir:
- Qardaş, ata-anamız dirilib gəlirlər.
Xəlifənin kefi pozulur, qardaşının yena de ağılan-
mağına təəsəfflənir. Bəhlul isə halini pozmadan
deyir:
- Qardaş, kefin niyə pozuldu?
Xəlifə deyir:
- Ay divanə, heç əlan adam da dirilərmİ?
Bəhlul deyir:
- Ey Bağdadin "ağilli" xəlifəsi, bəs onda camaata
niyə amr vermişən ki, sənən ölmüş dərğənə diriltsinlər?

GÖR SƏNİ NƏ QƏDƏR DƏYƏÇƏKLƏR

Xəlifə bir gün başqa otaqda vəzir ilə səhəbət
elayəndə Bəhlul onun təxtına çıxib yerinə oturur.
Xəlifənin saray xidmətçiləri başlayırlar onu dəyə-
dəyə təxtdən düşürtməyə. Bəhlul başlayır ağlama-
ğı. Xəlifə gəlib görür ki, Bəhlul ağlayır, sorusur ki,
qardaş, niyə ağlayırsan?
Bəhlul deyir:
- Sənən təxtinda camisi bəşca dəqiqə oturduğu
uçun məni belə döyülər. İndi sənən halına ağlayı-
ram ki, neçə illərdir bu təxtdə oturursan, vaxtı ça-
tanda gör sənə nəce dəyəçəklər!
MOLLANIN TAMAHİ


Bəhlul üzünü mollaya tutub deyir:
- Molla əmi, görərsən ki, qarının heç kimi yoxdur, yazıq adamdır, on tümən nədir ki, onu Vermir-sən? Gal sana elə bir xazina göstərim ki, ömrünün axınına kimi yesen, qurtarmasın.

Molla deyir:
- Haradərdir o xazina?

Bəhlul ali ilə bir təpəni göstərib deyir:
- O təpənə görürsənmi? Onun dərində bir mağara var, içində də qırx küç kəzəl. Gir içəri, nə qədər istə-yirənən gətər.

Molla qəzəl adını esidən kimi qarının on tümənini verib tez təpəyə tərəf qəçir. Bəhlul da qarğı atını minib "Ah, tamah, ah, tamah!" deya-deya gedir.

Molla təngnəfəs gəlib təpənin dərədə tərəfini nə qədər axtarır, heç nə tapmır. Özünü aldaldı-dığını billib kor-pesman evinə qayıdır.
BƏHLULUN YUXUSU

Günlərin birində Bəhlul yolla gedərək ona bir kişi rast gəlir. Kişi deyir:
– Ay Bəhlul, mənim bir qədər pulum var, özüm də uzaq yerə səfərə gedirəm, pulu da evdə qoyma-ga ürəyim gəlmir. Sənən məsləhət istəyirəm, pulu kimin yaninda qoyum?
Bəhlul deyir:
– Pulu elə adama taspır ki, nə kor olsun, nə də çolaq.
Kişi Bəhluldan ayrılmış şəhəri gəzə-gəzə gəlib çıxır bir dükəna, görür ki, dükənda bir nəfər oturub. Kişi öz-özlüə deyir: "Yaxsi oldu, pulu vərərəm saxlasın, yaxsi adama oxşayır".
Kişi içəri giriib ədəb-ərkanla dükənciyə salam verir, dərdini ona söyləyir. Tacir kişini dila tutub pulları alır. Kişi fikirləşir ki, bu nə kordur, nə də topal, əsl Bəhlul deyəndir, yaxsi oldu ki, pulu buna verdim. Kişi bu fikirlə qapıdan çıxanda pıstaxtən böyründən görür ki, bunun bir qıç yoxdur, tez qayı-dib pulunu geri istəyir, tacir deyir:
– Kisi, nə pul, nə zəd, çıx get burdan.
Bəhlul deyir:
- A kişi, sənə demədəmmi pulunu çolaq adamə vermə?

Kişi deyir ki, dükançının çolaq oldʊğunu bilə-
yib. Bəhlul görür ki, iş istən keçib, odur ki, deyir:
- Kişi, indi mən gedib dükanda həmin adamlə
söhbət eləyəcəəm, hər beş dəqiqədən bir içəri girib
mənim yanımda ondan pulunu istəyərsən, nə qədər
sənə açıqlansa da, pulunu almandan al çıkmazən.

Bəhlul gedir dükəna, salam verib deyir:
- Tacir ağa, sənə elə bir sərr açacağam ki, heç
olmayan kimi.
- Bəhlul, söhbət nədan gedir?

Bəhlul deyir:
- Yeddə’kup qızından.

Qızıl sözünü eşidən kimi tacirin gözləri hədə-
qəsindən çıxır, elə bilir ki, Bəhlul da qızılları ona
səxlamağa qətiirəcəək, odur ki, deyir:
- Bəhlul, söylə görək bu nə əhvalatdır?

Bəhlul deyir:
- Ağa tacir, bu gecə yerimdən durub yolun
bedirdim, o qədər getdim ki, bir də başımı qaldırıb
görüş şəhərin kənarında bir mağaranın qabağın-
dayam. Mağaranın içində girib görüşm...

Ela bu vaxt kişi dükəna girib tacirdən pulunu
istəyir. Tacir onu qovur ki, nə pul, rədd ol burdan.
Kişi çıxib dükəninin dalında gizlənir ki, bir azdan yənə
gəlib pulunu isticəsn.
Bəhlul sözü xəstə davam edir:

- Hə, tacir ağa, mağaranın içi inə gərib gördüm ki, bir qızı saçından asılar. Qız məni görən kimi dedi:

Bu vaxt kəsi yena içəri gərib pulunu istəyir. Tacir yena onu qovub dəkəndən çıxardır.

Bəhlul deyir:

- Qız üzüyün məna verib belə dedi: - Bax mənim ömrüm tamamdır, bir azdan sonra ölüb gedəcəyəm, mənim heç kimim yoxdur, özümün də yeddə kūp qızılım var. O də bax, bu palazin altındadır, çəxərən apararsan, məni də həmin qızılları çıxardıqın yerda dən edərsən. Qız sözünü deyib canını təpsirdi, mən də yeddə kūp qızılı çəxərdib qızı orda dən elədəm. Sonra öz-özümə deyim ki, bəs bu qədər qızılı harada saxlayacağam, gərək elə bir etibarlı adam təpirm ki, özərin pulunu yeyən olmasını, verim ona, saxlasın.

Elə bu vaxt kəsi içəri gərib deyir:
- Tacir qərdaş, mənim pulunu ver.
- Tacir bu dəfə də kəsini qovmaq istəyəndə Bəhlul deyir:
A kişi, axı sən bu tacirdən nə istəyirsin, o ele tamız adamdı ki, heç kimin pulunu yeməz. Bu nə dəvədir çəkirən?

Kişi ağzını açırmış ki, 'əhvalatı söyləsin. Tacir görür ki, bunun pulunu verəbələ Bəhlul qızlarını ona tapşır- mayacaq. Odur ki, kişinin pulunu verir. Kişi pulunu alib dükandan çıxan kimi Bəhlul deyir:

- Hə, tacir qarada, mən elə bu fikirdəydim ki, qızılları gətirəm sənin yanına, küplərin axırınısin ətən belinə qoyurdum ki, həmin küp əlindən yerdə düşüb parça-parça oldu. Qızıllar ətrafa səpələndi. Küp yerdə düşəndə guppultusuna elə diksındim ki, bir də baxıb gördüm, etdi nə qızıl, nə küp, bunların həmişini yuxuda görünmüsəm! İndi də sənin yanına elə ondan ötrül gelmişəm ki, bu yuxunu yozadan, görək mənası nədir?

Tacir Bəhluldan bu sözləri eşidənə cin vurur beyninə, kişinin pulunu verdiğina bərk şəxən olur. Bəhlulu söyən dükandan qovur.

**BƏHLULUN BƏZİRGANLARA BEHIŞT SATMASI**

Günlərin birində Bəhlul bazarə üç qarğıni baş-başa bağlayəb, üstüne də bir keçə parçası atib çədir düzəldir. Özü də giriş çədirlərində kef-damaqla qəylan çəkir.

Uzaq əlkələrdən ticarətə gələn bir dəstə bəzirgan

27
bazarin lap ortasında qurulmuş bir qarğı mərəyini görüb yaxına gəlirlər, baxırlar ki, Bəhlul burada bir kəfədədir, gəl görəsən.

Bəzirganlardan biri xəbər alır ki, Bəhlul, bu nə həngəmdər düzəldibsin? Bəhlul deyir:
   – Bu, bəhiştər, özü də satiram.
Bəzirganlar qəhşəh çəkib gülərlər. Sorusurlar ki, de görək, sənin bu bəhiştinə qiyəməti nədir?
Bəhlul deyir:
   – Yüz tüməndir!
Bəzirganlar bir-birinin üzünə baxib daha bərk-dən gülərlər ki, Bəhlul dəli olub. Bəzirganbaşı deyir:
   – Bəhlul, cəhənnəmə getməyə rəzi olaram, amma sənin bu bəhiştinə o qədər pul verməram.
Bəhlul deyir:
yini qurub girdi içina.

Aradan bir xeyli keçdi, başırganlar mallarını satib geri qayıtdılar. Yolda bərk istiə düşdülər. Bir yer tapərdilər ki, başlarını ora soxub nəfəs boğan bir-küdən canlarını qurtarsınlar.

Bəzırganlar bir da bəxib gördüler ki, budur, Bahlul, burda, çadırın içində qalyan çəkər. İstədlər gərin- lər içərə, Bahlul qəymədə. Axırdə bəzırganbaşı dedi:
- Bahlul, on tümən verək, bizi çadıra burax.
- Bahlul dedi:
- Yox.

Dedilər otuz tümən verək, allı tümən verək. Bahlul yox deyib durdu ki, yüz tüməndən birə qapik da əksik olmaz.

Bəzırganlar baxdilar ki, axşama az qalır, bir-iki saat da dözsələr sarın düşər, odur ki, pulu canların- dan artıq bili bəxələr yol getməyə.

- Bahlul qardəş, al bu yüz tüməni, behişti ver biza.
Bəhlul bəzirganlardan yüz tümən alib çadır verdi onlara.

**DƏMİR AL, KÖMÜR AL**

Günlərin birində bir nəfər Bəhlulun yanına gəlib soruşur:
- Danandə Bəhlul, mən nə alım, nə satım ki, varlanım?

Bəhlul deyir:
- Get dəmir al, kömür al, vur anbara, üstüne də su səp. Bir il qalsın sonra çıxart sat.

Kişi Bəhlulun dediyi kimi eləyir. Üstüne su səpilmış dəmirə, kömür rütubət çəkir, ağırlaşır. Kişi sətib xeyli qazanır. Bu qədər qazanc kişini qudurdur, həc kimi sayım, həttə Bəhlula da salam vermak istəmir. Aradan bir müddət keçəndən sonra həmin kişi Bəhlulu dayandıqə yenidən soruşur:
- S, Divanə Bəhlul, indi nə alib-satım ki, yəxə xəyli qazanım?

Bəhlul deyir:

Kişi obaləri, kəndləri gazib nə qədər soğan, sarımsaq var, həmisini alib doldurur anbara, üstüne də su səp. Aradan bir il keçir, soğanın, sarımsağın həmisini göyarib xarab olur, çürüşür. Kişi böyük ziyana düşür,
qazablənib başılovlu Bəhlulun yanına gedir.
   – Bəhlul, birinci dəfə mənə ağilli məsləhat vermüşdən, xeyli qazancım oldu, amma ikinci dəfə ağilli məsləhat vermədən, sözüə baxdım, xeyli ziyana düşdüm!
   Bəhlul deyir:
   – Sən birinci dəfə gələndə dedin ki, Bəhlul Dananda, mən də sana dananda kimi ağilli söz dedim. İkinci dəfə gələndə mənə Bəhlul divanə deyə mürəciət edəsin. Mən də sənə divanə kimi məsləhat verdim.

**Səndən Bəhlul Olmaq**

Bir tacir Bəhlulu şöhrətini esidib istəyir onun kimi olsun. Axtarib Bəhlulu tapir, istəyini ona danışır.
Bəhlul deyir:
   – Bu fikrə düşmək istəyən garək ölmündən qorxmasın, həqiqəti danissin, xalqın qeydində qalsın, sıxəvatlı olsun, var-dövlət, şöhrət dalincə qəzəmasın.
   Tacir deyir:
   – Bu dediklərinin hamısına əmal edərəm.
Bəhlul deyir:
ki, niyə belə elədin?

Bəhlul deyir:

- Səndən Bəhlul olmaz. Tacir cavab verir ki, mən qızıla heyfsilənənməm, istəyirdim o sənə qismət olsun.

Bəhlul deyir:


Tacir deyir:

- Ay Bəhlul, cibimizdə bir qəpik pulumuz yoxdur, indi biz nə yeyəcəyik?

Bəhlul deyir:

- Bu yerlərdə hər şey pulusuzdur. Sənə nə lazım olsa, get bazara, salavat çəvir, nə istəsən vərəcəklər. Tacir belə də elayı. Bir salavat çəvirən kimi hər nə lazımdırsa götürüb gətirir. Tacir baxib görür ki, bura qalmalı, kef çəkməli yerdir, bir ev tapib qalır o şəhərə. Aradan bir müddət də keçir, tacir gedib Bəhlula deyir:

- Mən bu qərib yerdə dərxiyəm, istəyirəm evlə- nəm, nə edim, yol göstər.

