



على كوشان
－على كوثـان • •
آرزيلار اولكه سـ／على كوثان．－ارومبه ：اديبان، ITAF－．
．ص $\Delta r . \Delta r$

فهر ـتـتويـى بر اساس اطلاعات فببا．
نــر تركى－ايران－ترن أـأ الف عنوان

人9firsil
รィтタi
itaf
Pff－f．ty

PLtifisaatif
iraf

كتابجخانه ملى ايران


كيتابين آدى ：آرزيلار اؤلكه سى
ـازان ：على كوشان
باييمم ائوى：اديبان نشرياتى
حِاه نؤبهسى ：بير
IrAF ：ايل
صفنحه ：F
r．．．：
qチf－V•01－チ1－1：شابك
آدرس ：اروميه ، بست صانديغى ：AYIYD－IVDA
تلفن FFI－YYYIV． 9
．fFI－YYYIY． 9 فاكس
》چاج حقى شاءره عايدير《＂

## آل大هين آدى／يله

$$
\begin{aligned}
& \text { يورقونام، يورقونام بو زنجيرلردن } \\
& \text { قول لاريم باغليدير ديليمى آحين } \\
& \text { ظولمت بورويوبدور منى زينداندير ايندا } \\
& \text { كونش دن كوزومه بير ايشيق ساجين }
\end{aligned}
$$

来为为
دونيا چوخ كيجيكـ دير ياشاماق ايجون باشقادونيالارا قاجماق ايسته ره قفسيمدن چيخيب گوى ساحه سينده اولدوزلار ايجينده اوحماق ايسته ره م

杂然然
اينسان بو دونيادان نه لر اختارير
بو سوزه بير جواب يوخ يون كيتابلاردا
ايتكى سين تايمايير كهكشان لاردان
محو اولور آخيردا بوش حوبابلاردا
\％\％

> جننته كئدسه ده كوزى يولدادير
> يئتيشه ويصالا قور تولا هيجران
> ويصالدان بير كيخيكى ايشيق دوشه رسه
> بيلمه يير ياناجاخ بير آندا اينسان
＂اسهرم＂ايله＂اوول＂قيميل لاديلار بير بيرين تاياركن سيجاقلاشديلار

هيجران سونا ائردى ياخين لاشديلار
گوروشوب، او يوشوب قوجاقلاشديلار

米当落
اوولده بير دا ملا حيركين سويودوم
سونرا دوندريلديم بير پار چا آته
دوزه لدى قاش گوزوم، اليهم آياغيم
احسن دئدى تانرى دا بوخيلقته

米客宗
دوققوز آى بير كيحچيكى قارانليق يئرده
سيخيلديم آنامين بطنين ده قالديم
يه مگَيم قان اولدو هر گئجه گوندوز
نفسيمى آرتيق آنامدان آلديم

## تك قالديم زينداندا دوست آشيناسيز

نه گَئجمه بللى اولدو نه ده گَوندوزوم
قارانليق ائويمده حسر تده قالديم
گؤى لرده بير اولدوز كؤرمه دى گؤزوم

努然然
آغزيم آٓيلمادى سورومو سورام
منى بو زيندانا كيم لر سالديلار
من كى ايسته ميرديهم بو سرنوشتى
نده ن ايختيارى مندن آلديلار؟

旅为为
آنامين سئوينجين من حيسس ائدرديم
اينجه داماريمدان قانى آخاندا
آجى لارى منى درده سالاردى
كؤزو ياشلى حسرتيلن باخاندا

> آلدانديم،،آلدانديه، بوللو آغلاديمم
> دئديمم قويون قاليم اوز ياتاغيمدا گولدولر ، دئديلر! قارانليقدان چيخ
> ايشيق بير دونيان وار گوز قاباغيندا

光米类

دئديلر قور تولدون داها تك ليقدن
كَئديرسن بو كره بويوك جاهانا
بوينومدان ياپيشيب گوجلن چـكديلر
آغلاما ！دئديلر يوخدور باهانا

兴涤类
زينداندان جيخاركن مورّده وئرديلر
آزادليق قايوسى اؤنونده آحيق
آآج گوزونو حيسس ائت گونش ايستتى سين
شرفلى حياتين سنه ياراشيق

> فئوينديمه دونيامى بويوى كؤرهر كن بئتديم زينداندان آزاد اولموشام

اؤزومو اودلاردان اودا سالميشام

类米类
آجيخديم، آغلاديم،، آنام گوتوردو
حورمتلى دوشوندن سودونو آمديم
ال چجدى باشيما اوپدو اوزومو
محببت چحيحگَين گَؤزوندن درديه

米米类
بئشيكدن آنامين قوينونا كئدديمر
بو گَئدگل ايكى ايل ادامه تاپیى
هر زامان آغلاديم آنام دوز مه دى
هر نه دن ال چجكيب تئز منى قاپیى

اينسان نده ن بؤيله عاجيز يارانميش
قاريشقانين گوجو چوخدور بشردن
توخوموندان چيخيب يولون گُئده جـك
آختاريب تاپاجاق يئمكين يئردن

皮类类

ايكى سنه عمروم بئشيكده گَئچحى
دينله ديم، دينمه ييب سوكو تدا قالديم
هر كسين قده رى بؤيله يازيلميش
منده طالعيمدن بو قده ر آلديهم

米米米

ياييشديه ال لردن كئتمكك اؤيرنديم
آغيزلارا باخيب دينديمر دانيشديهم

$$
\begin{aligned}
& \text { دؤنه دؤنه سؤزلريمى آنلادديهم منده آداملارا قاريشديم }
\end{aligned}
$$

> اوشاقليقدان دئييـم بير نئحه كلمه
> بير بويوك كيتابدير اونون دونياسى
> آز دئييب ، چوخ بيلك بو معنالاردان
> دنيزدن اشاره تكجه داملاسى

客然条

> آاشياقليق حياتيهم بير منظره دير

بير كيحيكى نوقطهسى بويوك دونيادير
بير بويوك دونياسى كيچيك اوره كدير

类类类
اوشاقليق دونياسى شيرين دونيادير
ييس ليق لر ياخشى ليق،اوره ك لر دورو
بير لحظه آغليار توكر گوز ياشين
بير لحظه دن سونرا گوزلرى قورو

بير لحظه وروشار يولداشلاريلان
ناز يكـ اوره گينى سينديرماسالار
بير لحظه دن سونرا گولوب دانيشار
يولداشلاردا اونى دينديرمه سه لر

然莫类

باخيشى گوى لرين اولدوز لاريدى
گولوشو گول لرين ناز يارپاقلارى
اينجيده ر، يانديرار، ياخار هرزمان گَوزلرينين ياشى گول ياناقلارى

兴米类

غم لردن اوزاقدير كده رسيز قلبى
گونشين چحشمه سى گوزلرينده دير
دورو بولاخلارين آخار سود گوزو
كينه سيز، سئوملى سوزلرينده دير

# آجى لار اينجيده ر نازيك قلبينى <br> بويوى لر حاققينى آياقلياندا <br> بونو يئمه، اونا دگمه دئينده <br> دانيشماقدان اونو ياساقلياندا 

类荌娄

گولوش محببتين جوشقون بولاغى
دوداقلاردان جوشوب يئره توكولور
چییِحك لر جوجارير اونون نميندن
تيكانين غصه دن بئلى بوكولور

