Elnax Ağaşarovlu

BİZİM NƏSİL
“Bizim nəsil”, Elxan Ağalaroğlu
(xatıralar, şirler, hekayələr)


Naşriyyatın direktoru:
Şəmsi VOFADAR

Redaktoru və ön sözün müəllifi:
Rasid FƏRƏCOV,
Azerbaycan Journalistlər Birliyinin üzvü,
“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı, yazıçı-jurnalist,

Kompyuter dizaynı:
Ələşər HÜSEYNƏƏLƏR

Korretor:
Kürnül ƏYYUBQIZI

Operatorlar:
Aygün HÜSEYNƏƏLƏR
Aygün ABBASOVA

5204000276 - (026) qəflə nəşr
M - 656 - 2014

“BİZİM NƏSİL” ASSƏRİNƏ
YAZILMİŞ RƏY VƏ ÖN SÖZ

Şair Elxan Ağalaroğlu isti - isti yazan şairlərimizdəndir. O, vətənimizdən darın, ilvi məhabsətə sevir. Elxan şəirlərinə Azərbaycanın qalbə dağılmışlar, buz bulaqlarını, səfəriləyiqlərinin, güllü - çiçəklə çəmənərini, meyvalı bağlarını ilhamla toromsüm etmişdir:

...Şəhər çafi meşələrdə gəzmişəm, Șəhəl çəmənərin otun aşmışəm, Ov etməyə Qəsad dağın seçmişəm, Təbiət qoyunova qazırən məni...

Elxan Ağalaroğlu güçlü toba, geniş dünyagöyrüşə malikdir. O, sazlı - sözli bir ailədə dünya gəzə açmış, musiqi sədaları altında yatib- oyanmışdır. Böyük rəş şairi Aleksandr Tıxanov Azərbaycan xalqını şair, nəəmkar xalq adəndırılışdır. Sevimli xalq şairimiz Bəxttiyar Vahabzadə ise bu kələmlə belə monəndirmişdir:

“Bir xalqın əvlədərini lap körəliyindən layılarla yatib, oxşamalarla oyanır o, xalqın əvlədərini şair, nəəmkar olmalıdır.”


Elxanın gözlə poētik fikirləri var. Ürəyindən gələn məsralar cəmləndə gözlə bir şəirə çevrilir.

Elxan Aşıq Mirzə Biləl ocağından, nəslindən olmasın “Ay ellər” şəirində belə ifadə edir:
Mirza Bilal ocağında göz açdım,
Şeir - sonət aləmindən söz açdım,
Qanlıq gecəyə bir ışık saçıdım,
Mirza Bilal nəvəsiyən, ay əllər!

Şair Elxan Ağalaroğlu doğulub boyu - başa çatdı Qəsəd kəndini dərin məhəbbətlə sevir və şəirlərinə ilhamla vəsif edir:

Ağ dumanlar dağ başında görnür,
Gah yamaca, gah aşaça sürnür,
Hər tərəfi yaşılğa bürnür,
Na qəzəngdir, na gözəldir Qəsədим.

Hər çiçəyin öz iyi var, adi var,
Hər meyvənin öz adi var, dadi var,
Elxanın da öz imzası, adi var,
Na qəzəngdir, na gözəldir Qəsədим.

Elxanın şəirlərinə kövrək qələbin həsrəti aydın hiss olunur. Onda şeir, sonətə həvəs basıb Aşiq Mirza Bilaldan, atası Aşiq Ağalaradan, emisi şair Ağasələm müəlləmdən keçib.
Çalib - oxumaq, şeir yazmaq bu nəslin payına düşüb. Elxanın babası Aşiq Mirza Bilal Mikayılov ele- bele deməyib ki;

...Şeirdir, nəğmədir könələnmən vərt,
Deyim sözərini eşidin bərə,
Bilal söz ustədi, söz xirdəri,
Bir vaxt şəm - çırqağa gəzərlər məni.

Elxan Ağalaroğlu “Bizim nəsil” kitabında Mikayılər nəsəlinin şərəvonundan, tarixi kökündən, qənaqlardan ətraflı bəhs etmişdir. Elxan bu şəirlərinə babası Aşiq Mirza Bilalın

Şirvanda ilk dəfə Şirvan aşiq məktəbi yaratmasından, onun sonət aləmindən, günahsız höbs edilməsindən ətraflı bəhs etmişdir. Hemçinin Elxan yazdığı bu kitabda Aşiq Mirza Bilalin yetirmələrindən də səhəbet açır. Şair Elxan Ağalaroğlu 


Öz uzoxucular, siz bu dəyyərli kitabda Şəfəvan, RAFİN, Bilalın, İrəvə Rovanın yazıqlarını şəirələrə də tanış olacaq所以在. Deməli, Bilal oça şəməyəb. O, bu gün əvvəlindən də gur yanır...

Rəşid Fərəcəv,
SSRL və Respublika Jurnalistlər İttifaqının üzvü,
Qızıl və İli Qələm mükafatları laureatı, yazıçı-jurnalist
AŞIQ MİRZƏ BİLAL MIKAYILOV
Metbuat sahəsində dəfələrlə respublika müsabiqələrinin qalibi

Mən bu yazılımda XIX əsrin sonu, XX əsrin 30-cu illərinə 40 il ərzində Şirvan Aşiq sonətinin tebligində, inkışafında, yüzlərə sonətkərin yetişəsində Aşiq Mırzə Bilalan müstəsna və avehəz xidmatı olduğunu göstərməyəm. O, aşıq poeziyasının bütün qəhrəmlərdə gözəl şəir nümunələri yaratmışdır. Şirvan aşıq məktəbində Bilalan adı ilə bağlıdır. O, onlarla dəstən birməkən yanaşı, özü də neçə - neçə dəstən yaratmışdır. Şirvan məktəbinin səhrətə teke Şəvanda deyil, Təbrizdə, Tiflisdə, Quba, Derbendə, Qarabağda, Muğanda da hörmat pozulurdu.


Aşıq Mırzə Bilal Mustafa oğlu Mikayilov 1872-ci ilə mart aylarının 12-de Şəmaxi qəzasının Qəşəd kəndinin Xəllələ toba bəhəndə dəyəkləşmişdir. Deyilənə görə, Bilalan bəbabası Mikayıl kisi klassik poeziya və aşıq sonətina bələd bir insan olmışdır. Mikayilon atası Xəlləl kisi de el şairi imiş.

Aşiq Mirzə Bilal Mikayilov 30 yaşında aILINE heyatı qurmuş, lakin heyat onun üzüne güləməmiş, birinci heyat yoldaşı 1902-ci ilde uşaq üste dünyasını deyəmişdir. Ele bu sebebeden de Bilal ikinci defa gec induvdir. 8 ildən sonra Bilal böyük qardaşı İsrailın tohidə ilə Şəməxi şəxərinin Sarı Torpaq məhəlləsindən olan Talib kışının qızı Soltanxanməla ailə heyatı qurur. Bu izdişdən Aşiq Mirzə Bilalin 3 oğlu, 2 qızı dünyaya gelir.


Mirzə Bilal Aşiq Ələşğərin şənətinə derin məhəbbət bəsəyirdi. Onu Şəməxiya, el-obsina qonaq da dovət etmişdi:

**Ustadla istərəm bir qaləm söhbət,**
**Şənətkar adına varimdə hörnət,**
**Bilal ariflərə eyləyər xidmət,**
**Şəməxiya, bizim yana gələsin.**

Yaxıdıq ustənəmolər, dəstanlər, qoşmalar, görəylərlə, qifiləndlər, bəyətəli, işətətdiyi aforizmlər, meclislərdəki deyismələr, toy meclisəri aparması onun kəmil ustad aşiq olmasına zəmanət verir.

Aşiq Mirzə Bilalin şəxərləri şənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə də tədqiqətə alımlarının diqqətini çalıb ətmişdir. Bilal aşığın şəxərinən on ətən formlarından hesab olunan təcrübənin bir sira yaxşı nümənələrinə qatırdırır:

**Rəngə əmir o bəhər dəslə yaradən,**
**Ay qız səni çəlləd emiş yaradan,**
**Səxəltmam sən vurduğunu yaradan,**
**Heç kim çəkməz yar yolduna bu dəği.**

1937-ci il Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Hüseyn Cavid, Salman Mümtaz... Bu günəşəz həbs edilenlərden biri də sevimli el aşığı Mirza Bilal Mustafa oğlu Mikayilov idi. Ona 1954-cü ilən sonra bəraəet verildi.


**BİR TIKƏ**

Çorak müqəddəsdir, çorak əzizdir,
İnsanları, bil, yaşadır bir tikə.

Nadanlara zurna çalsan, eşitməz,
Aqillərə dağ aşırar bir tikə.

Yolçu yolunda ozer qalarsa naçar,
Bir tikə çorqıla məcazın açar,
Qiymətiya cənnət qapısın açar,
Qiymətsiz tavaşdırar bir tikə.

Həyat özü yaxşı- pisə eləyər,
Harəni öz bələyinə bələyər,
Halallara uğurlu yol dileyər,
Haramxoru dolaşdırar bir tikə.

Bilal yazdı bu sözlerin sətrini,
Cennət meyvəsədilər, duysan otrini,
Çorayı düz kəsən bilar qədrini,
Yerində qan bənəddir bir tıka.

**GƏRƏKDİR**

“Əsl hu” dediyin boş səhbət deyil,
Ot öz kükü üstə biter, şəxətdir.
Tuladan it olmas, pişikdən palang,
Yaranmışda cinsi topor şəxətdir.

Qanqalda qızıl gül, söyüdə xurma,
Yetişən deyildir, özünü yorma.
Qoç Koroğlu olmaş hər büyükərma,
Cəngəver olmağa hüner şəxətdir.

Marifətdir insanların meyəri,
Hər başda qanacaq olaydı bəri.
Mehəbbətədir könntərinin açarı,
İnsan tayfəsində nəsər şəxətdir.

Bilal, söz deyəndə dək saxla başın,
Həzz ələn hər zaman yaran - yoldaşın.
Yar seven, dost olan hər inəmasın,
Səhəsə qayğıya sipor şəxətdir.

**GÖRDÜM**

Çox gözəlm Şırvani, Mili, Muğanı,
Toyun, toyxanasın şahana gördüm!
Heç bir yerde olmaz bizim meclisindən,
Adat - onənasın birdanə gördüm!
Seyr elasən ulu Şirvan elini,
Şairərdir hor oğlu, quzi, gəlini.
Haqq verib xalqının şirin dilini,
Nümənadır cümlə cahanə gördüm!

Bilalam, Şirvanın oğlu yam mən də,
Yazib - yaratmışim töbim gələndə.
Yox olsun namərdər, salının bəndə,
Axtarır şər üçün bəhana, gördüm!

İNCİYƏR

Canlı dilim, hedyana yol verə, gəl,
Cida düşər, sendən əllər inciyər.
Adam kobudluqdan şınar demişlər,
Gülə de kəm baxma, gülər inciyər.

Nadan adətkəndir daqəq büzüməyə,
Meyl edər qərb qırıl, ürək üzüməyə.
Göl yaranıb sonaların üzüməyə,
Yaşılbaş sonasız göllər inciyər.

Mən yarı bənzətdim huri laçına,
Bənd olmuşaş ağ üzündə "maçı"na.
Şənə çəkdim bir gözəlin saçına,
Bu böyükdan məyər əllər inciyər?!

Vəxtində çək hər tödbirin qohrını,
Qoxuyəsan tar gülərən etrini.
Saxla günün, ayın, amın xətrini,
Qiymətin bilməsən illər inciyər.

Gözəlimə el yetiron həddi nə?
Kafər görsə, onu tez gələr dina.
Şədədə quçu, mina gərdən, qoddınə,
Dədüm, aman Allah, bəllər inciyər.

Mən Aşıq Bilalam, düzülmək morammı,
Könül xəşluğudur səzdə eyhamım.
Nə qodər ki, məclisəde var meydanım,
Dəmə, mizərbənda tellər inciyər.

AĞLADIR MƏNİ

Mən kiməm ki, barməq qoyam qəzaya,
Qohum - qarəş, soylər ağladır mənə.
 Ağır məclislərdə meydan süriyədəm,
Var üçün yox, toylər ağladır mənə.

Osəmanbaylı xoxuşunu aşanda,
Qoşad, Bəcə, Longobiz qovuşanda,
Günaş qırub edib, şər qarışanda,
Yada düşər yollar, ağladır mənə.

Bilal var olmalıdı qeyri - koslo,
Öz butəsin sevdə eşqi - həvəslo.
Hissimo, duyguma hakim kəsələ,
 Ağ üzündə xəllər ağladır mənə.

DURNALAR

Yənə bu nə səfədǐ belə, qurubusuz?
Vətənda yəği var yoxsa, durnalar?
Mərməzərələrən evi dağilsın,
Bəş bətsin görüm yaşa, durnalar.
Nərin - narin üçun, gözərlərim dolur, 
Huşum başdan çıxır, varlıqım solur. 
Haqq yerin tapanda yerbəyer olur, 
Yaman günün ömrü qısa, durnalar.

Belo gəlib, belə gedib bu dünya, 
Bilal bilir, çox qan edib bu dünya. 
Utanın işindən, etmoyib hoyə, 
Siz sığımın haqq əsasə, durnalar.

EDİRLƏR

Allahım, görsən günahım nədir? 
Tutub siyasetdə divan edirlər. 
Zor ilə cezəni yıxib boynuma, 
Düşən adı verib bəyan edirlər.

Aşiq, molla siyasəti neylovur? 
Onlar elin maclisində zikr edir. 
Yerli memur bunu bize sövq edir, 
Xəinlər qulp qoyur, hədəyan edirlər.

TALE YOLUM

Çox gözdim, dolandım əllər, obalar, 
Bir yani Dağıstan, bir yani İran. 
Hara getdim, üreyimə doğru yurd, 
İlham perim olub gözəlim Şirvan.

Neçə aran gördüm, dağəra çıxdım, 
Sənətkar gözü ilə hər yana baxdım. 
Dedim, şükür sana, qadir Allahım, 
Ne yaxşı ki, vədird yurd - Azerbaycan.

Həqiqət dənışdım, doğru söz dedim, 
Zələmlərə ləndən balalar “yedim”. 
Biləlam, heç adil divan görədəm, 
“Müəfəfatım” öldə axırdə zindan.

DƏYMƏZ

Bəyin, xənin səsi tutub hər yani, 
Şöhrəti saxtədir, adına dəyməz. 
Seslərini kesilmiş qolçamaq ki, var, 
Namusunu satan qadınə dəyməz.

İstər zəmi göylərt, istər daş daş, 
Yaxsiləq gətərəmə onların başı. 
Boyların, xanların əzətli aşı, 
Yoxtələn davancə cadına dəyməz.

Bir vaxt bəya, xana cəvlədim minnet, 
Sonra başa düşdüm, cəmənə lənet. 
Onların etdiyi en böyük hörəmet, 
Mətal pəndirinin dənə dəyməz.

Nəmərdin yanına comert gəlməsin, 
Müəməntə qorum, üzü güləməsin. 
Biləli ariflər naşı bilməsin, 
Pis qohum bir çərək oduna dəyməz.

SANQALAN DƏĞI

Hüsənən heyranam, Sanqalan dağ, 
Köçər etəyindən əllər, ağlam. 
Kənəlmə kimi pozğun görməm növrağın 
Ah çəkibən aylar, əllər ağlam.
Dolanar boynuna sap tek dağ yolu,  
Gədənlər boş gedər, gələnlər dolu.  
Həmisə tezəsən, həmisə ulu,  
Saralsə zirvəndə güllər, ağlaram.

Biləlam, mən səni səvon bir kösəm,  
O qarlı zirvənə qıtlaram qəsəm.  
Buzlu bulağından içə bilməsəm,  
Sizlayar sazında tellər, ağlaram...

ÖLDÜRDÜ

Məni bər qalam qaqıının  
Nəzi öldürüdü, öldürüdü.  
Çiyni xurmayı saçığını  
Sözu öldürüdü, öldürüdü.

Ağ ellərə həna xaxdı,  
Zülfünü boynuna taxdı.  
Naz elayib məna baxdı,  
Gözü öldürüdü, öldürüdü.

Yar başına dolaşmazdım,  
Eşq oduna qalanmazdım,  
Əğarı olsaydı, yanmaşdım,  
Özü öldürüdü, öldürüdü.

Dəryalarda olar ada,  
Mene gəlsin yardan qada.  
Biləh, bir de bade,  
Düzü öldürüdü, öldürüdü.

KƏKLİK

Vurulmuşam camalına,  
Göl, dərdimi qan, a kəklik!  
Gəlin kimi ayağına  
Son qoymuşan xına, kəklik!