Bəhlul deyir:

- Bu şəhərin adəti belədir ki, bazardan bir alma alməliyən, cümə günü çıxmağına şəhərin kənarindəki dağın başına, şəhərin bütün qızıları bir-bir qəlib sənən qabağından keçəcəklər, hansı qızdan xoşun

32

Tacir elə o günü bazardan bir alma alib, gedir Bəhlulun dediyi həmin dağa, görür doğrudan da, qızlar bir-bir gəlib keçirlər. Onların içində birisinə bəyanət almanı atır ona, qız o saat almanı götürür. Tacir qızın qolundan tutub aparır evinə. Qız evə gərinən kimi deyir:

- Mən sənə arvad olaram, amma iki şərtim var. Birincisi odur ki, izafi xərc eləməyənən. İkincisi da özgən bəsinə qarışmayən. Әgar şərtlərimi pozsan, demək, iradasız adamsan, onda çıxib gədəcəyəm, daha bir də məni tapa bilməyəcəksən.

Tacir söz verir ki, dediklərinə əməl edəcək... Bir gün tacir arvadına tapşırır ki, axşam plov bişirsin. Evə hər şey olduğundan arvad plov bişirir. Tacir bazardan gəlanda yolda qaşanq bir qızu görür, bir salavat çevriləb qızunu alır. Evə gələndə arvadı deyir:
- A kişi qızunu neylayirdin, niyə alıbsan?

Tacir deyir:
- Çox xosuma gəldi, dedim bunu da qoyarsan plovun başına.

Arvad deyir:
- A kişi, evə at ola-ola neylayirdin izafi xərci, axı mən sənə deməmişdimmi ki, izafi xərc eləmə?!

Kişi deyir:
- Buna pul verməmişəm, bir salavat almışam.
  Arvad deyir:
  - Salavat bizim yerdə puldan da qiymətlidir.
    Aradan bir gün keçmiş kişi çıxib küçədə bir az hərəəndikdən sonra içəri gərib deyir:
    - Arvad, məəttəlam, bu camaat hərə gedib, küçədə bir nəfər də yoxdur, özü də hava yaman qəralib, deyəsan, yenə yağış yağacaq.
    Arvad ərindən bu sözərə eșidən kimi deyir:
  Arvad sözünü qurtanib gözən itir. Tacir nə qədər axtarırsa, arvadını tapa bilmir. Məcbur olur Bəhlulun yanına gedib əhvalatı ona söyləsin. Yolda görün ki, bir adam başqasını döyür. Döyülən adam bərk haray-həşir salır. Tacir onun harayına fikir verməyib yoluna davam edir. Döyülən adam döyənin əlindən bir əhər qəçib tacirin yanına gəlir, ona belə deyir:
    - Qardaş, həc inşafın yoxmuş, sən kəməyə çağırırdım, bərə bir-iki kəlmə söz deyəyin ki, məni döyməyəndi.
  Tacir deyir:
  - Mənə öyrədlər ki, həc kimin işinə qarışmayım.
  Döyülən adam deyir:
- Kisi, sdn düz başa düşməyəbsən. Sənə deyiblər ki, adamların daxili işinə qarışma, daha deməyiblər ki, birisi haqsiy yerdə döyülərsə, yanından gözünü yumub keçəsən.

Qərəz, tacir Bəhlulun yanına qəlib bəsəna qalənli ona danışır. Bəhlul taciri da götürüb dərəyə kanarına gedir, qızıla dolu dağarğı südən çıxardıb ona qaytarır, özünə de belə deyir:
- Mən sənə demədimmi səndən Bəhlul olmaz?!

**BƏHLULUN ƏSR KƏSMƏSİ**

Günlərin birində bir qoca kisi küçəyə atmış kimsəsiz bir uşaq tapır. Onu evinə qətirib öz övlədə kimi bəyüdür. Uşaq yeddə yaşına çatanda bir tacir bu şəhvalatı bilib öz-özünə deyir: "Nə yəqurdu, nə yapdı, hazırca kökə tapdı. Uşağı götürəm, bir az da mən baxım. Özümə oğulluğa götürəəm, qoca-landa almından tutar". Bunu fikirləşib tacir həmin qocaının yanına gəldi, dedi:
- Bu uşaq mənimdir, körpə olanda onu oğurlayiblar.

Qoca uşağı vermək istəmir, mubahisə böyükür, xalifənin yanına şikayətə gedirər. Yolda iki əfərə da rast olurlar. Görürlər onlar da xalifənin yanına şikayətə gedir. Qoca deyir:
- Siz nədan şikayətçisiniz?
Adamlardan biri deyir:


Bir-birlinə qoşulub təzadən yola düzəldilər. Bir azdan yenə içi nəfərə rast gəldilər. Xəbər aldılar ki, sizə nə olub, hərə gedirsiniz? Bu adamlardan biri qəssəb inmiş. Qəssəb həyəcanla dedi:


Onlar da qoşulurlar əvvəlki şikayətçilərə, ərtəsi gün gəlib çatırlar xəlifənin yanına.

Xəlifə onlarla çox sual-cavab eləyir, heç birinin şərini kəsa bilmir.

Axırdə deyir:

- Gedin, sabah gələrsiniz.

Şikayətçilər şəhər bir də gəlirər, xəlifə onlann şərini yenə kəsa bilmir. Bu mənvala yeddı gün gədib gəlirlər. Şikayətçiləri isə həll olunmur. Əhvalatı Bahlul eсидir. Axinin qın o da gedir xəlifənin yanına, gö-rür, xəlifə kimin düz dediyini ayırd edə bilmir, deyir:
- Xəlifə sağ olsun, ızn ver, mən həqiqəti tapım. Xəlifə icazə verir. Bəhlul əvvəlcə atın tərkini minən adamı atın yanına göndərir. At yerindən de tərəflənmir. Sonra at sahibini göndərir. At əsl sahibini gören kimi başlayır kişəməyə. Bəhlul ikinci adama deyir:
  - At sənindir, get, apar.
Sonra uşaği çağırib deyir:
  - Oğul, de görüm atan kimdir?
Uşaq onu böyükən qocanı göstərir.
Bəhlul uşağı qocaya verib deyir:
  - Uşaq Şəninkidir, götür apar.
Bəhlul sonra bir kasa su istəyir, qızılları tökür suya, suyun üzənə bəxib deyir:
  - Qızıl qəssəbindir.
Xəlifə bu isə təaccüblənir, deyir:
  - Məni agah elə görüm, şərə nece kəsdin ki, onlar razi qaldılar?
Bəhlul deyir:
SİÇANLAR PADSHAHI VƏ KƏNDLİ


-Qardas, qoxuram yolda məni soyarlar, bir az pulum var, bir az da qızıma cehizlik almışam. Bənlar qalsın səzdə, gələn həftə gəlib aparəram.

Ev sahibi o saat razı olur. Kəndli aldığışeyləri və pulunu orada qoyub gedir evlərinə. Bir həftədən sonra kəndli gəlib şeyləri və pulu istədikdə ev sahibi deyir:

-Kişi, sənin şeylərinin və pulunu sıçanlar aparıblar, mənim onlara gücüm çatmir, bacarırsan, get özün al.

Kəndli na qədər yaxar-yaxar eləyir ki, ay qardas, sıçan o boyda şeyi apar bilməz, gəl sən mənə pislik edəmə, varım-yoxum elə o idi, onu da sən danırsan, — bir şey çıxdı. Ev sahibi deyir:
Kişi, cox başımı ağrıtma, get nə istəyirən elə, sənin mənda heç nəyin yoxdur.


— Qardas, fikir ela, sən bir gün qal burda, şeylərinə və pulunu alyb verərəm özünə.

Bəli, Bəhlul birbaş gəllir xalifənin yanına, dəyir:

— Qardas, dəha mən ağılanmişam, bir vəzifə ver, işləyim.

Xalifə dəyir:

— Bəhlul, nə vəzifə istəyirən?

Bəhlul dəyir:

— Siçanların padşahi olmaq istəyirəm.

Xalifə dəyir:

— Ay Bəhlul, axi sən dedin ki, ağılanmışam, adamdan da siçanların padşahi olarmi?

Bəhlul dəyir:

— Səna nə, mən onu istəyirəm.

Bəhlul əmr eləyir, fəhlər külünğə, bəllə başlayırlar evin dibini qazmağa. Səs-küyə ev sahibi çıxır esiyə, baxıb görür bir az da keçə, evi tamam uçuracaqlar. Deyir:
  - Bəhlul, bu nədir? Evi niyə uçurursan?
  Bəhlul deyir:
  - Sənin evinə işim yoxdur, mən sıçanların padşahiyam, onlar mənim əmərimi pozub bu kənd-linin pulunu və şey-şəylərini apanlar, indi onların yuvasını açıb həmisini ildürəcəyəm.
  Bəhlul xəlifənin fərməninin çıxardıb ev yiyəsinə göstərir. Ev sahibi görür işlər suluqdur, deyir:
  - Ey sıçanlar padşah Bəhlul, əl saxla, evimi uçurtma, mən kəndlinin şeylərini ə, pulunu da bu saat tapib gətirərəm.
  Bəhlul deyir:
  - Elə isə tez ol, yoxsa evini uçurub künfəyəkün edəcəyəm.
  Kişi tez evə gərib kəndlinin pulunu və şeylərini gözlətdiyi yerdən çıxardıb gətirir.

HƏR YUXUDA GÖRÜNƏN DÜZ OLAR?

Bağdad xalifəsi Harun-ər-Əsəd, həddi-buluğa çıxmiş gözəl bir qız vərmiş. Qız hər gün səhər-axsam eyvana çıxib gəlib-gedənə baxırsən. Səhərin ayni bir yerinə yaşayan kasıb bir kisiinin

40


Oğlan deyir:
– Bu gecə səni yuxuda görüb öpmüşəm, odur ki, indi sənə az baxdim.


oturub ağlayır. Bu vaxt Bəhlul yolun keçirmiş, kişini görüb xəbər alır ki, a kişi, niyə ağlayırsan?  
Kişi deyir:  
— Oğlan yuxuda görüb ki, xəlifənin qızını öpür. İndi xəlifə də oğlumu dar ağacından aşdıır ki, bəs niyə qızını yuxuda görüb özmüşən.  
Bəhlul deyir:  
— Kişi, get bəş-altı fəhlə tut, apar xəlifənin evinin yanına, əmr elə ki, qazın xəlifənin evinin altını. Xəlifə desə nə eləyirsən, deyərsən ki, yuxuda babam dedi ki, xəlifənin evinin altında yeddə küp qızıl bəsdirmişəm. İndi gəlmişəm onu çıxartmağa.  
Kişi deyir:  
— Bəs sonrası nə olsun?  
Bəhlul deyir:  
— Sonrası ilə sənin isin yoxdur, mən bu saat gəlirəm.  
Kişi, Bəhlul deyən kimi eləyir. Bəş-altı fəhlə götürüb gedir xəlifənin evinin altını qazmağa. Səsə xəlifə çıxib deyir:  
— Kişi, nə eləyirsən?  
— Babami yuxuda görmüşəm, o dedi ki, xəlifənin evinin altında yeddə küp qızıl bəsdirmişəm. İndi gəlmüşəm qızılı çıxardım.  
Xəlifə qəzəblənib deyir:  
— Əde, zalim oğlu, hər yuxuya giren məşər düz olar?

42
Bu zaman Bəhlul irlə yeriyib deyir:
– Yuxuda görünən şey düz deyilsə, bəs niyə onun oğlunu dar açıqından aşdırırсан?
Xəlifə görür oğlını aşdırə, camaat içində biabır olacaq, əmrini deyişib oğlunu azad elətdirir.

**YÜZ ARŞIN UZUNLUĞUNDA AĞAC**

Xəlifə bir gün baş vəzirini yanına çağırib deyir:
– Vəzir, mənə bir ağac tapmaqlaan, yüz arşın uzunluğu olsun, üstündə bir dana da düzünüb olmasın.
Vəzir elini sinəsinə qoyub deyir:
– Qibleyi-əlam sağ olsun, ədalətinə güç eləmə, mən o uzunluqda düz ağacı haradan tapm?
Xəlifə deyir:
– Vəzir, onu-bunu bilmirəm, qırq gün sana məhəl veriram, ağar o vaxta kimi ağacı tapib gətirməsən, boynunu vurduracağam.
Vəzirin alacı kəsilir, qəlib evdə arvad-uşağı ilə vidalaşib düzür çollu-bərəli-biyabana, bu kənd mənim, o kənd sənən, hər yeri, dağlı, meşəni xətarı, o uzunluqda düz ağac tapara bilmir. Yolun naçmid, bıkef gedirdi ki, bir çobana rast olur. Vəzir ondan bir az süd-qətqə abid yeyir. Çoban görür, vəzir çox dərdli-qəmlə oturub, deyir:
– A kisi, geyimindən lap padsaha oxşayırсан, amma yaman dərdli-qəmlə oturubsan. Dərdin nədir?
- Sen minden dərdimə əlac eləyə bilməyən, neyəyirsən xəbar alib?
  Çoban el çakmır ki, gərək dərdini deyən.
  Vəzirin əlacı kəsilib deyir:
  - Xəlifə mənə əmr eləyib ki, ona yüz arsin uzunluğunda düz, düyünsüz bir ağac tapım, necə vaxtdır hər yeri ələk-vələk eləmişəm, təpə bilmirəm.
  Çoban deyir:
  - Qardəş, burada, bizim meşədə bir ağac görmüşəm, yüz arsin olmaz, amma əlli arsin rəhat olar, gedək onu kəs apar.
  Bu vaxt Bəhlul əhvalatı eсидib özünü yetirir meydana, xəlifə də bütün başının dəstəsi ilə meydanda-kı taxtda oturub vəzirin asilmasına tamaşa eləyirəm.
  Bəhlul adamları o tərəf-bu tərəf itəyib düz
gedir vəzinin gənərdiyi ağacın yanına. Ağacın bir 
başında dəyanıb deyir:

- Ey ağac, bu qədar adam hamisi yığılıb sənin 
    başına, tamaşa eləyir, bunun səbəbi nədir?