皮然米
آتلانيب دوشركن اويان بويانا
حركتى ساجير حيات جانينا
اويونلار حياتا سئوينج گتيرير
دامارلاردا آخير دولور قانينا
قارانليقدان حقيقتى آختارما
آيدين حقيقتدير اوشاق دونياسى
حياتين جلوه سين سنه گوسته رير
آغلاييب ، گولمه يى، اويون غوغاسى
类莱
آغلاماقدان باشقا حاره سى يوخدور
موسللم حاققينى آلسين بيزلردن
توتوب گئده جكدير اينسان لار يولون
تاياجاق ايتگَى سين دوزگَون ايزلردن

米兴荧

اينسانين عومرونون دوزگون زامانى
اوشاقليقدا گئّجير ان دوزلو گونن
ايريليكى ، كلكدن يوخدور خبرى
دونيايا باخمايير تار گوزلو گونن

آلتى ايل عوموردن باشا يتيرديهم
يازيب اوخوماقا اوخولا تئدديهم
كيتابلار اوخودوم، سوزلر اؤيرنديم
بيلتىى دونياسينا سفرلر ائتديم

类察丵

كَيزلى ، آحيق دونيالارى دولانديم
يالان لار ائشيدديه، دوزو سويله ديه
سوسماغى سئومه ديم اوشاق اولاركن
حق سوزو دانيشديه، همده دينله ديه
学类类
گيزلى جه اوخودوم آنا ديلينى
اؤير تمن بويولدا كيمسه اولمادى
شُّكر اولسون تانرى ياسوز چییچچى لرى
يئل لر اسدى ، خزان گَلدى سولمادى

خاطيرا كيتابين آحيب اوخوياق
يادا سالاق نوجوانليق دورانين
گزه رك باغلارين ، بوستانلارينى
كَتيره كى اونلارين گولون ، ريحانين
兴类娄
بير گون اولدو گئدم خيال يوردونا
تایام ايتكين آرزيلارين باغينى
قوخولويام، گول، چییحیى لر عطرينى
سئير ايليه م دره سينى ، داغينى
＊$\%$
دوشدوم يولا تك باشينا بير گَئجه
قورخولو ، قارانليق يول لاردان گئتديم
تيكانلار باتديلار آل－آياغيما
دورماديم يولوما من دوام ائتديم

اورمانلار دولموشدو شبح لرينن
ياریاقلار هره سى بير ساز چاليردى
وحشت اله نيردى يئره كؤى لردن
قارانليق چادير ين يئره ساليردى

洸娄类

سئل لر ، سولار منى دوردوراممادى
داغلار، دره لردن آتيلديمه قاچجدِيم
آخيردا يئتيشديمه يولون سونونا
خيال لار يوردونون قاپوسون آجديم

兴米米

نه گوردوم توتولدو ديليهم دوداقيم
پارلاق اولدوزلارا كَؤزوم ساتاشدى
محببت ايشيقى جوشوب آخيردى
اونلارى گورهر كن گؤزوم قاماشدى

## يئتيشركن منه اوج شئى وئرديلر

بيرجوت قاناد،بيرتك اوزوك،بيرده＂ديل＂
بوقانادلار اوحماق ايحون وئريلدى
اوزوكو تاخ بارماغينا سن ده بيل－

米米颗
بيل كى اوزوك بارماغيندا اولاركن
كيمسه سنى كورمويه جك نرده سن
ييه جك سن ، ايحه جك سن، دويونجا اوتانماقى قوياجاقسان يئرده سن

米来来
اوره ك لر يوردونا سن يول آحاركن
باغلى قايولارى آجيق كورهر سن
قورخودان اورادا آد، نيشان يوخدور
هرنه سوزون اولسا بيان ائده رسن

## خاطير لا بو سؤزو تكجه ياديندا

جوشدور محببتى ．سئو！سئويل گينن
خالقين سئودييينه حورمت قويارسا
آزادليق ميوه سين دريب يئگَينن

然实来

هامى دوشونه جكى سنين سوزونو
سنه وئرديگَيميز ديل ترجماندير
سويليه ركن سؤزلرينى گَؤره رسن
ديل لر ايجره آنا ديلين عياندير

米然实

$$
\begin{aligned}
& \text { بونلارى ائشيتديم بوللو سئوينديهم } \\
& \text { ياپيشديردِمه قانادلارى بئليمه } \\
& \text { اوحدوم سئيرايله ديهم شه هرساحه سين } \\
& \text { دانيشديِم خالقينان نئّجه كليمه }
\end{aligned}
$$

دو لانديهم شه هرين ايچجين ائشيگين
گوردوم قارا، آغ، قيرميزى ، سارى لار
بير - بير يلن قاريشيبلار حياتدا
بو دورت رنگًدن تاپيلمازدى آيريلار

米米

هر كس اؤز ايشينده اؤز يولوندا ايدى
كينه لى، حسدلى اوره ك گؤرمه ديم
گولوش لر دوداقدان شكر توكوردو
من گولوشدن گوزه ل چحيجَك گؤرمه ديهم
***
كيمسه نى گورمه ديم توناه يولوندا
كيمسه نين خبرى يوخ آلدانيشدان
يالانلار سيلينميش ديلدن، دوداقدان
چيحچک لر آحيلميش دوزگّون باريشدان

ساواش يول تآماميش هئج زامان اوردا
جوانلارين قانى يئره آخماميش
آق بيرجیى آنالار گوزلرى ياشلى
ايگَيد اوغول ايجون يولا باخماميش

兼米枋
توب، توفنگَ، تانكدان يوخ بيرنيشانا
قورشون لار يئرينه تول لر آجيليب
دمير قانادلى قوش بومبا ياغدير مير
قوشلار قانادينا باريش ساجيليب

学类客
خيال باخجاسينا تَئتديم يول تايديه
نه لر گَوردوم نه لر گوزوم اينانمير
گول، بولبولو، بولبول گولو ازديرير
عشقين روياسيندان كيمسه اويانمير

يئر بزنميش سانكى بير گَلين قيزدى آل الوان گئينيب گول چيحچگّينن ياشيل بير خالحانى ساليب اوستونه توخونموش گولونن، گؤى ايپِيْنـ

光类然

آتلار قاناد آچيب گؤيده اوچورلار
ال اله پيشيكـ لن سيحچان دولانير
يير تيجى قورد قوشدان گَورونمور اثر
قوزولار چوبان سيز ياتير اويانير

类染然
بال لار آخير سو يئرينه چشمه دن
نسيم لرين عطرى باغى بورويوب
تيكانلارگول آچيب گوله دونوبلر
باهار لار خزانى كوكدن كوحوروب

دعوت اؤلدوم گئتديم من بير دوگونه
＂اوغلان قيز به ينماخ＂آدى دوكونون
قيز، اوغلان گيرديلر جوت بير اوتاقا
سس گلدى اوجادان ياالله سويونون！

为察紫
چیيلیاق چيلیاق بيربيرى نيزى گورون سؤزونوزو آحيق آجيق سويله يين بير بيرينين عيبين ايرادين بيلين

سونرا گؤز ياشينى گيزلى سيلمه يين


$$
\begin{aligned}
& \text { اوزوك بارماغيمدا كَيرديم اوتاغا } \\
& \text { توردوم بير سئحيرلى آيناوار اوردا } \\
& \text { اونلارين افكارين عوريان كؤسته رير } \\
& \text { ياخشى ، پيس هر نه وار گؤرونور بوردا }
\end{aligned}
$$