Başın yaşıl, gözün qara,  
Oxşayırsan nazlı yara.  
Qaçma bıdən uzaqlara,  
Qal bu yerə, sona kəklik!

Qış sovushub, yaz golonda,  
Qız - gəlinlər gül dörendə,  
Qanlara gol qarış sən de,  
Qaçma mendən yan, a kəklik!

Azad olan bizim yerə,  
Son qoymuşuq qame, dərdə.  
Aşq Biləl maclislərdə  
Neğme desin sənə, kəklik!

YAXŞİDIR

Namərd ilə şirin şarbat içməkdan,  
Mərəd ilə içməyə ağı yaxşidir.  
Yalançı molladan, qanmaz səfildən  
Mey paylayib, qanman saqi yaxşidir.
Namərd olan, yaxın durma qarşımı,
Sərr sözünü hər ötənə danışma.
Düşən ilə ülfət qılama, barışma,
Namərdərə olsan yağı, yaxşidir.

Yazırmam, oxunsun bir böyük dastan,
Müənnət eliyə pozular bostan.
Namərdlik eyleyən nanəcib dostdan,
Olmağəndən oltəməği yaxşidir.

İgid garəq böyük yolu gözlayə,
Sərr sözünü hərcəyəndən gizlayə.
Bir oğul ki, el - obanı pislayə,
Çoksan sinəsinə dağı, yaxşidir.

Aşıq Bilal Ağaların atası,
Qəşəd kəndi olub yurdu, yuvası.
Əğer dayə bir insana xatəsi,
Kəsilə qolunun sağı, yaxşidir.

**GEDƏCƏK**

Dəli könəlüm, heç ahu - zar eyləmə,
Hər iş qaydasında keçib gedəcək.
Dünyanı dördəlli qamarlayanlar
Əcel şerbetini içib gedəcək.

Qapında var olsa, süfrənde aşın,
Dostların çoxalar, ucalar başın...
Bedəxtlik üz versə, qohum - qardaşın,
Hərəsi bir yana qəçib gedəcək.
AŞIQ AĞALAR


Haşiyə: 1937-ci ilə onların atası Aşiq Bilal “Xalq dəşənmə” kimi həbs ediləndə vələrlərinə demədi:

-Əziz balalarım, menin heç bir günəhm yoxdur, men xalqımın dəşənməni olmamışm. Vətənimini, xalqımı dərin məhəbbətlə sevmişm. Menin çörüyim səzə həmm olar, sız vətonə, xalqa sədəqətlə çidəm etməsəniz...

Qardaşlar atalarının vəsiyyəti, tapşırığına aməl etdilər.


Men bu kitabin müəllifi Elxan Ağalaroğlu atamalı Bəki şəhərində, Gəncəda, Mingeçevirdə, Yevlaxda, Ağdaşda, Şamaxı şəhərində, İsmayılli, Goyçaç, Salyan, Hacıqabul rayonlarında yüzlərə toyərək olmüşəm. Atamin dostosini


Aşıq Ağalar da atası Bilal kimi vətənnin, xalqını dərin mehəbbətə sevirdi. Onun “Vətəndir” şəiri vətənə olan sonsuz mehəbbətinin bariz nəmunəsidir:

Mon vətənım qurbaniyam hör zaman,  
Çünkə mənim yaradanın vətəndir.  
İnsafım, müəvətim, şəhərtim, şənm,  
Naməsum,qeyrətim, qanım vətəndir.
Men Elxan Ağalaroğlu bu kitabında nəslimizin bir qolunu oxuculara təqdim edirəm:
1. Aşiq Ağalar oğlu Hazırən- 5 övlad, 7 nəvə, 1 nəticə.
2. ...Əmiraslan- 4 övlad, 5 nəvə.
3. ...Şair Elxan- 5 övlad, 9 nəvə, 2 nəticə.
4. ...Qızı Gülsüm- 6 övlad, 14 nəvə, 3 nəticə.
5. ...Əğlu Əfən- 5 övlad, 12 nəvə.
6. ...Rauf- 2 övlad, 5 nəvə.
7. ...Bilal- 2 övlad, 3 nəvə.
8. ...Qızı İrades Ravvan- 2 övlad, 2 nəvə.
9. ...Əğlu Ağaxəlil- 3 övlad.


XUMAR - XUMAR
(Gözəlləmə)

Xumar - xumar gəzən gözəl,
Gel yanıma, al canım.
Ya gol öldür, azad eyle,
Ya da gol ver därmanımı.

Göz yaşından çeşmə olmaz,
Məhəbbətdən könlü doymaz.
Bir canım var, olan - olmaz,
Vur boynumu, tök qanımım.

Ağalaram, güle bəndəm,
Xar olmasın güle həmdəm.
Bade içdim yar ılo mən,
Qurmaş əhdi - peymanımı.

DÖNÜBDÜR

Ay həzorət, nazlı yarın olından
Qara bağırım monim şana dönübüdür.
Qar zülfi her gün seher darayan,
Can qiymətlı qızıl şana dönübüdür.

Əlif qəddin əyib, edib yay mən;
Yarın gelən yollarına yay mən.
Ala gözlüm, yandırmışdır yay mən;
Sinam başı qızıl şana dönübüdür.

Çağırın, yar yatib, oянı, balkə,
Mon yanan odlara o yandi, balkə.
Mənən üz dönderib o yandi, balkə,
Gözüm yəsi sel - ümmana dönübüdür.

MƏNİM

Görən, neyloşimən çarxi- fəlayo?
Galmadı axırım, əzələm monim.
Bir kəsin bağına daş atəməşəm,
Anadan pak olub əmələm mənim.

Bilmədim ki, nə belədi, qul oldum,
Bir vaxt boynu bükük, hey mələl oldum.
Təki - tenha qəm içində boğldüm,
Kef zalım oldu, bol züləm mənim.
Elm müqəddəsdir, elm uludur,
Baba yurdum övliyayla doludur,
Tutduğum yol ustadların yoludur,
Eşitsin hom loğman, hem yadım menim.

Yeddi arxam ilə ucadır başım,
Xalili naslədirdir oəlim, soy adım.
Atam Bilal olub, hom de ustadım,
 Ağalar, qoy bilisin hər elim menim.

**QACA BİLMƏDİM**

Əlləşdim, vurusdum bu gen dünyada,
Qurtarıb elindən qaca bilmedim.
Əcəl gelib qəfıl tətdi luzamdan,
Yuxamdan olini aça bilmedim.

Çox dediler, bu dünya gözəl var,
Əhə vəfa qılar, olar düz ilqar.
Çoxəzib - dolandım mon diyar - diyar,
Vəfəli bir nigar seçə bilmedim.

 Ağalarım, ayy düzəldim elimindən,
Bübül idim, lafi olmuşam dilimdən.
Yazdıqım şeyiri özüm alimdən
Sayıban qədarın seçə bilmedim.

**DOLANAR**

Mərdin sayəsinde bir el dolanar,
Qoy deyim, el bilib xəberdər olsun.
Namərd oledən tutmaş, çəkər ayaqdan,
Səccarələr göz yaşından car olsun.

Namərd işi namərd tutar dünyada,
Əskik olmaq ondan ne şər, ne qada.
Yansan, vermez sənə bir qurtum su da,
Gen dünya başına dönüb dar olsun.

Bu dünyaya gelmiş neça Süleyman,
Hitler də dünyada tıkdı nəhaq qan.
İğəndər təxttən saldı bir çoban,
Haqq divani quran ellər var olsun.

Yurdum kimi alem olsun qüləstan,
Zülmü - əsərətdən qalmasın nışan.
Aşiq Ağaların qəlbin oxşayan
Sadəfli saz, ince kaman, tar olsun.

**VƏTƏN**

Mən vətənin qurbaniyam hər zaman,
 Çünkü menim yaradanım vətəndir.
Namusum, qeyrətim, şöhrətim, şənm,
İnsəfim, vicdanım, qənim vətəndir.

İlham allam hər açılan sohərdən,
Azad yazib - yaratdıqım osərdən.
Minnatım yox menim abi - kövsərdən,
Min gül açan güllüstanım vətəndir.

Vətəndir məskənim, vətəndir anam,
Vətənsiz demərəm, mən de insanım.
İstərəm başına durub dolana,
Üreyim, dileyim, canım vətəndir.
AZƏRİ YURDUM

Dahiler yaradır Azər yurdum,
Tükənəzə sərvət gövər kanıdır.
Xəqəni, Nizami, Füzuli, Vaqif,
Məhəbbət mülkünün Səleymanıdır.

Seyid Əzim, Hadi, Mirzə Əlakbər,
Üzeyir, Nətevan, Cəbərli Cəfər,
Aşıq Bilal, bir də Aşıq Ələsghər
Sənət dünyasının qəhrəmanıdır.

Doləmib keçə də min qərinələr,
Vurğunu unutmaz obalar, ellər.
Onun yaratdığı canlı sahnələr
Azad künələrin şəmsüzenidir.

Ağalar, çal, oxu obada, eldo,
Mirzə İbrəhim özber et, dinlo.
Dağlar da, düzələr da, aran da, el də
Şairin söz yurdu, söz məkanıdır.

TALAN GÖRDÜM

Neçə bahar gelib, getmiş,
Onun yurdun talan gördüm.
Bir yaxşılıq, bir do pislik
Bu dünyada qalan gördüm.

Mənəm - mənəm eyləyəni,
Özgənən məlin yeyəni,
Zərəndən xalat geyəni
Axır üryan olan gördüm.

Çəkmə namərdin məhənətin,
Düşün onun açıbatın.
El içinde müxənnətin
Çohresini solan gördüm.

Ağalar, qəm yemək noxır,
Aləmiş ikinci sənədər.
Bu el - oby sənnəldir,
Onun səzin çalan gördüm.

OLA BİLMƏZ

Namərd adam ömür eləyə dünyada,
Yüz il keçər, dönüb mərd ola bilməz,
Az yatsa axşamlar əhlə - ayəsi,
Qəlbini kin tutub dərd ola bilməz.

Mərdin olmaz namərd ilə arası,
Səğalmazdır namərdin dil yarası.
Porvazlaşır tülki, çaqqal balası,
Cinsini dayişib qurd ola bilməz.
Namərd adam namərdlərə yar olar,
Dosta xəin çıxar, özü xar olar.
Dünyanın versələr, tutub qamarlar,
İtirə bir eli, dərd ola bilməz.

Fərsət varsa, vermə olindən bədə,
Hörmat ele həm qohuma, həm yada.
Bilal oğlu quşuş quşib ustada,
Arif məclisində port ola bilməz.

**ÇƏKƏ BİLMƏZ**

Bir dərdim var, kime deyim, a dostlar,
Bu dərdə mənimlə el çəkə bilməz.
Cəsədimdən uçar, gedər can quşu,
Aylar dolansa da, il çəkə bilməz.

Dünyanın üzünə düşəndən bəri,
Düşəbdür üstümə qəmin laşkərə.
Mənə deyən acı - acı sözləri,
Bir cüt öküz nədir, keل çəkə bilməz.

Haqdan gələr hor insana bir qada,
Axır ömər hər kəs verər, bil, bada.
O keçən günərə salanda yada
Görrəm, heç birin fıl şəkə bilməz.

Bilaloğlu, sən işə sal qaləmi,
Yazğınən öyündən galəndə demə.
Nə qəder çox olsa insanın qəmi,
Bu gözəl dünyadan el çəkə bilməz.

Bir il keçənden sonra Ağasələm Məkiylov 1938-ci ilde Hacıqədirli kond istedadlı məktəbinin müəlliminın təyin olunur. 1940-1941- ci tədris ilində Ağasələm müəllim avvəlcə Hacıqədirli kond məktəbinə, bir mütəd keçənden sonra Quşçu kond nətəmam orta məktəbinə direktor vozifəsində çalışmışdır.


Ağasələm Məkiylov 1945-ci ilin aprıly ayında II qrup müharibə etdi kimi ordudan buraxılmış, ali məktəbədə yarımçıq təhsilini uğurla başa vərumuşdur.


Övləndən Rəna, Sarvan, Soltanxanım, Yaşar, Sahib, İlham və Qurban atalarına layiq oldularını Họyata şübət etmişlər. Bu gün da Ağasələm onu tanıyanların, bir vaxt dərs dediyi şətərlərin qəlibine, yaddaşıda yazar, doğmalarş...

oxunaqdır. Bu şeirlərdə Ağasəlim müəllimin ürək dəyişənləri aydinaq hiss olunur.
Onun Xocalı faciosi ilə bağlı yazdığı şeirdə deyilir:

Allah özü bu gün bizi yar ələn,  
Düşmənlərə nisrət ələn, ar ələn.  
Azerbaiyan oğulları var ələn,  
Çox qaçmaq, toy - bəsat qurar Xocalı.

Ağasəlim Mikayilov məşhur el aşığı, ustad sənətkar, Şirvan aşıq məktəbinin bənisi, aşıqlar atası Aşıq Mirza Bilalın oğlundur.
Atadan babadan hər nəslə bir vərdişi keçir. Kime vurub tutmaq, kima gülməyək... Mikayilovlar nəslinə de saz çalmaq, aşılq etmək, şəir yazmaq vərdişi keçir...
İndi ise, golin, sizi amokdər müəllim, söz sənətinin xiridəri Ağasəlim Mikayilovun bir neçə şəiri ilə tanış edim.

**VIDA GÜNÜNDƏ**

Üreyim kövrolur, gözüm yaşarılır
İndir qeyd olunan vida günündə.
Xayala keçmişə mani aparır
İndi qeyd olunan vida günündə.

Uşaqlıqdan sevmişəm bu sənəti,
Tükənməzdi xalqımıza qüdrəti.
El yetirib müəllimə hərməti
İndi qeyd olunan vida günündə.

Kəçmiş günlərimi yada salıram,
Faxr edərək xayallara dairəm.
Qəlbim ilə bu məktəbdə qalıram,
İndi qeyd olunan vida günüdə.

Xeyir - dua eğəyirom mən səza,  
İnsan çətinliyə gərəkdir dəzə.  
Ürəkdən toşakər edirəm səza  
İndi qeyd olunan vida günündə,

Sabahım çağlayan ötən ilimlə,
Məktəb sözü pərvazləri dilimlə.
Sizləri çox sevir Ağasəlim də  
İndi qeyd olunan vida günündə.

**OĞLUM**

Məndən söyləmişdik, səndən eşitmək,
Yaxşıni yamandın seçərən, oğlum!...
Ata őylüdoğə xələsan amal,
Qış olub havada uçarsan, oğlum!...

Düşmənlə öz-üzə durduğu zaman,
Diz çökdür qarışında olsa pəhləvan,
Desinlər adına əgid, qahərən,
Keçilməz yolları keçərsən, oğlum!...

Atanın sözünü unutma bir an,
Döyməsin qapını nə qom, nə hicran.
Gözəldir bu hayat, bizim bu dövran,
Naqis omlərdən qəçərsən, oğlum!...

Nama yarpaq tok daim azerəm,
Məktubun gec golsa, səndən kürəm.
Qaydəb gelənda qurban kəsərəm,
Dostluq sülfrasını açarsan, oğlum!...
Hücumda cold torpon, inamla vuruş, 
İnan, zəfərinə bitər hər yurüş.
Yağılər oninda tapaşməz durus,
Koroğlu nəsilən, hünarvər oğlum!

Ağasəlim sənə tutub üzünü,
Unutmasan müdrik ata sözünü.
Ovub düşmələrin xain gözünü,
Zəferə evina dönərsən, oğlum!

SƏNSƏN

Sən mənim həyatım, mənim canımsan,
Döyünü nəqlərinin parəsi sənsən.
Səninlə görəm man bu dünyəni,
İşıq gözümün qarəsi sənsən!

Votəndon alırsan gücüm, quyvəti,
Qorucan kimin yurdu, dövəleti.
Ailədən qazandığın hörnəti,
Yetişən bağçamın meyvesi sənsən!

Sən mənim oğlumsan, adındır Yaşar,
İlləmlə ürəyim çağlayar, coşar.
Arzu qanadlanıb dağları aşar,
Evinin qumaşı, xarəsəri sənsən!

Sene salam olsun qoca nənəndən,
Səni arzulayır bizo gələndən.
Heç zaman düşmürən onun dildən,
Onun dərd - sərinin çarası sənsən!
Əzberi olunan mənim dilimin,
Fərohisən Vətonnimin, elimin.
İstəklə oğlan Ağaşəlimin,
Ucaboynu, qəşəng balası sensən!

AĞLADI
(20 yanvar şəhidlərinin aziz xatırəsinə)

Azadlıq yolunda qalıxdız ayağa,
Vəton ümidini sizə bağladı.
İstiqlal yolunda şəhid oldunuz,
Ağalar söylandı, diller ağladi.

