اوروج
بتشیک
انلندور
گوز گو
خوروز
یازی
پاتشقالار
بیر ناغیل کیمی
آتامین گوشوارالاری
سورگون لر
زهره وفاوی
اوروج

زهره وفا ائی - تبریز

۳۲-۸۳
وفایی، زهرا، ۱۳۸۲
لوروج، زهرا و فاطمی، تبریزی، زینب، ۱۳۸۳
ص ۵۹ مصور/عکس
ISBN ۹۶۴-۷۰۶۱-۳۲-۳

فهرست‌توییسی برای لاس اطلاعات نیا.

ترکی

ا ب دانش‌های کوتاه ترکی - ایران - قرن ۱۴.
الف، عنوان،
۱۴ فل ۷ و/۱۴ ۸۹۴/۳۶۱۴ pl
کتابخانه ملی ایران
۸۸۸ ۲-۵۰۴۰ ۸۳ م

۰. اوروج
۰. زهرا وفاکی
۰. تبریزی - ایلک یاییم ۱۳۸۴
۰. تایب، سحر، شافنیب پور
۰. سایر : ۰۰۰

۰. بقی: رقمی - صفحه ۶۰
۰. شابک : ۹۷۸-۱۲-۲۰۰۱۷۶-۲۷

زینب تبریز انتشاراتی
(zeynabpasha@issa2000.net)
 سپهبد
اوروج
پاتیشقالار
خوروز
بازی
اثنور
آنانین گوشوارالاری
بتشیک
گوز
سور گون
پیرناگیل کیمی
اول سؤز

یازی دئیله ن؛ ناهیل - شعر - پوئماو... هرنه؛ چشیدلی
مقصدلا اوزوندن یازیلیرسا؛ سوز یوخ؛ آمما یازاتین مقصذلیه
اوخویانین مقصذی فرقلی اولا بیلیر. بوفر قی آرادان گوتورمه یه
چالیشن یازیچی لار اوخویان لار بلکه بیرنرده بو ایشبی باشار
بیلمیش لر. و او؛ اوندا ممکن اولور کی: یازان، حقیقت، دن
الهام آلسین و اوخویان بیله کی مقصذیه اوخوسون!
حقیقت، دئیله ن؛ پیزايله برابر هرگون و هرساعات، یاشاییر.
بونه دن له اونو تکراریازماق بیراثیه کی اوخوجونون اوره یینی
ستخماسین و یئی حقیقت، لر اورتا گنئیسین؛ بلکه لازم لی
گورونور.

بو کیتاب دا (۱۰) دانیلماز حقیقت سيزایله اورتادا قویولور.
آنجاق هر بیری بیر آدلیه اولموش سادا حقیقت بیر سؤز دور:
هدناسن لارا عشق بسله مک؟!

لطفن

بو یازی لاری باشقادیلّه چئورمه بین! بونلار یازیلیدیقی دیلین
مطلق کوتورونه باغلی بیرسؤزلردل. بیازی لاری چئورمه کی
حقیقت، قوندارما بیر دون گنیپرمک دیرا
لطفن بیازی لاری باشقا دیله چئورمه بین!

ژهره وفاوی - تبریز ۸۳-۸۴
اوروج

کتاب دفتری آنالیس دموکراتیک قارشیسی‌ندا سرلشیمی پیب و
یک وزن تیم‌ریز می‌دش لری آراسیندا قنچیردیب،
بللی اولارکین یئنی آجیقه‌لی فیکرل اونون بالاج اوره بر دیه
دولانی‌ری‌دی. کیتایین بو صفحه سینه چاتاندا نه دن دیرسه
صیروف لرینده اولان بهرام، گوزونون اونون‌ده دایانیردی. اودا بو
شکیل ده اولان اوغلان کیمی مای کونک گنیر وصورات لاری
قیرمیزی؟ تنللری اونون کیمی تومارلی و پارلای دیر. الیت بو
شکیلین اینده اولان الوان قویوک خاردن بهرامین الینده ده وار.

آخر بهرامین هرنه بی وار، نه دن قویوگو اویسیون؟
اونون مکتبه گنتیردی کیف  غربیه مدادن لاری.

میداد سیله ن لری  غربه دفترلری واردیر.

اوروج، چوخ هوشمه نر اولارلو الینه آلیب ؛ باخیب و یا خود
اونارلیه یازیب ؛ پوزسون. آمما بهرامین حرکت لری اونو دایما
بو هوس دن اوضالنامه‌شیبی. هئله...بهرام هنچ اییکی  اورج
اوشاقلارلار دا ایما بهرا مین نوکرلری کیمی اونون قولتوگونا
سی‌فیشارلار ... اونلار اوروجون اوره بین آرتیق بولاندیرلار!

نه وار کی بهرام اونلارا غربه یشمه ک لریندن وثره جک دیر،
بلکه ده باشقا غربیه آین - اوبین لاریندان! آنجاق اوروج بو
گونه کیمی باشاریب دیرایسته ک لرینین قارشیسیندادایاپسین
و بهرامین یشمه ک لرینه ده بثله باخاماسین!

می‌دادی دیش لری آراسیندا ن چیخا رديب بیرده یازماغا
باشلادی. تن‌ تین‌ یازری یسانکی بوصیفه دن تن‌ قورتولاق
ایسته ییریدی . او بیری صحیفه ده یشنه بیر ماوی کوینک اوغلان
معلم له برابر هاوانین آغیرلیغین اوشاقلارا پیلدرمه ک ییچون
آزمایش گوستریردی. عینی بهرام و اونلارین معلم لری کیمی!

نه دن دیرسمر معلم لری ده بهرامی دونه - دونه یانینا چاغیریب
و هر نه باهاله یله اونو عزیزله ییریدی . آما اوروج دا اوزوند‌ده
چیخارلار بیلیردی.

برگ‌تون تای توش‌لارین ییگیب، بهرام یله فوتبال یاریشی
اکتدیر. اونا ظفر تاپاماق کی شیرین اولاردی! آما اوروجون
آیاق قابلاری آیاغینا کیجیمیشگی، بیر ایلینه کیچیک کی مجبور
قالمیشگی دابان لارین قاتلایب و اوسایق گنیسین. آیاقلارینین
اوروج

اوروج دن بیر حصره سی آیاق قابیندان اتشیک ده قلاپیردی.
انونا گوره ده توب هر زمان بونون آیاغین چاتیردی؛ آیاق قاب
لالاری دا توب ییله برابر شسوت له نیردی! بو یاریش بهرامین
آرتنی گولوشونه سبب اولدو و اوروجون ديش لرین ارتیق
قئجریتماگا آپاردی!

cوی آتام گلسین اونادئیه جه یه م منه توب باشماغی آلسین!
انونا بهرام گوره ر شوته له مه نه دیر! ای، آتاسی شهردن چوخ
اوراق بیریتیرده گنجه - گوندوز بیر فابریکادا گودوک چولوغون
اندیردی. بلهه همین بهرامین آتاسینا عاید اولان بیر فابریکا دا!
آتای؛ آیدا بیر گرون اوه دوبنوب؛ آنانی - اوشاقلاری گوروب؛ یبر
آز گنتیرددی یول دان آنایا وثرب؛ گنده رده‌ی. آنا ایسه دا ایما
پولون چاتامانزیچیندن گیله له دی. اونا گوره اوروج آتاسینا
دئم، بهن دیر. هرنه اولسای کیشی، کیشی نین سوزونو یاخشی
باشا دوشه را!

بیردونه ده اوروج جانین بوغازیناییقیب بهرام یله چیرپیشیدی.
بهرام پولداشلار ییاد سیزکنار دایانین، دئدی، اوروجون بونون
داکی دامدارلار آجیق دان بثله دایانمیشیدی سانکی بو ساعات
آوروج آزقلا باوفیکیر لرده مداسی یثیب قورتار دی... من ده چوخ یثمه ک یثبه یه م... من ده بهرام کمی کوکه له جه یهم صورات لاریم اونون کمی قیزاراعیاق...... هرنه یی یثبه یه م... گوزریین آرتیق دیره دی بله که گئمیش آیللار دا یشیشی تويوق پلونی بیر ده خاطیرلاسیم! اقدس به بی سینین آری حاج کریم مهک دن گله ن گوننر ایدی. آناسی چادرسین بئیشیه باغلاپیب و مطبخ ده باشقا قاندن لر لا چالیشیر دی. مطبخ سه عینی حامام کمی دومانلی و ایستی گورونوردو. آمما آنا او دومان ایچینده اوروجو آستانادا گوروب و یانینا چاغیردی، ایستی ایستی بوغلاءیان بیر تويوق بیوینون اوناساری اوژادیب، اوروج... گل یاواش جابنون پیه دنگیمیش دی. اوروج یشه قازانین دالیندا گیزله نیب و او بیوینو نبوتون گمیمیش دی. شام یشه ک زامانی تويوق پلو نی اوروج دا یشیش دی، بله عومرونده ایلک دادلی یشه یه دی! آنجال
اوزون دادی هشته ده دیل داماغ‌یندان چکیلده یپ دیرا
دکاشی جاج کرمی بیر ده مکه یه گنده اه
اوزونی بیشه ده مکه آرزولاپیرام وانه آه. هه اوغول! باخشي
آرزودور اوشاق آلله دانه نه ایسته ر سه آلله اوتا یوخ دئمه زا
نه دئمه یه مکه آرزولاپیر. او گنجه ائوه قاییدان دا آنا بیه قابلما
دورسو آرتیق قالان پلو دان توبوق دان ائوه گنتیر دی و اوچ
دورت گون دوبونجا پلو یتدیلر.
گورر سن بیرامین اثل طایفا سیندا مکه یه گنده ن اولور؟
اوزوندن سدرودو. آخی بیرام هرنه غریبه آئین اثوپ
مکتبه گنتیرر، معلم لرینه دئه ر بو تحفه دیرا بس حتم کی
اونلاکه مکه یه گنده ن له و سفره گنده ن له چوخ اولور...
گورر سن بیرامین آئیسی دا قابلاما دولوسو یشه لی گنتیرر؟
بیه ده شکیل ده کی اوغلانا باخدی. باخشي معنا بیس و بلکه
کناهه له جورننو دو. گتنمیش صحیفه لرده اولان جر جنواری
بو صحیفه لردن آرتیق ایسته بیر اوروج. حیوان لارین باخشي
معنا سیز استادا کتایه لی دهلی. همین بو صحیفه ده اوروج بین
یا خشی نومره ده آلیمیش دی. او گون باشا باشاقلار کیمی
شومهنه ره ک ابولیرهنه کیمی قاچدی آمیما قابیا چاتاندا یادینا
دوشده آناسی فابریکا دا و آناسی حاجی قدرت اثوینده پالتار
یوماقا گندیب دیرا
آناسی او ایوه گنتمه یی مطلق اوروجا و باشا باشاقلاتارنا
قاداغن انتمیشتدی. حاجی نین حیات یولداشی باشاقلاتاری; خصوص
ایشچی باشاقلاتارین هنج سنومز دی! آنا اورایا گنده ن ده
باشاقلار صبرسیزیک له اونون گنله یین گوزلیه ر دیلر. آخی
آنا چادرا سی آلیندا اونلا را مشیوه و یا باشا یئمه ک لر
گنتیرریدی... اوروجون قارنی قورولدادی. آیین قارنینا
آپاریب. ده ره یی بیه چه یم... کوکه له چه یم... دئیدی;
آنا؟ شاما نه پیشیرمیسن؟
یی شین آنتا پیشیر میشم اوغول ... خط لرینی یاز قورتراي ...
پاتشقالار