اوغلان لا قيز بير－بيرلرين گؤردولر
عشقين شرابيندان ايِّيب داشديلار
محببتين گول چيچچچكلى سوفراسين
اوره كى لرين باخجاسيندا آشديلار

皮来

قيز سويله دى سوزون بويله اوغلانا！
بوندان بئله سن كوزه سن من سويام
من اولماسام سن ايجى بوش بير قابسان سن اولماسان من بير ايتگين آرزويام

紫类类

اماندايام قوينوندا من اولاركن
پناهيمر سان حيجابيمر سان، اوبام سان
سرين ساخلار منى ايستى اوره گّين
ييخيلماز بير محببتلى يووام سان

> اوغلان سوزون سويله دى بير باخيشلا عمور واركن سن منه بير آيناسان منيهم ديلك لريم سنده دوغولار

سن ايشيق سان،سن گَونش سن،دونياسان

米然类

$$
\begin{aligned}
& \text { "من"تورياغا"سن"قاريش شان"بيز "اوللوى } \\
& \text { سونرا بيزى يانديريب آييرسالار } \\
& \text { دوزمه ريكى بيز آيريليق، يالقيزليقا } \\
& \text { آراميزدا دووار لار قاييرسالار }
\end{aligned}
$$

米类米
آغز يـم آپچيق قالدى گؤردوم بو دبى
تعججب ايله ديه دئدى لر منه！
اوول ده بيلين سه، ياخشيلار، پيس لر
ايختيلاف قويماز لار اصلا گؤرونه

# دئدى لر نئجه دى كوينكـ آلان چاغ <br> آلت، اوستونه، هر يانينا باخير سيز <br> خوشوز گَلسه آلماميشدان اونجه سيز <br> اونو گَئييب، اگنيييزه تاخير سيز 

***

ائولنمك هئج يئرده بئش گونلوك دگيل
گَلين دونى اولوم چاغى كفن دير
اوغلان ، قيزدا بو ايلغارى بيل سين لر
قارى، قوجا قبره دكى بير بدن دير
***
اوغلان قيزى، قيز اوغلاتى سئورسه
سئومكدن باشقا سوز آرادا يوخدور
كيمسه بير بيريندن آييرا بيلمه ز
عشقين گوجو هر نه دن بوردا چوخدور

## آجيخديم، اوزوكو تاخديمه بارماغا

تؤزلردن يوخ اولدوم گئتديم يه ماغا
يئمك لر موفته يدى دويونجا يئديهر
ياخيلدى لذذتى آغيز دوداغا

类突客
ايسته دِيم گوتوروم آرتيق بير تيكه
يوخ اولدو چاناقدان، اليهم بؤش اولدو
آزادليق حدديننن بيلديم چيخميشام
دئديم！باغيشلاين فراموش اولدو

粗栥客
سس گلدى！آز يه سه هر كس بير تيكه
دونيادا آج اينسان اولماز تاپيلسين
وارليلار آنلاسا آجليق دردينى
يوخسول لوقون كؤكو اولار چاپيلسين

# نهيرلر بوشالسا بايداقلار دولار <br> كوزلليكى گول آجسا حيركين ليك سولار <br> اينانين ！دونيانين دورت بوجاقيندا <br> عدالت تإيلسا آجليق يوخ اولار 

米类盗

# اؤلو تؤره نينه يول تايديم بير گون 

منى كورونتولر حيرته سالدى
آغلاماق يئرينه،سازلار،آوازلار
اؤلو مجليسينى شادليقلار آلدى

类莫然
گرچچك لر نغمه سين ائشيدمكـ گره كى
اوزانلار سازيندا سويله دى بونو：
قارانليق دونيانى سئير ائتمك ايجون آحين اوره ك لرين ايشيق گوزونو

米来米
خزان اولماسايدى گول لر سولمازدى
اؤلوم اولماسايدى حيات اولمازدى
دامجى لار ييغيشيب چاى آخماسايدى
دنيزلر بوش قاليب سويا دولمازدى

باهار طبيعتده دوغولما سايدى بوى آتيب بارلى بير ياى اولما سايدى

پائيزدوغولمازدى يايى كو حورسون يئرين قانين سويوق قيش سورماسايى

委染穼
گَئجه نى كو جورور گونش دوغومو
آى－اولدوز تزه ركن رويالاريندا
كئجهه گئرى دونوب اوياداجاقدير
ياتان اولدوزلارى اوبالاريندا

类类类
ديريلر حالينا آغلاماق گره ك！
جوموبلار دونيانين چيركين ليكينده
چالديقجا ال آياق گئديرلر ديبه
باتيب بوغولور لار درين ليكينده

# حياتين آرديندا اؤلوم ياتيبدير <br> اؤلوم اويانيرسا حيات محو اولور <br> دونيانين بنزرى بير كوزه يه وار <br> گاه سويو بوشالير ، گاهداندادولور <br> ＊学 <br> گوناهسيز اينسانلار بهشته گئدير <br> اونلارا اؤلنده آغلاماق گوناه <br> روح لارين شادليقا احتياجى وار <br> كيمسه ماتهم سئومز والله و بالله 

紫瓷深

عمروم حَئجدى ايل لر خيال يورِِوندا
قيفيل ،قاندال من هئج زامان گورمه ديم
باياض قانادلى قوش گؤيده اوچماقدا
اونو گويدن يئره سالان گَورمه ديهم
米鿊

طبيعت هرنه دن اؤنملى اوردا
اصلين دن ذرر جه آيريلماميشدير
مئشه لر اولماميش قيرقوم اورمانى
توسدولر هاوادان آسيلماميشدير

東类类
طبيعتين گوزگوسو دوم دو رويدو
غوبار قونماميشدى گول ياناغينا
آى－اولدوز دوشموشدو يئر اوزه رينه
ايشيق سالميشديلار باش－آياغنيا
اينسان طبيعتين كؤز به بكّيدير
طبيعت باغريندا ياشايير اينسان
آمما نده ن بؤيله نان كور اولوبدور
كسير．سوكور، ييخير ايله يير و يران
\％\％\％

$$
\begin{aligned}
& \text { اينسان بو دونيادان نه لر آختارير } \\
& \text { بو سوزه بير جواب يوخ كيتابلاردا } \\
& \text { ايتكى سين تايمايير يئردن، گوى لردن } \\
& \text { محو اولور آخيردا بوش حوبابلاردا } \\
& \text { 家尔承 } \\
& \text { جننته كئتسه ده اينتظار دادير } \\
& \text { يئتيشه ويصالا قورتولا هيجران } \\
& \text { ويصالدان بير كيحیيك ايشيق دوشه رسه } \\
& \text { بيل مه يير ياناجاق بير آندا اينسان }
\end{aligned}
$$

گونلر آيا ،آيلار ايله دونوردو
گؤزومون اونونده عمروم كئّيردى
هميشه ليك حياتى بكله ميرديه
حونكو اولوم آندا بيرين سئجحيردى

紫客美

نئّجه سنه قالديم بو شه هر ده من
آن لذتى حياتيمدان آیارديمه
گنْجليكى دورانى باشا چاتيردى


米米
گوردوم ياواش ياواش بوياق لار دونور
باش ساققالا دنه دنه دن دوشور
باهار كوچور ، خزان كلير آرديندا
كَؤزه ل گول ياناقلار سولور، بوزوشور