Analar daşları qoçub öpdüler,
Ağlaryıb, sızləyib yəşlər tökdüler.
Qəbiriniz üstüne çiçək sepdiyor,
Lələlor, nərgizlər, güllər ağladi.

O böyük meydanda axtıdıniz qan,
Səadət namına getdiniz qurban.
Unutmaz sızdı Vəton hec zaman,
O gündən ötüşən illər ağladi.

Gülə qabağında, tanklar önündə
cələn sözu əzbor oldu dillənə.
20 Yanvarda, şənba günündə
dənizlər ağladi, güllər ağladi.

Fəxri, fərəhətiz bizim bu elin,
Yəddan çıxmaz metanətin, hünerin.
Ürəyi sarsulan Ağaşəlimin
Sağında çaldığı tellər ağladi.

CAVANLIQ

Mavi dəniz kimi dalgalanırsan,
Bənzəyirən coqğun selə, cavanlıq.
Gözəl həyatından ilham almış,
Növraqlərin ilə - ilə cavanlıq.

Qaynar bulaq kimi aşub- daşırsan,
Kəçilmez qayalar, dağılar aşırsan.
Bülbül kimi gül eşqəla yaşarsan,
Ceh - ceh vurub golir dilo cavanlıq.

Mən heyranam qışlarına, gözünü,
O şirin dələ, şirin sözünü.
Cavanlıqda ter - tumar ver özünü,
Çox yaraşır bizim elə cavanlıq.

Məəlismə varanda həddini aşma,
Şorabdan çox vurub ağlimı çəşma.
Söz - söhbetin hec birino qarışma,
Kimşəyə xos göllər bele cavanlıq.

Heyif ki, cavanlıq getdi olimdən,
Ayrı düşdüm çiqayımdən, gülləmdən.
Xos sözlər eşidin Ağaşəlimdən,
Düşməyəcək bir de elə cavanlıq.
MÜELLİM

Doğma peşəsiyla fəQR edər hər an, Gözünün nurundan keçər müəllim. Bağbdanın dərənda nübər meyvesin Fərəhənən sevinib uçar müəllim.

El veribdi müəllimə qiymətə, Ucalar göylərə onun hörmatı. Müəllimindir elin, yurdun sərvəti, Xoş sabaha yolard aclar müəllim.

Nurlu çöhəsindən həyat əzi var, İnsanlara ürok dolu sözə var. Hor sözə, nafəsə güll açan bəhər, Güneş kimi işq saçar müəllim.

Safəməllə yaşamaqdır niyyəti, Yaxşıluq olubdur daim qisməti. Haladə getməz heç bir zaman zəhməti, Yaxşını yamandan seçər müəllim.

Uşaq ikən qələm aldım əlimə, Xidmət etdim vətənimə, elimə. Gelin, qulaq asın Ağasəlimə, Lazımlə gəlsə, canadan keçər müəllim.

ATA

Sos salın telli səzənə, Soni çox severdi bizim el-oba. Görenler deyərdə, ahənə, mərhaba, Qəblərə atəşi sələrdin, ata!

Sevərinin payızınla, yazınla, Otrafa yayılan xoş avəzinə. O gözəl səsənə, çürə səzinə Toyərdən mahılər çalardın, ata!

Yaratmaq eşqələ daim yaşardın, Gecəli-gündəzül mahım qoşardın. Düzlərdən keçərdin, dağlar aşardın, Şirin xəyallara daraqardın, ata!

Uşaq ikən mən tutardım olindən, Vətən sözə düşməz dərdindən. Gəncə mahalindən, Şirvan elindən, Tükənənməz ilhamlər alardın, ata!

Sənin kitələrin mənim elində, Şəirlərin qəzər olub dərdində, İrs qoyub getmişən Ağasəlimə, Xalqının qeydən qəladın, ata!

ANALAR

Balasının beşiyinin başına Körpəsinə layla çalar analar. Gecələr da sibba kimi yatmayıb Gecə - gündüz oyaq qalar analar.

Ömür - gününün balasına həsr edər, Düşmənini dırğaçla mehəv edər. Lazımlə gəlsə, yolunda öləmə gedər, Şirin canım oda yaxar analar.
Qoçalıb balası, saç - saqqal ağdır,
Ananın gözünde yena uşaqlıdır.
Ömrü boyu gözlerine çıraqdır,
Zəhmətə qatləşib solvar analar.

Analıq adıyla daim fəxr edər,
Ondan uzaq olsun qüşə, qəm - kəder.
Çakdiyi eziyyət getməsin hədər,
Övlədlərdən forəh duyar analar.

Uf deyəndə balasına can deyər,
Hər nəyi var, onu da qurban deyər,
Ağasənləm söz qoşub hər an deyər:
Övlədiylə xoşbəxtdə olar analar.

XƏSTƏLİK

Yaşamaq eşqə qırğınır ürək,
Həkimdən istəyir çara xəstəlik.
İnsanlar öz qədirini bilənlər, gerək,
Baxmayır dövlətə, vara xəstəlik.

Bu gece sübhədək heyallahmişəm,
Az qala ölümlə mon üzəleşmişəm.
Ağrı - acıların dəzəb durmuşam,
Çox çəlbədi meni dana xəstəlik.

On beş gün uzanıb, düz dayanmışam,
Kürəyim alıb, sənki yanmışam.
Həyətən zövqünü indi almışam,
Gətərdi canımı zarar xəstəlik.


Cabbar Qaryɑğdɑğlʊ qəvalını Ağasıf Bilala verib deyir ki, hansı muğami isteyirsin, oxu. Qurban Piriiov tari sinosino basib Bilala üz tutur:


-Mirzə, vallah, sən olan yerde qəc mənə de ehtiyac yoxmuş. Senin nə gözlən sənin varmış... Mən bilmək istəyirim, sən “Rast”a etdiyin əlavələrində hardan öyrənmışsin? Atam “Rast”a etdiyin əlavələri Təbriz xənəndələrinin öyrəndiyini bildirir.
-Atam XX əsr Azərbaycan aşiq senətinin ən görkəmli nəmiləndərindən biridir.
Ağasəfinin 5 övlədi, 10 nəvəsi, 7 nəticəsi vardır. Hamısı da ali təhsillidir. İndi Ağasəfi Mikayilov ömrənin 92-ci bəhari yaşayır.

**MİKAYILOVLAR NƏSLİNİN ŞƏCƏRƏSİ**


-Mərzəzədə yaşayıyan ana babam Şahəli kisi Qəşəd kəndində gelib qızını və novalarını, bizi öz evlərinə aparırdı. Əmmən Ağasəfi mühəribəno çagırılara Kürdəmirə və ya Qəşədə yaşayıran dayısı Cəfarov Ağərəmir Yusif oğluna dəyir ki, Qəşədəmə hem gelib anamı, bacarırlarını, ham da taxtımız Kürdəmir şəhərinin evınızə aparın. Ağərəmir kisi de tacılı olarak oqlu Sarifi gönderir Qəşəd kəndində. Sarif hazır taxtı, bibisini və bibisi qızlarını Kürdəmir öz evlərində getirir.

Onu da istekli oxucuların nəzarəsinə çatdırır ki, Ağərəmir kisinin atəsi Yusif Şəmaxi zalzaləsindən sonra Şəmaxi şəhərinin Səntorpaq mahaləsindən Kürdəmir şəhərinə köçmüşdür.

Büyük Vətən mühəribəsi qurtaran kimi atəsi Aşıq Ağalar, ənilərin Ağasəlim, Ağasəfi birbaşə Kürdəmir şəhərine gelidir və Ağərəmir Yusif oğlunun əmləhatı və köməyi ilə Kürdəmirə ev aylıb yaşadılar.


Yadında qalan xatirələrində:

-Mərezə və onun qədəribən insanları barada üzəyində çoxlu sayda xos sözərəm,

xatirələrəm vardır. Pedaqoqlar deyirək ki, usğın yaddaşı güçlü olur. Ne eşdirse, ne görürse bəynəna hakə olunur.


Əzim hamqında qəsa arayış:


GENERAL CƏBRAYİL

(Bu şərəi xalqınun gərməkli oğlu, Prezident yandında Xüsusi Dövlət Mühafizəsi Xidməti, General - mayor Cəbrayıl Usbəvəli ihtif edirəm!)

Dərəyə mayaksan, elləre dayaq, Saraya şahərəndən, vəzirdən sayaq. Olmusan vetona xidmatədə üzüəq, General rütbəli bizim Cəbrayıl!

Kürdərm torpəği şorən olsa da, İstisi insanın qolbin şxas da, Axan sular gedib Küro dolsa da, Yorulmaq bilməyir bizim Cəbrayıl!

Ilahi məcliy güydə saxlayıb, Cəbrayıl məcliy yera sallayıb. Qurəni İsləmlə yerde saxlayıb, Cəbrayıl qüdrətli bizim Cəbrayıl!

Dövlət işlərində xidmatin böyük, El-oba içində hörəmətin böyük. Böyükər yanında şerəfən böyük, Hor işdə sayiqən bizim Cəbrayıl!
General çok olub bizim bölgədə,
Xidmotin çok olub bizim ölkədə.
Son ıgısən, yatnamışan kölgədə,
General ulduzlu bizim Cəbrayıl!

Şair olan yazar şəir, qəzəli,
Payız olcaq, açğac töküz xəzəli.
Sahil boyu çox gözmişən Xəzəri,
Asif, İlyas, Telman deyir Cəbrayıl!

Qoy, görülm, həyatda yaşın yüz olsun,
Qaranlıq geconiz günəşli olsun.
İlahi yanında üzün ağ olsun,
Connotin qapisından keçən Cəbrayıl!

Elxanam, vətəndən ruh alıram mən,
İnsanları seven bir insanam mən.
Sahibə, Xaçana bir dayiyam mən,
Sözdən bütövdür bizim Cəbrayıl!

MƏZAHİR
(Bu şəiri yaxın dostum, istedadlı müəllim
Məzahir Əliyevin özü xatirəsinə ithaf edirəm)

Mən aşkar, sənəqəzən ağladın,
Göz yaşınla üreyimi dağıldın.
Yaram üstə melhem çəkib bağladın,
Hər dərdimə şərık olan Məzahir.

Otuz ili birlikdə qazib - dolandıq,
Çətən gündə atəşlərə qalandıq.
Zaman - zaman, gör, neçə də tələndıq,
Elm dərəyasında dolan Məzahir.

Vaqif, Ədalətən səxəvotlidi,
Hikmotin qeyrətli, ədalətli.
Yurdunda qalanlar qəsərətli,
Mərd tok ürokldə qalan Məzahir.

Bu dünyada çox insanlar görmişən,
Sərrəf kimi yaxışını seçmişən,
Yaxşıların yaxışını seçimən,
Gözələri tox, nitqi rovan Məzahir.

Kənd- obada yurd - yuva da salınan,
Son kəndinə məzarlıq da salınan.
Dörd yanımı hasara da salınan,
El - obaya daim yanın Məzahir.

Vaxtsız qəzl tez ayrdı bizləri,
 Ağlar etdi neçə - neçə gözələri.
Getdiyin yerlərdə qoyduñ izləri,
Elxan deyir, Connot məkan Məzahir.

UCALAN RƏSHİD

Şam kimi ördin, su kimi donduñ,
Neça insanların heykələn yondun,
Uçaldın göyərə, dağlara qondun,
İti qoləm ilitə ucalan Roşid.
İlahi sınağa çəkibdir sənə,
Kağıza, qolmoso boləyib sənə,
Yazdıqın sözlərə ucalan Roşid.
Hər göreni heyran etdin sözünə,
Yaxşıya qiyməti verdin gözünə.
Hamıya sen örnek oldun sözünə,
Yazdğı aərə ucalan Roşid.

Şam alıṣır, şöla saçır gözünden,
Ağac yanır, bəlli olur közündən,
Şair Elxan şir yazır özündən,
Şair Heybət, bir şir yaz Roşiddən.

**BİLMƏDƏN**

Gözüm gördü, olım yazdı bilmədən,
Niyə yazdı, nədən yazdı bilmədən.
Öz - özümə qəbir qazdim bilmədən,
Gören deyir, niya yazdın bilmədən.

Payız gələcək yaşıl meşə saralar,
Tağda qalan şəməmələr qərəlar.
Əzraili gören sıfat ağarar,
Bilsən ki, öldəksən bilmədən.

El içində şan - şöhrət gömüsməm,
Yaxın nədir, uzaqlar gömüsməm.
Mançal üstə yanana kabab gömüsməm,
Yanan ocaq niyə sənür, bilmirəm.

Elxan, ömür keçir, səndən sormadan,
Sür ətəni monzil başa çatmadan.
Yağış yağsa, qar da yağsa normada,
Sen de köçüb gecəcksən bilmədən.

**ASLAN HƏKİM**

Düssləri dəli edər,
Qocalara hörmat edər.
Xəstələrə kömək edər,
Aslan hakim, Aslan hakim.

Sifotından nur töküllər,
Dənışanda dür töküllər.
Sənətindən gül töküllər,
Aslan hakim, Aslan hakim.

Elxan deyir: Sen min yaşa,
Övləndə qoşqa yaşa.
Bəd nəzərdən uzaq yaşa,
Aslan hakim, Aslan hakim.

**AY ÇİÇƏKLƏR**

Gül - çiçəklər ləçək saçır,
Arilar qanadın açır.
Bülbul həsrət ilə baxır
Yana - yana, ay çiçəklər.

Yananda tüşü çixsa da,
Gül bülbüldən gen qaçsa da,
Qanad açıb o uçsa da,
Səni sevir, ay çiçəklər.

Elxan deyir: Qanadızı yazmam,
Bu işlərdə günahızı.
Axır canım ağrısası da,
Mənsiz qalma, ay çiçəklər.
SADIQİM

Məhəbbət bağından bir gül dermİsən,  
Bülbülüllər baxdıqca hasrət çəkİrlər.  
Gövdəsindən bir Güləyim yetişib,  
Galəcəyi xoşbəxt olan Sadiqim.

Dörd bir yılan hasar çəkib durmusan,  
Uçan quşun qanadından vurmusan.  
Telə qurub, turacı sen tutmuşan,  
Görənləri heyran edən Sadiqim.

Yanan şəmin Pərvanəsi olərsa,  
Qaranlıq gecəyə səla salərsa,  
Yandırılma yanan birə qalərsə,  
Sadiqə sadiq ol, menim Sadiqim.

Tahir sonun atan, yarı anandır,  
Bir qardaşın, iki bacın yanandır.  
Yeznəlorin hor bir söyü qanadır,  
Qana- qana son de yaşa, Sadiqim.

Elxan sesə xoş arzular dileyir,  
İlahi de sənə nurun ələyir.  
Xoşbəxtliyin beşiyində bələyir,  
Görəkminə vuqar olan Sadiqim.

ÜZDÜYÜN ÜMMAN

Yorgənim qan olub, gözyəşim duman,  
Axan göz yaşamdan olubdur ümmən.  
Bu ümmənda uzun qayğı da mənəm,  
Sahilin görünmür, üzdüyün ümmən.

İlahi köməyi üzdürür mənə,  
Ləpərələ qəzədir vəzdir mənə.  
Çəkdiyin o zablar özdirir mənə,  
Sahıldə məyəki olmayan ümmən.

Elxan, çox üzənən havada, suda,  
Qanadsız quş kimi qalımsan suda.  
İlahi istəsa, edər quruda,  
Sahıldən görünən üzdüyün ümmən.

DÜZ SAXLA

Tüfəng alıb son ovçuluq edirən,  
Maşın sürəb uzəq yola gedirən.  
Gülə atıb quş qanadsız edirən,  
Nişangahla son ışkəri düz saxla.

Uçan quşu göyden vurub salırsan,  
Qanadının tok olduğun sanırsan.  
Torbadakı bütün quşu sayırsan,  
Yoldaş payın son bölündə düz saxla.

Dağ havası düzəngha bir olmaz,  
Her atdıqın Gülə şikar saxlamaz.  
Her şıırıq dil çörek üstü yağlamaz,  
Yağlıdğın son tufəngi düz saxla.

Babəki mən çox gərmüşəm ov edən,  
Uçan quşə güllə vurub toz edən.  
Uzaq olsun, yaxın olsun yol gedən,  
Ov etdikən son tufəngi düz saxla.
Elxanam, ə気がtdim başımı ovla,
Vurduğum ov heç qalmadı bir kolda.
Nə usandım, nə yoruldum bu yolda,
Hor havada nişangahı düz saxla.

**AY BİLAL**
*(Babam Aşıq Mirzə Bilal Mustafa oğlunun acı taleyinə ithaf edirəm)*

Ustad aşiq, meclislərə girdərən,
Baxışınla gözəlləri səzərdən.
Şeirləri, dəstənləri düzərdən,
Siməndəki cüre sala, Ay Bilal.