قاری سی اولندسن سونرا؛ تکجه قیزی و اوغلو ائوی خارجه مقصدینه ترك اولندسن سونرا ییار - یولداش اونا گننیش باگچالی ائوینی ساتیب ییرینه یییربالا آپرترمان آلماگی تکليف انتمیشلر. و ائو بیر سوزه باخان اوشاق کیمی بو ایشی گورموشدو. اولوندو ییار آپرترمان بیبر آری یوواسینا بزنزه یه ن تولومدور. دینج آسم قاش - قاباقلی. چئوره سینده اولان پاتشقالار اونا مونس اولنمشدو. قاردا - یاغیش دا استلونو گنتیریرب پاتشقا یانندا قویوب - ودستواولدوغو پاتشقالارلادانیشاردی. گون و ایستی هاوا. دا گننیب دیشه ری ده ایله شیب همین ایشی تکرار ائده رده. داهه ایندی یاخبشی بیلیردی هانسی ائوده اوشاق وار؛ کورید اوشاق؛ اونلاری تراس لاردا ایپه سریله ن پتالاردلان آپریدی. بالاجا - بالاجا آل قد هر کوینه ک لر و ومان لار ...ویا هانسی ائوده قیز اوشاقی وار؛ بونو سا پاتشقالارن دالیندا دوزوله ن قنلچاق لارلدان آنیردی و گاه غیظ یله دیشه ری آتیلان.
اویونچاق لاردان ..... اوغلان اوشاقی اولان اثورده بلی ایدی!
تنزت تنز قیریلان پرده لردن؛ سینان جامانکی لاردان ..... چوخ عائله لی اثولوری داهآ آرتیقه ماراق لا ایزله ردى و اوئنلاری پاتشقاللینددا دوزوله ن دیش فیرچالاریندان آئرددی ..... گنجه لر بالا - بویوک آ للر اوزانیب او فیرچالاری گوتوروب و یئنه یئزرهن قویارددی.
پاتشقاللاداتوی - قوناخلیق دا اولارددی؛ تمام چیراغ لار یانیب؛
گلونچ و موسيقی سکسی دیشه ريه باسان گئشج لر قوناخلیق لار نه موناسیبته قورولوب دورسا اونو دا آئنارددی. اللان قویویوخ گار دوخم گونوو گوسته رردى و بویو اوجا قوناق لار جدي مراسم لره عائید ایدی. پاتشقاللاردا یاس دا اولارددی؛
کوئوسوب - بازیشماق دا اولارددی. سفره گنبدیب گوتلرجه
چیراغ لاری سونموش ده اولارددی. یله بونون کیمی ایزله یئه ن
پیریسی ده واراییدی ... بیئر گون دیشه ری یئ دن اوز پاتشقالرینا باخیدی؛ تمام
اورتوك لو و باغلی پاتشقالر ... بونسوکی بثله بیئر گولدان گول
اولسون تام قادینلی اثولرین عکسینه؛ بیئر بالاجا بزه کد
گورونموردو. سونرا لار اورتوك لو پاتشقا لاردا باخدی؛ اونلاری دا اینزله دی. اونلاردا اوز وثره ن تکچه دئیشیک پرده لرین سویولماسی ویثنی مسافرین گلره سی اولورودو. شنی گلره نور ایسه هر سایاق اولوردولار. قدینلی. اوشاق لی - عاشه لی ..و یا یئن اورتوك لو سانکی بو پاتشقالادان هر گون بیریننی ناغیل انشیدره دی. ایمما اونوباشقابیرینه دئمه یه بیر کس تابسردی. بیر گون اسکی دوستو؛ چوخدان بری گورمه دیی دوستو،خان،یادینا دوشدو؛ اورایا گئشه. یی واونا گوردوک. براینی تعیین له مه یی ایسته دی .او گون آرتنی دقت له اوزونو قیرخیب ؛ باشینی دارادی. پاتلارلار دقات له گوزگوده گوزدن گئچیرتدى. بلله عریدرده وورود و خان اثوینه گئنندی. قاری سی قاپونو آچیب ؛ قاش - قاباق ایله بونخان یاتلاغی یابننا کئسی آپادی. خان آپادان دوشموشدو. اودور بلهک بونون گورمه یینه گئمیردى. آستاجادانشیلار. بیر-ییکی سوزدن آرتنی تابا بیله دیبلر. قوللاق لاری آغیر انشیدره دی؛ باییرماگا دا جانلالاری یوخ ایدی. قاری سی دئوشه دئیشینه بوتلارا.
بری چای وندردی. اسکی و آنتیکی نجمیه ده و پایالاردا. چایین دادی، با پیشانی اسکی و آغیزا یاتان ایدی. سونرا یشه قاری دهیئن د. دویشیها بونو قاپویا کیلی یولا سالیدی اینویه قایدی. بیر مکتاب قوزنیدان گلیمیشی. بیر شکیل ده قوزنیدان و اونون حیات یولداشیندان زویر ایدی. گوله رک شکیل چکمیشیلی. پالتارلازی دا، یوناسیبیل گلیمیشی. دوغرگوس قوزنینان پالتارلازین خاطیرلار یا بیلیمیرلار. مکتاب دا یازمیشی دی کشیفی چوخر سازدی و آرس، لا خوش گولنر گنچردریز. ها بهله یازمیشی قاردانی به قرچه ن گونلرده تلفون لاشیب؛ او آنتی آی آرتیق اوشهرده قالمالی دیری درسینی، بستره که ایچون. و یازمیشیدر قارداشینا همن شهرده بیر یاضشی ایش تکلیف اولوب. و یازمیشیدی آتیسی اوز ساغلام لیگینا آرتیق فیکیرو ورسری. درمان لارین داوملی پیشیسین.... شکیلی باشقا-شکیل لرین یانیا قویوب و قوناق پالتارلازی. اوزاندی. شام یشه پینه ده قالخماندی، سحرا کیمی او سایل اوزاندی. سانکی پاتیشمالار یادیندان چیخمیشیدی! بله ده
پاتشقلالار دا اونون بو گئجھ یوخلوگو آنیلیردی.
صاباح سحر تنزندن آیاگا قالفخیب؛ بانک بیلیت لرین گوتوروب
و اورایا گئتندی. حرسپیندا یاتیرتیقی گور-کفن پولونو تامام
آلی و بیر باش بازارا گئندید....
گئجھ؛ یورغونلولوگونا باخمایاراق آشاقیا آنئی. پاتشقلالار
باخدی. بیر به بیر و سونرا اؤز پاتشقاسینا. تامام یانیق
چیراغ لار و اورتوك سوز پاتشقلالار... لاب تئزه گلین ائوی کیمی
گورونوردو... گول و گولدان لادولو پاتشقلالار... اولان-الوان
فیرچالار... بور دا... بور دا قویوخ لار... و هرهنه دن گوزه ل بیر
گلین جیک قولچاق... اوره یی ستوینجن دن دوریونوردو....
بلکه ده سایپ سیز پوه دیی قویوخ لاردان .........

سون
خوروز

ایکی ایل دن آرتیق ایدی ایشه گندردن. گلیرلریم آنامین تایپشیریقی کیمی اتلیمه ک کیچون یئمیشیدیم. قادئینین یامان عشقمی وار ایدی منی اتلوند یرسین ا یار یولداش ایسه‌د ایندی ذن اوزونو دوستفا سالما دئیئثیب: منی گزیب د دوانشیغا چاغیریدیلار. دوگروس اووزوم ده اتلونه ک ذن قورخوردووم. پاساپورتو موم جییمه قوباندان بری؛ بیر آوروپا اولکه سینه گشتمه یی اووزومه بیر دیله ک اتیمیشیدیم. نهایت یوللانماقا قرارلاندیم. آنام د دوز سنی اتلوندیریم؛ حیات یولداشین لا بال آینا گنت، دئدی. گولدوم د آی آنا! بو پول لارلا نه اتلیمه ک نه ده بئله موم آیییتا گشتمه ک اولار! دئدیم. او بیر ده رین نیگران چیلیق لا اووزومه باخدی و دئدی؛ بو سفردن ساغلام گلمزسن... بی‌لیرم! 

پیر رستوران دا ایله شیپ؛ چئوره م ده اولان فرقلی انسان لارا؛
فرق‌لی دورانیش لارا باخیر‌دیم، باغلادیقیم کراوانت بوغازیمی سیویشکیر و آما تما اونلار کیمی اولماغا چالیشردیم، چایی‌شان‌ی قهوه دئیییب؛ اونو ایچمه یه جان آتیردیم! بوحالدا بپریسی منه یاهیش گلیدی، انگلیش‌چه، بیزم یوردا. خوش گلیپ سن، دئیدی، بیر داهه، تک سن؟، سوروشدو، باشیم لا بعلی دئیدم، ... دیا قادین؟ قادین ایسته یپرسیز؟، سوروشدو، سوباپلیمیما باخمایاراق اوزومو توتوپ، دنه سایاق قادین؟ سوروشدو، دئیدم نام ایسته دینی کیمیا، اوف اف...، دئییب وگنتدلی بیر، ایکی آن سونرا بیر گئش قادین لا آل آله گلیدی، بیر سوزلر دئییب اونون آلین منیم الیمی قوریوب، استول دا ایله شدردی، نشجه دیر؟، سورودو، باشیم لا یناخشی دیر دئیدم، ... به‌س ایلیه سه ده یه رین وثر ا، ... پولو آلیپ؛ ببرده قادین‌ن آلیندن توتوپ تام نزایکت له اوپیوب، گنتدلی اقهوه نی ایچر... ایچمز قادینی گوتوروب منظیمی گلیدیم.