Bəhlul bu sözləri deyib qulağını dırayır ağaca, 
başı ilə razılıq eləyib deyir:

- Hə, düzdür, düzdür.

Bəhlul indi də ağacın o biri başına gedib deyir:

- Ağac, sən hara, bura hara, sən bizim yerlərin 
    ağacına oxşəmirsən. Deyəsən, çox uzaq yerlərdən 
    gəlibən?

Bəhlul bu sözləri deyib yenə qulağını dırayır 
ağaca. Öz-özünə danışib deyir:

- Hə, bildim, düz deyirən.

Camaat hamısı bu işə məhallə qalır. Bu vaxt xəlifə 
adam göndərib Bəhlulu yanına çağırtdırır.

- Ayt Bəhlul, sən yenə dələliyindən al çıkmırən.

A kisi, həc ağac da danhər?

- Bəs gərmədin, danhədir?

Xəlifə deyir:

- Yaxşı, de görək ağac sənə nə dedi?

Bəhlul deyir:

- Mən ağacdan xəbər aldim ki, bu adamlar sənə 
    niyə belə həvəsə baxırlar? Ağac cavab verdi ki, 
    adamlar minim düzəlmişə baxırlar. Sonra mən 
    xəbər aldim ki, bəs sən hardan gəlib bura çıxmişən?

 Ağac cavab verdi ki, belə adalətsiz xəlifənin zülmüy-

Xəlifə görür ki, Bəhlulun kinayəli sözlərini cəmaat başa düşüb, odur ki, deyir:
– Bəhlul, bəs indi vəzir asdırməğıma nə deyirsin? Bəhlul deyir:
– Xəlifə, hər halda vəzir sənən həm vəzifəda, həm də adda-söhratda balaca adamdır. Qayda belədir ki, vəzir əllə arsın uzunluğunda ağac tapib gətəribə, sən ondan böyük oldugun üçün gərək yüz arsın uzunluğunda tapasən. İndi vəzir asdırmıa.
Sən də axtar, əgər yüz arsın uzunluğunda düz, dü-yünsüz ağac tapa biləsin, onda vəzirini öldürdü-rərsən, təpə bilərsən, azad edərsən.
Xəlifə görür bu uzunluqda ağac tapa bilməyəcək, odur ki, vəzir azad eləyir.

QOY ÖZLƏRİ QAZANIB, ÖZLƏRİ YESİNLƏR

Bəhlul bir qonaqlıqda qapının ağzı tərəfdə oturubmuş. Bir nəfər deyir:
– Ay Bəhlul, sən ağıllı, dünyagörmüs adamsan. Özün bilirsin ki, adamın xos günələri olduğu kimi, dar günələrdə ola bilsən. Birdən ölüb-eləsən, arvad-usaqlarına çətinlik çəkərənlər. Əlində düşəndən bir az
gersiyə qoy. Bir gün gərək olar.

Elə bu vaxt süfrənin üstündə bəşmiş at və aş ətərirlər. Bəhlul at boşqabını götbüvə çıxır esiyə, aparib qoyur itlərin qabağına. İtlər boşqabdəki sür-sümük üstə bir-birini az qalır boğub öldürsünlər. Həmən adam bunu görüb Bəhluldan sorusur:

- Ay Bəhlul, bu ne işdirlər elədin? Əti niyə esiyə qoydun?

Bəhlul deyir:


**ATANIN NƏSİHƏTİ**

Bir kisiin bir oğlu varmiş. Günərən birində kisi xastalənib ölüm yatağına düşür. Oğlunu yanına çağırıb deyir:

- Oğul, mən öldürəm, qulaq as, sənə iki nəsihatım var. Birinci nəsihatım odur ki, həddindən artıq israfçılıq eləmə, ikincisi qumar oynama.

Oğul əlini gözünün üstündə qoyub deyir:

- Ata'an, birinci sərtini yerine yetirəcəm, amma
qumar oynamamağa söz verə bilmərəm.

Ata vəziyyəti belə görückdə deyir:

– Oğul, indi ki elə olduğu, gedərən Bəhlul Danəndanın yanına, ondan xəbər alarsan ki, mən kimində qumar oynayım.

Kisi vəziyyətini edib canını təşərrü. Aparib onun dəfn edirlər. Aradan bir neçə ay keçir, oğlan qumar oynamaq fikrini düşür. Atasının vəziyyətini yadına salib gedir Bəhlulun yanına. Qəvvalatı ona səyləyib deyir:

– Ey Bəhlul Danənda, mən qumar oynamaq istəyirəm, kimində oynayım?

Bəhlul deyir:

– Oğul, filan hamamin külliyəndə qumarbazların leyiacı – başçisi var. Onu tap, onunla oyna.

Oğlan Bəhluldan razılıq edib, gedir həmin hamamin yanına, görür bura qumarbazlarla doludur. Oğlanı gərən ki o, onun bir tərəfdə çıxib deyir:

– Gəl mənim qumar oynayaq.

Oğlan deyir:

– Mən qumarbazların leyiacı lə qənəmaq istəyirəm, onu məna göstarın.

Qumarbazlar öz aralarında piçildəşirlər ki, gör bu neçə qumarbazdır, bizi əsəq-muşəq hesab edir. Odur ki, aparib qumarbazların leyiacını ona göstərirələr. Oğlan görür bu adam qursaqdan yuxarı lüt, qursaqdan aşağı ələn içindədir. Ondan sorüşur:
- Qumarbazarların leylacı sənsənmi?
Kişi deyir:
- Bəli, mənim, nə sözün var?
Oğlan deyir:
- Şənilə qumar oynamağa gəlmişəm.
Leylac deyir:
- Oğul, gəl, sən çıx get, havayı yerə pulunu uduzma, mənim sənə yazığım gəliir.
Oğlan al çekmir ki, gərək mənimlə qumar oynayasan.
Leylac deyir:
- De görəm sən mənim yanıma kim göndərib?
Oğlan atasının vəsiyyətini, Bəhlulun məsləhətini söylədikdən sonra leylac deyir:
- Hə, indi gəl oynayaq.
Sonra leylac yerdən bir ovuc aşiq gətürüb deyir:
- Bu aşıqların ölçüsü mənim, qalan ciki-biki xanı, hamısı sənin.
Oğlan belə münasib şərtə o saat razi olur. Leylac aşıqları ovunda sıxib atır hamamin günbəzinin üstüna, oğlama deyir:
- Get, gör nə görürsən?
Oğlan bir təhər günbəzin üstə çıxib gərər aşıqların hamısı ölçü durub. Gəlib yalandan deyir:
- Bəs aşıqlar günbəzan sürüşüb külün içina düşmüşdə, görsə bilmədəm.
Leylac aşıqları bir de atır. Oğlan gədib gərər yenə

Leylac deyir:

Oğlan həmin gündən qumar oynamaq fikrindən əl çəkib, atasına və Bəhlula rəhmət oxumağa başlayır.

**XEYİR VERƏNƏ XEYİR,**
**ZƏRƏR VERƏNƏ ZƏRƏR**

- Əgər Bəhlulu camaatin gözü qarşısında öldürt-
sən, gözən düşərsən. Mən əvvələ Bəhlula zəhər verib onu öldürürmə, bu işdən heç kəsin xəbəri olmaz.

Bu tədbir pəddəshin xoşuna gəlir, kənizə aferin söyləyib yalandan Bəhlula deyir:
- Bu dəfə günahından keçirəm, sənə öldürtmürəm, amma bir də qərək belə bir iş eləməyəsən.
Həmin gün xəin kəniz zəhərlə yərğulmuş bir yəgli çörək bəşir bərə Bəhlula deyir:
- Bəhlul, naxir demişdim, qəbul olunub, al bu yəgli çörəyi, yeyərbən.
Bəhlul çörəyi alib deyir:
- Bəci, çox săğ ol, Allah xəyir verənə xəyir, zərər verənə zərər versin.
Çörək qoltuğunda Bəhlul o qədər gedir ki, şəhərin kənərinə çatır. Gərir bir oğlan atını qoruğa buraxıb, özüm də uzanib tut ağacının dibində. Bəhlul da özənə ağacın kəlgəsinə verib bir az dincini alır. Oğlan yəgli çörəyi görgb deyir:
- Bəhlul Divanə, yaman acımışam, o çörəkdan bir az versən, yeyərmən.
Bəhlul bütün çörəyi ona verib deyir:
- Al, halal qismətin olsun, ye. Mən görürəm ki, bu çörək sana qismət imiş.
Oğlan çörəyi yeyən kimi qarnını tutub ələr. Axşəmüzümüz Bəhlul evində pəddəshin həmin kənizi onu görgb deyir:
- Bəhlül Divanə, çörəyi neylədiniz, yedinmi?
Bəhlül deyir:
- Yənədim, özəsinə verdim, yedi. O saat da öldü.


**BƏHLUL VƏ HƏLLAC**

Bəhlül geyiminə o qədər de fikir vermirdi. Çox vaxt kəhna pəltər geyirdi. Adamlar məclislərdə onun üst-başına bəxib nəsihətlə sözlərində qulaq aşırırdilar.

Vəziyyətdən çıxmaq üçün Bəhlul bir həllac* tapib, ona zər-zibadan pəltər geyindirər, özünə də tapşıır ki, manımla bir məclisə olanda nə xəbər alıralar, başını silkəlayib deyərən: "Qulam Biku, cavab ver". Başqə şeyə işin olmasın.

- Qulam Biku, cavab ver!

Bəhlul başləyir ağlı, nəsihətəmiz səhəbətlər eləməyə. Onun sözləri məclisədəkərlə heyran qoyur.

---

*Pambiq darayan

52
Adamlar Bəhlulun söhbətlərənə qulaq asdıqdan sonra deyirər:
- Gör qələmlə bu ağında olanın ustadi necə olar!

Axırda Bəhlul deyir:
- Camaat, indi də qoyun, ustad danışsın.

Həllac deyir:
- Camaat, bilin və agah olsun ki, mən həllacam - yay, pambıq və yundan başqa,hec nədən danışə bilmərəm. Nəsihətəmiz, ağıllı sözləri Bəhlul danışa biler, o da budur, sahərdən sızində söhbət eləyir.

Adamlar diqqətə baxib görürər ki, bayaqdan danışan Bəhlul imis. Xəbər alırlar, Bəhlul, bu nə işdir, özünün niyə tanınmaz şəkilə salıbsan?

Bəhlul deyir:
- Mən görürəm siz adamə, onun ağlına görə yox, paltarına görə qiymət verirsiniz. Odur ki, həllaci bəzəndirib sizə göstərdim ki, insanın ağlı onun paltən ilə ölçülər.

**YÜKÜN NƏDİR?**

Qışın oğlan çəği imiş. Bəhlul evə gəlib arvadına deyir:
- Arvad, dur xurcuna bir az yemis, qarpız toxumu qoy, gedirəm bostan akməyə.

Arvadı deyir:
- A kişi, bu vaxt da bostan qədər?
- Şəninin nə işinə. Bitər, bostanın faraş olar, bitməz də bitməsin də.


Adamlar deyirlər:

- A kişi, bu nə səzdür, biz səndən xəbər alırıq yüklün nədər, sən də bize eşək deyirən. Sən padşaha da belə deyəcəksən?

Bəhlul deyir:

- Bəli, padşah da sizin kimi sərssə ki, yüklün nədər, ona da deyəcəm ki, eşək özünən. Bir çoxda- rı maraqlanıb Bəhlulun yanına düşüb gedirər sara- ya ki, gərsünər padşaha da belə deyəcək, yə xox? Bəhlul gəlir padşahın yanına. Salam verib salam alandan sonra padşah deyir:

- Bəhlul, nə qətirib sonən?

Bəhlul deyir:

- Bostanın bu il çox faraş olub, sənə novbar yemis-qarpız qətirmişəm.

Padşah Bəhlulun sovqatını alıb əvəzində ona
bəxşis verir. Camaat bu işə məəttəl qalır. Bəhlulu çəkib deyirlər:
- Bəs sən deyirdin padşaha da bıza dediyini deyəcəksən. Bas niyə demədiniz?
    Bəhlul deyir:
- Çünki padşah məna siz deyəni demədi. O soruşdu ki, Bəhlul, nə gətiribsan? Amma siz soruş-
    düruz ki, Bəhlul, yükün nədir? Mən essək deyiləm ki, yüküm olsun.