Mızrəb vurub sən meydanda səzərdən,
Şah İsmayıl, Koroğlu danh deyərdən.
Qurbanxanə ustəd qoyub gedəndə
taleyinə çox ağladı, Ay Bilal.

At sərərdən Dağıştana, İranə,
Sən gedərdən Naxçıvana, Turana.
Səsin yaxınlırdə bətün Şirvana,
Cəllədər səsin kəsdi, Ay Bilal.

Elxan deyir: Mən ki, sənə görmədəm,
Çox axtardım, məzarımı tapmadəm.
Sevanların sən qalbəndə yaşadın,
Məzarız dünyada qalan, Ay Bilal.

**DEDİM - DEDI**

Dedim: Sevimən sənə mən,
Dedi: Sevmirom sənə mən.

Dedim: Vuruluşam sənə,
Dedi: Mən ki, vurulmamışam.

Dedim: Oxun dəydi mənə,
Dedi: Məndə kaman xoxdur.

Dedim: Yaram qan ağlayır,
Dedi: Yaran tez bağlayır.

Dedim: Gəl öldürmə mənə,
Dedi: Ûzrayil deyiləm.

Dedim: Onu mən görmürəm,
Dedi: Bos, sən nə görürsən?!

Dedim: Sonsuz bir höyatam,
Dedi: Həmin höyat mənəm.

Elxan deyir, sonsuz olma,
Sonsuzluğun sənə xoxdur.

**DƏLİ SÖYLƏMƏ**

Məndən salam olsun Dəli ləqəbə,
İsmayıl adına dəli söyləmə.
Min illərə qurban deyilən ada,
İsmayıl adına dəli söyləmə.
BAKı

Bir yanın Şırvandi, bir yanın Muğan,  
Bir yanın Qobustan, bir yanın umman.  
Səhrlı sinonad olmasın duman,  
Güneşli ölkənin paytaxtı Baki!  
Gözümün önünde canlanan Baki!

Uzaq ölkələrde damla sanırlar,  
Donızın qoynunda ada sanırlar,  
Verdiyi sərvət qızıl sanırlar,  
Köksümün içinde ürəyim Baki!  
Gözümün önünde canlanan Baki!

Nizami, Füzuli sonun adındır,  
Damarında axan qızıl qanındır.  
Qaranlıq gecəni işə qeyələn,  
Bügündə dövrənin xəşəxti Baki!  
Gözümün önünde canlanan Baki!

Elxanam, bilmirəm nələr söyləyim,  
Gözəllik şənənə dəstən söyləyim.  
Bu günək gökərinə golden inan,  
Elimin, yurdumun şəhərəti Baki!  
Gözümün önünde canlanan Baki!

NE GÖZƏLDİR QƏŞƏDİM

Ağ dumanlar dağ başında gərən,  
Gah yamaça, gah aşağı sürən.  
Hər tərəfdən yaşlılığı bərən,  
Nə qəşəngdir, nə gözəldir Qəşədim.
Yaz yaşışı nur oluyur çöllərə,
Qar arıyır, ruzi verir ellərə.
Nağmələri düşür şirin dillərə,
Ne qaşəngdirlər, ne gözəldir Qəşədim.

Bir tablodur hər çıçəyi, hər gülü,
Bir nəzərlər hər qayısi, hər yolu.
Nağmə oxur dağ çayının hər qolu,
Ne qaşəngdirlər, ne gözəldir Qəşədim.

Çox uludur Qəşədimin dağları,
Tamaşadır baxカルları, bağları.
Gözəl keçir bir-birindən çəğləri,
Ne qaşəngdirlər, ne gözəldir Qəşədim.

Hər çıçəyin öz əyi var, adi var,
Hər meyvənin öz adi var, dədi var.
Elxanım da öz imzası, adi var,
Ne qaşəngdirlər, ne gözəldir Qəşədim.

**KƏKLİYİM**

Qayalardan qayalara qağırsan,
Qanadım çətir kimi qağırsan,
Ululuz olub yamaclara qağırsan,
Ürək açan avazınla, kəkləyim.

Sürməsini yaradanın çəkibdirlər,
Tale onu qayalara çəkibdirlər.
Gözəlliyyin bir gəlin toğ çəkibdirlər,
Üz-gözünə naxış vurub kəkləyim.

Qanad açıb sürməsini görənən,
Su içənde hənasını görənən.
Ovçuları aldətmasın görənən,
Elxan deyir, xınalıdır kəkləyim.

**AY ATA**

Ömür boyu həsrətinə yuğadım,
Həc doymadım söhbetindən, ay ata.
Uşaq kimi hər gərandə ağlaməm,
Bir sıqala möhtəc oldum, ay ata.

Ata həsrətinı çəkanlər biler,
Zindan özəbləri yatanlar biler.
Vərəm, yoxunə atanlar biler,
Yağın ikən uşaqlar oldun, ay ata.

Elxanəm, uzağımı görməyən gözüm,
Yağınlar yana daqıqəm səzəm.
Sənməyəm atoşım, sənməyəm köçəm,
Ayrılıq şəmənda yandım, ay ata.

**AY ELLƏR**

Mirzə Bilal əcəğində göz açdım,
Şeir-sənet ələmindən səz açdım.
Qaranlıq gecəyə bir ışığa saçdım,
Mirzə Bilal nəvəsiyəm, ay əllər.

Hara gedim, Bilal ənsəli dedilər,
Onun ənsəli kimi hərmət etdiyər.
Bu hərmətle mən hər an sevdilər,
Mirzə Bilal nəvəsiyəm, ay əllər.
Hara getdim, Bilal oğlu eşitdim,
Bilal oğlu Ağaları eşitdim.
Yeddi oğul, iki qızlı eşitdim,
Müzə Bilal nevəsiyəm, ay əllər.

Yüksəklikdə aksamadı atmız,
Qəsədənizi bizim əsl zətəzizmiz,
Ağalarındır, bilin, bizim atamız,
Men Elxanam, tomqız qəlbli insanam,
Müzə Bilal nevəsiyəm, ay əllər.

MӘN QURBAN, ANA

Uşaq idim, men qodrini bilmədim,
Ağarmış saçında hona gərmədim.
Tellarına niyə sığal çəkərəmədim,
Ağarmış saçına mən qurban, ana.

Nəfəsinə isinmişəm, qızdırışam,
Simən üstə bükləmişəm, yatmışm.
Geço-gündüz şəkər südün əmmışəm,
Ağarmış saçına mən qurban, ana.

Məndə göz ağlındı, qəndəsə ürək,
Haqqın dərgahına birlikdə gedək.
Çin olsun hoyatda bu arzu- dələk,
Ağarmış saçına mən qurban, ana.

Sən gərmədin, nələr qoldı başıma,
Zalim felək zəhər qatdı aşına.
Ne sözümə, ne baxdılər yaşına,
Ağarmış saçına mən qurban, ana.

Elxanam, ağarıb mənim do başım,
Töklübü dişlərim, qalmağıb saçım.
Baxanda üzümə bilinir yaşım,
Ağarmış saçına mən qurban, ana.

CEYRANA GÜLLƏ ATMA SƏN

(Ovçulara nəsihat)

Ovçuluğu bir peşə etson do sən,
Ova getdim, hər nə gördün, vurma sən.
Vurdüğün şikarı qoyma yerə sən,
Heç zaman ceyrana güllə atma sən.

Şikarı gördükə ondan gizlən sən,
Nişan alıb, hədef tutub gözəl sən.
Ana çıxsə, balasını gözəl sən,
Heç zaman ceyrana güllə atma sən.

El-obaya yaraşıqlı, vurma sən,
Tolo qurban bərəsinə durma sən,
Tora düşən ceyranları kəsmə sən,
Heç zaman ceyrana güllə atma sən.

Elxan, ovçuluğu çox etmişən sən,
Vurdüğün ovların sayım bilmirən.
İndi oturub nə nağil deyirən,
Heç zaman ceyrana güllə atma sən.
CEYRAN

Məna oğrun-oğrun baxıb,
Ürayımı üzəmə, Ceyran!
Tez-tez qarşıma çıxırсан,
Gözlerin susma, Ceyran.

Bu ellərin şən qəzisən,
Yerlərin ay- üləzəsən.
Sevən qələbin ilk yazısı,
Güllərimi özəmə, Ceyran!

Sənsən eşqimin özəli,
Sənsən şairin qəzəli.
Söhbətən şirin- məzəli,
Məndən uzaq gözəmə, Ceyran!

Sən hər an mən anırəm,
Eşqin ilə mən yanırəm.
 Özümə canan sənirəm,
Ayrılığa dəzəmə, Ceyran!

Sən Elxanın görən gözə,
Düz ilqarı, şirin sözü.
Bize gülən, güler üzü,
Məndən aynı gözəmə, Ceyran!

VURULMUŞAM

Məna heyrən baxan gözəl,
Gözərinə vurulmuşmə.
Ay məni yoldan edən,
İzlərinə vurulmuşmə.

Ürayımı üzən gözəl,
Gözərini səzən gözəl,
Hər işini düzən gözəl,
Düzərinə vurulmuşmə.

Qəlbəmi yandırıb yaxdınl,
Nişə belə mələl baxdınl,
Cənəm odlara yaxdınl,
Gözərini vurulmuşmə.

Elxanı kəməndə saldın,
Bir baxışda könlən aldın.
Gəlib yanmda da qaldın,
Gözərini vurulmuşmə.

TƏBIƏT İLHAMА ÇAĞIRIR MƏNI...

Yazın gəlisi do can verir çolo,
Qazlar, ördəklər de qayıdır göle.
Buludlar toqquşub dönrər selə,
Təbiət ilhama çağırır məni...

Yay fəsli fəsillərin şahidir,
Yağan yağış gözərlərinin yaşıdır.
Bunu hiss etməyən yalnız nasıdır,
Təbiət ilhama çağırır məni...

Payız fəsli öz bəhrəsin verənə,
Oğlan qızı, qız oğlanı sevənə,
Tarəldən bol məhsul dərənə,
Təbiət ilhama çağırır məni...
Qiş fəsli qar getirir özüyle,
Aşqlар da saz getirir özüyle,
Axan sular dürr getirir özüyle,
Tobiot ilhama çağırır mən...  

Dörd fəsilin dördünü de görmüşəm,
Hem istsin, hem soyğun görmüşəm.
Acışım, şirinini görmüşəm,
Tobiot ilhama çağırır mən...  

Ay Elxan, ömrünün payız gündər,
 Ağaran saçlarının beyaz gündər.
Xalqmın, vətonun bəhər gündər,
Tobiot ilhama çağırır mən...  

YADDAŞLARDA ADIM QALDI
(Babam Aşiq Mirzə Bilalin dili ilə)

Dağlar sonda izim qaldı,  
Deyilməmiş sözüm qaldı.  
Üç iğidim, ikki qızım,  
Ala gözli yarım qaldı.  

Düşən ilə az danişdum,  
Vəton üçün mən alışdım,  
Tornaqlara tez qarışdım,  
Oçağımda közüm qaldı.  

Bilal deyir yana-yana,  
Sinəmdəki qanlı yara.  
Göz deyəmişin nazlı yara,  
El içində sözüm qaldı.  

Elxan Ağalar balası,  
Bilal olubdur babası,  
Şirvanımda el havası,  
Yaddaşlarda adım qalırdı.  

SADAY KİŞİ
(Çox istəkli yezəm Saday kışının  
vaxtsız ölümünə ıthaf edirəm)

Son Gülşüme aşiq oldun,  
Meclislərdə başda oldun.  
Son bize bir qardaş oldun,  
Saday kisi, Saday kisi.  

Sevənlorun axib goldı,  
Cabrayıla xəzin qəldi.  
Bəş əydində memoria,  
Saday kisi, Saday kisi.  

Son olando o yatmadı,  
İmdadınə o qatmadı.  
Ölüm onu qorxuştmadı,  
Saday kisi, Saday kisi.  

Yaş məzarı seçib getdi,  
Bu höyata vida etdi.  
Gülşüm sənə deyib getdi,  
Saday kisi, Saday kisi.  

Zahmət səvən insan oldun,  
Öz yarına sadiq oldun.  
Qohumlara arxa oldun,  
Saday kisi, Saday kisi.
Elxan deyir, çox görmüşəm,
Sevib seçənəcəm görmüşəm.
Yara sađid, az görmüşəm,
Saday kişi, Saday kişi.

GÜLSÜM
(Əziz bacım Gülsümə ithaf edirəm)

Atamın tərənda dil açdı bir əm, 
Doğma ailəmizdə doğulu Gülsüm. 
Üzümüə göldü gülmə, sunbulüm, 
Dedilər, adila yaşasın Gülsüm.

Qoşədimdə sən dünyaya göz açdı, 
Uşaq ikon ana deyib dil açdı. 
Ailəmiz şəfəəq oldun, nur saçdı, 
Dedilər, adila yaşasın Gülsüm.

Yaşəşı, doğuldu bu dünyada sən, 
Qardaşların doymayib məhəbbətindən. 
Hərdən misal çəki el hikmatindən, 
Dedilər, adila yaşasın Gülsüm.

Yaşada dünyada xəsbəxt ömürə, 
Əvlədi, nəvəli, nəticə ilə. 
Xəyirdə, şərdə öz hərməti ilə, 
Dedilər, adila yaşasın Gülsüm.

Ata-ana kəç etdi bu dünyadan, 
Xəbər verən yox hələ o dünyadan. 
Gözəl bəxş edib sənə yaradan, 
Dedilər, adila yaşasın Gülsüm.

Gen dünya insana dar gəlir hərəndən, 
Ürək qana dənər bu ağır dərdəndən. 
Bir də ki, uzaq olsun məkərdən,ərəndən, 
Dedilər, adila yaşasın Gülsüm.

Men Elxanam, sən Gülsüm, birə dolandığ. 
Eyni canadan, eyni qandan yarandığ. 
İki bəcə, yeddi qardaş adlandığ. 
Dedilər, adila yaşasın Gülsüm.

PAYIZ FƏSLİ

Payız gəlor, qəsərgəmiş varmı, 
Ağaclar, zəmilər verər bərəni. 

Payız fosli ot-çəməni saraldar, 
Bulud gəlor, qöy üzünü qaratlılar. 

Gülər sələr, boynun bükər çəmənda, 
Əkinçilər müdə qatırər kəndə. 

Sel gəlor, çay daşar, basar sahili, 
Düzenlərdə artar bərəket lili. 

Bu fosildə Yaşar leysan yazıÉtatlar, 
Torpağə can verər, ruzi başışlar. 

Payızda toy əlar, gülər canınlər, 
Toylarda yallı gedər çobanlar.
Qocalar xaturlar ötən illəri,
Ağaribdi qara-şəvə telləri.

Payız faslı çənənlərə çən düşər,
İsti günəş bu yerlərə gen düşər.

Ay Elxan, ömrənin payız günəşdər,
Sağlamış yaşlığın düşən günəşdər.

Sən de ki, ömrənizi verəmədən bana,
Qalacaqdır şəirlərin dünyada.

MƏLEYKƏ
(Bu şəirin xalqımızın görkəmləri qızı,
Şəmaxlı Rayon Mənəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri
Məleyka Məzahir qızı Kamilovaya itəhaf edirəm)

Atanız Məzahir Şirvan elində
Ustad aşiq idi sazi ollində.
Almişdı dərsini Mərzə Bilaldan
Bu adları sən sırvənən, Məleykə!

Sən ki, Qahəşənn Dan Ulduzusan,
Ulu Şirvanının qən sən qızıssən.
Ustad aşıqlərin kəkli sazişən,
Yer üzünüün süsonən, Məleykə!

Mələklər səmada, sənsə yerəssən,
Mələklərdən sən gözdəssən, Məleykə!
İlahi yaradib sizləri yerə,
Yer üzünüün günəşən, Məleykə!

Mələkənm Şərvənin bülbülüdür,
Məzahirin mahmən deyən dilidir.
Təy-dəyünün yaraşığım, güldür,
Sən onunla foxr edirən, Məleykə!

Mələkənm gözlərən tacidir,
Mirəmilət fəsillərin yazdır.
Əline alıqı baba sazişər,
Yer üzünüün mələyənən, Məleykə!

Şəmaxlı “Baba Yurd”da görmüşəm,
Kəlik vurub, dərasından keçmişəm.
Yaşıllı meşə, göy çənənlə seçmişəm,
Yer üzünüün gülləsinən, Məleykə!

Elxan deyər, atalarımız aşiqədər,
Gül bülbülə, bülbül güllə aşiqədər.
Bu aşın hər budağı yəşələrən,
Yer üzünüün sən gülləsinən, Məleykə!