استول دالیندا ایله شیب اونون سویوق قانلی حالادا گهینمه یینه باخیر‌دیم، گئش ایدی، گؤزلری عینی اوشاقلیقیدما اوینادیقیم مازی لرکیمی یوز رنگه چالیپردنی اونو دانیشدرماق
آرخایی‌نام باشیمین توکلری بو سؤزو انشیدنده بیرز دیوز‌توشن. آنها او گوئزلری مازی کیمی لام دایانی‌شیدی! نه حسرت؛ نه سنوینچ!..: بسن عائله؟ آنا .. آنا ..؟ چایینی استقلال زدن گوئتوروب یانه یاناگا قایناتیدی. سنکی یاتاق دان سواه یئر گورمه میشیدی ...: آنات تکاعد دیر .. بلاقی چی لار کلوپوندا باشین قاتیر ... آنیم منین اوغلومن لا مشغول دور ... ـ اوغلون؟ .. اوغلون وار؟ ..: هه! اوگلومن وار ایکی ده قیزم! .. باشقادیلی یاخشی بیلمه دن انشتیدیمی سهو ساندیم. بیرده سوروشودوم! او سایاق سویوش قانلی پرده دئیدی: ائیلیه دیر! ائش اوشاقیم وار! سؤزلری باشیمی چینگیریه گنتیربردی! ده ری لریم چکیلیردی ... لاب پیردازی آورزیندآ .. آیاق قاب لارین گنگیپی حالدا، پیریپسی عرب دن ـ یئه پیریپسی عرب دن .. پیریپسی یاپولوودان .. پیریپسی چرمندی، دیر و پیریپسی پیلیپره م .. گومان ائدیره م روس دان دیر ..
بیش آن داوی مانی لوغوزا قوی‌گونه‌ی دره گنبد دیم. بخش افشاری‌دان؛ جانلی و یا هاکیان افشاری‌دان؛ بیش آنا اولاراق؛ بیش سایاق آد آپاریر سانگی جوراب تای بایر!!

دوغروسو آقیقلاندیم... بس قارداش؟ قارداشین واردیر؟ سوردو. دیل... دودغی آراسیلادا مینی سنه تایپشیران قارداشیمن دیروه. دیدنی. یالان دا دهمیش اولساپیدی بوسوزو مینی اوزلوپومدن چیخارندیت. بیر... یکی اونا و بیر... یکی سینی اوزوموه چالیدم. هویوخوب سنته نه گلید؟ ؟ سوردو. دوگروسو اونا نه دیشیم؛ قالانمیت! بیر داها سوروشدوم؛ قورخویلی یئه همین جاوابی ونرده. قارداشی اونو و دیگر طرف دن اوژ نشانیل سینی آل... ساتا قوی‌گونه؛ ده یلرین آلیب و بو سایاق گشینیلر مر! ...

آیتا قاخیب؛ گنتمه لیه م... دئیدی... و اختنیا اورادا اولمالیام! ای... نه دن؟ ... گره ک گنده م... یا گنتمه سن؟ ... پولیسه دئیده را... داهایا یاخشی اقوی پولیسه دئینسین! سن ده باشیوا نه آچیقین پولیسه دئیده رسن ا...

گولدو... سن سیز. آچی گولوش... چاتاسیلیدان پیر ادکلن چیخاردیب؛ باش گؤزونه یابدخی... سن هانسی گؤی لردن
یثره اینیسه ن۲، سوروشدو.
دورت گون اورادا قلمالیدیم. دورت گونون ده یرینی قارداشینا وثردم و اونو اُنویمه گنتیردیم. هره دن دثیرب دانیشندیق. تمسریسه سؤزلر اوجونجو گون داها توقون گورونوردى. بلیلی اولارکن بو سایاق ساغلام یاشایش اوره یینی سیخیردی. گونده بنش اون توریست یولاسالماقا آلاتیمیشدی. بلكه ده من بثله ظن اندیریم. بوندنا بثله توتفنلیگونون سبیینی سوروشدون. اوزونو باتشکانان منه ساری چگویردی. چوخ غربیه! او آغلایپردی! گؤزلری جا ماکی لیقان چیخیشندی. منیم چیرتیمی باشا دوشدو. ۲۰ هیچگه نه دانیشما سندن ییر ایسته ییم وارا ممكن اولارسا... داینادی. دانیش دندهیم. بیرده اوزونو آیاقلاهما سالدی: یئه سیز اوشاقار اثوینده ییر چژیم وار... لطفن اونو اوزون ایله اپار... گلدنی گیوی لره آپار... قویما مینیم کیمی بورادا آیاق لارا چول اولسون... اونو بورادان قورتار... سؤزلریندن بیرینی باشا دوشندی کیرینی دوشموردو. هره نه میده ییله اونو ساکت لندریم. سؤز وثردم اونون ایسته یین یئرینه يتییره رو...
دوردونجو گون؛ سون گون او قیزین گورمه بینه گنتدیک.
یوزلر یشیه سیز اوشاق‌لاار ایچینده بیر قارا ساچلی قیز ایدی.
هئله اوشاق ایدى .. هئله چیرکین حیاتا گوزه ل چه گولوردو ..
پالاان یئره سوز وترمیشدم. گئتهره یی امکان سیز ایدی.
پیر هفته دیر ائوه قایتمیشام . گوروشوه گله ن لر هوبیخ -
هوبیخ باخیشلار یمی گورنده و بودا بیزه گئتهرده سوقه ت ا،
دئیب ؛ منی لوغازا قویوزلار. گوی دن قورتولوب ؛ یئره دوشه ن
کئیمی ؛ اوره ییم سیغیلیر . حیه له گئچیره م . آنانین توریوق -
خیروزو بیز - ایکی کردنی ائشی له ییب ؛ گزیرلر . آئدیم
آئمادان پیپه ؛ یی قانلی خوروز منه ساری یوگورور . ایکی
توبیغونون غیرتینی چکیر . اونلارا بشله باخما ایدنی ده
وثرمر .. غیرت !! مازی گوزلر بادیما دوشور .. دئیره م
بس بوغازیمدا کراوات وار .. یامان سیغیلیر بوغازیم ..