# يئل لر اسير، دومان قالخير گوى لرده <br> يار ياق لار توكولور، باغلار سوكولور <br> گونشين چيجكى سارالير سولور چينارلار اگيلير، بئل لر بوكولور 

来令深
سانكى كؤحور دونياسيندان بير اينسان
طبيعت بورونور باياض كوركونه

كولكى قاناديندا قارى گَتيرير
سه په لير اوجادان يئرين گوزونه

做来制
دسته－دسته قوشلار، اوجوب گَئديرلر
حوزونلى نغمه لر كَؤيده سس لنير
حيات وداع ائدير اؤز اولكه سيندن
اولومون شاختاسى يئرده بس لنير

گَؤزه ل ليك، ياخشى ليق هاميسين كوردوم
آمما جاويدانه ده ييل هئج بير ى
اول، تَؤزه ل كى ايل لردى آرديندايام
هر نه نين كامالى اوندا دِيم ديرى

事然然
بيرگّون بير قلندر شه هرده كوردوم
دئدى：آختار طبيعتدن نيشانين
گَئديب گیيرديم اؤنجه اورمان ايحیينه
يالوارديم اورمانا وئرسن نيشانين

类摂然
كولوب دئدى！عمرون كفاف ايله مز
باخاسان بير به بير يارچاقلارا سن
يازيليب بير ينده اونون نيشانى
آختارسان تاباسان اورمانلاردا سن

## باخديم بير بوتانين يار ياقلارينا

بش، اون ، اللى، ميندن كئجدى اويانا
گَوردوم جاناوار لار باخير لار منه
كولورلر اوره كده يار پاق سايانا!
\% * *
بوراخديهم اورمانى گئدديهم داغلارا
دئديهم سئوگيليمين نيشانين وئرين
دئديلر! فرهادين كولونگون گَتير
قازداشلارين سينه سين درين- درين

# داشلارين من بيرين ايكى سين قازديم ال لريم قابارلى قانا به لندى <br> قول لاريمم يورولدو تابيم قالمادى شيرين دويقولاريم زهيره دوندو 

落楽米
بويوك بير نهيره ايظهار ايله ديم
منيم گوزه ليمين نيشانى سنده ؟
دئدى！بير بالاجا قومدا يازيليب
تايسان كَتير بورا ايستره م منده

米然类
قوملارا هاحانادكى باخماق اولار
دئديم اوز اوزومه كولمگَيم گلدى
گونش دن ديله ديه وئره نيشانا
يانار باخيشلارين كوزومه سردى

# دئدى آٓ گوزونو ياخشى باخ منه 

يانماسان، تاپمازسان نيشانه سينى
شمعين ايشيقينا گللر پروانه
يانديرار شمعده ديوانه سينى
美类类
خيلقتين اؤنجه سى من تور ياقيديم
بير قور دوشدو ايشيقين دان جانيما
هله ده يانيرام يانديرماقدايام
دونياواركن عشقى دولوب قانيما

然安学

در يالاردان سوردوم سورومو دئدى！
جومارسان تَئده رسن درين ليكلرده
آختاريب تایارسان او صدفى سن
كى بيلير سئوگيلين نيشانى نرده
$f$.

گوردوم او دريا دا اوزمك ماحالدير
هاچانادك باخيم صدف لره من
تآسام دا موشكول دور باخام تانييام
نيشانلى صدفى ساى سيز صدفدن

米苾类

خيال شه هريندن گئرى دؤنورم بورادا تايماديم سئوگَيليمى من

كئديره م بورادان آنا وطنه
سويليه م آناما نيسگيليمى من

类米米

$$
\begin{aligned}
& \text { آمان الله! نه گورورو گوزلريهم } \\
& \text { جئوريليب وطنيهم اوز آستار اولوب } \\
& \text { ياشيل مئشه لرى، آخار چاى لارى } \\
& \text { كسيليب، قورويوب قيرقوما دولوب }
\end{aligned}
$$

光紫栄

داش، دمير قاوزانيب گؤى لره يئردن
حول لرده گؤوريب كاغاذى گول لر
آتام، آنام عومرو باشا وئريبلر
وفاسيز دونيانى قويوب كئديبلر

محببت بولاغى جوشمور اوره كده
اسكى دوستلوقلاردان نيشان قالماييب
اينسانليق اوجاقى سونوب، سوويوب
دئمكـ اولار گرچكـ اينسان قالماييب

类米米
آلدانيش نسنه سى اينسانلار ايحجون بير قوطى شيكلينده گیيريب ائولره

اينسانين وارليقين اليندن آليب
يرى لر دونوب لر قارا دئولره

米丞然
آتالار سوزلرى ، دوزگون ناغيل لار
چحوخ زاماندير بوردا فراموش اولوب
اوشاقليق مسخ اولوب جيز گیى فيليمده
حقيقت گونشى چون خاموش اولوب

بيليه اينسانلارى تنبل ايله ييب
راحاتليق اونلارا بير آرماندير
مين عذابا بير راحاتليق وئريبلر
كيمسه بونو قبول ائتمير اينانمير

# ياديما دوشورو گَئجمیيش گونلريم <br> سوواق داميميزدان ياغيش داماردى <br> قارى ننه گونش گويده چيخاركن <br> رنگَ به رنگَ خالجاسين ساليب ياماردى 



تندير ين توسدوسو كؤيه قالخاردى
تزه خوره كى قوخسى بوروردى كندى
قاراحايدان چايين تئز تئز ايحه رديك
گؤز گؤز ائيليه رديكـ ييه رديكـ قندى

米米类
قارانقوش يووادان چيخيب اوچاندا اوشاقلار داليجا بير بير قاهاردى

گَئديب گيزله نرديك سامانليق لاردا مئهربان آناميز بيزى تاپاردى

آيدان آيا آرشين مالجى گلردى
قيز، گلين لر．دورت بير يانين آلاردى
ياشيل، گوى، قيرميزى چارچالارينى
بير بير آخيب يئر اوستونه سالاردى
类学类

ييغيشاردى يورقون قوجا كيشى لر
كندين آراسيندا بير گَئنيش يئرده
＂ميرمممد＂ديه ردى گلسه ايدى اوگون
كؤره ايديم＂＂رضا（ع）نين قبرينى بيرده
娄譀家

ياديمدان چيخمايير شيرين ناغيل لار
كئجهه لر ياتاندا ده دم ديه ردى
＂رسته＂ايلن همراه اولوب گئده رديك
اوزامان كى يئددى خواندان كئحّه ردى

يا＂سهراب＂ين باغرين＂رستم＂سؤكنده
باشى اوسته دوروب بيزده آغلارديق

او گَئده ركن نوشدارو گتيرسين
＂سهراب＂ين ياراسين يويوب باغلارديق

雰资管

$$
\begin{aligned}
& \text { يامينرديك "اكوان " دئوين بوينونا } \\
& \text { داغ، دنيزلر اوستن اوحوب گَئدردى } \\
& \text { دريايا دئسيديكى آتاردى داغا } \\
& \text { اونون ايشى دوز دگيلدى ترسه ايدى }
\end{aligned}
$$