OXU, AY ELNARƏ, OXU!
(Bu şəirin Ulu Şirvanının ən qəzəkar qızı
Elnarə Abdullayevaya itəhaf edirəm)

Yurdumun ən qəzəkar qızı,
Şirvanının Dan ulduzu.
Həm kədərlə, həm sən qızı,
Oxu, ay Elnərə, oxu!

“Qərabağ” nalosu ilə,
“Şirvan Şikəstəsi” ilə,
“Naxçıvan” havası ilə,
Oxu, ay Elnərə, oxu!
AĞAXƏLİL AĞALAR OĞLU
MİKAYILOV


Övladları:

Mikayilli İnvər Ağaxəlıl oğlu 1992-ci ildə Baku şəhərində anadan olmuşdur. 2010-cu ildə isə Rusiya Federasiyasının (Məhəllə Sparks) İnstitut Uzvarında və Businessa) fakültəsinin daxil olmuş və hal-hazırda həmən Universitetin 4-cü kurs telesətədər.

Mikayilli Nuray Ağaxəlıl qızı 2007-ci ildə Baku şəhərində anadan olmuş və hal-hazırda 115 sayılı orta məktəbin 1-ci sinifi şagirdidir.
**HACI XƏLİL**

Bu şeiri qardaşım Ağaxəlilin 2011-ci ildə Müqəddəs Hacc ziyarətində olmasında həsr edərəm. Ziyarətində qəbul olsun!

Allahın varlığından şənədə bildi, Onun qüdrətinə Kəbənə tikdi. Sonralar bu evə ziyarət etdi, Allahın Xəlilə İbrahim Xəlil.

Kəsirdi Allahə istəklə oğlun, Göndərdi yaradan onunçuq qoyun. İslama baş etdi qurbanın yolun, Neçə min ildir İbrahim Xəlil.


Mərzə Bilal baban, Ağalar atan, Düşünüb bunları yazdıb də Elxan. Hacqdan qəbul olsun kəsəsinin qurban, Doğmalar sevinsin, ay Hacı Xəlil.

**İLHAMA GƏTİRİR NƏRGİZLƏR MƏNİ**

Yaz gələndə bağçalarda gül açıq, Bənəvəsərlər reyhanlara qol açıq. Bağban gəlib, gözlərlə yol açıq, İlhma gətirir Nərgizlər məni.

Bülbülü most edir gülün nəfəsi, Oxuduqca cuşa gəlib həvəsi. Yasəməna, qızılqulu həvəsi, İlhma gətirir Nərgizlər məni.
ÖZ sanətin, öz peşəsin sevəndir, 
Oxucuya hər köməyin edəndir. 
Kitab açıb, məsələtin verəndi, 
 İlhamə qətirir Nərgizlər mən. 

Elxan deyir, omayi var bu işdə, 
Yazı yazır, həc yorulmur o işdə. 
Xoş xəsiyyətdir, xoş sıfatdır hər işdə, 
Ilhamə qətirir, Nərgizlər mən. 

EL AŞIQİN

Aşığı sazdan cəyələn, 
Biləli eldən cəyələn. 
Sinaşın al-qan cəyələn, 
Bila-bile el aşiqin. 

Yaddaşlarda həkk olubdur, 
Şirvanında ad qoyubdur. 
Oğul-uşaq, qız qalıbdır, 
Yandırdiniz el aşiqin. 

Elxanam, Biləl nəvəsi, 
Şeirə olub həvesi. 
“Şikəstə” Şirvan havası, 
Susdurmaqlar el aşiqin. 

SÖZÜN SƏƏNİN 
(Əmiləm Ağasəfiyə)

Dağ üstündə dağa bənzər, 
Çövək üstə yəqa bənzər. 
Gülər tər yarpağa bənzər, 
Ürək açan sözün sən. 

Qamətin bir çınar kimi, 
Görməsin bir qartal kimi. 
Məclislərdə dər şəx kimi, 
Qiyamat alib sözün sən. 

Əmlor əmisi oldun, 
Dayılar dayısı oldun. 
Bir nur dəryası oldun, 
El içində sözün sən. 

Elxan deyir, yaşa hələ, 
Şəfi adlı ermən hələ, 
Yüz yaşını görik bele, 
Deyərlidir sözün sən, 
Deyərlidir özün sən. 

OQTAİ İLƏ

Ovçuluğa qoşa getdik, 
Maşın sürüb çölo getdik. 
Uçan quşu yerde etdik, 
Xanlar oğlu Oqtay ilə.
Gah maşınla, gah piyada,
Həm yağışda, həm de qarda,
Güneşli bir xoş havada,
Xanlar oğlu Oqtay ilə.

Rövşəni var, Zauru var,
Həm oğlanı, həm qızı var.
Oçağında qalanı var,
Xanlar oğlu Oqtay ilə.

Elxan vəfəsz olmadi,
Heç kimi yolda qoymadı,
Yaxşı işdən heç doymadı,
Xanlar oğlu Oqtay ilə.

**HƏZİRANİR**
(Bu şeiri ata özəzi böyük qardaşım
Həzirana ithaf edirəm.)

Kim ki görübdür babamı,
Görlən gözündən öpürəm.
Bir oğlu, bir de qızı,
Görlən növəsin öpürəm.

Görləndən bir amimidir,
Bir de qalan bir bibimdir.
Ona nəve, mənə qardaş.
Onu görlən Həzirandır.

Səksən yaşı vurub başa,
Sirdaş olub o qardaşə.
Söhbət edir babamızdan,
İlk nəvəsi Həzirandır.

Bənəsinin südün əmmiş,
Əmisi söd qardaşım.
Biləmən ilk müjdəsi imiş,
 Ağaları Həzirandır.

Elxan deyir, heç doymadiq,
Söhbət etdik, yorulmadıq.
Baba Bilal ad qoymadıq,
Türk adında Həzirandır.

**EL BİLMƏDEN**

Yaza-yaza yazıqlaşdim,
Yazdıqumla yazıqlaşdim.
Sevənlərdən uzaqlaşdim,
Yana-yana el bilməden.

El gözündə təraziyəm,
Ter çiçəyin özəyiyəm.
Bübəl seven bir çiçəyəm,
Qana-qana el bilməden.

Elxan deyir, qanan çoxdur,
Eşq yolunda yanən yoxtur.
Bir halımı bilən yoxtur,
Yaralanda el bilməden.

**AĞLAR QOYDUN**

Yüz yaşına qodən qoydun,
Oğul, qızı həsrət qoydun.
Görlən gözü yaşlı qoydun,
Sən bilməden ağlar qoydun.
Atalıqda yoxdur tayın,  
Cennət məkan olsun payın.  
Kamansızdır oxun, yayın,  
Sən bilmədən ağlar qoydun.

Nəşələrin sağ-solunda,  
Vəfədarın var yanında.  
Biraz baxsan, sən o yanda,  
Bələləri ağlar qoydun.

Qohum-qardaş yad eyləyir,  
Molla gəlib ad eyləyir.  
Qurandan bir aya deyir,  
Elxəmi sən ağlar qoydun.
MƏRİZAD ŞƏHƏRİ

Məreza şəhərinin çox qədim bir tarixi vardır. 1195-ci ilə kimi, yeni, Sultan İsmayıyl şəhən hakimiyətini dövründə mövcud olub. Mənbə: "Şəməxi 1180-ci il" məcmuəsi. Şəhər dağıldan sonra bu arazida məskunlaşmış kiçik bir kənd oləlişi yaşamasına baxmayaq, həmin şəhərin adını Məreza kəndi kimi yaşatmışlar. Çar rusiyasının vaxtında sürən olunmuş Malakanlardan bir qismi Məreza adlanan kəndin şimal hissəsində məskunlaşdırılır. Bundan sonra iki Məreza adlandırı:

1. Malakan Məreza.
2. Müşəlman Məreza.

YAXŞILIQ İTMİR

Balaca Elxannın ata babası Elxan kişi arıçıqla maşğul olurdu. Bir gün Elxan kişinin oğul nəvəsi balaca Elxan babasından soruşdu:

- Baba, bu arıları hardan alınmış? - dedi. Qocalmış Elxan amini arı yəşiyindən çəkib, bu arıları necə elde etdiyi ohvalati danışmağa başladı.


- Baba, nə gördüz?


ÜÇ PUD BUĞDA...

Özü ilə insanlara qələm, fəlakət gətirən Büyük Vətən mühəribəsi yenicə qurtardı. 1945-çi ilin şəxəltə, çəvənlən dekabr gəlininin biri idi. Şəhər xalxının qaşı yamancalarını qəzalandı. Mühəribəxə getmiş oğlu Xaliddən xəbər yox idi. Çuvalında unu, texnəsində çöroyu qurtarmışdı. Şəhər xala bir qədər götürül qoy edikdən sonra qızı İpəyi yana xəçən dibi dedi:

- Qızım eviminizin zırəzəsində üç pud buğda var. Onu tez zırəzədən çölo çəxərtə, aparın quşu kəndəkdi də dəyərməndən üyədbə, un ələyə getirək. İpek anaşın ki mi kimi de elədi.


Sizə kimdən deyim, Şəhər xalxının oğlu Xaliddən. O, mühəribədən qayıdərdi. Onun yolunu kəndərinə bu dəyərmənn


Meşəye zülmat qaralıq çıxmışdı. Sənəm xala ila İpək yolənnə davam edirdi. Teze çıxmış un İpəyn kürəyini qızışdırmaşı çıxmışdı.

O, anasına dedi:
- Ana, un monim kürəyi bork qızırnə, seninkini nece?!
Ana qızına dedi:
- Qızım, monim canımında soyuqdoymə var. Bu soyuqdoyməni yalmız bu isti un çıxtarda biler.


Qaralı getdiçke xaxınlaşdı. Xalid isə qarşısında gedənlorin anası və bacısı olduguunu bilirdi. Xalid onlardan bir neço addım arali idi. Birdən Sonəm arvad İpəyə borkden dedi:
- Qoxma, ağacı var gücünə başına vur. Şir kimi güclü olan Xalid bacısının ağacını ele həvada tutdu və mülayim sesə dedi:
- Ay ana, manı almanlar öldüre biləmdirlər, siz öldürmək isteyirsim?!

Sənəm xala qələnnən qəsəni tanıdı və can daha deyən ustənə atıldı. Bu hadisədon İpəyn əyrəy qəşəs eləmişdi. Xalid tez su qabından bacısının üzünü su çilədi. Onu bərk-bərk qacaqlayıb öldü. Man niyo onu çagırmadım, o da qoxrəx həyəcan keçərdi. Bir qədər keçəndən sonra İpək özünə qoldı. Ata ovezi olan qardaşını duz kimi yaldı. Xəxər ki, ay qardaş, şən monim ağacını tutdu, yoxsa mon ölmüş öz ellerimə qardaşımı öldürəcəkdəm...

Pohlavan çizələ Xalid unun çoxunu çıxməna alıb evlərinə apardı. Həmin gecə Sənəm xala, İpək Xalidinə xeyli səhəbət etdi. Səhərə qədər yeməkə惮lar.


Sənəm xalannın oğlu Xalid əməliyya komissar vozifasiında çalışmışdı. İxtisasca ali tehsilli tarix müəllimi idi.
Bir neçə hefətdən sonra onu Bakıya, Mərkəzi Komitəyə çağırıldalar. Bir neçə gündən sonra eştidik ki, Xalid Ərivan rayonlarından birində birinci katib vəzifəsində çalışır.

MƏN DE BURA QƏDƏR GƏLƏCƏKmiş...


İnəsən kişi də faytonun arxa sinəsə piyada gələrdi. Birdən o bu vəziyyəti görür. Çox güclü, zəhmətli adan olan İnəsən az vaxt orzinda faytonu takorlara üstənə qaldırır. Çixan takor də yerinə salıb faytonçunun arxa sinəsə sürür.

Hesenin biçənək sahəsinin yaxınlığında faytonçu geriyə tərəf baxır. Gözlərinə inanır. Görür ki, bayaq faytona götərmədiyi adam faytonla gələr. İnəsən kişi faytonun onun bərabərində saxlaqış və faytondan düşüb boz atın yüksənini ona verib deyir:


Faytonçu İnəsən kişiya baxıb dedi:

- Sen boz atı çox tələmatmişan, belinde çubuq yerləri aydınca görünür. Bu heyif inşadı qoymayacağım.

Cavabında İnəsən kişi ona deyir:


Faytonçu İnəsən kişinin zəhməti baxışından qorxaraq geriyə baxəndan yoluna davam etdi.

SHAHALİ KİŞİ HAQQINDA HEKAYƏT
(Olmuş ahvalat)

Baba baxmayarak, Şahali babam homin günden kolhozun taxıl zemisine keşik çekmaya getirmiğ.

NARI ZAY EDEN KİŞİ
(Olmuş évhalat)

Mühatibi yenico qurtarmışdı. Göççay rayonunun Biğir kondindan olan Yunis kişinin gözleri holo yol çekirdi. Axi o, yegane oğlunu mührribey yeola salmışdı. Yunis kişi 1944-cü ilədək oğlundan məktub alırdı...

Tez-tez Biğir kondin sinasi orden ve medallarla dolu aşgorlar qalırdı. Amma Yunis kişinin oğlu gelmirdi...


Beləlikla, Ali ilə Ağası Yunis kişinin närənən həroşi 5-6-sıni yedi. Şəxən demi, Yunis kişi de onların yedikləri närı sayılmuş. Ali kişi ilə Ağası kişi ürək bəsən Biğir närəndə dəyuncə yedilər. Sonra Ali kişi Yunis kişidən yedikləri närən sayını soruşur. Çox səbirli və həzaracavəb olan Yunis kişi deyir:
Siz on iki nar yediniz, birini de zay etdiniz.
Bü sözdan parı olan Ali kişi yedikleri närn pulunu verir.
Sonra da üzünü Ağası kişiye tutub deyir:
- Nari zay edan kişi, dur, gedok!

OLMUŞ ƏHVALAT

Bir gün onun Ağaşəfi ile eyvanda oturmuşduq. Mənim ayağım yalin idi. Ayağımin üzərindəki yanıq izi onumın diqqətini cəlb etdi. Mendan soruşdu: - Bilirsinmiş, ayağındaki yanıq işarəsi ne vaxt olub?
- Men işə dedim:
- Xeyr! Mənim nece oldununu mônə bele izah etdi:


ÖVLADLARIM:

MİKAYILOV ÖFLAN AĞALAR OĞLU


NƏDİR

Canan mənə naz eləyir,
Bilmirəm, çarəsi nədir?
Gül xar olur bülbül üçün,
Bülbülün nalosi nədir?

Yarım başır mənə hərəddən,
Ala gözü, mina qərdən,
Başım ağarmışdı dərdəddən,
Dərdim in davası nədir?
Sevmesəydim o dildəri,
Gözləmozdım bu illeri.
Maçın ki mi bu çölləri,
Gözəməyin mənası nədir?

O, baxdiqca güla-güla,
Acq verir bila-bila.
Gözəlləşir gündən-günə,
Könlərin qısaşı nədir?

 Ağalar oğlu dila gəlsin,
Yar bağından bir gül dərsin.
Yarı ona boyun əysin,
Əyilsə, mənası nədir?

SƏN OLMADINMİ?!

Sözdə başlamaq üçün aldım qələmə,
Mənə ilham verən sen olmadın mı?!
Keçmiş xəyalları qayıtmaq üçün,
Canına mı verən sen olmadın mı?!

Bir baxışla qəşin-gözün süzürdən,
Kefim olmayanda gelib güldürən,
Gizli məhəbbətimi açıb bildirən,
Alamə car edən sen olmadın mı?!

Mən sonə eşqimin əlişəb yaran,
Sonin əhəmiyyəti dəyəb anlayən,
Diz çöküb qarşında daim ağlayın,
Göz yaşını axıdən sen olmadın mı?!

Adını öyrənib bildiyim gündən,
Eşqin üroyumo axdı o gündən.
Qalbimin çiçəyi açıd o gündən,
O yel tək vuran sen olmadın mı?!

Mən sonə fikrini çəkirməy hər an,
Əzəldən beleymiş gərəşi- dövrən.
Məhəbbət ədu verəndə forman,
Əhdi pozan canan sen olmadın mı?!

Mənə baxıb qaş- gözünü süzürsən,
Aşiqi incidib, belin bükrüsən.
Əfləm gül digirəb, gah küsdürərsən,
Küsməyə səbəbkar sen olmadın mı?!

MƏN

Eşqino düşəməyin soni gördüm rəvə,
Bəs, niyə qulmadın əhədən vəfa?
Yolunda, əy gülməm, çox çəklərəm cəfə,
Sevda barsımda zəvalliyəm mən.