سون
یازی

تلیس پارچاسی اوستونده سردنی دنه لری بیر دونه داها اوفکه له بیب؛ تومارلادی. صاحب ایسه قیش گلدنه بو دنه لری پارچا بیر توربایا دولدوروب؛ قونشو قیز لاریله برابر ایله شیب؛ چهیرتدایاچاق لار.قوهون ـ قاربیز دنه لری جانسیژجان لارین یایین سون گونلری گونشینه باگیشلایییب؛ قوروماغا تله سیردلر. حبیبه، چکیلیب پیر گیاردا ایله شدی. پایز یاخینلاشیر. گونلر قیسالیب و هاوا بیر ائله ده ایستی گورنمور. کنند ائولری یشه آتالاردان ـ قارداش لاردان بوشالیب دیر. حبیبه نین آتاسی و ایسکی قارداشی؛ دانی و دانی اوغلان لاری؛ سوبای دایی سی حتى؛ شهربه گنیدیب لر. بونالارین ائوینده کیشی خیله پی دئیبله ن بیر حاجی بابادیر بیرده ایکی کوره قارداشی. حاجی بابا آیه افسوره ک دن سوای بیر سسی ـ سسوراغی یوخدور. کوربه لر سه آغلاماق دان سوای بیرده، بابرام، ـ وار. حبیبه نین سکگیز یاشلی قارداشی. بابرام یئنه بو ایل مکتبه گئده جک. حبیبه ایسه اونون کیتاب لارینین
شکیل لرینه باخاجاق دیر اد آقان، معلیمن سی سوزو.
دانیشیققی تامام کتکی لردن فرق قدر. بونو حیبه بثله آنی.
اوندان قورخور آمما مکتبه گشته یی چوخ آرزولاپر.
آناسی، قیز نه دیر مکتب نه دیر، دهیر. بو سوزحبیه نی عومور
بویو مکتب صرافتندن سالیر.
بو سایاق فیکیرلر گونشین باتان رنگینی اونون گوزونده داه.
آرتیق ساری؛ خسته لیک ساری سی؛ گوستریر. آه... قیش
گونلری ا یشنه او؛ آناسی و باچی لاری قالی درگاهی باشیندا
ایله شیب؛ شاختا کوره ک لرین قورورا قورورا ایله ک سالیر؛
دفه دویه چک لر. بیر ثانیه کورسو ده دینجلمه ک و قیزیشیاق
نه شیرین اولور ا آسسابریم مکتبه گنده چک. اتهو چاتماق همین
آجلاح، باخیراجاق. آنا ایسه، دانوئن کیشی سینه قوربان اولوم;
دئیب و اونا بلله توتاجاق ا
بیر آن دا حیبه قیز اولماقیندان اوره ک دولویس کده رلندی.
کاش کی اوغلاً اولاییدیم ا آندا آنام منه باش بلاسی، یئرینه
قوربان اولوم، دئیه ردی... بو فیکیر حیبه نین کوروره ک
اوره بنی داه سیدقی. اوندان قورتولماق ایچون آیاغا قالخیدی.
نرگیز، یفن آناشی حیه ط لرینده یورگان یویوردو. بیرده یتره
ایله شدی. دامین سروائایدن قوانن ایستی جانینا یابیشبیردی.
نرگیز نن گلین لین و ایماتن سال می. ۲۰۰۷ هن اولسون. من ده
گلین اولاجاهام...! دتیب؛ اوزونو شادالاندیزدی. نرگیز ری توى
گنه سین یادینا سال می. ۲۰۰۸ هریس، دن گله ن ییگ عائله سی.
نرگیز یثنی پالدارلاری و چادراسی اینده اولان آغ کلین
جانتاسی... قزیل گووش وارا لاری... قزیل اوزوگو... صورات لارینا یاخیلادن قیرمیزی اتیک... باشیندا کی نتیجه
چارقاتی... خوش نرگیز یهالینا!، حاجی قوربان. کیمی آر
قسمتینده وارمیش... وارلی... پولو... بو دونه حاجی قوربان
یادندا دوشدو. آز قالا اوره ییی بولاندی! اونون پایپریزان
سرالان ندش لری؛ یاغلی بورکو؛ دیزلری ییکی جانی قادین
کیمی شیشمان یومین؛ قورخونچ گؤوزری... یازیق نرگیز... او
آناشی یاشدا کیش له نه سایاق یاشاییز؟ اودا غوریت شهیده
دهبیرلر حاجی قوربانین اوج آروادی وار. نرگیز ده هریس ده
پیر اتو آلیب دیر. پیر اوطاق دا نرگیز؛ اوییرا اوطاق دا حاجی
قوربانین باجی سی قزی یاشایر.
گونه‌های ساواشماق - چپرپیشماق اونلازین آراسیندا داوام اندیر. بونو حیبیه نین بوبیک باجی سی ظروفیه دئیر. بلکه ده کیچیندن دئیر؟ آخی ظروفه نی آلان یوخدور! پیس قیز دئیل آما جهیزی یوخدور. هامو کند اه‌لی بیلیر ظروفه و اونون دورتی باجی سی آتایین یوخبوتلو قووندان اثوده قالیب لار..... یئه اوره یی سیخیلی. ظروفه و دیگر باجی لاری ساریسیئندان دا اوره یی سیخیلی... کاش کی هاموسو اوغلان اولای دیلار! بونو بیردونه ده حاجی بابادان سوروشومشدو. او ایسه ئ آتلین یازیسی نه اولسای او اولایاق دئیر، دئمیدشیدی بیچیه بیرگون بایرامی بایی یازاندا گورموشدو. اوزون اونون توتوب؛ چارقاتین آتلیندان آچیب ئ بایرام! باخ گور منیم آنلیسمدا. اولان یازی نی اوخویا بیلیرسن ئ سوروشومشدو. بایرام ایسه هویوخ - هویوخ اوناتابخیشیدی؛ یوخ دئمه ک دن قورخارق؛ دوروب قاچمیدشیدی! بیردونه ده نرگیزین آناسی فالچی خاتین دان سوزآچمیدشیدی... ایه ربو ایل خاتین کنده گلسه وئره جک اونون آتلین اوخبوسون! خاتین یقین کی گله جک. او هر ایل؛ هننسی زامان گلسین؛
یا خشی جانیلیری خرمن گوتورولندن سونرا؛ حاصیل توبلاندان سونرا؛ قالی لار ساتیلنان سونرا؛ اوغله چک دیر. اوندا سا؛ قزیی ائووده قالان؛ خرم‌منی ثمر سیز اولان؛ حاصیلی اوجوزا ساتیلنان قالی لاری بورجا گنده ن؛ و تامام دردلی لر اونونو دوره له یه چک لر. اوندان دوعا یازماق - جادی قیلماق - بخت آچماق - پغیل پاتلماق ... ایسته یه چک لر ... دکاش کی من خاتنین قیزی اولاییدیم! کاش خاتنین اوزو اولاییدیم ... آما .. حیبیه نی بو سوئسوز فیکرلر داریخدریر. آخی سؤز بوردا دیر کی خاتن دا بیر ایله خوش یاشایشا مالیک دئیل ا اونوندا قولو - قفتی اعیری دان - سائجی دان ایلیپ بورولوب دوراونه ده بتله آغزیندا ساح دیشی یوخ دور. جوزریدن دایما سو آخیر .. قولوندی - بوبوندا بیرجه دنه ده بتله قیزیل یوخدور ا خداها! بیززم آنلیزی یازان کیم دیر؟ اون اوخویان کیم دیر؟ یوخسا بو یازی نی یوزماق اووامی? حیبیه ا! آی حیبیه ا! قیز اوزون کیمی بالا چیخسین اوغرووا! هارداسان؟؟، آناسی یئنه اونو اختاریردی.

سون
اولنور

آنانین سن سیزليی بونو آریق آجیقلاندیرنبردی. یوخسا آنا ییلمریرون اوره یینده نه لرگنیسیر؟ التنه کی ییلیر، بلکه بوندن دا یاخشی ییلیر، آناما نه دن دینمیر-دانيشمیر، بلیلی دئییل. اوج آی دیرحیات یولداشی بونو ترک ائدیپ، گندیپ، یالوارماق دا تمرسیز اولوب. آناسی دئییر دیماشادئیل. باشادیرا، دئمه کی بونو هئله اوشاق تصور ائدیرا، اولنومک ایسیه یسنده ده بونو دئییش دیر. آناسی بونو دایما اوشاق تصور ائدیرا!

ستوگی له اولنومک ایسیه دی، اونداکی قونشولوقدا یوخ؛ ییکی کوچه ایسره لی. ده اگلش شه ن قیزی سئودی. آناسی پیر آیاقی گنده یک گنتمز او قیزا ائلچی گنتدی، یئیز اوغلانی سئومیر، دئییدر. آنا آل اوزدی آناما دابراهم، آل اوزمه دی. پیرده گنتدی، بیرده گنتدی نهایت قیزی آلدی. دکونول سوز تیبه اوره گ آغیردیار، آناسی دئیدی آناما بو گوولدو دئاردارسان آننا؟ انسان لار اوولدوزار. فتح ائدیرلر، بیر اوره ییس فتح انتبه یه یه پارکی؟ آناسی باشین تواریب دستوگی بازاردا ساتیلان بیر شئی دئییل.
دئميشدیر. آناسینین طعنه لری بونو آجیقلاندیرمیشیدی. دایندي قین آنا اولوب کچیک در دئمی، ظن ائمیشیدی. آخی آنا ادز گئینلی حیاتنداخوش گونلری اشامالیب دیر. ابراهیم بونو باخشی بئینر. آتاقابیا آچارسالماق همین آناسین بونون اوچوسارالارداری دامان آللّا یئنه گلی، دئیه رئی، آیاق قالخیب، ینوند چوره گی آلارداری آمما بیردونه اوزونه باخاندا یادینا گلمیری.

بردرونده آنا آیله اگلّه شیب یدئینیب؛ گوله ییین گورمه میشیدی. آناسین خوش گونو مطیع ده و مرئیه لرده سووسوشاردنی. اوی بو ستوگی دن یئین کچیک له نیرا قیزی آلّدا، ائوئینه گئئنیردنی. چوج سیر سیرتیلماسین دئیه؛ ستوگی دن سؤزو آچمادی، بیر کیشی کیمی داورانماق ایسته یریدی، آیریدی، گئئنیریدی؛ بیر ساعت خوش اولوردو و یری گلنده بیر کیشی کیمی باغیریردی، ووروب - یئیچیردی! بیر ائل سووسوشنادان سئونرە، چیزیلاری داشنتور، دونسیا گلنده دن اونجە بیر گئن ابراهیم ائوئین آناسی کیمی پئراه باخماسین؛ بونونون سارالماقین دودیو، دبکه تصور ائدیره م، دئیدی اوره ییین قئنکیستن له دی آمما آرتیق بو باره ده دقت وردنی.
دوغروسی او ابراهیم‌هاین اوزون باخمیردی. هنگ ستوگی یوخ نفرت له ده باخمیردی! بهاره سینه باخارام، دئیدی. صاباج ایسه آپین - اورو آپینی، اوزو گزمه یه - یئمه یه آپاردری، آمما او بیژیلیژونون باهانه گنتیریب گژمیره یه - یئمره یه، دئیدی. عینی آناسی کیمیا آپاردری یه ن کیمی دئیدی، سئومه به یئدیم دایانمازدیم، هئته آپایا سنی سئومه م دئیدب سن؟ آناسی گولو، یئریندن قیلخیدی، او سؤلردن - سؤلرلاگان قاچماقا چوگ یئزیری وارایدی. هئته قیزدیا بونو سئومه یین یئلیدگیری، یوخسا دایانماقی هین سئومی یه دئیدب؟ ائلهور آنادان ادلودی. عینی آناسی کیمیا یئرگونژلو؛ چاتیاقاشلی پیر قیز. قیز دوجان آرود بلی دیژرکی آرنی چوگ ایسته یبر، نئریا خالاسی بونو دئیدی. ابراهیم او گون سئومینج دن اوچوردو دئمه ک منی سئومه - سئومه دایانیب دیر، آمما نه دن دیله یئلیکر، نه دن دایما یئره باخیر؟ اداره یئریئنده شیرینه قوتوسی یئرها یدائیری، یئرها یدائیری، یدائیری.
ابراهیمین قیزینیان شیرینی سی دیر، دیق شیرینی سی آرتیق شیرین اولور، دیقینی مینی اولروم و ثررسن؟ و باشقا سؤزلر ایش زولداشلاری آراسیندا اکندردی. آتالیق ابراهیمی داها نظره بویوک گندردردی. آز دایشیچیب؛ چخوف ایشیه پیردی. آنجاق فیکره گندردردی. اوز به اوز اولان میزده اگله شن ایش زولداشینا باخاندا فیکره داها آرتیردی.. ایکی ایل بوندان اونجه اونون حیات زولداشین بوقانمبره دیر. منی سئومیردی، باقاقین ایسته پیردی، دئیتشدی. نه دهشت لی اولارمی بیرینی حیات زولداشی اونو سئومه سین؟ آخی سئومگی نه دیر؟ سئومگی چوره ک اولومز- پالتار اولومز- ائو اولومز. یاشیشا بونلار لازیم دیر، بونلار اونم لی دیر. مین ار عائله سئومگی سئز یاشیبرلارد، بونلار نه دن یاشاماسین لار؟ هئله ... ائلتو گی گلدن، هر نه دئیتشیله ر ... قیزیج ائوئینه .. عائله سینه آرتیر باغلانار. منده چالیشمارام بوندان سونرا آگی سوزوئیمی ترک ائدهم. خوش دانیشمارام، ایسته ر- ایسته مز ائوآ آرتیق پار- پالتار آلالارام- ائو، ائو، سئومدرده ئیمه نه وارکی؟ ... آما ائلتو اونو داها اوزاقلاشدردی. دوووشاق یاتیبیره، دئیه، یاتاق
یثربینده اوندان آیبردی. دا اوشاقا سوبوق دئیه ره، دئیه، گزمه ک
دن- دولنماقدان ال اوزدو، بیر دورت دیوار- بیر اثلنور... هئله
گیزلی ده ده آستا... آستا بو اوج آیلیق اوشاق بله دانیشیردی!
ابراهیمیه دئمه دئیی سیرردی اونا دئیبردی! دده له اولوبسان
اوشاقی له دانیشیرسان؟ ابراهیم سوردو. دده له اولماقیما هئله
قالیرا،
عينی آناسی کیمی! آستا دئیبر آمـما اوستا دئیر. بونو
آجیقلاندیرمارا دایما ایلیب لیبی وار. اولماجا باشقاسین ایسته یرز;
بو فیکیر ابراهیمین جانین بیر ایو کیمی بورودی. اولدوره رم
... هر ایکپسین اولـدوره رم... اوزوموده... اثلنوردا... من
صداق، دئیله م... بو غیرت سیزله دوزمه ره م...
آجی فیکیرلر. آجی سؤزلر. ابراهیمی بیر دهشت لی انسان
چتویرمیشیدی. هاني ستوگی سیز گئئه ن دئایاشی لارد؟ نهایت
قیز دوزمه دی. اثلنوری قویوب گئئدی. باشقاسینی سئومه دن
گئئدی واثلنورون سئوگی سین آتاراق گئئدی. آمـما آناسی نه دن
گتته میشند؟
داها بو سوزلره فیکیر ورهمه دن یورولمودو. آنا اوزو بیله ر
سین قیزی هئله ده ستویره م ... او گله لی دیر ، قانون لا اونو
قاپتاریپ اشونیه سالارام! اوشاقینی ساخلامالی دیرا او منی
سئومه لی دیرا
اثننور آتانین اوز ـ اوزونه آل قول اوئچوماقیندان گولدو. گولنده
آناسی کیمی چنی سینده بيربلا زنخدان آچیلیردی.قیزینی منیم
اوغولما وئروسن؟ ایش یولداشینین سسی قولاقینداجانالندی...
دیوخت ورهمه ره م استودیپی بیرینه ورله ره م ! ابراهیم اوجادان
باغیردی.اثننور قورخودان قیشچیرب آغلادی. آنا قابونی آچیب
اوئطا قلیدی. اثننورو قوجاقینا آليب چیخدی ... سانکسی هئچ نه
اولماییب دیر .... سانکی آغلایان تک اثننوردي ...