BƏHLUL VƏ DƏLLƏK

Bəhlul bir gün üzünü qırxdırmağa gedir, dəllək onu dəli hesab eləyib başını kül ülgüclə qırır, dər-
    sini bəş-on yerən kəsil-kəsil elayır, hər kəsdikcə
də yerinə pambiq basır.
    Bəhlul deyir:
- Ay dəllək, neylayırsan?
    Dəllək deyir:
- Başında pambiq əkirəm, gəלאn il qozalananda
məna deyərsən. Bəhlul heç bir söz demir, amma
    ürəyində tutur ki, bunun heyfini dəlləkdən çıxsin.
    Bir gün xəbər yəylər ki, xəlifə camaatdan bəxşis
    yığır, əvəzində çoxlu daş-qas bağışləyir. Dəllək
    bilirdi ki, xəlifə Bəhlulun qərəsədir. Ona görə gedib
    Bəhluldan sorüşur, xəlifəyə nə aparın ki, onun
    ürəyindən olsun.

55
Bəhlul deyir:

- Xəlifə an çok sarımsaq xoşlayır.Əgər sarımsaq aparsan, sənə o qədər daş-qas verər ki, hec yığib-yığışdırə bilməzsən.

- Bəhlul, bu nə işdir mənim başıma gətirdin?
Bəhlul deyir:
- Dəllək, yadındadırımı keçən il mənim başımda pambıq akmışdı. Onun əvəzinda mən də sənən başında sarımsaq əkərdim.

GÖRƏCƏYİN İŞİN NATİCƏSİNİ AVVAL-CADƏN DÜŞÜN

Bəhlul özünü dəlliliə vurub bir qamış ata minmişdi, küçələrə o tərəf-bu tərəfə qəçəb özünü divana kimi göstərirdi. Günlərin bir günü xəlifə vəzirini yanına çağırıb deyir:
- Ey vəzir, nə üçün mənim doğma qərdəşim Bəhlul divanə olsun, bərri-biyabanlarda gəzsin,
məni camaatın içində biə bir etsin? Gərək bir çara
tapib onu saraya gətirəsən. Bunun üçün sənə on
gün vaxt vərərəm. Onu tap, gətir!
Vəzir xəzinədən bir qədər qızıl götürüb Bəhlul
olan yera gedir. Görür ki, Bəhlul quru yerə bardaş
qurub oturub. Qamış atını yanında qoyub,
qabağına bir qədər saman təküb. Bundan başka
yanında üç yerə torpaq komalayib. Vəzir Bəhlula
yanasıb deyir:
- Ey Bəhlul, niyə quru yerə oturmuşun? Bəhlul
vəzirin üzünü diqqətə baxib deyir:
- Mən bu günün çörek pulunu qazanmaq üçün
qiymətlə şeylər satiram.
Vəzir deyir:
- Hani qiymətlə şeylərin? Bəhlul üç topa torpağı
göstarib deyir:
- Qiymətlə şeylərim bunlardır.
Vəzir deyir:
- Düz-dunya torpaqla doludur, onda nə hikmat
var ki, alalar?
Bəhlul deyir:
- Torpağın əzündə heç nə yoxdur. Amma
o nlərin hikmatlı sözləri var.
Vəzir deyir:
- Bu üç topa torpağı necə yə verirsin?
Bəhlul deyir:
- Üç təmənə.
Vəzir deyir:
- Torpağın birini ver.
Bəhlul əlini ikinci komanın üstüne qoyub deyir:
- Dövlət sırrını öz arvadına da vermə.
Bu sözdan sonra həmin torpaq komasını dağıdır.

Vəzir deyir:
- İkinci komani da alıram.
Bəhlul əlini ikinci komanın üstüne qoyub deyir:
- Nəşəd adamlə dost olma, ona inanma.
Bəhlul bu komani da dağıdır.

Vəzir deyir:
- Üçüncü komani da alıram.
Bəhlul əlini üçüncü komanın üstüne qoyub deyir:
- Üz taxtu-taxtu inanma, axrı yoxdur.
Bu sözdan sonra Bəhlul üçüncü komanı da dağıdır.

Vəzir cibindən bir ovuc qızıl çixardib Bəhlula verir. Bəhlul bu qızidan ancaq üç tūman götürür, qalanını vəzirə qaytarır. Vəzir deyir:
- Bəhlul, mən sənin qardəsinin vəziriyəm. Qardəsinin taspınğına görə gəlmışəm səni aparım. Gəl divanəlikdan əl çək, min ata, gedək.
Bəhlul qamış atını minilə deyir:

Vəzir geri qayıdib gördüklerini xəlifəyə söyləyir.
Sonralar vəzir Bəhlulun dediyi sözləri sinamaq
üçün arvadının yanında deyir:


Vəzir bu sözərə deyəndən sonra bayıra çıxib bir böyük qara qoç qatır ib başını kəsdirir. Ətindən

Vəzir çoxdan padşahın yanında işləyirdi. Yaxşı adam olduğu üçün hamı onun xatırını istəyirdi. Odur ki, həcə qəs vəzirin boğazını kəndirə keçirmir. Bu vaxt vəzirin dost hesab etdiyi namərd adam irali-çıxib deyir:

- Mən vəzirin boynunu kəndirə keçirərəm!
  Xəlifə qılınıç ona verib deyir:
  - Al qılınla öldür, ürəyim soyusun.

Namərd adam qılınçı padşahdan ałib, vəzirin boynunu vurmaq istəyəndə, vəzir deyir:

  - Xəlifə sağ olsun, icazə ver, bir neçə söz deyim, sonra edam elə.
  Xəlifə vəzirə icazə verir. Vəzir deyir:
  - Xəlifə sağ olsun, sənindən təşəbbüsünü yerinə yetirmək üçün Bəhlul olduğu şəhərdə getdiniz, onu tapdiniz. O mənə üç ağlı söz söylədi, onun sözlərini imtahanından keçirmək üçün bu işləri görmüşəm. O mənə demişdi ki, pis arvada, namərd yolqəsə və özündən böyük xəlifəyə bel bağlama. Bu sözlərin hər üçünü imtahanından keçirdim. Qiyamətli sözlərdir... Ey xəlifə, mən bütün ömrümü sənindən yana

Xəlifə tutduğu işdən xəcalət çəkib vəzirə azad edir və bu qarara gəlír ki, gedib qardasını özü gətirsin... Bəli, durub qardəsi olan şəhərə yollanır. Qardasını çox axtarır, axırda onu bir dar küçədə tapır. Bəhləl quru torpaq üstündə oturmuşdu. Xəlifə ona xəxənlaşıb deyir:

- Nə satırsan?

Bəhləl deyir:

- Bu gün mənim satılası birə sözüm var.

Xəlifə deyir:

- De gəlsin, mən sənən sözünün müə bụsərəsiyəm.

Bəhləl ailini topladığı torpaq komasının üstənə qoyub deyir:

- Nə iş görsən, onun nəticəsini evvelcədən yaxşı fikirləş.

Sözündə qurtaran kimi torpaq komasını dağıdır, ayağa qalxib qarğı atını gəttürir. Minmək istəyəndə
xəlifə ona bir ovuc qızıl verir. Bəhlul qızıllardan birini gətirər.
Xəlifə deyir:
– Mənim aziz qardəşim, gəl sən bələ divanəlikdən el çək. Gədək sarayda yasa. Ömrünün sonunacan ye, iç, kəf elə. Bəsdir bu qədar dəlliliyin! Hami sənə divanə deyir!
Bəhlul deyir:
– Bu baş tutmayacaq. Sənin camaatdan zülmə yığdığın dövlət məna lazım deyil!

BƏHLULUN EVLƏNMƏK İSTƏYƏN BİR NƏFƏRƏ MƏSLƏHƏTİ

Günərən birində birisi gəlib Bəhlul Danəndəyə deyir:
– Bəhlul, mən evlənmək istəyirəm, bir ağlı məsləhət ver, kimi alım?
Bəhlul deyir:
– Qız alsan, sən bilərsən, dul alsan, mən biləram,
ərindən boşanmış αlsan, nə sən bilişən, nə mən.  
Sonra Bəhlul: — dəh atım, dəh, — deyib qarğı atını səyərdir. Kisi Bəhlulun dalınca yuyurub deyir:
— Ay Bəhlul, axi mən səndən söz soroşdum, sən heç nə demədin.
Bəhlul deyir:
— Bala, sən məni bəşə düşmədin, mən sənə öz məsləhətimi verdim. Özü də dedim ki, özün bilişən, hansını alərsan, qabaqçadan xəsiyyətərini də səylədim.
Oğlan yalvarır ki, Bəhlul Danəndə, yənə bəşə düşmədim, açıq de... Bəhlul deyir:
— Bala, mənim sözlərimin mənası belədir: qız αlsan, sən nə desən, o deyəcək ki, sən bilişən, çünki qız səndən bəşə heç kimi görədəyi, görə elə sən hər şeyi biliş adam kimi tanıyacaq. Dəl αlsan, o deyəcək ki, yox, mən bilişəm. Çünki o, kəhinə arırdan çox şey öyrənib. Əgar arırdan boşanmış αlsan, o heç sözə baxmayacaq. Bir söz deyəndə cin atına minib, "dəh" deyib səndən də bəşənəcaq.

BƏHLULUN UŞAQLIĞI

Bu vaxt Bəhlul hələ gənc imiş. Amma cavar
利亚на бахмаярах чох ағилли, хазиркаваб иміш. Үсаاقل ар араларында данычылар ки, Бәһлулу гөрсәк, оңа дөөрөк, бизим шәримизи кәәр. Бу маңсаңда үсаاقل ула чын Бәһлулу ахтарылар. Бирден үңүрләр ки, бир өңөн улаңлы гәлир. Үсаاقلардән бир биң оңу дөөрөн бөзәр:  
- Биз Бәһлулу ахтарын, оңу ҳарада тапа билиерк?  
  Үңөн оңлы дөөр:  .  
- Билмәнәм, гөрмәнәм, эситмәнәм.  
  Үсаاقلар үңүрләр ки, оңлы Бәһлулу таныңыр, бүндән аң чәк иб, баңса адам ахтармаа жәе ыйыл, ялышы бир кисиа раң гәлирләр. Оңу дөөрөн бөзәр дөөрләр:  
- Әми, биз Бәһлулу ахтарын, бәләкә, оңуң ыерини билиңән?  
  Киси дөөр:  
- Мөң үңәлдан үңүрдүм, индең сиз ынын данычылгыңыз оңлы Бәһлулу иди.  
  Үсаاقلар дөөрләр:  
- Биз онун ыыңдың хәәр алыңы, бәс ның ы ызыңды танымады?  
  Киси дөөр:  
- О сизә нә дәдә?  
- Дәдә ки, билмәнәм, гөрмәнәм, эситмәнәм.  
  Киси дөөр:  
- Сиз ону баңдаң дүңәкәйбисңиз. О сизә ыәләб вәрәб ки, били, мәңәм, гөр, мәңәм, эсит, мәңәм. Йәнә ахтардәгыйн адам били, гөр, эсит, мәң ызыңәм.
HEÇ NƏ APARA BİLƏYƏCƏKSİNİZ

İki qardaş atalarından qalan yeddi otağı, pal-paltanı bölüşdürmek üstündə dava eləyirdi. Bu vaxt Bəhlul küçə ilə gedirmiş. Qardıslar Bəhlula şikayətlənib deyirlər:

Bəhlul deyir:
- Galin dalımcə.
Qardaşlar Bəhlulun arxasında düşüb gedirlər. Bəhlul onları qəbiristanlığa aparib altındakı qarğı atı ilə əvvələ hər ikisinin boynunu ötcər. Sonra yerdə hərəsiniñ eninə-uzununa görə torpaqda yer cizib deyir:

BƏHLUL VƏ ŞAĞIRDİ

Bəhlulun bir şəgirdi varmış. Özü nə bilirdişi, şəgirdində de qəyrədirmiş. Bir vaxt şəgird görür Bəhlulun bildiklərinin hamısını o da bilir. Bir tərəfdən da Bəhlulun şöhrətinin hər tərəfdə yayıldığını görüb fikirləşir ki, ela yaxşısi budur, ustədindən ayrılm, gedim özümü Bəhlul kimi qələmə verim. Elə bu fikirlə da Bəhlula deyir:
- Üstad, daha man hər elmi sənəndən öyrənmişəm, indi istəyirəm ayrınlıq gedim öz şəhərimizə.
Bəhlul deyir:
- Oğul, əvvəla, hələ öyrənməyə çox sey var, indi ki gedirən, nəbədə, ustədinə xor baxaşan!
Şagird Bəhlula söz verib çıxib gedir. Şagird öz şəhərlərinə catan kimi pal-paltarını dayışir, bir qarğat minib camaata deyir:
- Men Bəhlul Danandəyəm.
Bəhlul Danandə paltarını dayişib kənardan bəxir.
Adamlar şagirdə deyirlər:
- Bəhlul Danandə yalan dənışan adam deyil, əgər sən Bəhlulsansa, o suyu bizə göstər, görək onu içən necə olur?
Şagird adamlarla bulağın lap başına gelir ki, suyun təsərini onlara göstərsin.
Pədəsəh deyir:
- Əgər sənin dediklərin düz olmasa, başını bədənindən ayıracağam.
Camaat kənardan bulağə tamaşa edir. Bir də görürər bir çoban bulağın başına gəlib sudan doyunca içdi. Sonra bir xeyli gərənəb, üstündən da bir sərəməc ayran içdi. Başladi qoyunları haylayib kefi
kök, damağı çağ getməyə. Bu şəhvalatı görən padşah deyir:

– Ə, səfeh, bu camaatı niyə ələ salırsan? Deyirdin sudan kim icə o saat partlayib olər, bəs çobana niyə bir şey olmadi?