类类娄
قير آتين بئلينه مى نيب＂كوراوغلو＂ چاپيرداردى تیه لرده، خول لرده

يوردون دوشمانلارين وروب قيراردى ياييلاردى آدى، سؤزى ائل لرده＂
＂دومرول＂جان ديله دى آتا، آنادان
آتاسى، آناسى جانين وئرمه دى
جان شيرين دير جانيندان كيمسه گَئج مز
＂خاتون＂آمما جانين شيرين بيلمه دى

类类商
عشقين گوجو يارديم ائتدى＂دومروله＂
تانريا خوش گلدى خاتونون سؤزو
جانينى آلمادى اؤلوم ملكى
تانرينين ايذنيله يومولدو گوزو

为落范

ديريلركن خاطيرالار ايجیيمده
تؤزلريمين ياشى آخير سئل اولور
كئجّميش گونلريمى يادا ساليرام
حسر تده ويجودوم يانير كول اولور
＊＊＊
آنامين باخيشى گؤزوم اونونده
شمع كيمى يانيرى سويا دؤنورو
محببت اوجاقى ياناردان دوشور
نفسى سووويور، اودو سؤنورو
米米苚
دؤزمكدن باشقا من حاره كؤرموره م
آناسيزليق دردين درمانى يوخدور
اولوم حقيقت دير اينانماق گره كى
دونيانين شيرينى، آجى سى چوخدور

شيرين حيات يولون اوشاقليقدا تؤر
آجى لار باشلانير اونون سونوندا
غصه لر، عذاب لار حوزونلى گونلر
كَؤرونور ساغيندا همده سولوندا


سحر تئزدن چيخديمر دولانام كندى
اولدوزلار گوزلرين هله يوم ماميش
ايشيق گون جيخماميش نور اوباسيندان
قارانليق دنيزه گيريب جوم ماميش


كندين قيراغيندا بير اوشاق تئردوم
آتلانيب، اوينوردو قويون قوزويلان
كوروردوم گوزونون صاف بولاغيندا
"كيزلن پاج" اوينوردو دان اولدوزويلان

اولدوزلار باغينا قاحيب گيريردى
ايشيقلار حيچحكين گؤرجك دريردى
كيحجيك دونياسينين قارانليقيندا
هریر ائديب او گول لرى سريردى

为高密

سئوينجين قولجاغى جان لانير گئدير
خيال اوداسيندا غوغا قاوزانير
باجادان آى باخير بوشادليقلارا
آن لار، ايل لر بويو سورور اوزانير
娄客类
گاهدان دا بير گوزلرينده گوروردوم
حيلياق آياغينا تيكانلار باتير
آجيسين قوزوسو آنلاييب گلير
باشين ديزى اوسته قويورو ياتير

> ياخينلاشديم كوزلرينه باخاركن
> من او، اولدوم او من اولدو بيلمه ديم خيال اؤلكه سينده سانديه اوزومو كر چحى آيناسينين توزون سيلمهدِم
> 米条资
> منى گُؤرجك، دوروب بير شبح كيمى كوزومون اؤنوندن گئتدى يوخ اولدو سانكى بدنيمدن اوچدو، روح قوشو اومودوم كسيلدى، حسرت چوخ اولدو

娄然絷

يئنى دن دوغولوب گلسه م دونيايا
ايسته ممر يولومو اوزاق سالالار
وتُره لر دونيانين وارين يوخونو
اليمدن اوشاقليق چاغين آلالار
ITV｜سون شهويور

## Ulu Tanrının Adı ila

## ARZILAR ÖLKəSi

OLi KUŞAN

Kitab\&n adı - ARZILAR ÖLKəSI
Yazan - Oll KUŞAN
Yayan - Odiban yayım evi
çap növbesi - bir
il- 1384 günəş ili
Səfə - 52
Say - 2000
ISBN - 964-7051-61-1

Adres :IRAN Urmiyyə , post sandıüı : 57135-1755
Telfon nümresi : 0441-2229012
Fax : 0441-2221709

Çap həqqi Şairə ayıIdir

## Allahın adi ile

Yorqunam,yorqunam bu zəncirlərdən
Qollarım bağlıdır dilimi açın
Zülmət bürüyübdür məni zindanda
Günəşdən gözümə bir ışıq saçın

Dünya çox kiçikdir yaşamaq içün Başqa dünyalara qaçmaq istərəm Qəfəsimdən çıxıb göy sahəsində Ulduzlar içində uçmaq istərəm

İnsan bu dünyadan nələr axtarır Bu sözə bir cavab yox kitablarda.

Itgisin tapmayır kəhkəşanlardan Mehv olur axırda boş hubablarda.

Cənnətə getsədə gözü yoldadır Yetişə visala qurtula hicran
Visaldan bir kiçik ışıq düşərsə
Bilməyir yanacax bir anda insan
" Isperm" ile " ovel" qımılladılar
Bir-birin taparken sıcaqlaşdılar Hicran sona ərdi yaxınlaşdılar

Görüşüb , öpüşüb , qucaqlaşdılar

Ovveldə bir damla çirkin suyudum
Sonra döndərildim bir parça ətə
Düzəldi qaş-gözüm ,əlim,əyağım
Ohsen dedi Tanrı da bu xilqəte

Doqquz ay bir kiçik qaranlıq yerdə
Sıxildım anamın betninde qaldım
Yeməkim qan oldu her gece-gündüz
Nefesimi artıq anamdan aldım

Tek qaldım zindanda dost-aşınasız
Ne gecəm bəlli oldu nə də gündüzüm
Qaranlıq evimdə həsrətdə qaldım
Göylərdə bir ulduz görmədi gözüm

Ağzım açılmadı sorumu soram.
Meni bu zindana kimlər saldılar
Men ki , istəmirdim bu sərnivişti
Nedən ixtiyarı məndən aldılar.

Anamın sevincin men hiss edərdim
Ince damarımdan qanı axanda .
Acıları məni dərdə salardı
Gözü yaşlı həsrətlə baxanda

Aldandım, aldandım bollu ağladım
Dedim qoyun qalım öz yatağımda
Güldülər, dedilər : qaranlıqdan çıx!
Işıq bir dünyan var göz qabağında .

Dedilər qurtuldun daha təklikdən
Gedirsen bu kərə böyük cahana
Boynumdan yapışıb güclə çəkdilər Ağlama: dedilər yoxdur bahana.

Zindandan çıxarkən müjdə verdilər Azadlıq qapısı önündə açık Aç gözünu hiss et günəş istisin!

Şərəflı həyatın sənə yaraşıq

Sevindim dünyamı böyük görərkən
Fikr etdim zindandan azad olmuşam
Bilmədim zindanım böyük olubdur.
Özümü odlardan oda salmışam

Acıxdım, ağladım, anam götürdü Hürmətly döşündən südünü əmdim

Əl çəkdi başıma öpdü üzümü Məhəbbət çiçəkin gözündən dərdim .

Beşikdən anamın qoynuna getdim
Bu get-gəl iki il idamə tapdı
Her zaman ağladım anam dözmədi Hər nədən əl çəkib tez məni qapdı

Insan nədən böyle aciz yaranmış
Qarışqanın gücü çoxdur bəşərdən
Toxumundan çıxıb yolun gedecak
Axtarıb tapaçaq yeməkin yerdən.