سون
آنامین گوشوارالاری

ایلک د ونه حامام دا آنامین گوشوارالاری دقعیمی چکدی. قارا ساجلازین یویوب دارامیشندی، گوشوارالاری قولاقالا ریندا پا را رپا ریلادایبردی. آخی اونلازی آنان دونه... دوسته یوپوشدی، آلتی دنه "بیوی دا ى بای دا اوساقلا رینی یویوندورا ندا ن سونرا یوورغون... آرغین انشوه سازی دونه ردیک، بییر تیکه چوره ک یثیب هره بییر سمته داغیلیلدریق. آنا ایسیه سو قیزدیریب حامامدان گله ن کیرلی پتارالاری یویاردي. سونرا دستمزالیب تمامزا دایاناردی... سانگی یورغولوق پیلمزدی بورآنادا دستمزال آلانادا دا بییر دونه سولو ا للرین گوشوارالارینا چکه ردی، ىار... یوه خیزیلی بور گوشوارالازا یدی! گله ن گنترلده بور ایشه دقیت لی اولاراق آنان دا اولان ماراکی گوشوارالاری گاه آرتیق باشا دوشدوم، بیریسین تعريف له یئده، بیله آخیر گوشوارالاری وارا، دئهه رده، بیرینه حیف... سله یئده، یازیق بیچارا! قولاقندا بئله بییر یئله ک گوشوارا دا یوخدور اد، دئهه رده. آنجاق ادلین آلی ایپی سووشار کن
آنانین پولسوزلیوپو چاتاردی. یلمسره م حکمت نه ایدی آهما هر
پایین آنا پولسوزلیاراردی، توکان جنس دن بوشالاراردی، اتوده
داپما یوعسولولوق سوزوگنده ردي، آنا و آنانین یشه گر لري ده
آزالاردی. دستارخان باشیندا بیر تیقه یثیب یشه دن دویدوم،
دئیب چکیر دیرلر. نهایت سهرا آنا نین گوشونارالارنیپاراردی.
صاحبیسی گوشونارالار ساتیشاگنده ن گنجه، آنا یاتماردی یالان
یشره حیطه چیخیپ اولرورلارا باخاردی پایپزین قارا
بولوت لارتینا باخاردی. گولنری اوفاکین بنجره سی قاباقینا
داشارکن، دونه دن اوشاقلا رین اوستونو با سیراردی، سنو
ایچردن دن اوره ک دن یزده لعنت اوخیواردی!
پهله گونده آنا نین قاش قاباغی هامونو کده ولنریه ردي
اوشاقلا ر هیمه ساواشارذیق... هنگه آغلا یاریدی... آنا ایسه
بیزه تای هنجه بند ایدی... گون اورتاپی یقین آغلا یاریدی. آخی
گؤزلری قیرمیزی گورونه ردى، اقشام ایسه ایته... سایپی
گنتیبیب؛ بوروش دن اولان گلین لیک گوز گوسوسنو ایسشیق دا
قویوبیب قولقق لارینا ایپ سالارادی؛ اونلا ری یاغلااردی، سونرا
بیر چارقا ت باشینا باغلا یاردی، سانکی ها و چوخر سویوق دور.
آماده‌تی اولمازسا من بیدنیم اویاپ گوشوارالارین گوزلدن گیزله دیردی. اوره ییمده ن گچه رده اویا دینه م: آنا سن ایپ گوشوارا ایله ده منه آناسان! یا: آنا چیان! داریخما اوزوم ارده گندنده گوشوارالاریمه سوه ورده رم ...یاً.

آمما چکینه ردید. دوگروسو اونووه قده ر بونا گوره جدی اولدوغونه عیارالا بیلمزدیم. پیر-ایکی گون سونرا یئه ها مان دئیپ ب- گوله ن آنام اولاردی! بیژه ناغیل دئیه ردی، خزینه لردن، ایلا ن گیزله دن گنجینه لردن، ملیک محموددن ...و من پایزکونک لریندن یورگنا ساریشارگن. خزینه لرئی تاپیپ و اونجه آناما گوشوارالار آلاریدیم.....

ایل بایرامی چاتاوندا یئیه آتانین پوللو گولنری گلیردی. ییژلره یئئی- الون جوراب لار و آناما یئئی گوشوارا آلیناردی. آه .. نه قده رستوینجلی گون لراییدی اوگونلا! آنام یئئی چارقاقی آچیب ساجلا رینی یوروب بیله ورده ردی. آتام اونون انزوونه بو دوئنه شست ایله باخاردی داهها با خیش لارین بیر- بیریدن گیزلتمزدلر.
فصیل لر سووشدو. آنام گاهی قیزیل و گاهی یپ
گوشوارا لار ایله آنانیق انتدی، اوره ک دن و تامام وار- گوجی له
... و نهایت مینی اره وتردی. گلین لیک بزارینا گدنده؛ منته
برابر گئده ن زکیه خالاما، باجی! گوزونه قوربان! قیزیمین
قیزیل لاری آگیر اولسون ها! گوشوارالاری آگیر اولسون! هئچ
چکینمه. پلی تاریخقات دا اولسا اولوب دور. گوروم نه یله یرسن
آی باجی! ، دئیب بیزی پولا سالدی. چادراها بیرونوب؛ یئنی
ننه-باجی لار یانیندا اوتاندی یقیدان سسیم سبهل چیخیری"دلی.
زکیه خالا بئی بئیب؛ اولتار گاهی آلیب و گاهی آلمریلا. قیزیل
بزاریدا چکیش - بکیش داها آرتیشیدی. بالدیزم دراز
قیزیمیزدیر. آگیر آلاربیق اوز آگیرچهیمیز؛ یونگول-ولار اوز
یونگولولویوموزدور... دئیری. سونرا. پولوموز یئنه رلی دئیری،
دئیری ودرل. قول باغی اوستونده ایش بئله لاب رسواه چیپیقا
چا تیردی... چا نیمی بوغازیما بیغیب دیله گلد یم؛ خالا یانا!.....
هامو سس دن دوشدهور... اوره ییم چیرپینا-چیرپینا، من
قول باغی یوخ، ایکی جوت گوشوارا ایسته پره یم، دئیدم.
آخیری بیلیردیم منیم توی خراجی آنا نین گوشه‌رالارین
یئه سا تیش بئارینتا آپراجاق دیر...

سون
بتشیک

اوشاقلیق دونیاسینی هر کیسه بی‌بهره خاطیرلاپر؛ سوزی
یوخ. من جه اوشاقلیق مطلق بیر بتشیک ده؛ یرغلانان- یرغلانان
سوسودو. آن‌جاک او بتشیک دن دیشه رید بذله آتذیدم آتاماقیم
گلمیردی. بونو یقین جه بیلیره م. بتشیمی یرغلالان تبریزین
خسین- خسین یثل لری وگاه آچیق‌قلی طوفان لاری
اولموشدورسا؛ باشیم اوسته شکیل له نن بولودلار منه، قورخما!
آنا آچیق‌قلی صتوگی دن سوا دیئیل، امین لیک وثربردن.
من سه بولودلاری گاهی آغ آت کیمی گوی اوونوده چابدریب
گاهی قارا آت ایله بوغوشدورارکن؛ بیرده بیر آغ ییرشچک آنا
یارادیب؛ اواکی آتی باریشدرماگاجان آتاردم. بیرشتام کیمی
ماوی گوی کافیذیم؛ بولودلاپسی بویاک لاریم ایدی. یشی
یاشیل لامیش یاریباق لار آراسپیان دابله گوی اووننه؛ خصوص
گونش باخماقی بتشیک دن اويرنیم ۹ هرنه یی اونجه اولدوغو
کیمی اینانما، و سونرالر ایسه‌هرنه یی اوز ایسته دیم کیمی
تصور اتتهمی یی، یتنه بخشک ده اویرنادیم.