Şagird qalır məəttəl, bir söz deyə bilmir. Padşah əmr eləyir, oğlanın qollarını bağlayib aparınlar dar ağacındanasmağa. Şagirdin əl-qolu bağlananda Bəhlul irəli yeriyib deyir:

– Ey padşah, dayanın, o düz deyir. Hər kim o bulağın suyundan icə, partlayib ola r. Çoban ona göre olmuş ki, o suyu içəndən sonra həm mühkmən gənədələ, həm də bir sənnəc ayran içdi. İnanmırsansa, yoxla.

Padşah əmr eləyir, bir qara qul sudan ıçir. Heç bir-iki dəqiqə keçmər ki, yixilib ölür.

Bəhlul deyir:
– Gördünüzümü!

Bu hadisədən sonra padşah əmr eləyir, şagirdin qollarını açınlar. Bəhlul üzünü şagirdinə tutub deyir:

BƏHLULUN QONAĞI


Qonaq deyir:
- Baş üstə.

Bəhlul ilə qonaq gəlib həmin məclisə çatırlar. Ev sahibi bunları görən kimi deyir:
- Buyurun, əyləsin.

Qonaq o saat keçib yuxarı başı hələ şəxsən. Bəhlul isə özünü münasib yer seçir. Qonaqlar bir-bir, iki-iki yığışır. Şəhərin adlı-sanlı adamıları, varlılar, mollalar, tacirər gəldikdə həmişə keçib yuxarı başı hələ şəxsən otururlar. Hər yeni gəlan adam oturduqça, o birilərə Bəhlulun qonağını deyirlər:
- Qardaş, bir az asağı otur, biza də yer olsun.
- Belə-belə, qonaq bir də baxib görür ki, lap qəpinin ağzında əyləşib.
- Bəli, məclis tamam yığışır, yemək-çəkmək başlanır. Axırda orta-lığa qarpız gətirilir. Qarpızın yanında biçaq olmadiğına görə, vəkil ev səhibinə deyir:
- Qardaş, de bir biçaq versinlər.
Bəhlulun qonağı tez cəbindən bicağını çıxarib atır süfrəyə. Padşah görür bu elə qəsəng bicaqdır ki, xəzinəsində belə bicaq yoxdur, tamam həl-cavahıratla, qızıla bəzənib.

Padşah yavaşca vəzinin qulağına piçildayır ki, vəzin, bicağa gözüm düşüb, indi bir kələk gələcəyəm, sən sözümü təsdiq edərsən. Padşah bicağı əli-nə aлиb deyir:

- Camaat, bu bicağ mənim xəzinəmdən oğurlayiblar, necə vaxt idi axtarırdım, tapa bilmirdim, indi yaxşı oldu tapdım.

Sonra padşah üzünü qonağa tutub deyir:
- Kişi, de görüm bunu haradan alibsan?

Kişi nə qədər and-aman edir ki, bicaq üzümündür, padşah aəəmiyyət vermir. Əmir edir ki, kışını aparab zindana salsınlar.

Bəhlul görür qonağın işi əlavədir, sabah dar ağacından asacaqlar, odur ki, deyir:

- Padşah sağ olsun, bu adam mənim qonağım-dır, hec olmasa onu bu gecəliyinə mənə zaminə ver, evində qalsın, səhər gatirib təhvil verərəm.

Padşah deyir:

- Bəhlul, razi olsun, amma qorxuram gecə ona öyrədəsən.

Bəhlul and-aman eləyir ki, qonağa heç nə deməyəcəyəm.

Padşah razi olur. Bəhlul qonaği evinə gatirir. And

70
icdiyi üçün qonağa heç nə demir. Həyətdən qarğı atını gətirib üzünü ona tutaraq piçildayar:


Bahəlül bu sözləri dedikcə qonaq eşidirdi... Gecəni yatrırlar. Şəhər Bahəlül aparib qonağı təhvil verir. Padşah car çıxdırır. Meydana dar ağaci qurulur, qonağı asmağa gətirəndə kişi deyir:

- Ey padşah, mənə icazə ver, biçağı hardan aldığımı danışım.

Padşah icazə verir, kişi başlayır gecə Bahəlulun dediyi sözləri təkrar eləməyə. Padşah görür, ağar biçağa yiyə dursa, camaat onu canı hesab edəcək.
Odur ki, fikrini dəyişib deyir:
– Ey canlıat, kişi düz deyir, amma iş bir az dolaşığa düşüb. Mənim xəzinəmdən itən bıçaq başqa yerdən təpiləb, bu kişinin bıçağı isə ona oxşadığına göre biz elə bildik həmin bıçaqdır. İndi məlum olub ki, kişinin bıçağı ayrı adaminədər.

**BAĞBAN VƏ QAZININ BACANAĞI**

– Mənim bu işdən xəbərəm yokdur.

Bağban deyir:
– Qardas, mənim bağımın dörd tərəfində hasar var, qapısında da yeka bir qifil, necə olur ki, inək bağə girir?
İnək sahibi deyir:
– Hec necə. Qeybdən inayi aparırlar bağça.
Bağban çox deyir, qonsusu az esdir, axırdə dalasəsi olurlar. İnək sahibi deyir:
– İndi ki, elədi, get qaziya şikayət elə.
Bagban görər qazi öz bacanağını qoyub onu müdafəə etməyəcək. Ələci kəsilir, gedib dərədinin Bəhlulu dənəsir. Bəhlul bagbana məsələxatını verib deyir:
– Sənin isin xoxdur, bu gün günorta vaxtı get qazının yanına şikayətə, mən de orda olacağam.

Bagban gəlib qonsusuna deyir ki, bəs bu gün günorta qazının yanına səndən şikayətə gedəcəyəm. Kisi bağbandan bu sözü eşidən kimi günortadan bir az qabaq gedir qazının yanına, əhvalatı ona başa salsın. Bu tərəfdən Bəhlul da bir bəhanə ilə gəliq qazının yanına. Bəhlul qazi ilə bir az ordan-burdan söhbət eləyəndən sonra görür ki, qazının bacanaği girdi içəri, başladlı inək əhvalatını bacanağın danışmağa. Qazi hərsənib deyir:
– Əsi, o kimdir mənim bacanağımдан şikayət eləməyi gəliq, bu saat onu bura çağır, atasını yandırım.

Bəhlul deyir:
– Qazi ağa, gəlsənə bagbən bir az elə salaq, əvvəlcə ondan bir az üzüm alaq, sonra səhərəsi gün atasını yandıram.
Qazi deyir:
– Yaxşı deyirsən, bəs necə eləyək?
Bəhlul deyir:
– Sən üzüməndən söz sal, dalışını mən deyərm.
Günorta vaxtı bağban gəliq, məhkəmə başlanır. Qazi deyir:

73
– İndi mən nə bilim ki, bu kişinin bağlı, üzümü varmı?

Baḥlul deyir:
– Bu asan işdir. Göndər getsin bir səbət üzüm gətirsin, biz də bilək ki, bunun bağlı var.

Qəzə deyir:
– Ağıllı fikirdir.

Bağban deyir:
– Qəzə ağa, mən üzüm gətirəm, inanacaqsan mı?

Qəzə deyir:
– Əlbəttə, daha üzümü gərəndən sonra sənə necə inanmaya bilarik.

Bağban deyir:
– Bu saat gedim elə üzüm gətirim ki, heç ömrünün də gərməməsən.

Bağban qapıdan çıxanda Baḥlul ona him eləyib əvvələcə əyrətdiyi bir şeyi yadına salır. Bağban o saat barməğinini dəlayib qəzəya deyir:
– Qəzə ağa, qənsiz də sən dədin mən əhalıram. Evdə bir deyinən arvadım var, deyib ki, əgər inək sahibinin təqsirkar olduğunu sübut edərsən, sənə eva buraxmayacağam. İndi onu inandırmaq üçün mənə bir tıka kağız yaz ver, aparm arvadım inansın, qayıtdanda qaytarım verim sənə.

Qəzə bir istəyir kağızı vermişsin. Baḥlul deyir:
– Qəzə ağa, kişi söz verir ki, gələndə kağızı da gətirəcək, heç nə olmaz, ver getsin.
Qazı deyir:
- Kişi, kağıza nə yazım?
Bagban deyir:
- Yaz ki, padsahın başı üçün bagban haqlıdır.
Qazı deyir:
- Kişi baş padsahın başı üçün niyə?
Bagban deyir:
- Qazı ağa, bizim arvad padsahdan başqa heç kimin adını bilmir.
Bəhlul deyir:
- Qazı ağa, ver getsin.
Qazı bağbana həmin məzmunda kağız verir. Bagban kağızi cibinə qoyub qalir evinə. Qazı ha gözlayır, bağban dəlb çıxmır. Səhəri gün bağbana zorla qətirtdirib deyir:
- Kişi, o kağızı ver, səhvim olub, onu düzaldım verim.
Bagban deyir, elə şey yoxdur, kağız daha geri qayıtmaz. Qazı çox hədə-qorxu qalir, bir şey çıxmır. Qazı istəyir bağbana cəza versin. Bagban deyir:
- Onda sənin kağızını padsaha göstərəcəm.
Bəhlul yena qalıbmiş, yavaşca qazının qulağını picişdəyir ki, evin xılsın, neynəyirsən, padsahın başına and içərsən. Padsah kağızi gərse, dərini boşazından çıxardar. Qazı görür ki, işlər korlanıb, Bəhlula deyir:
- Bəhlul, bu işdə deyəsən, sənin şəhin var? Bəhlul deyir:
— Burda heç bir əl yoxdur. Mən gördüm şən öz bacanağına tərəf çıxib yazılıq bağbana nahəq cəza versəksən, odur ki, bağbana tərəf durdum. İndi olan olub, keçən keçib, bağban şənini verdəyin kağızı saxlayar əzündə. Bir də bacanağın onun bağına inək salsa, onda kağızı padsaha göstərər.
Qazı bu təklifə razi olur. Qazinin bacanağı inəyi bir də qoşu bağ a buraxmır. Bağban Bahluldan çox-çox razi qalır.

XAIN QAPIçı

Bir padsah saray qonaqlığına Bahlulu da çağırıb-miş. Maclisin şən keçmişsi üçün padsah deyir:
— Kim bu məclisə layiq maharat göstərsə, ona qırx dinar əvəcəyəm, yox əqər xosuma qələməsə, onda həmin adamq qırx çubuq vurduracağam.
Bahlulun yanında gözəl səsli bir kişi oturubmus, o deyir:
— Ya xəlifə, mən yaxşı oxumaq bilirəm, izn versən, oxuyaram.
Padsah deyir:
— Başla, oxu görək.
Kişil oxuyur, padsah onun səsini bəyanərək qırx dinar vermək istəyir. Lakin bu vaxt padsahnın qapıçısi deyir:
— Padsah sağ olsun, kişi yaxşı oxudu, amma mən
elə bir adam tanıyiram ki, o bundan da yaxşı oxuyur. Qarşı çıxarıb, hamı məclisə qatır. Bu adam bir ağız oxudu. Doğrudan da, hamı təsdiq etdi ki, o, əvvəlki məğənnidən daha yaxşı oxuyur. Pəşən birinci oxuyana qırç çubuq vurdurmaq istəkdə kisi deyir:

- Məni məmələrə, indi sizin üçün elə çalıb-oynayım ki, hamı heyran olsun.

Pəşən icəzə verir. Kisi çalıb-oynayır, pəşənin çox xoşuna gəlir. Ona qırç tümən vermək istəyəndə qarşı çıxarıb, yaxarı özünü irali verir:

- Ya pəşən, icəzə ver, elə bir rəqqəs qatırım ki, bunu kölgəda qoysun.

Pəşən deyir:

- İcəzə verirəm, qatır.

Qarşı çıxarıb, məclisə qatır. Onun çalıb oynamasını bəyan edən pəşən ona qırç dinar verir. Əvvəlki rəqqəsə cəzalandırmaq istəyəndə Bəhlul başa düşür ki, qarşı çıxarıb, birinci oxuyub-oynayın arasında adavət var. Kisinin çıxarma vəziyyətə qalğıını görüb onun qulağında pişildayır:

- Kisi, de ki, mən elə bir ox atanam ki, Gözü yu-mlu-da atsamb, qarşı çıxarıb, kəhlən qulağında sırğə yeri aça bilarəm.

Kisi pəşəhəndən icəzə alib Bəhlulun pişildadiq sözləri söylədiyinə qarşı çıxarıb, həyəcanla deyir:

- Pəşən sağ olsun, kisi bunu doğru deyir, onu yoxlamaq lazımdır, hədiyyəsini vərək, çıxırəm Getsin.
BAHLUL DANAĐƏ YOL İLƏ GEDİRİMİŞ, GÖRÜR KI, ONUN TANDIĞI BIR ADAM QILINCİ DIYİRİ BIR KƏNDLİNİ ÖLDÜRÜDÜ, ÖZÜ DƏ QAĞIQ ƏĐTİDI. BƏHLULU FİKİR GÖTÜRÜR Kİ, AY AMAN, BU BINANANIN GÜNƏHƏ NƏ İMİŞ Kİ, ONU ÖLDÜRÜLƏR? İNDI BAXACAĞAM, GƏRİM DÜNYADA HAQQ-ƏDALAT VARMI? VARSƏ, ADAM ÖLDÜRƏNİ TAPIB ÇEZA VERƏKLƏR, YOXSA, ONDA BÜDƏXƏTİN QANİ BATACAQ, HAQSIZLIQ QALİB GƏLƏCƏK.