Iki sənə ömrüm beşikdə geçdi
Dinlədim dinməyib sukutda qaldım
Her kəsin qədəri böylə yazılmış
Mendə taleimdən bu qədər aldım

Yapışdım əllərdən gedmək oyrəndim
Ağızlara baxıb dindim danışdım
Dönə dönə sözlərimi anladdım
Ey-vay məndə adamlara qarışdım

Uşaqlıqdan deyim bir neçə kəlimə Bir böyük kitabdır onun dünyası

Az deyib çox bilak bu menalardan
Dənizdən işarə təkcə damlası

Uşaqlıq həyatım bir menzerədir
Açıq gözlərilə baxmaq gərəkdir
Bir kiçik nuqtəsi böyük dünyadır
Bir böyük dünyası kiçik ürəkdir .

Uşaqlıq dünyası şirin dünyadır Pisliqlər yaxşılıq, ürəklər duru Bir ləhze ağlıyar tokər göz yaşın

Bir ləhzədən sonra gözləri quru

Bir ləhzə vuruşar yoldaşlarılən
Nazık ürəkini sındırmasalar
Bir ləhzədən sonra gülüb danışar
Yoldaşlarda onu dindirməsələr

Baxışı göylərin ulduzlarıdı
Gülüşü güllərin naz yarpaqları
İncidər, yandırar, yaxar her zaman
Gözlərinin yaşı gül yanaqları

Ğəmlərdən uzaqdır kedərsiz qəlbi
Günəşin çeşməsi gözlərindədir
Duru bulaxların axar süd gözü
Kinəsiz, sevməly sözlərindədir

## Acılar incidər nazık qelbini

Böyüklər haqqını ayaqlıyanda
Bunu yemə ona dəgmə diyəndə
Danişmadan onu yasaqlıyanda

Gülüş məhəbbətin coşqun bulağı
Dodaqlardan coşub yerə tokulur
Çiçəklər cucarır onun nəmidən
Tikanın ğussədən beli bukulur

Atlanıb düşər kən oyan buyana Hərəkti saçır heyat canına

Oyunlar həyata sevinc gətirir
Damarlarda axır dolur qanına

Qaranlıqdan həqiqəti axtarma
Aydın heqiqətdir uşaq dünyası
Həyatın cilvəsin sənə gostərir Ağlayıb gulməyi, oyun ğoğası

Ağlamaqdan başqa çarəsi yoxdur Müsəlləm haggını alsın bizlərdən

Tutub gedəcəkdir insanlar yolun
Tapacaq itgisin düzgün izlərdən

Insanın ömrünün düzgün zamanı
Uşaqlıqda keçir ən düzlügünən
Өgrilik, kələkdən yoxdur xəbəri
Dünyaya baxmayır tar gözlügünen

Altı il ömürdən başa yetirdim
Yazıb oxumaqa oxula getdim
Kitablar oxudum sözlər öyrendim
Bilgi dünyasına səfərlər etdim

Gizli açıq dünyaları dolandım
Yalanlar eşitdim düzü söylədim
Susmağı sevmədim uşaq olar kən
Həq sözü danışdım həmdə dinlədim

Gizlicə oxudum ana dilini
ÖYrətmən bu yolda kimsə olmadı
Şükr olsun tanrıya söz çiçəkləri
Yellər əsdi ,xəzan gəldi solmadı

## Xatıra kitabın açıb oxuyaq

Yada salaq nocevanlıq dovranın
Gezerək bağların bostanlarını
Gətirək onların gülün reyhanın

Bir gün oldu gedəm xiyal yürdüna
Tapam itgin arzıların bağını
Qoxuluyam gül çiçəklər ətrini Seir eyliyəm dərəsini dağını

Düşdüm yola tək başına bir gecə
Qorxulu,qaranliq yollardan getdim
Tikanlar batdılar el ayağıma
Durmadım yoluma mən dəvam etdim .

Ormanlar dolmuşdu şəbəhlərinən
Yarpaqlar hərəsi bir saz çalırdı
Vəhşət ələnirdi yerə goylərdən
Qaranlıq çadırın yerə salırdı

Sellər sular məni durdurammadı
Dağlar, dərələrdən atıIdım qaçdım
Axırda yetişdim yolun sonuna
Xiyallar yurdunun qapusun açdım.

Nə gördüm ! Tutuldu dilim dodağım
Parlaq ulduzlara gözüm sataşdı
Məhəbbet ışıqı coşub axırdı
Oniarı gorərkən gözüm qamaşdı

Yetişərkən mənə üç şey verdilər
Bir cüt"qanad"bir tək"üzük"birdə " dil"
Bu qanadlar uçmaq içün verildi
Üzükü tax barmağına səndə bil -

Bil ki üzük barmağında olarken
Kimsə səni görmüyəcək nərdəsən Yiyəcəksən, içəcəksən , doyunca Utanmağı qoyacaqsan yerdə sen

Ürəklər yurduna sen yol açarken Bağlı qapıları açıq görərsen

Qorxudan orada ad nişan yoxdur Hər nə sözün olsa bəyan edərsən

Xatırla bu sözü təkce yadında
Coşdur məhəbbəti sev, sevilginən
Xalgın sevdiginə hürmət qoyarsa
Azadlıq mivəsin dərib yeginən

Hamı duşunəcek sənin sozunu
Sənə verdigimiz dil tercumandır
Soyləyərkən sozlərini gorərsen
Dillər içrə anadılın əyandır

Bunları eşitdim bollu sevindim
Yapışdırdım qanadları belime
Ucdum seyr eylədim şəhər sahəsin
Danışdım xalqıən neçə kəlimə

Dolandım şeherin için- eşigin
Gördüm qara,ağ, qırmızı, sarılar
Bir - birilən garışıblar həyatda
Bu dört rengdən tapılmazdı ayrılar

Hər kəs öz işində öz yolundaydı
Kinəli, həsədli , ürək gormədim
Gülüşlər dodaqdan şəkər tökürdü
Mən gülüşdən gözəl çiçək görmədim

Kimsəni görmədim günah yölünda Kimsənin xəbəri yox aldanişdan

Yalanlar silinmiş dildən dodaqdan
Çiçəklər açılmış düzgün barışdan

Savaş yol tapmamış həç zaman orda
Cavanların qanı yerə axmamış
Ağ birçək analar gözləri yaşly
lgid oğul içün yola baxmamış

Top Tüfəng, tankdan yox bir nişana Qurşunlar yerinə güllər açilıb.

Dəmir qanadlı quş bomba yağdırmır
Quşlar qanadına barış saçılıb.