Əflənmə, sevirəm, eləmə şöhrət,
Mənə lazım deyil səndəki dövlət.
Bir zaman yetişər sənə de elbat,
Ağlıtsız olmuşam, həvaliyəm mən.
MIKAYILOV RAUF AğALAR OĞLU


DAĞ VURULUBDUR

Bu dövran, bu zaman hardan firlandı, İgidlər namərde tay tutulubdur. Analar ağlayır, gəlinlər yanır, Ağlayan gözələr tor tutulubdur.

Şərəfli oskarın, şənli oskarın Silməz ızlərə yollara düşmüş. Qismət çatmadı toya, būșata, Elində, kəndində vay qurulubdur.

Hər elə, obaya tabutlar gəlir, İgidlər yollanır, şəhidlər gəlir. Vətonun çayında qan seli gəlir, Sinəmə çarpazı dağ vurulubdur.
MƏƏR SƏƏRMİ?
Gözümün atəşi gözümde sönmez,
Əlimin atəşi əlimdə sönmez.
Bu dərə, zillətə üreyim dözməz,
Məhəbbət atəşi, məqər, sönərmə?

Sevdanın oxunu sinəmə çaldın,
Yarağı şıkar tek çaresiz qaldım.
Qanımı qeyb etdım üsüdüm, dondum,
Məhəbbət atəşi, məqər, sönərmə?

Bu yolda çoxları canlıdan keçmiş,
Bir günlük ayrılaq, bir gün tek keçmiş.
Eşqın qurbanını o meni seçmiş,
Məhəbbət atəşi, məqər, sönərmə?

Baxışi qərbində alişdi, yandı,
Təbessüm göstərdin, ümid oyanıdı.
Getson da, dənmayə gümənmə qaldı,
Məhəbbət atəşi, məqər, sönərmə?

SÖZLƏ, NƏƏNDİR?!

Bu günəl hər yandan duyulur səsən,
Cənələrin cəhrədə gözəl qamatın.
Soslanır musiqin, oxunur sözün,
Yuxuma qəlmişən, söyə, nəəndir?!

Gecələr tez yatıb, gec oyanmadın,
Son özün söylədiniz, mərdi vurmadın.
Namərdin önündə məyyəs olmadın,
Yuxuma qəlmişən, söyə, nəəndir?!

Baxışəm aynaya, qörürem səni,
İstərəm qoyumda basəyəm səni.
Çatınə düşmüşəm, təmpəram səni,
Yuxuma qəlmişən, söyə, nəəndir?!

Surətən getməyir gözüm önündən,
Dorsimən alınəm sənən özünəndən.
Az öpdəm, doymadın gözəl gözündən,
Yuxuma qəlmişən, söyə, nəəndir?!

Bir dəvə etmişən xəstə olanda,
Yatağa düşənda, rəngin solanda.
İndəsə peşmanəm, olum yandanda,
Yuxuma qəlmişən, söyə, nəəndir?!

ÜMMANA DÖNDÜ

Eşqimi aridib, gözəl yaş etdin,
Məhəbbət yolunda kamana döndüm.
Bilmədim, bu yolun qışə tez düşər,
Əl-qişəm düşüdü, buzlağa döndüm.

Vaxt ötüb, şəninin söz deməmişəm,
Verdiyim ozaba döz deməmişəm.
Son özün sevmişəm, sev, deməmişəm,
Bəs, niyə eşqimiz soyudu, söndü.

Arzumuz çin oldu, balalar goldi,
Sevinci, istəyi onlarla böldük.
Neve sevgisinizi biz birge duyduq,
Ərdi buz-buləq, ümmana döndü.
BAYATILAR

Əzizinəm, ləbindən,
Bal çəkərmə ləbindən.
Əgər rəvə bilərsən,
İnan, əlləm qəməndən.

Əzizinəm, yar mən,
Oda salımış yar mən.
Sinəmdə bir alov var,
Söndürənməz qar mən.

Əzizinəm, səni mən,
Gözleyəcem səni mən.
Ötən günlar xətrinə,
Unutmam səni mən.

Bu bağçasalar, bu bağlar,
Buludlar sənsiz ağlar.
Əşqin erken itirən
Geçə-gündüz hey aghlar.

Əzizinəm, yar mən,
Quçağında al mən.
Əhdiyə şübhə etən,
Bışaq götür, yar mən.

Bu duygular, bu ilham işə mən dəyərdim, ona ulu sənətin biliçilərini və gəzəl ifaçaları olan ata-babalarından irən keçmişdir. Babası Aşıq Mirza Bilal Şirvan aşıq sənətinin ustadı, atası Aşıq Ağalar ise Mirzə Biləm bin ulu sənətin inkişaf etdirişi, istedadlı aşıq kimini təmənzə sevilsəmişdir.


**YAR QUÇAĞINDA**

(əzəl)

Əsibəm məh kimə son, bədə-səba quçağında,
Yatasan, məst olasan, sübə kimi hey quçağında.

Dolənb ari kimi, sən yığasan bal quçağında,
Yorulu bəhəl olub, olmayasan zay quçağında.

Edorm qulluq ona, nübar üçün bar quçağında,
Yetişi təzə meyva, dərmək üçün vay quçağında.

Qələm sarələ sonə, günərəmini say quçağında,
Çəkərm nələyi-əfqan, oluban vay quçağında.

Edirəm ahu- faqan, adlara yandım quçağında,
Ərdim şəm kimi mən, gül quçağında.

Verən dərman üçün, bir qaşa cüt nar quçağında,
Yaşadıb son Biləli, hifz edən yar quçağında.

**PULUM OLANDA**

Hər şeyin çarəsi “puldur” əzəldən,
Qaçmaq olmaz Allah vəron əzəldən.
Son utanma öz tutduğun əmalıdən,
Nə yaman olmuş, pulun olanda.

Pulun ki oldu, bil hörmatlıslən,
Otur yuxarı başda, şöhrətlislən.
Gec gəlib məclisi, tez getməlislən,
Nə yaman olmuş, pulun olanda.

İlk sözü məclisədə sonə verərlər,
Şanın şələqlər, sözələr deyərlər.
Öl çalib yalanından sonı səvrələr,
Nə yaman olmuş pulun olanda.

Hara getən, dostun, tanışın olur,
Keyf çəkib xəlvəti sirdəskin olur.
Yadlər gəlib sənində “qardaşın” olur,
Nə yaman olmuş pulun olanda.

Qaçırən qohumdan, elindən uzaq,
Verməzən imkan, yanında duraq.
İstəsən, qurarsən bizləre tuzaq,
Nə yaman olmuş pulun olanda.

Bu dünya fanidir, bil, köpük kimi,
Ömür də tez keçir bir röya kimi.
Biləl də düz dədi bir Baba kimi,
Nə yaman olmuş pulun olanda.

**BU FANI DÜNYA**

Kimisin ağladıb, kimi güldürür,
Kimi de incidib, kimi küsdürür.
Kaman tok sizlayib, simi dindirir,
Əzəldən belədir bu fani dünya!

Elə ki, həyatda götərdi bəxtin,
Çoxalər dostların, bir de homdəmın.
Yadların qohumlar gözündə sonın,
Əzəldən belədir bu fani dünya!
Vəzifə sahibi olduğun zaman,
Yığılır başına yaltaqlar haman.
Edərlər ərif, verənlər əman,
Əzəldən belədir bu fani dünyə!

Bir gün də olmazsa sənin vəzifən,
Qohumu, qardaşı onda bílərsən.
Səhv etdim o, zaman onda deyərsən,
Əzəldən belədir bu fani dünyə!

Həyatda çatmaza əlin heç yana,
Tapılmaz dördünə bir kimə yana.
Yansan, verən sənə bir içmə suda,
Əzəldən belədir bu fani dünya!

**DÜNYA**

Bu dünya nə qədər vəfəsiz imiş,
Əzəldən qiymətin sənin verilmiş.
Cahanlar sultanı deyənək demiş,
Həmişə vəfəsiz olmusan, dünya!

Dahilər, loğmanlar köçüb gedibdir,
Sənin qiymətinə onlar veribdər.
Vurğun da əşirində yaxşı deyəbdi,
Bir yandan boşalib- dolursan, dünya!

Hərəyə bir əmir qismət həyatda,
Vuruşub padşahlar yüz yol cahanda.
Süleyman Sultan olsa da təxtdə,
Onu da peşimən etmişən, dünya!

Men də bu dünyaya qəlib-golmədəm,
Doyunca heç zaman deyəb-gülmədəm.
Qurudu göz yaşım, inan silmədəm,
Meni də həyatdan silərsən, dünya!

Bu qədər zülm etdin, nə üçün mənə?
Men ki, pis olmadım heç zaman sənə.
Həmişə zülm etdin, hey... dönu-dönu,
Bəsdir, gözün doysun, sən usan, dünya!

**AXTARAR SƏNİ**

Getdiyə taqatdan düşür dizlorim,
Yazdıyım şəri şeymir gözlorım.
Çoxdan gözəldiyim, ey özülərəm,
Ömür əsərində axtarar sənə.

Sənin ayrılmış be nəce dözüm?
Qəlbimə də mənəkçün çox qəlib sözüm.
Son dəfə axtarırsən bu gözüm,
Həmişə, her zaman axtarar sənə.

Bir daha görməsom gül üzünü,
Gözəl camalını, şirin sözünü.
Mənim sən son dəfə sən de özünü,
Öldürsən, bil ki, duymam sənə.

Həyat sonuzdur, dolduqça dolur,
Saralı günlorım, yarpaq tek solur.
Sevinc də, kədər də əmürdə olur,
O xoş günlerde axtarar sənə.
Harden gelib mozarnımı taparsan,
Ağlayıb xələti həm de yanarsan.
Bayramlarda sən Bilalı anarsan,
O zaman ruhum bağlılar sənə.

AY GÖZƏL

Men ki, çox incitdim həyatda sənizi,
Mənim qismətimə sən düşdürəm, gözəl.
Sənninə həyatda, bil ki, mən vəram,
Ruhumun ekizi sən oldun, Gözəl!

Hər zaman somada görürəm sənizi,
Allırsan başımdan dumanı, çəni.
Bir an anuduram kədəri, qəmi,
Ruhumun ekizi sən oldun, Gözəl!

Cənnatin bağında sən qızıl gülləm,
Açılan sabahım, parlayan günüm.
Var iken həyatda mən vəram, gülləm,
Ruhumun ekizi sən oldun, Gözəl!

Sənsiz bu ömrümün mənası olmaz,
Sənsiz bu xəstəlikin qədəri olmaz.
Sənsən mənim üçün olmazsa, olmaz,
Ruhumun ekizi sən oldun, Gözəl!

RAMAZAN BAYRAMLIMIZ
MÜBARƏK OLSUN!

Ey mənim müsəlman baci-qardaşım,
Ürəkden sizləri töbrik edirim.
Sizin bayramınız mübarək olsun!
Çinin yuxunuz, həm də dəyişim.

Tutsanız orucu, etsanız tövbə,
Nur saqar yoluna Müqəddəs Kəbə.
Olar qismətimiz, yeqin ki, Məkka,
Ramazan bayramınız mübarək olsun!

Düz olsa niyyətin, qilsan Namazı,
Beş dofo qul olsan önündə azı,
Qismətin yazılımı, pozulmaz yazı,
Ramazan bayramınız mübarək olsun!

Həyatda bilirom, olmuşdur nələr...
Ölüm haqdir, bilki deyildir qədar.
Etdiyin dualar getməsin hədər,
Ramazan bayramın, mübarək olsun!

TƏBRİZİM...

Araza baxıram, gözüm dolubdur,
İlk arzum, xəyalım Təbriz olubdur.
Diqqət et, İrazəxanı axan suya,
Az qalır nifrətdən axıb, dayana.
Böyük dır bu xalqı amansız felek,
Susdu Azərbaycan- bu böyük ürok.
Cəlləd olub günah eyləmiş onlar,
Günahsiz körpələr, vurulmuş başlar.
Xalqın bol qışımı, çoxu öldürər,
Təbrizə, Tehranda, Xorasandədir.

Dözmək olmur, bu züləmə, zillətə,
Artuq yeter, haqqın verin millətə.
Şimal da, Çənub da bizimdir,bizim,
Qalx ayağa, üşyan eyle, Təbrizim.

Qüvvət ałın bu hünərdən hem dizim,
Bakı ilə qovuşsun, ulu Təbrizim.
Torpağını dərmən edib men başaram bağırma,
Güllərdən çərləng hörüb men ərtərəm yavruma.

ƏZİZ BABA
(Bu şəirin babam Aşıq Mirzə Bilalın əziz xatirəsinə ithaf edirəm)

Azad aşıqısen, Azad Vətənin,
Yadigar qalıbdır ulu sənətin,
Ucalır hər yana səninin şöhrətindən,
Biz adına layiq çalışıb, Baba!

Şeirin bir fərəyəddir, sözün müəddəddəs,
Sənətin müəddəddəs, özün müəddəddəs.
Yadigar qalıbdır səzən müəddəddəs,
Tərəxədə qalıbdır bu adın, Baba!

Ad-sənnə tebrik gəlir hər yerdən,
Şəkiden, Şirvandan, Muğandan, Mıldən.
Həc vəxt düşməmişən xalqın dilləndən,
Bu elin, obən in oğlusan, Baba!

Dosyeni verdilər sətən birinə,
Satılmış insanlar durdu üzünə.
Erəmi Sumbatin yalan sözənə,
Aldanı millətin satanlar, Baba!

Dədilər oxuyur xalqın dilləndən,
Dənisdə dərdindən, qəzər günündən.
Qorxmaqın nadənn fitnə-fələndən,
İntiqəm aldılar sazından, Baba!

Züləmn yaman gözü sənə dikildi,
Sag ikon boyunə kəfən birəldi.
Məzarın hardadır? Qorxdə çekildi,
Vətən torpağıdır məzarın, Baba!

Azad Azərbaycan, yurdun Şəmaxı,
Hər günün nur səçir elin sabahi.
Taleyin yandırır nəvən Bilalı,
Adına dəstanlar mən yazdıım, Baba!

AY AŞIQ BİLAL!

Sizə kimdən deyim, ey arif olan,
Duruşu mərifət, camalı hıla!
Elin sənətkarı, vətənin oğlu,
Sənə rehəmt olsun, ay Aşıq Bilal!
Bilənlər bilirdi, bilməyən bilsin,
İstədi düşmənlər, səsini kəssin.
Xalqın yaddaşından obodi silsin,
Sənə rəhəmt olsun, ay Aşiq Bilal!

Gör, sənə ölümsə kim məhkum etdi?
Sumbatov is açıb məruzə etdi.
Koqan, Martirosof murada yetdi,
Sənə rəhəmt olsun, ay Aşiq Bilal!

Sizlərde olmamış heç zəman vəcidan,
65 yaşında yaşlı bir insan,
Əyə bilmədi, qəddini zindan,
Sənə rəhəmt olsun, ay Aşiq Bilal!

O el aşıq idi, elindən getdi,
Millət üçün yanaraq dilindən getdi.
Yazib-yaratdığı olindən getdi,
Sənə rəhəmt olsun, ay Aşiq Bilal!

Gözün aynın olsun, müstəqil Vaten!
Tənəyr oloməde sənə hər səvən.
Hər zəman var olsun ürəkəndən dəyən,
Sənə rəhəmt olsun, ay Aşiq Bilal!

Gün olsun, qoyulsun böyük heykələn,
Ružigar gətirsin qərib yelkənin.
Çin olsun arzular, səninin məşəkin,
Sənə rəhəmt olsun, ay Aşiq Bilal!

Bilərm, uzaqda deyil o günlər,
Gözələr həsrətə onu səvənlər.
Ruhunuz şad olsun ölbə gedənlər,
Sənə rəhəmt olsun, ay Aşiq Bilal!

**O BÖYÜK ALLAH!**

Ömər nə? Suəl edirmə özümə,
Tənər yaratmışdır böyük möctüza.
Görsənir röyada hərdən gözümə,
İlahi qüvvədər o böyük Allah!

Dünyanı yaratmışdır o, ilk oldan!
Ruh vermiş insanə əzəl anidən.
Dövr edir insanın qanı, canından,
Gözə görünməzdər o böyük Allah!

Qolbin yaddaşından getmir heç zəman,
Həyatda yaxşılıq edərkən insan.
Daxilən pak olur, safləşir vəcidan,
Hər şeyə qadirdir o böyük Allah!

Etdivənə yaxşılıq, getirmə dilo,
Allahın eşqina, bir kimsə bili eat.
Kəsəba ol tut, zələma şillə,
Hər şeyi bilməzdər o böyük Allah!