آخرم منه او بخشک ده بیرده بیرو لای لا چالان وارایدی.

اوشاوقیتی عالمی بلکه؛ آما نوغدان لارین بیرچینم تلیکو تی ایابینه.

اوودمالاری من چه بیرچین لای لاغلیردی. دردیزیله بیرلیک ده

یارانمیشیدی؛ بونو دا بخشک ده باشا دوشدو. او سیسه بلکه

بیوووه ک ایسته میردیم؛ آیاطا قالخم دان قورخوروده بیرده

لای لا چالان باکی رادیوسونون دالگالارنیندا آخان ماهنی لارایدی.

گنچه لر یاتماق چاغی گلنده؛ چیراغ لاری سوندورو و آنانین

ایه ک اوزلو، چرمن؛ رادیوسونون اوان چیراغ لارینا باخارکن

باکی نی بیرایمه گوزه لر، ماهنی دولوسو وها ایله تصوراندریم

بیشیپه قاتن باغلایب، آراتی آشیب، او تای دا گزه ردیم.

آتام آستاجا آنادان، گوررسن مختار عوی دیری دیری یوخسا

اولو؟ سورو شاردی. آناه هر زامان کی کیمی، یاشاییر انشالله،

دهی رده. مختار عوی آتامین او تای دا قالان عوی سی اولوردو

گنچه نین آللا - گارالیقیندا آتامین گوزلرینده لره لی نن باش لار؛

رادیوسونون اوان چیراغ لارینه یئنی رنگ لر توئاردی. بیرده

بیشیپه هئی له ییب او تایا باش چکرکیم. بلکه مختار عوی نی
تایب; آتاما بیر سنویندیریچی خبر گنتیرمیش اولام!
بیر گنجه، یازین ایلک گونلری بلكه، یتل ایله یاغیش سسس
سسسه وثربی؛ یتری - گویو سانکی محاربه یه چاغیریدریلار.
ایلدریم لار آمان سیز چا شاخیب، گویون گورولتوسو، ایشچی
قئارا فضه نین باغیرتی لارین منه جان لاندریرلی د، بو دونه
سهونم نه دیر گوررسن؟ دئیه - دئیه، آرتیق بتشیگه جوموردو.
بو گنجه باکی یا یاه گلمیشی گوررسن؟ هر زامانی لای یلالاری
بو گنجه قورخولو دئولر ناقلتیا چتوریلیشی. آتام غیر ایله
رادیونون آغ مانزا بنزه یه ن دویمه لرین بیر به بیر آختاریب
من تکی باکی هارنادیر گوررسن؟ دیل - دوداغی آراسیندا
دئیبردی. آتام دیقین لنت لری چیش‌شک چاخیب دیر، دئیبردی.
آتام هرزا مان کی کیمی اوونون ایپنا اینتاردو، رادیونو
سوندورو ب، سسس سینژچه یورگانینا سار یلده آتامین
عاجیز لیینه اینانیردیم. نه دن گنتمیر؛ نه دن مختار عمی نی
آختاریم؟ آراز نه دیر بیر بالاچای دان سوای؟ اووننو آشماگا نه
وارکی؟ بتشیمین يئل کن یاراشیديرایبلس م بلكه همین آرازی دا
آشا بیلره م آه .. ایلک دفعه اولاراق یاغیش دان، چیمتشک دن
آجیقه لاندم. آخی ایلک دفعه اولارق آبریلیقی ان ایلیک لرمه کیمی بول آلمیش، آجی - آجی حیس اتدیم. نه یامان اولارمیش آپریلیق و آون لا براپر عاجیزیک... ایه ر بتشیم بونا یاراماياجاق، هئچ یتیزیون اولماسین ای او گئه بتشیک دن چیخیدیم. بویکم قیسالان یورگانیمی همین بتشیک ده برآخیدیم. قالی نین تورنجی اوسته اوزانیدیم. بلزم ده یاتدیم. سحره کیمی بآکی نی لنت لر آراسیندا آلالايان حال دا گوردووم. ماهنی لار دهشلت لی چیغیر-باغیرا چئوریلیشیدی. بیاژلر تامام قابارلی - یانیق اولارق، مختار علی نی تابماق ممکن گورنموردو، بیر قارا آل آنلیما سوروشدو، ریمان آتشی وار خانیم ای، قارا فضه کده رلی سن له دئدی.

سون
گوز گو

دستارخان آمگا هنچ کونول و فرمردی. تک باشین یئمه کی یئمه یی پین داه ا دستارخانانه یی گره گیر؟ هر یه یی پیر بالا مجمعی یه دیغیب، مطبخین آستانسیندا اولان رنگ سیر سیزر روف سوز پالازلازین اوستونده ایله چیب، یئمه یه باشلادی. بو گون بورغون ایدی. آناسی و آناسی و دیگر اولونر ایچون پیر یکه تاوا قده یی تره ک چالمیشیدی و اونو قابو- قابو قونشولارا پایلامیشیدی. بوگون داه قابولاردا داینمایب چیشیم چوخدور، دئیبیه یه هامودان تئخه آیریلیشیدی. بو سوزو دیله گنتیرنده اوزونه بیر عائله لی آنا ایسمور ائدیردی. نه اولاردو بودا باشقات قادین لارکیمی دیله گلیب و اوعشاق لاریم ایندی سه مکتب دن گلر، و یا دایندی منیم کیشیم گلر .. دوروم گئیدیم ائوه .. و یا دکشی خسته دئیر .. ائوه یه دئیر .. گئتمه میه م .. و بو سایاق سوزول دانیشائیدی!

آما آئمیش ایله تامام دئیر تک باشیننا یاشاییر. آنانین
سون بششیگی اولان، منور، دونیا گلنده آناسی آشپیش دان. چوخ یاشی واراپی. آناسی دا بیر اثیله گنج یاشه دی. منوره خالا دئیه ن مشالله، مندورن اون دورت یاش بویوک ایدی. دئمه ک آناسی گلین، کوره کن قاباغیندا؛ سون نفس لرینده، منوری دوغموشدو تاقشین خاتین لاری، سن قوجامیسای، دئمه سینر لر!

منور اوج یاشیندا آناسینی ایتیردی و آناسی له همین بو ائو به بیرکدی رلی یاشیش باشلادی. ائوین چوخ حسه سینه قارداشلار ساحاب چهیخیپ، گنجشیش ده تویوق حیه طی آدلانان دورت بوجاغی بوآنا- بالایا ائو سازلامیش لار.قیزلار- گلین لر ائوده هر نه یاراشیقلو و ده یرلی ائاث واراپی بیر به بیر آپامبی؛ منوره قالان بیر ایبیکی پالاز- سینیق یخده نر- جرکنکی کورسولر- و بو سایاق تاختی- تاباق ایدی. منورسی باجی وقارداش اوشاقلاریله اويناماقان باش آچیریدی. بیرگون همین بو اویناماق حالینديا؛ آناسی له قونشولاری قره قمرين دانیشیق لارین ائشبتیزدی: "بو قیزین فيکری منی آیاقدان سالیری ابیونودا ارچ وئرهاه م باشیمی"
یثره دینج قربوب، بیتارام!
آمما آنا آرزو سینا چاتمادی. منور دوتقوز یاشیندا کن
آنادی ده اولدو. قارداش لار اونا صاحب اولماسی این لار دئیه؛
تویوق حیه تین اونون آدینا سالیب؛ اورادا گالاماغین تکلیف
انتدیلر. دوتقوز یاشی قیز اوشاغی تک یاشینته سایاق قالا بیلر؟
کندده یاشیان قوجا و دوشگون بیر ن بی لری وارایدی. اونو
شهره گشتیریب، منوره قولاق یولداشی قویدولار. بی بی داییما
خسته و ناساز ایدی. منور سحورن آقشاما کیمی اونا چارتومو
یا ده وه بی سازلایاردی. قره قمر قونشولارین حکیمی ده
حسابلانیردی. بیر گون بی بی اچون درمان گنتیریشیدی. اوزونو
منوره توتوب دئدی: آی قیز اون اوج یاشین وارها .. بو ایل آره
گنتمه سن؛ عومره .. بیتاه ائده قالاجاسان! منور سه چکینه
چکینه سوروشموشدور: دلال طیبه یه دئسه مه نه اولور؟ قرره قمر
یووخ قیز ا فاایب دیر! قیز دلال قاووسینا گنتمز اسنین علاجین
منده دیر. سن بیر آزجا پول ور مرن سنه یاخشی جا بیر دعا
یازدیریم؟