Xiyal baxcasına geddim yol tapdım
Nələr gördüm nelər gözum inanmır
Gül, bülbülü bülbül gülü əzdirir
Eşqin röyasından kimsə oyanmır

Yer bezenmiş sankı bir gelin qızdi
Al əlvan geyinib gül çiçəkinən
Yaşıl bir xalçanı salıb üstünə
Toxumuş gülünən goy ipəkinən

Atlar qanad açıb göydə uçurlar
Өl - ələ pisiklən siçan dolanır
Yirtici qurd quşdan gorunmur əsər
Quzulr çobansız yatır oyanır

Ballar axır su yerinə çeşmədən
Nesimlərin etri bağı bürüyüb
Tikanlar gül açıb gülə dönüblər
Baharlar xəzanı kökdən köçürüb

Dəvət oldum getdim mən bir dügünə
" Oğlan - qız bəyənmək " adı dügünün
Qız - oğlan girdilər cüt bir otağa
Ses geldı ucadan yallah soyunun

Çilpaq çilpaq bir birinizi görün
Sozunuzu açıq açıq söyləyin
Bir - birinin eybin iyradın bilin
Sonra göz yaşını gizli silməyin

Üzük barmağımda girdim otağa
Gördüm bir sehirli ayna var orda
Onların əfkarın uryan göstərir
Yaxşı-pis hər nə var görünür burda

Oğlan la qız bir-birlərin gördülər
Eşqin şərabindan içib daşdılar
Məhəbbətin gül çiçəkly sufrasın
Üreklərin baxcasında açdılar

Qız söylədi sözün böyle oğlana
Bundan belə sən küzə sən mən suyam
Mən olmasam sən içi boş bir qabsan Sen olmasan men bir itgin arzuyam

Əmandayam qoynunda men olarken Penahım san, hicabımsan, obamsan Sərin saxlar məni isti ürəkin

Yıxilmaz bir məhəbbətli yuvamsan

Oğlan sözün söylədi bir baxışla
Ömür varkən sən mənə bir aynasan
Menim diləklərim sendə doğular
Sən ışıqsan, sən günəş sən, dünyasan
"Mən"torpağa"sən"qarişsa " biz" olluk
Sonra bizi yandırıb ayırsalar
Dözmərik biz ayrılıq yalqızlıqa
Aramizda duvarlar qayır salar.

Ağzım açıq qaldı gördöm bu dəbi
Təəccub eylədim dedilər mənə :
Əvvəl də bilinsə yaxşılar , pislər
Ixtilaf qoymazlar əslən görünə

## Dediler necədi köynək alan çağ

Alt ustune her yanına baxırsiz
Xoşuz gelsə almamışdan önce siz
Oni geyib əgniyizə taxırsız

Evlənmək heç yerdə beş günlük dəgil
Gəlin donu ölüm çağı kəfəndir
Oğlan , qızda bu ilğarı bilsinlər
Qarı qoca qəbrə dək bir bədəndir

Oğlan qızı, qız oğlanı sevərsə
Sevməkdən başqa söz arada yoxdur
Kimse bir birindən ayıra bilmez
Eşqin gücü her nə dən burda çoxdur.

Acıxdım üzükü taxdım barmağa Gözlərdən yox oldum getdim yemağa Yeməklər müftəydi doyunca yedim

## Yaxıldı ləzzeti ağız dodağa

Istedim götürüm artıq bir tikə
Yox oldu çanaqdan elim boş oldu
Azadlıq həddindən bildim çıxmışam
Dedim : bağışlayın fəramüş oldu

Səs gəldi: Az yesə hər kəs bir tikə
Dünyada ac insan olmaz tapılsın
Varlılar anlasa aclıq derdini
Yoxsulluqun kökü olar çapılsın

Nəhirlər boşalsa baydaqlar dolar
Gözelliq Gül açsa çirkinlik solar
Inanın dünyanın dort bucaqında Ədalət tapılsa aclıq yox olar

Ölü törenia yol tapdım bir gün
Meni göruntulər heyretə saldı
Ağlamaq yerinə, sazlar , avazlar Ölü məclisini şadlıqlar aldı

Gərçaklər nəğmesin eşidmək gərək Ozanlar sazında söylədi bunu:

Qaranlıq dünyanı seyretmək içün
Açın ürəklərin ışıq gözünü

Xezan olmasaydı güləər solmazdı
Ölüm olmasaydı həyat olmazdı
Damcılar yiğişib çay axmasaydı
Denizler boş qalıb suya dolmazdı

Bahar təbiətdə doğulmasaydı
Boy atıb barlı bir yay olmasaydı
Payız doğulmazdı yayı köçürsün
Yerin qanın soyuq giş sormasaydı

Gecəni köçürür qünəş doğumu
Ay ulduz gezerken royalarında
Gece geri dönüb oyadacaqdır
Yatan ulduzrı obalarında

Dirilər halına ağlamaq gerək
Cümüblar dünyanın çirkinliqində
Çaldıqca al ayaq gedirlər dibe
Batıb boğulurlar dərinliqində

Həyatın ardında ölüm yatıbdır
Ölum oyanırsa heyat məhv olur
Dünyanın bənzəry bir küzəye var Gah suyu boşalır gahdanda dolur .

Günahsız insanlar behiştə gedir
Onlara öləndə ağlamaq günah
Ruhların şadlıqa ıhtiacı var
Kimse matem sevmez vəllah - u-billah

Ömrüm geçdi illər xiyal yurdunda Qıfil, Qandal mən heç yerdə görmədim

Bayaz qandlı quş göyde uçmaqda
Onu göydən yerə salan görmədim

Təbiət hər nədən önəmli orda
Əslindən zərrəcə ayrılmamışdir
Meşələr olmamış qir qum ormanı
Tusdülər havadan asılmamışdır

Tebiətin gözgüsu dum - duruydu
Ğubar gonmamışdı gül yanağına
Ay, ulduz duşmuşdi yer üzərinə
Işıq salmışdılar baş ayağına

Insan tebiətin göz bebegidir
Təbiət bağrında yaşayır insan
Əmma nədən boylə nankor olubdur
Kəsir , sökür , yixir eylair viran

Insan bu dünyadan nələr axtarır
Bu sözə bir cəvab yox kitablarda Itgisin Tapmayır yerdən göylərdən

Mehv olur axırda boş hubablarda

Cənnətə gedsədə intizardadır Yetişe visala qurtula hicran

Visaldan bir kiçik ışıq doşerse
Bilməyir yanacaq bir anda insan

Günlər aya, aylar ilə donürdü
Gözümün onunda ömrüm keçirdi
Həməşəlik həyatı bəkləmirdim
Çünki ölüm anda birin seçirdi

Neçə sənə qaldım bu şəhərdə mən

## On ləzzəti həyatımdan apardım

## Gənclik doranı başa çatırdı

Mutluluq çiçəkin tapdım qopardım

Gördüm yavaş yavaş boyaqlar dönür Baş saqqala dənə dənə dən düşür Bahar köçür, xəzan gəlir aradında Gözəl gül yanaqlar sölur büzüşür

Yellər əsir, duman qalxır, göylərdə
Yarpaqlar tokülür, bağlar sokülür
Günəşin çiçəki saralır sölur
Çinarlar əgilir, baller bükülür

## Sankı köçür dünyasından bir insan

Təbiət bürünür bayaz kürkünə Külek qanadında qarı getirir Səpəlir ucadan yerin gözünə

## Deste deste quşlar uçub gedirlər

Hüzünli nəğmələr göydə səslənir
Həyat vida edir öz olkəsindən
Ölümün şaxtası yerdə bəslənir

Gözellik, yaxşılıq, hamısın gördüm Omma cavidanə dəgil heç biri

OI , gözel ki illərdi ardındayam Her nenin kamalı onda dimdiri

Bir gün bir qələndər şəhərdə gördüm
Dedi! axtar təbiətdən nişanın
Gedib girdim öncə orman içinə
Yalvardım ormana ver sən nişanın

Gülüb dedi! ömrün kəfaf eyləməz
Baxasan bir bebir yarpaqlara sən
Yazılıb birinde onun nişanı
Axtarsan taparsan ormanlarda sen

Baxdım bir butanın yarpaqlarına
Beş, on, elli , mindən keçdi oyana
Gördüm canavarlar baxırlar mənə
Gülürlər ürəkdə yarpaq sayana