BAHLULU DA XƏNÇƏRİNİ DIYİRİ MƏYİTİN QANİNA BULAYIR, SONRA DA XƏNÇƏRİNİ QANLI-QANLI QINİNA SALİB GƏDIR. BU ZAMAN BİR NƏFƏR BƏHLULU UZAQDAN GƏRİR. TEZ GƏDIR PƏDSƏHA XƏBƏR VERİR Kİ, BƏHLULU BİR ADAMI ÖLDÜRÜB TIŞƏ-TIŞƏ DOĞRADI, XƏNÇƏRİNİ DƏ QANLI QINİNA QOYDU. İNANMIRSAN, ÇAĞIR, YOXLA.

PADSAH ÂMR ELƏDİ, BƏHLULU GƏTİRİLƏR, ONUN XƏNÇƏRİNƏ BAXİB GÖRDÜLƏR Kİ, DOĞRUDAN DƏ, QANLİDIR. PADSAH ÂMR ELƏDİ, BƏHLULU SƏRGU-SUALSIZ DAR AĞACIN DİBINƏ ÇƏKDİLƏR. CAMAAT HAMIŞI GƏLMİSİ TAMASAYA, YOLDA ADAMI ÖLDÜRƏN QATİL DƏ ORADA IDI. KƏNDLİ BƏHLULUN BƏQAZINA KEÇIRMƏK İSTƏYƏNƏ AŞI QATİL PADSAHIN QABAĞINA GƏLİB BOYNUNA AŁDİ Kİ, KƏNDLİNI ÖLDÜRÜB, BƏHLULUN GÜNƏHI YOXDUR.

PADSAH BƏHLULDAN SORUSDU Kİ, BU NƏ AƏVALATDIR? BƏHLUL DEDI:
-
Ọ KİŞİ DÜZ DEYİR, KƏNDLİNİ MƏN ÖLDÜRƏMƏMİŞƏM.
Bütün bu işleri ona göre elədim ki, görüm dünyada haqq-ədalət varım.

Pəsəhəd: dedi:
- İndi gördün ki, mənim torpağımda haqq-ədalət var!

Bəhlul dedi:
- Yox, pəsəhəd, düz demirnən, sənin ölkəndə ədalətsizlik hökm sürür. Əgar haqq qalmäsəydi, boğazım kəndirdən qurtarmazdım.

**BƏHLUL MOLLANI PƏRT ELƏYİR**

Bir kəmsəvad molla məscidin qabağına xeyli adam əyət, onlarə moizə oxuyurdu. Özü də bir tirin üstüənə bir taxta uzatmışdı. Taxtanın bir ucunu ağırtmış, o biri ucunu qəraltmışdı.

Molla camaata deyirdi ki, ay camaat, bu dünyadan əl çəkib, axirət dünyasını tutun. Çünkü insan o dünyada xoşbəxt olacaq. Molla fikrini inandırmaq üçün deyirdi:
- Ay camaat, baxın, taxtanın qara ucu bu dünyadır, o biri ucu axirət dünyasıdır. Çalışın ki, bu dünyanın lazıməti atıb axirət dünyasında xoşbəxt olasiniz.

Molla taxtanın qara ucunu aşağı basanda ağ ucu yuxarı qalxırıdı. Sonra o biri tərəfə yüklərüb taxtanın ağ ucuunu aşağı basırıdı, qara ucu yuxarı qalxırıdı.

Sonra molla camaata belə dedi:
– Camaat, görürsünüzüm, iki dünyayı öldə saxla-
maq olmaz. Bir dünyayı tutanda, o biri dünya öldən
gedəcək.

Bu vaxt Bəhlul yol ilə gedirmiş. Mollanın bu söz-
lərini eşidib ayaq saxlayır, onun yanına gəlir. Bəhlul
sirəyi həmin təxtnin düz ortasında dayanır, təxta
tarəz qalır.

Bəhlul deyir:
– Camaat, görürsünüzüm, mən həm bu dünyayı
həm də o biri dünyayı əlimdə möhkəm tutmuşam.

QAZININ FİTVASI

Bir qazı əmr vermişdi ki, kim namaz qilmasa, onu
öləncən döydürəcək. Bir gün qazinin adamları bir
kasib kişi dini tutub gətirirlər ki, bəs, qazı ağa, bu kişi
namaz qələr. Qazı məsciddə adamlardan xəbər alır
ki, bu kişinin cümə günü məsciddə namaz qildiğini
görən olubmu? Heç kim xəbər vermir. Odur ki, qazı
fərman verir kişi oflərsənlar.

Bu yerdə belə bir qayda vərmüş: bir kimsənin öl-
dürən tarixən ümətən avval ona söz verib de-
yirlərmış ki, ürəyində nə arzun varsa de, onu yerinə
yetirək. Kişi qalır mat-məəttəl, bilmir ki, nə desin.

Bəhlul məsciddə imiş, kişinin halını görüb yazığı
gəlir. Tez ona xəxinlaşib deyir:

80
- Qardas, görürəm deməyə ya utanırsan, ya da qorxursan. Gəl şən öz arzunu mənə de.
Sonra Bəhlul qulağını yalandan onun ağzına tutur. Daha sonra yavasca ona belə deyir:
  - Kişi, de ki, sənə bir çomaq gətirsinlər. Çomağı gətirəndən sonra de ki, son arzum budur ki, bu çomağı birçə dəfə qazının başına vurum, sonra mənə öldürün.
Bəhlul kişinini öyrəndən sonra üzünü camaata tutub deyir:
  - Camaat, bu kişi ilə danışdım, deyir ki, son arzumu indi özüm deyəcam, qulaq asın görək nə deyək.
    - Kişi, Bəhlulun özürdüyi sözləri söyləyir.
    - Adamlar çıxib kəçədən bir yekə çomaq gətirirlər.
Qazı görür ki, kişi bu çomağı birçə dəfə onun başına vursa, canı çıxacaq. Odur ki, kələk işlədir, öz adamlarının birinə him-cimə işarə eləyib deyir:
  - Ay camaat, bir yaxşı fikirlaşın, bələdə, bu kişini məsciddə namaz qılan görübünüz, yadınından çıxib.
Qazının adamları dərhəl dillənirlər:
  - Vallah, düzü, biz onu bir neçə dəfə məsciddə namaz qılan görmüşük.
Qazı da qayidir ki:
  - Əşi, bir dəfə də mən görmişəm, amma yadimdan çıxmışdı, yaxşı oldu, yadima düşdü.
Beləliklə, Bəhlul günahsız kişini ölümündən xilas edir.
BƏHLULUN TƏZƏK SATMASI


Bəhlul onları götürmək istəmir, amma kisi əl çəkmir. Bəhlul da fikirləşir ki, götürüm, mən də kasib-kusuba paylayaram.

Onu da deyim ki, tacırlar hələ yolda gələrəkən alver zamanı camaatı çəkildə və haqq-hesabda

82
aldadirdilar. Bahlul uzunü onlara tutub deyirdi:
- A kisılər, niyə halal malınızı haram eləyirsiniz, insafınız olsun!

- Bahlul, bəs taxımini niyə satmadın?
Bahlul dedi:

Bəli, bunlar evlarına qayıtaqda olsunlar, yolda bərək şövən düşdü, soyuqdan az qaldılar dənsən-
lar. Tacirlər dedilər:
- Bahlul, təzəklərindən iki çəvəlini ver, yandıraq.
Bahlul dedi:
- Mənim təzəklərim siz dəyən təzəklərdən deyil, onlar çox qiymətlidir, qorxuram pulunu verə bilma-
yəxiniz?

Tacirlər dedilər:
- Rəhmatliyin oğlu, gədək sağ-salamat evimizə çataq, sənin təzəklərinin pulunu bəşqat artıq verərik.
Bəhlul bu sözdən sonra bir çuval təzək gətirdi, amma bu təzəklərin içində ləl-cəvahırat yok idi. Yandırıb istisnə isindilər. Nəhayət, neçə gün yol gedəndan sonra qalib çatdılar öz şəhərlərinə, Bəhlul fursəti oldan qəçirmayib dedi:
- Tacir qərdaşlar, gətirin mənim pulunu verin.
- Tacirlər dedilər:
  - Şəhərə həyata gələn oğlu, təzək nədirdir ki, ona pul da verək! Yeri get isinin dalınca.

Bəhlul nə qadar elədilə, tacirlər təzəyin pulunu vermərlər. Onda Bəhlul onları xəlifənin yanına apardı, xəlifə xəlifəyə söyləyib şəkəyət elədi. Tacirlər fikirləşdilər ki, bir çuval təzəyin pulu nədirdir ki, ondan otəri bu boyda həngəməyə düşəsən. Odur ki, dedilər:
- Qibleyi-alam sağ olsun, indi ki belədir, biz öz sözümüzün üstündə dururuq. Bəhlul desin, təzəyin pulunu bəşqat artıq verək.

Xəlifə üzünü Bəhlula tutdu. Bəhlul çuvaldan təzəkləri yeral bosaldıb başladı içindəki ləl-cəvahıratı bir yera yığmağa. Bir qalaq ləl-cəvahırat yığıldı. Tacırların gözəri kəllələrinə çıxıd, istədlər dəbbəlasınlar. Xəlifə dedi:
- Şərtimiz şərtdirdir, ayni cür ola bilməz.
- Tacirlər aləciz qalib bəttün var-yoxlarını Bəhlula verəli oldular.

Bəhlul çəkib kasib-kusubu yığdı basına, tacir-
lərdən aldığı pulların hamisini payladi onlara. Tacırlər işi belə görüb dedilər:
– Bəhül, axın şən bir ədalətli adəmsan, bizi agah elə, görək bu nə işdir ki, halalca pulumuzu kələkənənizdən alıb camaata paylayırsan?
Bəhül dedi:

**PADŞAH VƏ BALIQÇI**

Qoca bir balıqçı dəryanın kənərində tor atib balıq tuturmuş. Bu zaman vəzir sæyahətdən qayıdırmış. O, qocanı görüb deyir:
– Qoca, başqa sænətin yoxdumu? Bu soyuqda oturub balıq tutursan?
Qoca cavab verir ki, mən yerin altını da bilirəm, üstünü də, amma indi qocalmışam, halal zəhmətətimə dəryanın balıq tuturur, onunla dolanırəm.
Vəzir qocanı özü ilə saraya aparır ki, gələcəkdə padşahə lazımları olar. Padşah üç il bu adəmi yanında sıxləyir, bu müddətdə bir kəltəmə də olsun onun sæsini eşitmər.
Axırdə gedib Bəhlulu gətirirlər ki, bəlkə, bu adamı o danışdırır. Padsah Bəhlula deyir:

— Bəhlul, bu zalim oğlunun, deyənən, qandığı, bildiyi bir şey yoxdur. Nə qədər eləyirik danıșdırır bilmirik.

Qoca, padsahın sözünü eşidib, mənəli-mənəli onu tapənən dinmağacan sütür, başını bulayır. Sonra allarını yera qoyub təpəsi üstə durur.

Bəhlul deyir:

— Padsah, bəs deyirdin ki, bu adamın qandığı bir şey yoxdur, amma mən onu yaxşı bəşa düşdüm. San deyəndə onun qandığı şey yoxdur, o sənini tapənən dinmağacan sütub demək istəyirdi ki, sənin dünyada bədliyin şey yoxdur. Sonra o təpəsi üstə durmaqla demək istədi ki, sənin sarayında hər şey tərsinə, təpəsi üstədir.

Padsah Bəhlulun sözlərindən bərk qəzəblənib deyir:

— Bəhlul, sən çox baş aparırsan, bu adam həc nə demədi, bu sözlar sənin ürəyindəki öz sözlərindir, mənə deyirən. Əgər dediyin sözləri səbut eləməsan, sənə cəza verəcəyəm.

Padsah Bəhlulu səldirir zindana. Vazira amr eləyir ki, apar bu adami at dərəyaya, rədd olsun.

Kişini aparırlar. Yolda bir pınəçinin yanından keçəndə görürələr, bir kişi pınəçiyə bir çüt ayaqqabı verib deyir:
— Bunları elə yama ki, heç olmasa bəş-altı ay əyalət biləm.
— Sani and verirəm nayə inanırsan ona, de gəzəm, yolda nayə güləsrən?
Qoca deyir:
— O adam ki, pinəqiya deyirdi ayaqqabımı elə yama, bəş-altı ay əyalət biləm, həmin adam bilmirdi ki, elə o gecə özü ələsək. Fələyinin yanından keçəndə ona gəzib gəlzəm ki, şəxəsli xəbərdərsa, oturduğu daşın altında yeddə küp qızıl başdırılab, elə onu taparı.
Vəzir deyir:
— Bəs bu üç ilə niyə danışmərdin?
Qoca sözünü deyib gedir. Vəzir başlovlu qayidib gördüklerinin hamisini pədsaha danışır.

Səhərсли gün vəzirlə pədsəh gəlirər pinəcənin yanına, görsünər dünən ayaqqabı yəməyan kisi harada olur. Onların bu sorgusuna pinəcı belə cavab verir:

- Yazıq kisi dünən axşam öldü, ayaqqabıları da burda qalıb.