شلله لیکه منور فالیچی لارا داییم پیرامیتری اولدو. بیردن ..
ایکی دن پول یغیب دعایاپادی آماه چر دعا بیرباهانیا ایله
باتیل اولوردو. منور، بی بی نی قره قمری - ایکی قارداشینی-
سایز سیز ائل - طایفانی قویولادی آماا اوزو، نه اولدو و نه آره
گنتمدی. قره قمرین قیزیله برا بر اثولره تورشو قویدو - عراق
چکیدی - یون چیرپیدی - یورغان توتدی - قند سیندری - مریبا
پیشیردی و اوزونو یاشاپش لا برا بر سورودو - سورودو...
سورودو...
بو کون آتیمیش، بلکه ده چوخ یاشی واردیر. ینته دعا یازدیریر.
بو دونه دعالاری آماا ساغلام قالسین؛ یورغان دوشه یه
دوشمه سین، الله باخاسین دعالاری دیر.
قاب - قاشیقی مطبخه آپاریدی. همیشه کی قرار دوشکجه نی
آلتین سالیب، قاب لاری یوماغا باشلاشی. باگچانین تورباینران
پیر پارچایا ووروب؛ میس تاوانتی سیلدی... سیلدی... سیلدی.
پیر گوزگو کمی پاریداندی. سویا توتو، گوزونون قارشیسیند
ساخلاپن، دیل - دوداق آراسیندا. عینی گوزگو کمی اولدو;
دئندی. شکیلی ایری - بویرو تاوانتین تکینده گورونوردو.
دیشلری توتولوب ساچلاری آگاریب آنلی قیریش قیریش-
چارقادی پینتی باشیندا سوزولوردو. دیشلری اینجی اولان
زمانان بیریسی اولنرا اوخشاماییب دیر. تئترلری قارا اولان زامان
بیریسی اولنری سیفماناییب دیر. گئیدی پالتارارا بیریسی
گوزه ل دیرسته پاراشیر دئمه بیب دیر. تکجه خیطاب
اولدوجو سوزه اللهین آگریمسین منور، دیر. الابینه بیرنه
باجکی بجنی دیرناد لاری، دویچ لی بارمارق لاری، تویوق
آیاقنبا بنزه ر کمی قارشیسیندادا دایان‌میشیدی. باشینی
بیرقیزیما آلندی. اللوهن تویوق کمی باغیا تورپاغندا ائشه له
دی. فیظ ایله تاواهی همین تورپاغا باسیدی، نه دن تاواهی
پارلاداهی؟
گوزگوسوژده قوجمالگین، ثمرسیر قوجمالگین، آئیردی. یئه
تک باشینا یاتاجاق، تک باشینا دورراجاق، یئه جک، ایچه جک,
پالتاری پوجاجاق بونسوز کی بیر اوشاق یا ارکک پالتاری اولنلار
ایچیده اولسون. یئه دستارخانی آچاجاق بونسوز گی بیر باشقا
ال بو دستارخانان دولانسین. یئه ناماز قیلاداجاق بونسوز کی بیری
قبول اولسون، دئیه؛ یاشایشی باشدن، باشنا سومو نیه نین
ناغیلی دیر! دوغرودان بو ناغیلی کیم؟ دن انشیمیشیدی؟ آمـ‌ما
مومو ننه نین گلینی ارینی گوزله ییرده باغریندا بسله یین
اثولاودینی گوزله ییرده م. من کیمی گوزله ییرده م؟ مومو ننه نین
گلینی اوزو ایسته دیی تاجیر اوغلان لا قوشولوب قاچدی؟
دوغرودان من نه دن قاجامداشیم؟
بو فیکیر اوونو سورعت له گنچمیشه آپاردى. دکیم ایله
قاچاییدیم؟ اوز اوؤوندن سوروشدو. اکی کیم ایله قاچاییدیم؟
... بیردن پیره باشینی پیر قیزیشا آلدی. گوله یی گلیدی...
آکی کیم واراییدی قاچاجا؟ ؟ اوچادان گولدو بیرده گولدو
.. داها اوچادان..
.. یازیق منور ا باشینا هاوا گلیب دیر ! ؛ قونشویار دنویلر.

سون
سور گون لر

انون اوج یاشیما گیره ن گونلریم ایدی. هامو آناما ذئیردی:
خثيرین اولسون سر یه! قیزنین بختی اوجاپیش احاجی فخره
گلین اولدو! ...آخی حاجی فخر وارلی ... اتولادلی یپرسی دی.
یامان گنطیر - گوتورو وارایی. منی ده بثله چال - چاغیرلا ایونه
انون آلیی پاشنی اوغلونا گلین آپاردا. اوجا بختی اونلارین
اتولرینده گونو ... گوندن کچیلیمی یه باشلادی . ایکی قئین آنا -
پیر قئین آنا ... پیر بوریوک قئین آنا ... پیر بوریوک قئین آنا -
یینتی. سگیگیس بالدیز وقئین ...آري پورسی کیمی هر قابویان
انون باش پوهره وشریردی. من دن سونرا ایکی گلین و پشش
آلیی نوه دی ایونه واراییدی!

تویون های ... کویو سوویشاندان سونرا منیم تربیه آلماق
گونلریم باشلادی ... سحر آلایا قاراتنیق دا آایا قالخیب ... قویویان
سو چکیپ اقتبالاری دولدورماق. حیه طی سیلیس سوپورمه ک
بوریوک لرین آلیی نه سو تکوب قئینه گنطیرمه ک ... دستارخان
آچماق، قلینان آلیی سازلاماق، هر یت شریدن قالخانین یورغان
دوشع پیشپیل‌ها، ایشگو دن ن کیشی لر و اوغلان لارین
آیاق قایین چوته مهک، اونلارا آرا چوره یی باغلاماق، قاب
یوماق، پالتار یوماق، نهایت ده گنجه لراهما یئریبه یئر اوغلان
سونرا، اولوم جیلم جانیمی یورگان دوشه یه سالماق!
بیولوگویومون سون گونلاپایدی. قارنیم باشیدان اوجا
داینامیشان. اوتانجدان باشاقلارین یانیبدا ایکی قات یئریمه یه
چالیشیردیم، آما ممکن اولمسوردو. یئریش لریم ده
آستالاشیشلی. داها چابوک ایشلیه یه بیلمیردیم. یئریت، یئریت
آجیلریم. یئنن آنالاریم هر یئری اون قارین دوغموش اوئلاراق
بونو یاکشی بیلمیردیل. اونا گوره ده هر نه یی قیفیلا قوریدمبرل.
آتی ییشیرندن سونرا اونو پارجا- پارجا سایپب، سه له یه
بیغلامیب، قوبیا آسیردیلار. جیگاردنان سونرا یئرده
ساییردیلار. آز یاراقد قاییندا یئدئرید ده سایپب، قویسولنار!!
او گون ایوه چوره ک پیشیردی. سحر هر گوندن تئز آیاغا
قالخیب ایشه باشیلامدلیم. پئیلمد، قارنیمدا آگری لار حبس
ایرداریم. آما دیله گلله یه جسارت اتتمریردیم. یئنن یئر، یئریا
کیمی فرانانما گا باشلادیم آما آستا و آگیر. اون دورت یاشلی
جانسین زیرقیز بیلبو وولدووو حالداهنا قده ر داپانما تابی اولار؟
بورنونمون یوجونا کیمی سارامیشئی. الیم بوز کیمی دیر
سیانجی ارگنت به گنت آچی لا شیردری. چشوم ده اولان
قادین لارد بگو دوگوجاق، دیسردلر. قئین آنام غیظ ایله
اوژومه باخیپ دندی: بگوین جوره ک پیشر ادوبگارسان ایه ر
سنی بوزگارام ها! هوشونو باشینا ییغ!
‌د باش اوسته، دئیب، یئنها ایشه باشلادیم. گوزلردن گیزلی
داپنیب سیانجی: آلیپ، وئریئدیم وئنها قوشوردووم. گون اورتایا
یاخین بیر سله جوره ک باشیدما، جیه طین دوز اورتاسیندا، داها
بیلما دیم هنه وولدو. پیسیانجی ته دن دیرناغا کیمی منی بورودو.
اوجادان بازیریپ بیرده بیر کوریه اوشاقین داینچه، داینچه،
سنسین ائتشدیم و داها هئتئه هنه بیلما دیم. گؤز آچاندانا اوزومو
یورگان - دوشک ده و آنامی باشیمن اوسته گوردووم. آئامین
گؤزلری یاش لا دلولو، آلدری تیتیره ک منیم بوغازیما ایستی
سوت توکوردو. بیلماهه مه نه دن آغلاماقیم توتدو. هورکورته
ووروب آغلاماغا باشلادیم. آنام دا آغلادی. اوطاق دولوسو قیز.
الروج

قادرین، نه یه آغلاییرسیز؟ آی بالام بونه بالاسفیه له ییب لر
شادلیق لارینا شیون لیک ائدیرلر... و بو سایاق سؤزلر
دئمه یه باشلادیلا... بلكه او ساعات دوغرودان آغلامالی ساعات ایدی. آیام قادین
- من قادین و دوغوگوم کوریه بیر قیز ایدی! بیر یثَییه یشتمه
پازیق یثر اوزونده آرتمیش ایدی دئیه، آغلاماقدان سوای
آلیمیزدن نه گلردو؟ ....... اوشاق قیز اولدوغونا گوره یئتدی
گون دن چوئخ یثر ایچینده فالا بیلمه دیم.آدقویما دا توپولمادی.
انعام... تصفه... گؤز آیدین لیق دا بتله هئچ پایلانمادی.یقیز
اوشاغین قنداغ ایلله دوبیرارلام، دئدیلر و سوئت وثروه یه ده
مجال تایمادیم. هرنه دن یامان و یاندیران حیات یولداشیمین
توکدوغو قاش... قاباق نتشه آیاکیمی آچیلمادی! ...اوژولمه دیم
.. اولمه دیم.. دوغرسو بیلمره م منی باشادان نه ایدی. آئلتي
اوشاق دوغرود هیریری بیر احوال دا، هر بیری بیر ناغیل کیمی،
هر ایل بوز ایل گنچه رک، هر آی بیر ایل کیمی، هر گون بیر
آن کیمی...
گلینین قاراقاباق دیر آی اقدس خانیم ای بیلصیه م
قوناقلا ردن کیم ایدی دئدی د سوم دی آی بچی ای ننه سی بونا
آداملیق اویرتمه بیب دیرا قثین آنام دئدی قواصلیم اشیدریدی
سوزو باشا دوشوردومن آماسانکی من ده دیل آغیز یارانماپی
دیر دانیشماغا هئیج زامان جسارت انتبه دیم یوخسا دئیه
یپلر دیم آنام مئی پله ک دن آچیپ سیزه گلینی یوخ بله
ایشیچی گوندیریپ دیر آنام دا من تک قئیدلر آراسینسدا هئیج
آداملیق گوروب دورتا منه ده آداملیق درسی وئرسین آنام دا
من تک دانیشماغا ایذنی واراییدی هئیج؟ آخی آنام ییر قادین
اویراق هارادا باشاپیب دیر باشینی اوجا توتویب سوزونو دیله
گلسرن هئیج آنامدان سوروشان اولوب دور سوزون نه دیر؟
دردیه نه دیر آنام باخیش لارینا مالیک اولویندیا حال دا
دانیشیقی هارادا اویره نه جک ایدی؟ فیکیر لشمی پی اوزوند
پیر فیکیری اوماغی آن آزی دومن سریه آدلی بیر قادین
دئمیپی هئیج باشارمیشیدی؟
یوخ آونو کیمین گلینی کیمین سه عیالی کیمین سه آناسی
آدلآ آ دالامپیش لار آونو آدنینی دا یالان یئره قویمیوش لار ا
یوخ سهو دهندیم یالان یئره یوخ سویوش له ننده بیر آدی اولمالی دیر! بونو دروقیه، دونه ده به بی لریندن دهوبوک ننھ سیندن آناسیندان انشتیمشیدی پینتی سریه... السیرآ یاق تسیس سریه... وان دولارآ اشقا قوندارمارآ دلار و سویوش لر! دئینین صاحبی کیمی مصیبت کش دیر رقیه قیزیم؛ آناسی بونو دونه ده دیله گلیشیدی آما آنام! مصیبت کش لیک آد دان دئیل! پیزسورگون لر نسی سایرلیق. پیز ائلیمیزدن، اوبامیزدان، وطنمیزدن سورگون اولان یوخ؛ قادین لقیمیزدان سورگون اولان لاریق! پیزیم گنجلیمیز شاعیرلیمیزین شعری و قوجالیزمیز ناغیل لارین یادی سی اولوب دور! پیزیم دوگدوغوموز سوت وثردیمیز اولگلار لار اوزوموزه یاغی اولوب لار. پیزیم اولچوموز یاشیمیزلا یوخ، پاغیشلاهیمیز خثیریله اولچولوب دور..... پیز آنیج دایانمادان چالیشماغا یارانمشیق بلهکه... بیلیمپره م دانیشان من ایدیم قوللار وئره ن روه نه. پوهخسا او حیاتینین ناغلینی دئیردی و من قوللار وئیردیم... بلهکه ده هئج بیریمیز دئیرپ دانیشمیردیق و دانیشان روبه ننه نین آگیر.
نفس لری و چانسیز گؤزلری ایدی .. بیر یوواسیز قوش کیمی گؤزلری .. بیر گؤزلر کی عومور یویو قونماغا ییر بوتا تاپمادیلار .. د اته ک دلوسو آللیه گیله یلیک آپاریرام .. رویه ننه سون نفس لرینده دئدی ..