Siz gelin imana, quln namazı,
Gündə 5 dəfə yazılışmış yazı.
Allah üçün edin onu ən əzi,
Yazınızı yazandır o böyük Allah!
ANADIR, ANA!

Bir olan yaratdı bütün varlığı,
Adomin Həvvəsi anadır, ana!...
Onlardan yaranmış bütün insanlar,
Onlara can verən anadır, ana!...

Olmur heyatda heçənə boş-boşa,
Verilən ömürü şərhəfə yaşa.
Xeyir de, şor de qoşadır, qoşa,
Həmişə yanan anadır, ana!...

Nə qəder körpəsən, soninə yətir,
Gecələr sübhədək yuxusuz qalır.
Bozən de dəkişən, qəfəli oyanırdı,
Sübhədək yatmayı anadır, ana!...

Beşikdə rahatca son yatan zaman,
İstəməz ki, körpəsi oyanın bir an.
Sonin yolunda da alışib-yanan,
Şəm kimi əriyən anadır, ana!...

Sübd verib böyüdüb sonı özəldən,
Qoruyur balasınə son küləkdən.
Üz vərsə xəstəlik, bilki, qəflədən,
Verən dərmanının anadır, ana!...

Çəkirəm həsrətin yanam anənim,
Üzü qara olsun qara torpağın.
Yoxdur ki, görməya, billəm, gümanım,
Yuxumda gördüm anadır, ana!...

Anənim həm ruhu mənim canımıda,
Büşübütən məndədər qənən adını.
Ələnda dəfn edin məni yanında,
Cənnətdə gördüm anadır, ana!...

Heyif ki, son dəfnə görülmüş sənə,
İndi də yazdırır, olmuşam dəli.
Həmişə oxşayır, sevərdin mənə,
Aynılıq hicram anadır ana!...

Övlad üçün analar çəkin özüyət,
Ana müddətdəsər, edin ziyarət.
Oğun güllə üzündə olağan toraşış,
Cənnətən güllə payı anadır, ana!...

MİLLİ ORDUMUZ!

Günü-gündən qüvvətlənən, güclənən,
Nizami ordu teklə məğrur dütəlon.
Düşənmən qəçib qorxusundan gizəlon,
Basılmaz qüvvədər Milli Ordumuz!

Nato standartlarında telimlər seçər,
Ən çətin sədləri, məşq edib kəçir.
Əsgəri qəhrəman, Mübəriz edir,
Basılmaz gücdədər Milli Ordumuz!

Ata tekl komandırdı, tolobkar olub,
Onları ucaldan biliklər olub.
Keçdiyi telimlər müfäəsə olub,
Basılmaz gündədir Milli Ordumuz!
Ayıq-sayıq durun, əziz balalar,
Uçsun somamızda qartal, sonalar.
Gözlosin balasın sizin analar,
Basılmaz ərlərdir Milli Ordumuz!

Ałaq Qarabaği, bizimki olsun,
Sevincdən üreyim fəruhle dolsun.
Bilal, pis günərin sonərəde qalsın,
Basılmaz əməddir Milli Ordumuz!

20 YANVAR!

Nə yaman amansız goldi o günər,
Töküldü yollar qəranfil, güllər.
Dəhşətdən ağlıdi, yandı urqəklər,
Bir dəhə olmasın 20 Yanvar!

Ötən günər düşdükə yada,
Amandır, o günər, olmasın daha.
Dəysin o güllələr qudurmuşula,
Bir dəhə olmasın 20 Yanvar!

Gözümə görmüşəm o dehşətləri,
Yığdılər otağa biz polisləri.
Kəsdirən danışan, deyən dillerə,
Bir dəhə olmasın 20 Yanvar!

Her küçə, her ev qan ağlayırdı,
Qanlar küçələrdə su tak axırdı.
Analar, bacılar ağə yaxırdı,
Bir dəhə olmasın 20 Yanvar!

Vurulmuş, tapdənmış uşaq, cavanlar,
Kəsilmiş bədəndən əllər-ayaqlar.
Azadlıq üçün şəhid oldu onlar,
Bir dəhə olmasın 20 Yanvar!

Vətən şəhidər üçün həmişə ağlar,
Ölmeyib əgidər, dərdir onlar.
Müstəqlə vətəni aldıq yadigar,
Bir dəhə olmasın 20 Yanvar!

BAYATILAR

Gülüm güller içinde,
Belin inəcə bitmişda.
Babəsini güldür,
Gülüm güldən içinde.

Şəkər balam, gül balam,
Bir azəcəq gül balam.
Yanağına düşübdür,
Gül damlasını sıl, balam.

Əzizinəm, gülsən,
Baxib gülə gülsən.
Görənmə, soni həmsə,
Əmür boyu gülsən.

Əzizinəm, bir dona,
Sonu vermiş birdənə.
Ağlın, kamalın sonun,
Bir dənədir, bir donə.
Əzizinəm, balamsan,
Son əlaqi balamsan.
Fəxr edirəm səninə,
Son ağilli balamsan.

Əzizinəm, dolan, gəl,
Get, çəmoni dolan, gəl.
Moni görmək istəyən,
El-obəni dolan, gəl.

Əzizinəm, olarımış,
Qızlar nəca olarımış?
Bokmaq kimi, bal kimi,
Qızlar nəbat olarımış.

Əzizinəm, amandır,
Yar həsrəti yamandır.
Həmmən üzü dənsə,
Bilal sənə yanandır.

Əzizinəm, yaradan,
Son vuruğunu yaradan.
Qismətimiz beləmiş,
Onu yazmış Yaradan.

Əzizinəm, pis gözən,
Qoru mani bu gözən.
Mən yarəma nə etdim?
Saldı mani o gözən.

Əzizinəm, balama,
Xəbor edin anama.
Yaman oda düşmüşəm,
Məlhom qoysun yarama.
RÜBABÖ

Görüm, bu ad günün mübarak olsun,
Mənim sevimli, mehriban balam.
Heyatda ad çıxar, edədi qalsın,
Mənim ağılı Rübabə balam.

Daima xoşbəxtlik sənə yar olsun,
Bu şən heyatda güleşən sənə.
Sevincdən bəanın gözərə dolsun,
Yüz sağlam ömür süresən sənə.

Babağa ürəkden təbrik edirəm,
Xoşbəxt ola, mənim gül balam.
Gözəl olsun hər annın da deyirəm,
Şirəsin, şəkərsən, mənim bal balam.

Görüm, şəraf lövhəsində şekilin olsun,
Həmişə birinci olaqan sənə.
Heyatın, gencliyin sevincə dolsun,
Həmişə yüksəkədə olaqan sənə.

Sevənlərin baxib sevəqin sənə,
Allahın xoşbəxti olaqan sənə.
Toyunda süzən Rübabə nənə,
Pış gözən uzaq olaqan sənə.

Arzumdur, məktəbi beşər bitir sən,
Allahın nəzəri qorrasən sənə.
Qırımı zı diplomu alıb gətir sən,
Baban da təbrik eləsən sənə.

uçan tarelka

Bir kimə đərək dərəb, sərməmiş hala,
Allənlər anlayıb baş vurşə belə.
Dünyənin tərxı bilən, niyə,
Müqəddəs varlıq dərə, sənəsə bu dünyə!

Özüm də edirəm bir az ehtiyat,
Sehirli alom dərə bizim qəinət.
Yaşın ki, mövəcuddur Marsda bir həyat,
Müqəddəs varlıq dərə, sənəsə bu dünyə!

Tarekə formada gələrlər yera,
Baxib, təcübənib gedərlər yena.
Bu nece varlıq dərə?- Deyirlər bəlda,
Müqəddəs varlıq dərə, sənəsə bu dünyə!

Uçurlər səmada, edirlər axın,
Baxirlər, gəlmirlər bizlərə yaxın.
İnənmə, ey gələnlər, bizlərə baxın,
Müqəddəs varlıq dərə, sənəsə bu dünyə!

OĞLUM EÖNURA

No yamən olməmuş oğul kəddəri,
Heç zaman ölçüsü galəməz qəədəri.
Heyatın ne yamən günələrə varmiş,
Balından atadan ayyı sələrmiş.
Baxərm üzənə həsrətə sənə,
Yaşın, səzün çoxdur deməyə mənə.
Durmuşam önünde, üzüm qaradır,
Sizlayır üreyim, bil ki, yaradır.
Sual edib, sorur özüm həmişə,
Nə idi günahım düşdüm bu işə?
Deyim cavabım, sadədir sade,
Xətasıq qul olmaz, düşmüşəm derdə.

**ETİRAF**

Yenidən hayata gəlsəydim ağır,
Düşüb sehrələrə sənə anardım.
Məcnun tək çöllərdə qalib nəqşman,
Həsrətdən qalbimi oda vacırdım.

Leyli de, Nigar da, Hecər de sənsən,
Sevginə həmişə sadiq olmusan.
Gözəllər içində inan ki, taksən,
Qalbimdə abadi heykəl qərəmən.

Sən məni qorudun oddan, aləvdən,
 Ağlıllı məsləhət vermişən mənə.
Dənəmdin tutuğun o düz yolundan,
Sənin məsləhətin lazımdır yenə.

Edirəm etiraf eşqin yolunda,
Sevgi nə deməkdər, indi bilirəm.
Etmişəm cəhili dik ömür yolunda,
Halal et haqqını, sənə deyirəm.

**GÜLÜM**

Sənsən hayatım, arzu, dileyim,
Sənsən hayatda gözəl məleyim.
Bəxt üzüyəmsən, hayatım, canım,
Mənim şərifim, xoshoxtlık anım.
Göyədəki olan ayım, əlduzum,
Sənsiz yetim qalar, mələşər quzum.
Ağıl, dərəxə, birdəki sobr,
Verirən məsləhət, gəürüsən tədbir.
Sənində, bilki, edirəm qürur,
Qorusun yaradan sənə nəzərdən,
Yan kəçsin nanəcim sənə tok gözəldən.
Oldun menəsi ömrümü, Gülüm,
Cənnət bağçasında yetişən Gülüm.
Bilaltək hayatə istərəm sənə,
Həmişə sağləm olasan, Gülüm.

**FƏTOLİ, ELNUR, BAĞIŞLA MƏNİ...**

Heç zaman getməyir gözüm önündən,
Sənin o menəli, qara gözərlər.
Asılı deyil, bil ki, mənim üzüməndən,
Gözümə doğruşdur qara gözərlər.

Günahım böyükdür, bilirəm, mənim,
Diz çöküb ağlərəm önündə sənən.
Qismətəm cəhənnəm olsa da mənim,
Demərəm, inan ki, bağışla məni.
Bilirom mündən neyçin kümüzən,  
Girmirson yuxuma, çünkü düzmüşən.
Connot qışən teq üçüb getmişən,  
Deyirmən, nə olan, bağışla məni.

Nə qədər ağdırın, bunları demək,  
Bılə yaşamaqdən yaxşidir ölmək.
Qatılin mən oldum, qismətin fələk,  
Deyirmən, nə olan, bağışla məni.

Bir gün kitabından tapdım şəklini,  
Göstərib fəxrlə sevərdən məni.
Heyif ki, mən indi öpüb əksini,  
Deyirmən, nə olan, bağışla məni.

Pəşman oluban döyrəm dizi,  
Qoruya bilmedim, heyif ki, sizi.
Yandırıb- yaxirsız indi də bizi,  
Deyirmən, nə olan, bağışla məni.

Cismənm getdiniz, mən oldum ruhole,  
Neyçin belə oldu, sororam hardən.
Mən sizdən doymadım, siz də ki, məndən,  
Əziz balalarım...... bağışla məni.

Biz idik bacanəq, həm də ki qardaş,  
Fotoli və Elnur oldular qardaş.
Düşdü bəxtimizə göydən qara daş,  
Deyirmən, nə olan, bağışla məni.

Mən etdim o zaman bir daha qaçın,  
Badəlin ədəmiq çətindir, çətən.
Qədrini bilsəydim azaldan sonın,  
Deyirmən, nə olan, bağışla məni.

Günahım var ana, qardaş önünde,  
Alışib- yanırəm özüm içimdə.
Bir gün sorsalar məhşər günündə,  
Deyərmən, daşqalaq eylovən məni.
Sədyarova (Mikayilova) İrade Ağalar qızı 1957-ci ilin dekabr ayının 14-də Kürdomir şəhərində anadan olmuşdur. 7 yaşında Kürdomir şəhər ələ səyli məktəbin 1 sinfində daxil olmuşdur. Artıq IV sinifə keçəndə ailesi ilə birgə Bəki şəhərinə köçüb, 115 səyli orta məktəbə təhsilini davam etdirmişdir.


**ATAMIN YÜZ İLLİK YÜBİLEYİNƏ**

Mirzə Bilal ocağında doğulduň,
Atının adına layiq oğulduň.
Çox keçmişdi, qon içində boşuldun,
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.

“Düşmən oğlu” - bu ad sonu izledi,
Dost da sonu qorxusundan pisledi.
Tale küsdü, oban, elin küsəmədi,
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.
Babam yadigarı sazin, şenətin,
Od- alov içindən keçmişən mətin.
Heç kəsa, heç yerde sən əyilmədiniz,
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.

Dilimizdə qoşma, təcnis, qəzəlin,
Sayı yoxdur vəsif etdiyin gözəlin.
Vurğunuydun düz çöroyin, düz əlin,
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.

75-de vuran qəlbin dayandı,
Sanki, dünyam qara ronə boyandı.
Baxışlarım dondu, üreyim yandı,
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.

İllərin üstünə gəlib əllərin,
Susub telli sazin, susub dillərin.
Sağında, solunda “qonçə Güllərin”
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.

Ağalar adını daşıyır nevən,
Serdədi qoruyur dilində vəton.
Bir az nisqilliyik, bilmirəm nodən,
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.

Şükür, son mənzilin vəton torpağı,
Bülbüllər oxuyub deyrərəq ağı.
Qaytara biləyidik o əton çəği...
Sensiz bu gününə qurbanam, ata.

NƏSİHƏTNAMƏ

Eşidin sözümü oğul, qız- gəlin,
Siz mənim qədrimi vaxtında bilin.

Eşitsağ sözümü, olmazsiz qəşman,
Hörmətdən tez düşər kükrəyib daşan.

Mərhəmot, həlimlik, böyükə hörmet,
Bunları gözəsəz, nə gərək təhəmot.

Qadına incəlik, xoş üz yaraşıq,
Kişi beləsinə olmazmı aşiq?!

Ədəbi, ərkənə daim olun siz,
Qoy, rəhmət qazansın böyükliniz.
Rəbbim sizə kömək olsun hər zaman,
Ocağınız əskilməsin alovdan.

Körpə səsi, qoy, bürüsün hər yanı,
Övləddir atənən, anənən cuğən.

Biz ki, bu dünyənə tutan deyilək,
Ağır yükü çıxınmış be çəkərik.

Çiyan əyiləndə ömür aylılar,
Bizim yerimizə navələr gelir.
NOVƏM LEYLAYA

Şirindi, şəkərdi, baldı bu Leyla,
Canım odlara saldı bu Leyla.
İşvəsə, nazi var bu qızəğəzın,
Qişında yazı var bu qızəğəzın.

Boyu bərpalaca, əməli üman,
Çox sevir atəşin, anəsin yaman.
Bəcişmənin şığnər ağlayanda ana tək,
Čək nazərin beləcə, böyükənə bıləcək.

Bir kelə söz deyir, əriyirim mən, 
Heç doya bilmirəm şirinliyindən.
Şiləq nəvəsəsin bəba- nonənən, 
Ətihrə güləsən gullə çəmənən.

ETİR_AF

Niya soruşmərsən heç halımı son? 
Bəlkə, sənə ehtiyacım var mənim. 
Düşəb saçılərə, demə ki, ağ dən, 
Bəlkə, sənə ehtiyacım var mənim.

Son ağrısından, dünya uçur başıma, 
Baxma ağ saçımı, baxma yasaıma, 
Baxma ollisına, ya altmışına, 
Bəlkə, sənə ehtiyacım var mənim.

Yar yarına dar ayaqda dayaqdı, 
Ömrüna, gününü işiq, mayakdi. 
İllər bir su kimi sel oldu, axdı, 
Bəlkə, sənə ehtiyacım var mənim.

Cavanlıqda cavan olduq, bilmədik, 
Cavanlıği şəğa, sola xərclədik. 
Bu dünyada heç nə deyil əbədə, 
Bəlkə, sənə ehtiyacım var mənim.

"Vaqif" toki bədənbiliyə qatıldım, 
Alov görək alovaları atıldı. 
İrədə Revandir, bilirən, adım, 
Bəlkə, sənə ehtiyacım var mənim.