Vəzirlə pədsəh burdan çıxıb gedirər yolda daşın üstündə oturən falçının yanına, faxlə tutub oranı qazdırıdilar, gürürər, doğrudan da, burda yeddi küb qızıl basdırılıb. Pədsəh vəzirin səzəna tamam inanır, evə gələndən sonra Bahlulu zindandan buraxdırılıb deyir:

- Bahlul, sənə hər kim divanə deyirsə, səhv eləyir, sən ağlılı adamsan, sən deyən düz çıxdı.

**HEÇ QIZIL DA DƏNÜB BƏHMƏZ OLAR**

Bir kəndli yer bellayəndə bir küp qızl təmər. Sevə-sevə evinə gəlib əhvalatı arvadinə söyləyir. Ər-arvəd bir xeyli şadlıq eləyirlər, sonra bu qaraqa gəlirər ki, qızıl evdə saxlasalar, oğru-əyri gəlib aparər.

Kisi deyir:

- Bəs neylayək?

Arvəd deyir:

- Apar qənşumuzdakı tacirə ver saxlasın, lazım
ölanda alib xərcləyərik. Tacirin o qədar nökər-nayibi var ki, onların qorxusundan oğru nədird, heç ora qış da qanad sala bilmaq.

Bu söz kisinin ağlına batur, aparib qızılları tacira təşərət təşərət ki, şən etibarlı adamsan, bu qızıllar qalsın sənin evində, oğul-uşağımiza təyə evənda gəlib aparəməm.

Tacir qızıl adını eşidən kimi yağlı dilini işə salib deyir:

— Ay kəndli qardaş, axrayın ol, mənim evimdə əmanətə xəyanət olmaq. Nə vaxt istəsən, gəlib əmanətini aparə bilərsən.

Kəndli bir xeyli razılıq eləyib qayıdır evində.

Ay dolandi, il keçdi, kəndlinin oğlu böyüküb evlənəsi oldu, qızı də ərə gedəsi.

Arvad dedi:

— A kisi, uşaqlarımızın toyunu əlamət vaxtı gəlib çatdı, dur get, tacırdən qızıllarımızı al qədir, xərcə-λəyək.

Kişi durub getdi tacirin evində, salam verib, əleyk alandan sonra dedi:

— Tacir qardaş, qızıllarımın dalınca gəlmişəm. Tacir əvvələcədən kürdəki qızılları gətərəb içini bəhəməz ilə doldurmuşdu. Ona görə, dedi:

— Kəndli qardaş, bax sənin əmanətin odur, nəcə gətirmiyən, elə, də durub, heç əlimi də vurmamışəm, get, halal malını gətər apar.
Kəndli gedib taxçađan kūpū göltürdü, ağzını açıb baxanda gördü qızıl nə gəzir, kūpəki bəhəməzdir. Odur ki, dedi:
- Ay tacir qardaş, bu ki bəhməzdir.
  Tacir bir az fikirli-fikirli dedi:
- Kəndli qardaş, mən sana dedim ki, səninin malına əlimi də vurmamışəm. Yəqin, qızıl dönüb bəhməz olub.
  Kəndli dedi:
- Tacir qardaş, hec qızıl da dönüb bəhməz olar?
  Tacir dedi, kəndli dedi, axırda tacir qəzəblənib qışqırıdır:
- Kişi, sənə deyirəm rədd ol, get burdan, yoxsə gədaləri çağırəram, dərinə saman təpərlər.
  Yazıq kəndli ələcsiz qalib kor-peşman qayıtdı evinə, ahvalatı arvadinə danışdı. Hər ikisi qəmən olub başladilar ah-zar eləməyə.
  Birdən arvadin yadina Bəhlul Danəndə düşdü. Ərinə dedi:
- A kişi, bu işə ancəm çəkərə, Bəhlul Danəndə çəkər, dur get dərdini ona söylə, gör nə məsləhət görür.
  Kişi gedib Bəhlulun qapişini döydm. İcazə alıb içəri girdi, başınə qalən ahvalatı ona söylədi.
  Bəhlul gördü tacir firidaq qurub, yazıq kəndlinin qızılarının məniməyəb. Odur ki, dedi:
- Kişi, hec fikir eləmə, dur get evinə, qırx gün
tamam olanda qələrsən mənim yanıma, qızıllarının həmsini tacırдан alıb sənə qaytararam.


Bəlli, ər-arvad, bir də uşaqları burda qalsınlar, gərək Bəhlul neyədi.

Bəhlul bilirdi ki, tacırin iki oğlu var, özələrinin də məktəbdə oxuməq vaxtaldır, tacır bir yaxsi mollə axtarır ki, uşaqlarını qoysun onun yanına oxumağa. Odur ki, mollə libasi geyib özünü verdi həmin tacırin qapısının ağzına, başlaçı car çıkmayı ki, uşaq oxutmaq istəyən varsa, mən mollayam, onlara ucuz qiymətə qırq günə bütün elmləri öyrədərəm. Tacır bu sözləri eşdi də kimi küçəyə çıxib mollanı çəğirdi, dedi:

- Mənim iki uşağım var, onları oxudarsanmı?

Bəhlul dedi:
- Elə oxudaram ki, qırq günün içində yerin altını da birlərər, üstünü də.

Tacır Bəhlulla sövdaləşib uşaqlarını verdi ona.

Bəhlul dedi:
- Tacır qardəs, qırq gün tamam olan kimi qələrsən, filan ünvanda oluram, uşaqlarını apararsan.

Bəhlul evə gələn kimi uşaqları saldı otaqların birinə, özü də gedib bir heykəltəras tapdı, ona tapdı ki, xalvatça gedib filan tacırın sıfatına baxırsan, eynilə o cür heykal düzaldırsan. Bəlli, heykəltəras üç
gün içində həmin heykəli hazırlayıb verdi Bəhlula.

Bəhlul bu tərafdan iki it küçüyü tapdı. Həmin heykəlin ciblərinə, etdən, çərəkdən qoydu. Küçük- 
ləri dadandırı ki, həmin şeyləri yesinlər. Küçükərə 
o qədər alışdirmişdilər ki, onları buraxan kimi heykəlin üstüna dirməşib yemək axtarırıdlar. Bu iş 
tamam qırx gün davam elədi. Qırxinci gün Bəhlul 
küçükərə bir evə salib qapısını bağlıdı, uşaqləri da 
əyrə bir evdə gizlətdi.

Qırx gün tamam olanda tacir gəlmişdi uşaqlarını 
aparsın, kəndli də qızılarını.

Tacir Bəhlul ələ görüşəndən sonra dedi:

– Molla, mənim uşaqlarım bir şey öyrənə bildilər- 
mi?

Bəhlul dedi:

– Bəli, elə öyrəniblər ki, lap kefín istəyən kimi. 
Bu saat çağırəm gələrlər.

Bəhlul heykəli götürüb gizlətmədi. Taciri düz 
heykəlin durduğu yerə oturdu. Gedib qapını açdı 
və ucadan dedi:

– Balalarım, atanız gəlib sizi aparmağa, gəlin 
görüşün, öpüşün.

Bəhlul qapını açan kimi it küçükləri tacirin həmin 
heykəl bilib düz yürüdlər onun üstüne, hərəsi bir 
tərəfdən tacirin ciblərinə axtarmağa başladı. 
Küçüklər ac olduğularından tacirə sarməşib bir hay-
hasır salmışdilər ki, gəl gəresən.

92
Tacır bu isə məättəl qalib dedi:
– Molla, bu nə həngamədir, mənim uşaqlarım hənə?
Molla dedi:
– Bəş bunlar nadir? Sənin uşaqlarındır da.
Tacır təəccübə dedi:
– Ay molla, sən nə danışırsan, görmürsun, bunlar itdir.
Molla dedi:
- Onlar sənin doğmaca uşaqlarındır, dənüb it olublar.
  Tacir dedi:
  - Sən dəli olmusan, nədə, uşaq dənüb it küçülüyə olar?
  Molla dedi:
  - Ay zalim oğlu, bəs harda görmüşən ki, qızil dənüb bəhməz olsun? 
  Tacir arif adam idi, bəs a düşdü ki, bu, Bəhlul ola-çaq. Odur ki, dedi:
  - Bəhlul qardas, sən gəl mənim uşaqlarımı ver aparım.
  Bəhlul dedi:
  - Tacir, get sən bəhməzi dəndər qızıla, getir bura, bax o qapıda duran kəndliyə ver, ondan sonra mən də sənin uşaqlarınızı özüne qaytarım.
  Tacir gördü Bəhlul Dañanda ilə bacarmayacaq, odur ki, gedib kəndlinin qızıllarını getirib verdi. 
  Bəhlul də tacirin uşaqlarını evdan çıxardıb qaytardı özüne. Həm də ona təepsədi ki, get, bir də belə qələt eləmə.

**TANİŞ OLDUĞUN ADAMIN EVERELƏ ADINI ÖYRƏN**

Bəhlul Dañanda qonşu kənddən evinə qayıdırdı. Yolda essək belinə oturub gələn bir adama rast

- Adım İmamverdiidi.

Amma kişi onun adını öyrənmədi. Bir qədar gedəndən sonra yol ikilsədi. Hərəsi bir tərəfə getdi. Kişi bir az gedəndən sonra essayi bataqliğa batdı, çox çalışdı, çıxara bilmədi. İndi aylığı yol yoldaşının adını bilmədiyinə görə onu "ə, ay qardas, ay kişi" deyə nə qədar çağırırsə, Bəhlul özünün esit- naməzliyi vurdu. Axırdə kişinin ələcə çıxarıb, dedi:

- Ay mənnən bulaq bəşinda çırak yeyən yol yoldaşı, essayım palçığa batib, çıxarda bilmirməm, gəl kəmək elə.

Bəhlul bu sözdən sonra geri qaydib ona kəmək elədi, essayı bataqliqdan çıxartdılar. Kişi dedi, qardas, sənə səsəmək dən lap yolumdum, amma eşidib mənə baxmirdim. Bəhlul dedi:

- Sən mənim adımı çəkəydin!

Kişi dedi:
- Sənin adını bilmirdim.

Bəhlul dedi:
- Sənin səhvi odur ki, tanış olduğunu adamin adını öyrənmirsən, avvalca garak onun adını öyrənəsən.
**NƏ MÛSALMANDIR, NƏ XAÇPƏRƏST**

 Günlərin birində Bəhül yolla gedirmiş. Bir kilsənin yanından keçəndə iki nəfər Bəhülün hazırlan- cavablığını yoxlamaq üçün ona yaxınlaşib soruşur:
 - Bəhül, səndən bir söz xəbər almaq istəyirik, dəzünü deyərsənmi?
 Bəhül deyir:
 - Deyin görəm, sözünüz nədir?
 Adamlardan birisi deyir:
 - Bəhül, o kilsənin başındakı xəcin üstündə hə- misi bir sərəcə qonub oralı mərdarlayır. Biz belə qərərə gəlmişik ki, sərəcə müsəlmandir. Xaçpərəst olsa, xəci mərdarlamazdı. De görək biz dəz dəvirik, ya yox?
 Bəhül deyir:
 - Siz dəz demirsiniz. O sərəcə nə xaçpərəstdir, nə də müsəlman.
 Həmin iki adam deyir:
 - Sən nə ilə sübut edərsən ki, bu belədir?
 Bəhül deyir:
 - Onda həmin xəcin yanına bir qab çaxır qoyun, sonra deyim.
 Onlar belə də edirlər, kilsənin başından yerə dü- şən kiml, sərəcə yənə xəcin üstüncə qonur. Əvvəlcə başını qaba salib çaxırdan doyunca içir, sonra da xəcin üstünü batırır.
Bəhlul deyir:
- Gördünümüzü sərəcə nə elədi?
- Hə, gördük, nə olsun ki?
Bəhlul deyir:

İKİ QONŞUNUN ƏHVALATI

İki qonşudan birinin inayi, birinin atı doğru. İnək sahibi qonşunun qulununu gəririb əz inayinin yanına buraxır. At sahibi qəlib qulunu istadıkda qonşu deyir:
- Qulunu mənim inayım doğub.
O biri qonşu nə qədar başa salir ki, ay bəlam, inək qulun doğmaz. İnək sahibi deyir: doğar. Axırda hər ikisi gedirlər qazinin yanına. İnək sahibi qaziya nə elayırsə, qazı deyir:
- İnək qulun doğa bilirov.
Əsl qulun sahibi qalır yana-yana. Axırda bu əhvalatı gedib Bəhlula söylayır.
Bəhlul deyir:
- Şəbər ela, mən bu ışı bir ancam çaxəram.
Bu əhvalatdan sonra Bəhlul bazardan beş-on bucə alib özününə elə öyrədir ki, o hara getsə, bucələr də onunla gedir.
Ela ki, bucələr tamam Bəhlula adat elayırlər, o,
cücələri də yanına salib düz gəlir qazının yanına. 
Bəhlulun yanına cücələrin gəldiyini görən qazı soruşur:
- Bəhlul, bunlar nədir?
Bəhlul deyir:
- Üsəqlərinimizindir.
Qazı deyir:
- Cücədən də usaq olar?
Bəhlul deyir:
- İndi ki belədir, bəs at və inək sahibləri sənin yanına şikayətə gələndə nəyi belə demirdin?
Qazı görür ki, Bəhlul onu yaman yerda yaxalayıb, odur ki, şikayətçiləri təzədən çağırtdırmə, qulunu atın sahibinə qaytarır.