سون
بییر ناقیل کیمی

اوشاقی قیش لاری اوسته سالیب یشرقالیا یشرقالیا؛
بی بی سی لبعزه چالیشیر دی. بی بی سی سوزون ایوخبوب
یئه نسیبته باشلادی، شوکور اللهه... چالیشقان دیر... گنجه
گوندوژ چالیشیر داها بونا نه سوز؟ عیاش لیقا گتتمیر... الواط لیقا
گتتمیر. بییر ایکی اوزونه تای یار - یولداشی له بییر تیکه چورک
دالی سی جادیر...;
چاره سیزجه دیله جده سوزون گیزله دیب اوره ک ده هم من سیز
گئشندن سونرا جره - جهنمه گئشین ا، دندی.
بی بی سی هم ده قین آناسی اویوردو و هممی ده اوئن آنانیق
اثمیش دی. یادینا گئه رک آناسی سحر آلایمانیق دا ائوئن
چیگب گئجه یاریه یاخین ایشه دن گرل دی. آرتیق چالیشمادان
مقصید اواشقلارینا یاخشی گلبه ک ایدی، اوئزو دئمیش کن. بو
و بالا گارداشی آناسی له بربر باشا یبیردیلار، آناسینی دایما
یورگان دوزه ک ایچینده یاتاندا گورموشدو... گوندوژلر آنما
یوخ. اوشاق ایدی... جوخ اوشاق آنایا چنورسینده گنده و های کوهی لردن باشا دوشدو کي آنانی گنتمه لي دیر. باشقا بیر کيشي له قورونموشدو. وصول سیز ـ سوراغ سیز گنتمشش دی. اوندن بری. آنایی فلان کاره دیر، سوزونو دونه ـ دونه قوهوم ـ قونشودان انشتیمیش دی. باشا دودووقجا، فلان کاره، نين معناسين باشا دوشموشدو. هر اوشاق آناییئن سئوه ن قـدر بو آنانينا نفرت بسله پيردي.

بي بي سي قارداقیننا بير تورشاميش چرکین قیز آلدى تا پرستارسيری قالماسین لار. آنما بونو اوز قیزی کيمی بسله یپردي. دوغروسوبی بي ده پیرتیله گون گورمه ميش دیر. اونون آ ری ده خسته یپی اولدوغونا گوره اولادسیز ایدی. پييه سیز اوشاقلار ائرئدن بير اوغلال اوشاقی گوتورمیش لر. آنایی آنانی بلئی اولمايان اوغلال؛ بير ائلیه فرستل لى اوشاق دئیل دی. آنما بي بي له آری بو اوشاقی پیراوادلکیمی بسله مه کده هئچنه دن اسیر گله میير دئلر.

گون لر ـ آئر لار ـ ائلر سووشدو. آناسیئز قیز بوبیبو به اوغلال دی. آئدی. تای توش لاریله مکتبه گنتمه و نهاییت اوتو پير حالدا.
بیتری دی کی هله هده، آناسی، فلان کاره، دیر سوزونو دیلردن و یا خود گوزلردن اوخوسوب؛ انشیتردردی. قیزلاز کیمی گولوب ـ دانشیمیردی، گنییهم؛ گاممیردی ـ دئئب دولانمردی... آخی هرهشیباخودحرکتی اونون آناسینی باشقالارینا خاطیر لادیر دی اآما بیر ائله دقت ده كار كسمه دی، هنچ بیر ائلچی اوئلارین قابوسون دویمه دی، هنچ بیر اوغلان آیاق قاباقا قربا قربا بیله دی. كیمین سوزچکمه یه حوصله سی واردیر کی؟

بی بی ده قارداش قیزی طالعینده بیرپسی دیر، هره قابونو دویدو، آناسی ـ آناسی بلله اولماين اوغلانا قیزی وثرمه دیلرا نهایت قسمت بئله گلدي کی قیزی اوز اوغلونا آلسین. آناسی بیر کله، دئئب سنین دیر بانیا منین نه سوزوم اولا بیله کی؟ دئئمیشدي و اوگیه آناسی ـ الله موبارک ائله سین، دئئمیشدي و نهایت بی بی سینه گلین اولموشدو. نه قازانجی بللی و نه ایشی ـ یاری ـ یولداشی بللی دیر. دواشاقلی اولار، اوشاقلی خاصیتین ترک ائده ردهمیشدلر. سحر تزویتن گنییب وگنییب گلیب تلفون آیاقی ندا اگله شیر دی. یئمه ک لرین ده تلفون آیاقیندا یئبه، آلیر دی ـ ساتیر دی و بونون گیله یلیک لری برابرینده
دنیه یله پیرمر کی؟ سیزه حامبالیق دان سوای؟ دیده یردی.
اوشاقی قوچاقی‌ندا تک باشینه اویان بیوانا گشتمه ک دن
یورولموش دو.سانکی آتاسیز اوشاق دیرای...کوچه ده خیاوان دا
چیئن ده چیئن گئده ن آرآروالارا حسرت له پاشیدری
دونه ده باهیر دی اواشاقلازیتنی قوچاقی‌لانی دا گژدیره ن
آتالر باهیردی، دوجرسو اوز حسرت لری یادیندان
چیخیردی، بو اواشاقین گوناهی نه دیر گورسن؟ اواشاق هئچ
سنی گورم.ارینه دئمیشندی. او گئجه اواشاقی شیرین یوخودان
اویاتیشندی، آمما اواشاقین یوخو: آتا دان آرتیق خوشونا گله ن
ساعاتی دیر، اواشاق آغلامیش دی، هئچ بو منی سئومیا! نه دن
یالان دانیشماری سئورسزن، ذاتی قیریق پیریسی؟! ؛ او گئجه
آتا - بالا سحره کیمی آغلامیشی‌لانی و آتا یاستیقی اونلار ساری
tونله ییب دیسیزی باتیرین، دئمیشندی.
یئته حسرت له آداملارا باهیردی، ایچری لهدن خیر سیز
اولالری؛ اونلاری خوش گوروردو... باگیری ایگیرمی ایل چکدیقی
حسرت لهدن... شماتت لهدن... دولقان ایبی... حسرت له
باهیردی بلهه... تر... تله سیک یول آلان لارین ایچنده گوژو
پیرینه دوشدو... باخیشی حسرت دن آرا آچدی... روزالاریندا
بسله دیی بیری، اوجا بولیهو، قومرال گوزلو، آنلی آچیق...
گوزلریله گوله ن پریسی... دقت لی، سؤز آنان! آه... بونون
باخیش لارین آنی ده آلدى... گولومسونده... قیزین آیاقی آلئی
بوشالدى، بیخلما، دیه اوجدو، پیرده اوزونه گلدى... آه نه یله
پیره م؟ اوزگه کیشی یه گولومسونوره م من؟! اوه، گون قاجدی
آمها گله ن گونلرداها هوسلقی ذووقلی یولون گودوردو. یثنه
گلدى، پشنه گولومسه دی... آرتیق باخینا گلدى بیر تلفون
نومره سی بالاجا کاغذ دا قیزین اوجونا قویدو، کاغذی عطیرلی
پریسی دی. خیانت عطیری؟ سنوگی عطیری؟ آدى نه ایدی
گوررسن بو عطیرین؟... داو آنادان بله قیز اولار البته، پریسی
قولاقینا پچدلادی...
فهرست آثار منتشر شده از این نویسنده:

1- حضرت الملک‌الرضا - جلد سوم
2- بزازهای محلی تبریز - جلد دوم (تا پاییز)
3- استقلال اسلام - جلد دوم
4- سراور - جلد دوم (تا پاییز)
5- نام آرمان آذربایجان - گلد یک
6- نام آرمان آذربایجان - گلد دو
7- نام آرمان آذربایجان - گلد سه (تا پاییز)
8- نام آرمان آذربایجان - گلد چهار (تا پاییز)
9- نام آرمان آذربایجان - گلد پنج
10- نامها و نامیده‌ها در زبان ترکی
11- لائی لازار
12- پیشه از
13- گنگیم از (تا پاییز)
14- قابل لازار
15- تقویش لازار و قارچی لازار
16- خورشید‌نیای رایج در آذربایجان (تا پاییز)
17- قولجول
18- حبیب عموغلو
19- سومر دویمین موسمی سی
20- میزک
21- اخبار - تاب
22- قارای قارای یوز
23- بوردورن شکل لور
24- لوشاق مکتوب - 1 (تا پاییز)
25- لوشاق مکتوب - 2
26- فلال بالایی

آثار زیر جابه‌ جابه:
1- تایماجالار
2- هلال اله (لوشاق مکتوب ۳)
3- هلال اله (لوشاق مکتوب ۴)
4- هلال اله (لوشاق مکتوب ۵)
5- قارای قورونلو لازار
6- محمد امین رسول زاده
7- آذربایجان ناغیل لازار