Buraxdım ormanı getdım dağlara
Dedim sevgilimin nişanın verin
Dedilər! Ferhadın külüngün getir
Gaz daşların sinəsin dərin dərin

Daşların mən birin-ikisin gazdım
Ollərim qabarlı qana belendi
Qollarım yoruldu tabım qalmadı
Şirin duyqularım zəhire döndü

Böyük bir nəhirə izhar eylədim
Mənim gözelimin nişanı sənde ?
Dedi! bir balaca qumda yazilib
Tapsan gətir mənə istərəm məndə

Qumlara haçanadək baxmaq olar
Dedim öz özümə gülməğim gəldi
Günəşdən dilədim verə nişana
Yanar baxışların gözümə sədri

Dedi aç gözünü yaxşı bax mənə
Yanmasan, tapmazsan nişanəsini
Şəmin ışıqına gelər pervanə
Yandırar şəmidə divanəsini

Xilqətin öncesi mən torpağıdım
Bir qor düşdü ışıqından canıma
Hələdə yanıram yandırmaqdayam
Dünya var kən eşqi dolub qanıma

Deryalardan sordum sorumu dedi :
Cumarsan gedərsen dərinliklərdə
Axtarıb taparsan o sədəfi sen
Ki bilir sevgilin nişanı nərdə

Gördüm o dəryada üzmaq mahaldır Haçana dək baxım sədəfləre mən

Tapsamda müşküldür baxam tanıyam
Nişanly sədəfi saysız sədəfdən

Xiyal şəhərindən geri dönürəm
Burada tapmadım sevgilimi mən
Gedirem buradan ana vetənə
Söyliyəm anama nisgilimi mən

Aman allah! Nə görürü gözlərim
Çevrilib vətənim üz astar olub
Yaşıl meşələri, axar çayları
Kesilib, quruyub qir quma dolub

Daş-dəmir qavzanıb göylərə yerdən
Çöllərdə govərib kağazı güllər
Atam, anam ömrü başa veriblər
Vefasiz dunyanı qoyub gediblər

Məhəbbət bulağı coşmur ürəkdə
Əski dostluqlardan nişan qalmyıb
Insanlıq ocaqi sönüb sovuyub
Demək olar gərçək insan qalmayıb

Aldanış nəsnəsi insanlar içun Bir qutu şiklində girib evlərə Insanın varlıqın əlinden alıb Perilər dönüblər qara devlərə

## Atalar sözləri düzgün nağıllar

Çox zamandır burda feramüş olub
Uşaqlıq məsx olub çizgi filimdə
Həqiqət gunəşi çün xamüş olub

Bilim insanları tenbel eyləyib
Rahatlıq onlara bir armandır
Min əzaba bir rahatliq veribler
Kimsə bunu qəbul etmir inanmır

Yadıma düşüru keçmiş günlərim
Suvaq damımızdan yağış damardı
" Qarı nənə " günəş göydə çixarkən
Rəng be rəng xalçasın salıb yamardı

Təndirin tüsdüsü göyə qalxardı
Təzə çürək qoxsı bürürdü kəndi
Qara çaydan çayın tez tez içərdiq
Göz-göz eyliyərdiq yiyərdiq qəndi

Qaranquş yuvadan çixib uçanda
Uşaqlar dalıca bir bir qaçardı
Gedib gizlənərdik samanlıqlarda
Mehriban anamız bizi tapardı

Aydan aya arşın malçı gələrdi
Qız, gelinler dort bir yanın alardı
Yaşıl, göy, qırmızı parçalarını
Bir - bir açıb yer üstünə salardı

Yiğişardı yorqun qoca kişilər
Kendin arasında bir geniş yerdə
" Mir məmməd " diyərdi gelsəydi o gun
Görəydim "Riza" nin qəbrini birdə

Yadımdan çixmayır şirin nağıllar
Gecələr yatanda dədəm diyərdi
" Rustem" ilen hemrah olub gederdiq
O zaman ki yeddi xandan geçerdi

Ya"Sohrab-ın"bağrın"Rustəm" sokəndə
Başı ustə durub bizdə ağlardıq.
O gedərkən nuşdaru getırsin
"sohrab" - in yaraşın yuyub bağlardıq

Ya minərdiq " Okvan " devin boynuna
Dağ, dənizlər ustən uçub gedərdi
Deryaya desəydiq atardı dağa
Onun işi düz dəgildi tərsəydi
" Qır atın " belinə minib"koroğlu "
Çapırdardı təpələrdə , Çöllərdə
Yurdun düşmanların vurub qırardı
Yayılardı adı, sözü, ellərdə .
" Dömrül " can dilədi ata, anadan
Atası, anası canın vermedi
Can şirindir canından kimsə geçməz
" Xatın" amma canın şirin bilmədi

Eşqin gücü yardım etdi " Dömrulə "
Tanrya xoş gəldi xatunun sözü
Canını almadı ölüm moleki
Tanrının iznilə yümuldü gözü.

Diriler ken xatıralar içimdə
Gözlərimin yaşı axır sel olur.
Keçmiş gunlərimi yada salıram
Hesrətdə vucdum yanır kül olur

Anamın baxışı gözüm onunda
Şam kimi yanırı suya dönürü
Məhəbbət ocağı yanardan duşur
Nəfəsi sovuyur, odu sönürü

Dözmakdan başq̧a mən çarə görmürəm
Anasızlıq derdin dermanı yöxdur
Ölüm həqiqətdir inanmaq gərək
Dünyanın şirini, acısı çoxdur

Şirin heyat yolun uşaqlıqda gör
Acılar başlanır onun sonunda
Ğussələr , əzablar, hüzünli günlər
Görünür sağında həmdə solunda

Səhər tezdən çıxdım dolanam kəndi
Ulduzlar gözlərin hələ yummamış
Işıq gün çıxmamış nur obasından
Qaranlıq dənize girib cummamış

Kəndin qırağında bir uşaq gördum
Atlanıb, oynurdu qoyun , quzuylan
Gorürdüm gözünün saf bulağında
" Gizlən paç " oynurdu dan ulduzuylan

## Ulduzlar bağına qaçıb girirdi

Işıqlar çiçəkin görcək dərirdi
Kiçik dünyasının qaranlığında
Pər-pər edib O gülləri sərirdi

Sevincin golçağı canlanır gedir
Xiyal odasında ğoğa qavzanır
Bacadan ay baxır bu şadlıqlara
Anlar, illər boyu sürür uzanır

Gahdan da bir gözlərində görürdüm
Çılpaq ayağına tikanlar batır
Acısın qüzüsü anlayib gelir
Başın dizi ustə qoyuru yatır

Yaxınlaşdım gözlərinə baxar kən
Men o oldum o men oldu bilmədim
Xiyal ölkəsində sandım özümü
Gərçək aynasının tozun silmədim

Məni görcək, durub bir şəbəh - kimi
Gözümün onundan getdi yox oldu
Sankı bədənimdən uçdu, ruh guşu
Umudum kəsildi həsrət çox oldu

Yeni dən doğulub gəlsəm dünyaya
Istemem yolumu üzaq salalar
Verələr dünyanın varın yoxunu
Əlimdən uşaqlıq çağın alalar .

## DESTGN: LATTF NIRUBAKHT <br> Arzılar Ölkəsi <br> Poema

## OLi Kusan