BƏHLULUN QARĞI ATI

Bəhlul hərdən, adəti üzrə, qarğı atını minib gəzərdi. Bir nəfər onu dayandırıb deyir:
- Bəhlul, sənin hərəkatına baxanda adamin güləşməyi gəlir. Amma çox ağılı sözlərin və işlərin var. Bunları hərdən, kimdən öyrənmisən?
Bəhlul deyir:
- Ağlı dalılərdan öyrənmüşüm. Onlar nə etmişdi-
lərsə, mən etmişəm, nəyi etmişəslərsə, mən et-
mişəm.

98


**NA AKĂRȘAN, ONU DA BİÇĂRȘAN**

Bir gün küçədə Bəhlul xəlifəni pislayır. Adamlar-dan biri deyir:

- Bəhlul, xəlifə esitsə, səni asdıracaq.
- Bəhlul deyir:
  - Yox, asdira bilməz. Bir başqası deyir:
  - Onda boynunu vurduracaq.
  - Yox, vurdurmaz. Hami bir ağızdan deyir:

Axırda bir nəfər deyir:
- Onda xəlifə səni daşə basdıracaq.
- Bəhlul fikrə gedib deyir:
  - Hə, o olar.
  - Hami təəccüblənir, sorusurlar ki, bəs niyə?
- Bəhlul deyir:
  - Atalar yaxsi deyib, kim nə akərsə onu da bıçər. Mən uşaqliqda bir iti daşə basmışam. Ona görə məni daşə basa bilirlər.

**BU AĞILDA DA DƏLİ OLAR**

Günlərin birində padşah təğyirli-ləbəs olub öz adamları ilə Bəhlulun qapısının ağızından keçirmiş. Görür Bəhlul hayatda bir ağacın altında oturub.
Padşah deyir:
- Bəhlul, qonaq istəyirsinmiş? 
Bəhlul deyir:
- Ürəyi təmiz, vücutu pak adamlara mənim qapım həmisə açıqdir. 
Padşah deyir:
- Sənin fikrinə, biz o dediyin adamların hansindanıq? 
Bəhlul deyir:
- Onu ayird etmək çox asandır. Deyirlər kimin ürəyi təmiz, vücutu pakdirsa, onu heç cəhənnəmdən odu da yandırmaq. İstəyirsin biləsən, gəl həyatə, adamlarına əmr et bir oqaq qalasinlar, ocağın üstüne sac qoyaq, bir-bir çıxaq oturaq üstündə, kimi yandırsa, onda biləcəyik ki, həmən adamin ürəyi təmiz deyil. 
Padşah fikirləşdi ki, əvvəlcə sacın üstüne Bəhlulu çıxardaram, sonra özüm çıxaram. Razi oldu. 
Bəhlul dedi:
- Padşah sağ olsun, mən sacın üstündə ne qədər oturmuşamsa, sən də o qədər oturmalısın. İndi nə deyirsən, düşm yoxsa oturum?

100
Padşah gördü yarım saatdan çoxdur Bəhlul sacın üstündə oturub, od onuändigır, fikirləşdi ki, bəlkə, mən də oturmalı oldum, onda neyərəm. Odur ki, dedi:

- Bəsdir.


- İndi bildinmi, mənim ürəyim təmiş, vücudum pakdır.

Padşah söz altda qalmasın deyə dedi:

- Bəhlul, mən nə bilim, bəlkə sən altdan elə paltar geyinibsən ki, od yandırır.

Bəhlul dedi:

- Yox, dost, sacın üstündə əvvələcə mən oturdum, indi növbə sənindir, bu dəfə paltarını əvvələcə sən çıxarmalısın.


Vəzirə dedi:

- Deyirlər, Bəhlul dəli-divanədir. Bu, quyuqlu yalandır. De görəm bu ağilda, bu kamalda da dəli olar?
XƏLİFA VƏ BƏHLUL


- Bəhlul, bax, səfil-sərkərdən olub düzü-dünya ni gazmakdansə, gəl sənə çoxlu qızıl verim, otur mənim kimi əməlli-başlı dolan, nə dərdin olsun, nə qərmin.

  Bəhlul dedi:
  - Deməli, sənindən xıyar dır?

  Xəlifə dedi:
  - Əlbəttə, burə tökdürdüyümından min qat artıq qızılın var, manqaldaki kabaq da ki, görürsən. Lap əskik yeməyim kababdır. Mən istəyirəm sən də mənim kimi oləsn.

  Bəhlul dedi:
  - Padşah, gəl bir sərt kəsək. Burada bir ocaq

102
qalatdır, üstünə sac qoydur, sac o qədər qızsın ki, qıpçırmızı pul kimi olsun, bir-bir çıxaq sacın üstüña, sayaq öz varımızı sonra sözümü sənə deyərəm.

Xəlfə taklifə razi oldu. Oçaq qalayıb sacı qızdır-dilar. Şəvələcə Bəhlul çıxıdı qızmar sacın üstüne.


Bəhlul dədi:


**BƏHLULUN EVLƏNMƏSİ**

Bəhlulun qırx yaşı var idi, evlənmək istəmirədi. Qardaşı adamları öyrətdi ki, Bəhlulu evləndirəsin. Yanı zor, yanı xos bir qız təpədlər. Şəbə-ərkanla toy eləyib qızı Bəhlula aldılar. Bəhlulu evdə qoyub hamı

103
dağıldı. Bir neçə adam bacadan pusdu, görsün ki, Bəhlul qızla nə cür rəftar eləyir.

Gecədən xeyli keçmiş Bəhlul qəlinin gərəyinin yanına keçdi, alını öz qulağına qoyub diqqətə qulaq asdı, bir qədər fikrə getdikdən sonra ev qapısını açıb başladı qəçməğə. Bacadan pusan adamlar yüyürüb Bəhlulun qabağını kəsdilər ki, dəlisən, nəsən, həra gedirsən?

Bəhlul dedi:
- Qulağımı verdim ərəqənin dalına, yaxşıca qulaq asdim, hər işi götür-qoy elədəm. Gördüm əğər mən evlənsəm, ıki-üç ildən sonra birisi deyəcək:
  - Ata, məncə papaq al, o bəri deyəcək yaylıq al, üçüncüüsü deyəcək çörək ver. Mən özümü dolandırmaq saxlaya bilmirəm, dələ deyiləm ki, evlənməm.

MƏƏR BUNDAN DA BÖYÜK YALAN OLAR


Lakin o deyir:
- Mən gedərməm, amma ərək orada bir nəfər də
yalan danışan olmasın.
Onlar deyirlər:
- Bas üstə.

Bəhlul onlarla yola düşür vəölü olan yera gedir. Bəhlul Quran oxuduğu yera qalib-gedənlər bir-bir, iki-iki çıxib gedənda ölü sahibinə başsağlığı verib deyirlər:
- Axir qəminiz olsun, bir də belə şey görməyəsiniz.

Bəhlul ev sahibinə deyir:
- Bəs siz deyirdiniz ki, bu evdə yalan danışan olmayacaq?
Ev sahibi deyir:
- Bəhlul qardəs, kim yalan danışdı ki?
Bəhlul deyir:
- Bura gələnlərin hamısı gedənda ölü sahibinə deyirdi:

**BƏHLULUN XALQƏ KÖMƏYİ**

Harun-Ər-Rəşidin ölkəsinə müxtəlif millətlər yasayır. Bir il quraşıq olduğundan təxil bitmir və acliq olur. Pəşəx müəllənlərə kəmək edir, başqa millətlər isə acliq çəkdir. Acliq çəkənlər ne qəder kö-
mək istəyirlərə, bir şey çıxır. Axıda bu qərara gəlirlər ki, Bəhlulun yanına kəmək istəməyə getsinlər. Onlar Bəhlulu tapib dərdələrini ona söyləyirlər.

Bəhlul padsahın yanına gəlib deyir:
- Şah, mən namaz qilacam. Əgər səhvimi tap-san, biləcam ki, dina inanırsan.

Bəhlul namaz qilanda birinci dəfə deyir:
- Əlhəmdü lillahi rəbbin aləmin.
İkinci dəfə isə deyir:
- Əlhəmdü lillahi rəbbi müsliman.

Birincinin mənası odur ki, Allah bütün aləmin, bütün millətlerin Allahıdır. İkincidə isə deyilir ki, Allah yalnız müsəlmanların Allahıdır.

Bəhlul padsahdan soruşur:
- Hansı düzdur?
Padsah deyir:
- Birinci düzdur.

Bəhlul deyir:
- İndi ki belədir, bəs niyə başqa millətlərə kəmək etmirsinən?

Şah səhvini başa düşür və başqa millətlərə də kəmək edir.
RƏHMƏTLİK VƏ NƏHMƏTLİK

Bəhlul Daəndə bir gün ölə basdırmaqdan gəlir. Bəhlulu yolda gənənlər soruşurlar:
– Ay Bəhlul, haradan gəlirsen?
Bəhlul deyir:
– Ölə basdırmaqdan.
– Basdırdın?
– Birini basdırdım, ikisi qaldı çəldə.
– Ay Bəhlul, o nə deməkdir?
Bəhlul deyir:
– Basdırdığım onun cəsmi idi. Çəldə qalan isə rəhmətli və nəhmətlişidir. Yəni yaxşı və pis xüsusiyyətlərdir.

AĞILLI O QƏDƏR DƏ ÇOX DEYİL

Bir gün Bəhlulun qərəsəsi ona deyir:
– Bəş-bəş ora-bura gəzməkdənə, sənə bir iş təpşirəm.
Bəhlul deyir:
– Nə iş?
Qərəsə deyir:
– Bağdadda olan dəhiliyin sayını öyrən.
Bəhlul deyir:
– Onları saymaqla qurtaran deyil, desən ki, ağıl-liləni say, sayaram, çünki onlar o qədər də çox deyil.
MƏƏR QARĞAYA AD QOYANDA

ORADA İDİNİZ

Bəhlul Dəndə ovçu deyildi. Lakin bir dəfə o, ovçuluğunu dostlarına göstərmək üçün ova gedir. Bir qarğa vurub evə qayıdır. Yolda dostlarına göstərə bilə deyir:
– Qaz vurmaşam.
Dostları ona gülüb deyirlər:
– Bu, qaz deyil, qarğadır.
Bəhlul Dəndə bu düz sözdan heç də pərt olmayır deyir:
– Məər bu qüşə ad qoyanda siz orada idiniz.

BƏHLULUN XƏLATI


108
bilib, döyüb qovmaq istəyirlər. Padsah icazə verməyib deyir:
- Qoyun, bunun mənasını əyranək.
Padsah Bəhluldan soruşur:
- Bu nə əhvalatdır?
Pəhlul deyir:
- Mənə vəzirin dedi ki, xəxinində olan bir nəfər də ağili adam tap, onunla məclisə get. Mən nə qədar fikirləşdim, xəxinliyimda ağılı adam tapa bilmədim, odur ki, bəxdim, bu kəlləni ağılı bilib onu qətirdim.
Padsah deyir:
- Sən nə bilirsin ki, o quru kəllənin sahibi ağılı imiş?
Pəhlul deyir:

Bu sözdən sonra məclisə oturanlar Bəhlula afərin deyib qətirdiyi kəlləni ən qiymətli xələt hesab elayırlar.
ADA LAYIQ, İŞƏ MÜNASİB PAY

Günlərin birində xəlifə zarafat məqsədilə Bəhlula kələk qalmək istəyir. Odur ki, deyir:
– Qardas, sən yaman xəsissən. Sən məndən nə istasən, verərəm, heyif ki, istəmirsin. Sənin bir kək toyuğun var. Könləmə toyuq əti düşüb, onu bəşirtdir, qətir yeyək.
Bəhlul deyir:
– Mən səndən səxavətlik yəm.
Xəlifə deyir:
– Elə bir toyuğa göردə?
Xəlifə deyir:
– Özün arif adamsan, bu toyuğu elə bəl ki, hərənin adina layiq, işinə münasib olsun.
Bəhlul o saat toyuğun başını xəlifənin qabağına qoyub deyir:
– Bu yalnız sənə layiqdir, çünkü sən başçısan.
Qanadləriniz qiza verir ki, sən quş kimi şeysən, bu
gün buradasan, günlerin birində üçub gedəcəksən özgəsinin evinə. Qıcları xəlifənin oğluna verir ki, sənə də məhkəm ayaq lazımdır ki, gəzib dolaşan, özünə nəsənli tapısañ, atanın təşriqlərinə gedəsan. Məna isə toyuğun bədəni düşür. Xəlifə görürlü, Bəhlulu aldada bilmədi, odur ki, dedi:

- Bəhlul, toyuğun başına nə qədər var ki, sən onu məna verdin, indi mən nə yeyim?

Bəhlul dedi:
- Sən özün dedin ki, toyuğu ela bölmə ki, hamın adına münasib olsun. Mən da ela edədim.

BİR ÖLKƏDƏ İKİ PADŞAH OLMAZ


Bəhlul oğluna bir qılınç qını, iki ədəd isə iti qılınç verib dedi:

- Oğul, bu iki qılınç bir qına ela yerləşdir ki, nə qılınç qırılsın, nə de qını.

Oğlan nə qədar çəlisdisə, iki qılınç bir qına yerləşmədi.

111
Bəhlul dedi:
— Bala, bax, bir ölkədə əkən padşahın olması da buna bənzəyər.
    Odur ki, oğlan fikrindən əl çəkdi.