DÜŞÜNCƏLƏR

Bu hayat qəribədir, yaman qəribə, 
Noyi düşünürsən, nə düşünürsən? 
Doğma olan insana dönür "qəribə", 
Yolboyu toq-tənə hey düşünürsən.

Yerisin, taqotin doyışır bir an, 
Sənə anlamlılar nədan olanlar. 
Bilsələr, qəlbənde nə tolatım var, 
Qorxudan tapılmaz heç xayın duran.

Beyninin yükünü çəkəmmir ürək, 
Nə qədər arzular, nə qədər dilək... 
Damarda qanım da qaynayıır, çəşur, 
Yənədən macraya dənəndə dəşir.

Sonra ağrısını çəkərəm nece, 
Gündüz gezəmərəm, yətərəm gecə. 
Şükür olsun tannya, böyük Allahə, 
Geri dənəsi ki, deyilək daha. 
Taleyin paydır verilen əmər, 
Sənin gencliyini yandırır, sənər.
MÜəLLİM

Müəllim ömrüdür şam kimi yanan,
Gecələr yuxusuz, həm oyaq qalan.
Şagirdin uğurun özün ki sanan,
Dahilərən müəllimidir müəllim.

Addımı harda var, mən baş qoyaram,
 Ağarmış saçların güllə boyaram.
Dünyaya car çokib elə yayarəm,
Dahilərən müəllimidir müəllim.

Yoxdur zəhmətən cahanda avəz,
Qarışında baş ayır kim olsa, hər kəs.
Qadrini bilməyə, əvladım, teəlos,
Dahilərən müəllimidir müəllim.

Şənənin deyilsin en gözəl sözlər,
Sevəsin, parlasın o nurlu gözələr.
Adları dillerdə, qəbilərdə gözər,
Dahilərən müəllimidir müəllim.

BABAM MİRZƏ BİLALIN 130 İLLİYİNƏ

Özün özün üçün gözəl demisən:
“Şəirdir, qənəmdir könlünün varı”
Bir tuıana düşmüş azan göməsinən,
Derəyənən dibində var nəhəng qalıqlərən.

Bu Şirvan torpağı müqəddəs torpaq,
Neço senətkarın doşma yurdudur.
Vəxt siz xəzan gəldi, töküldü yarpaq,
Aşıq Bilal bu diyrən oğlundur.

Tənri bu torpağa bir oğul verdi,
Səsi ses deyildi, sənki sehərdi.
Yusif misalliydi, kələmsi düzdi,
Aşıq Bilal bu diyrən oğlundur.

Obadan-obaya axıb avazın,
Gətirib hər evə bəhani, yazi.
Ürekələr titrədi o çüro sazin,
Aşıq Bilal bu diyrən oğlundur.

Məclis xarşığı, söz xiridən,
Səsiylə qəridib zirvedən qarın.
Ruhu qəriblikdən döyədi bərə,
Aşıq Bilal bu diyrən oğlundur.

Bərəət almağa tələsdim, baba,
Gözüm yolda qaldı, bezikdəm, baba.
Bu gün sən bizimə dənəşdəm, baba,
Aşıq Bilal bu diyrən oğlundur.

Birə olümüne tələsdin yaman,
Əcol yok, düşənənin vərəədi aman.
Hər şeyi yerinə qoyubdur zaman,
Aşıq Bilal bu diyrən oğlundur.
Bağısla bizləri, ey böyük ustad,
Gecikmiş ruhunu xalqın edir yad.
Yaşar əsərlərə bu müəddəs ad,
Aşıq Bilal bu diyarın əğludur.

Çiçəkləri hala qoyum, siz deyin,
Mozarı yox, sūrtım ona üz, deyim.
Şirvanının dilində var bu deyim,
Aşıq Bilal bu diyarın əğludur.

H.Ə.ƏLİYEVİN XATIRƏSİNƏ

Bütün yas içinde bu böyük millət,
Dahi bir insana oxuyur rəhəmət,
Bizi tərk etdi ne üçün, niyə?
Tənni ruhunu da uçurdu gəyə.
Ağlar qoca da, cavan, uşaq da,
Xəstə şair yata bilmir yataqda.
İnanmırq bu itkiyə, inanın.  
Sanki dəyənənib qaşı dünyən.  
Biz elə biirdik, abadidir o,  
Xalqın umud yeri, məbəddir o.  
Doğumu bahardı, ölümüsə qış,  
Gelişi günaşdi, gedişi yaşış.  
Altı gün səbirlə təbiət dəzdü,  
Yəddisi gözündən göz yaşış süzdü.  
Elə bil millətin az imiş dord,  
Bu itkiyə dərd üstüna dərd gəldi.  
Nə etmək, ələli saxlamaq olmur,  
Ancak şəxsiyətlər heç zaman olmur.  
Sevdəyi torpağa qovuşdu baba,  
Çiçəklər köksündə dönübdür dəğa.

Cismən ayrılsa da, o bizdən bəla,
Ruhu duaçdır vətənə, elə.
O, ömrünü bağışladi xalqına,
Xalqa arxalanda, yələniz xalqına.
Bu xalq da onunçün heykəl quracaq,
Dünyamız durduqça, o da duracaq!

GƏLIN
(Əziz gəlinlərimizə)

Ən çətin animda həyənam oldun,
Halina, günümə yananim oldun.
Menimle kövari, manimle doldun,
Ana məhəbbəti, mehriban gəlin.

Bir söz səyloməmiş halımı bilən,
Gözündə yaş görsə, yaşımı silən,
Ağladım ağlayan, güldüməsə güllən,
Qardaşa bir arxa, yar olan gəlin.

Bir müddət sarsırdı məni şübhələr,
Anam yox, kiməsa garayəm, məgər?!
Beləcə fikirələr, nə bilim nələr,
Bunları dağidib var olan gəlin.

Hoyatdan inçiyib harədan kūsənda,
Mən bəcə qayğısə hiss etdim sönda.
Düşüb saçımsıza demə ki, dən də,
Uca daq başında qar olan gəlin.
Simanda görmədim bir yad qızım,
Keçdin sinəqlərdən illər uzunu.
Mən qurban deyərəm qoyun-qızunu,
Az olsa, Rəvan da qurban, ay gələn!

ƏSGƏR BALAMIZA

Deyirlor, sərhəddən başlayıb vətən,
Sen vətəni qoruyursan, ay oğul!
Keçməsin sərhəddən hər yoldan ütən,
Sen Vətəni qoruyursan, ay oğul!

Səni yola saldıq hərb xidməte,
Yolun açıq olsun, gözümün nuru.
Layiq olmalısən elə, millətə,
Qoru torpağınızı, özünü qoru.

Anan qurban bu geyimdə boyuna,
O gün olsun, hazırlaniş toyunə.
Əsgərliyi alınışq vur başa,
Vətənsə yaşasın, sen de yaz, yaşa.

Hərb xidmət bir kişilik simvolu,
Onu layiqince duyasan, gərək,
Vüqarla keçəsən bu mətin yolu,
Səni bir qəhrəman, bir əgird gərək.

Anan yollarını gözləyəcəkdər,
Uğur, sevincini izləyəcəkdər,
Tanrıdan duanı üzməyəcəkdər.
Darılmə, ay oğul, darilmə, bala.

Bir böyük qaradaşdır komandır sənə,
Eşit sözünəri, baş üstə denən.
Dinlo oyuqünə ananın yena,
Darılmə, ay oğul, darilmə, bala.

O gələn gününə demişəm qurban,
Olmasın yolunda qar, səzaq- duman,
Hər keçən günərın olsun çırqaban,
Darilmə, ay oğul, darilmə, bala.

Həsrətəlo gözləyir bəcəm yolunu,
Təyina saxlayib o cüt qolunu,
Bəzəyərik sonun üçün gələni,
Darilmə, ay oğul, darilmə, bala.

YAYŞI İNSAN OLAQ, QIZLAR!

Uzadiram, çatır olim,
Sen haraya, mən de gələm.
Çox şirindir monim dilim,
Yaxşı insan olaq, qızlar!

Bu dünyə qəbədi deyil,
İller üstə gəlir hər il.
Qəlbi gələn, özün de gül,
Yaxşı insan olaq, qızlar!

Hamımız doluruq yaşa,
Xeyir-şərə qoşa-qoşa.
Ömrümüz getmesin boşan,
Yaxşı insan olaq, qızlar!
Ağarbdır qara telim,  
Arxmandadır obam, elim.  
Son gülmüşə, mən de gülmə.  
Yaxşı insan olaq, qizlar!

Həm övlad, həm de xanım,  
Qarəmasın duru qanım.  
Sizə qurban monim canım,  
Yaxşı insan olaq, qizlar!

Aşiqiyik bir xoş sözün,  
Gülər qolson, güller gözün,  
Onda keçər əllin, yüzün,  
Yaxşı insan olaq, qizlar!

Rəvan sizi sevir, bilin,  
Siz de onu sevindirin.  
Yaxşı insan olaq, qizlar.  
Yaxşı insan olaq, qizlar!

**AY MEHRİBAN**

Yanvarın 21-i Tənn verdi payını,  
Sevinənlər çoxdular, deyəmmərum sayını.  
Bibi etdin bibini, dayı etdin dayını,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Goləmasıdan hər yere bəyaz qan getirdin,  
Golşişənə ela bil, bir baharı getirdin.  
İki böyük sevgidan gözlər bən getirdin,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Son goldin, ela bil, bu dünya güldü üzümə,  
Şəkər, noğul qatdırm hər kolma, hər sözümə.  
Təpor goldi dizima, parlaq içər gözümə,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Daştıyirmən şərəflə nənənin incə adı,  
Dadıızırdın bizlərə sən nəvənən bal dədələ.  
Bu şirin duyguları duya bilsin hər qadın,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Son nübar, gül navənsən, Mehribanim, özizim,  
Mehəbbətəm sansuzdur, sahilsizdir donizim.  
Sudan şəffaf, durusun, aydan arı, təmizəm,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Əriyirmən sən monə nənə, nənə deyənda,  
Diddi-diddi eleyib başımı yan ayanda.  
Nəzəla baxib, nazlanıb baş örtüyün geyənda,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Şükür olsun nənəyi, aydın olsun gözümüüz,  
Hər kələmən bəşənda şirin nəvə sözümüüz.  
Adın çakilon teki o dem dem Gülər üzümüüz,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Babalar hər ayında əlli-əlli vərduzlar,  
Keçmişə xatırlayıb, gələçəyi qurdular.  
Adın çakilon teki o dem dem Gülər üzümüüz,  
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.
Elxanın həm anası, həm də ceyran balası,
Atasının ürəyi, bir alınmaq qalası.
Günən həm qası, həm də çələli qolinciyi,
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Aylar özdə birbər, gəlib çatdı yaşın da,
Atana oxşayırsan güllüşündə, qışında.
Yavaş-yavaş uzanır saçlarının da, başın da,
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

Yavaş-yavaş atırsan addımını yere sən,
Yuxarırsa, durursan, yerinək istəyirən.
O gün olsun, nəhayət, bədəməden gəzəsən,
Qurban sənə bu canım, bu canım, ay Mehriban.

**AŞIQ MİRZƏ BİLAL**

*Şairə Nigar Abdurrəhmanlı.*
*O Bakı şəhərində yaşayır.*
*Nigar Elxan Mikayilovun,*
*Əribalə Abdurrəhmanovun nəvəsi.*

Aşiqliq həyatın gözəl zirvəsi,
Məzə Bilal aşqaların zirvəsi.
Müqəddəs kələmdər aşq kolması,
Yolunu davam etdi oğlu, nəvəsi.

O adı hər bir kəs daşıya bilmir,
Məzə Bilal tek yaza bilməyir.
Onun şəirləri yaraya məhəm,
Bu sözü ürəkən dəyə bilərmən.

Mən şəir yaziram Bilal babamçıın,
Mən Aşıq Bilalan nəticəsiyəm.
Heç kəs onun kimi yaza bilməyir,
Bu sözüm, bu koləm ürəkdən gəlir.

**BALACA MƏŁƏK**
*(Bu şəiri dayım qızına ithaf edirəm)*

Balaca əmək tok goldin dünyaya,
Açıyla, şirinlo doludu dünyə.
Dünyaya qoşşun möhtəşəm oldu,
Dünüadan gedişin niyo tez oldu.

Ata-ananın sən ilki olmasan,
Babanın, nənənin qulü olmasan.
Sən evin-qışın tacı olmasan,
Səni qəbələrdə qüllələ quymusun.

Elə bil qış olub köçdün dünyadan,
Balaca mələktək köçdün dünyadan.
Uzun bir zaman da keçə aradan,
Heç zaman, bil ki, sən çıxmaqdan yaddan.

Yaddaşlarda izin qaldı,
Qulaqlarda səsin qaldı.
Gülüşlərin yadda qaldı,
Tanişların sənsiz qaldı.
**EVLİLİK YOLU**
(Bu şeiri babamla nənəmin evliliklərinin 50 illiyi münasibətə yazmışam)

Əllə il yaşıdız evlilik yolu,  
Görđünüz hem oğul, hem de qız toyu.  
Görasız hem nəve, nətice toyu,  
Hər zaman yaşayın bir əmər yolu.

Siz bütün yolları bir adımładınız,  
Bir yerə hem gülüb, hem ağladınız.  
Sevgi qapılarının özünüz açdı,  
Bu hayat yolunu bir adımładınız.

İstərəm, bu ailə çox möhkəm olsun,  
Sizin bu ailəni Allah qoruscun.  
Biz deyək, əlli yox, deyək, əylə olsun,  
Hər zaman sizləri Allah qorucun.

Övladlar üstündən əskik olmayın,  
Bu əmər yolunda yalnız qalmayın.  
Evlilik yolunu bir adımlayın,  
Bu əmər yolunu xoşbəxt yaşayın.

Siz möhkəm bağışız bir-birinize,  
İstərəm ailəniz gelməsin göza.  
Bilirəm, sevginiz dəstandır dəle,  
Yayılır sadəsi çölə, düzlərə.

**DOST İTKİSİ**
(Canımından çox sevdiyim həm rəfiqəm,  
həm de sınıf yoldaşına ithaf ediram)

Hər zaman qazandım sevgisini,  
Həc zaman bilmirdim dost itkisini.  
Təəssüb, bildim mən dost itkisini,  
Unudan deyiləm mən dostum sonu.

Deyirəm, dostunu şən darda sına,  
Can qurban edərəm dostun yolunda.  
Mən özüz dostumu çox tez itirdim,  
Mən onu özümə bacı bilirdim.

Balaca əşəğa ana gərekdir,  
Çəldirən onlara ana layıslə.  
Ümidlə İkknur soni gözləyir,  
Deyirəm, anamız indi hardadı?

**ƏLİBALA BABA**

Həyat mürokkəbdir, əmürə qışa,  
Kaş ki, bu dünyada hamı yaşa.  
 Ağılə gəlməyən hadisə olduğu,  
Babamin əlümü qəfləndən oldu.

Təəzəcə çətirdi ahıl yaşına,  
Tanışlar yığildi onun yaşına.  
Adını yazıblar mezar daşına,  
Hər kəs boğulubdur göz yaşlarına.
İstərdim, babamı yanında görəm,  
Onu öz toyumda oynayan görəm.  
Babamin ölməsini vaxtsız olubdur,  
O qüllən gözlorı ağlar qoyubdur.

BABAM

Menim babamın nəsilinin ağsaqqalı,  
Ağanıbdır həm səçə, həm saqqalı.  
Onun kimi ağsaqqal deyin, ham?  
Onu sevir həm oğlu, həm qızları.

Dostluqda birincisən,  
Sənki, səf bir incisən.  
Ağsaqqallar içində,  
Əlçətməz bir zirvesən.

İstərəm, həyatda çox ömür yaşa,  
Yüz il nədir, min il yaşa sən, baba.  
Əvəz- nəvə yanında sən olanda,  
Əvəz, nəvə- noticən ilə sən yaşa.

TELƏBƏ

Bir zaman məktəbə gedən-uşaqlar,  
Teləbə həyatımı hamı arzular.  
Arzular, arzular, şirin arzular,  
Teləbə həyatımı hər kəs arzular.

Teləbə olmaq üçün çox çalışdım,  
Həyatça çox gözəl ümidə baxdım.  
Teləbə olmağı çox arzuladım,  
Nəhayət, özüm də teləbə oldum.

İstərəm, bu həyat məraslı olun,  
Yazıdığım şəirər nizamlı olun.  
Hər qəs bu həyatda teləbə olun,  
Teləbə həyatım məraslı olun.

ELXANIM, BİLALIM QƏMƏ BATİBDİR
(Elxan Ağalaroğlu, Sizin "Kövrək qəblənin həsrəti"  
kitabınız oxuyandan sonra dərdində şərək  
olaraq bu şəir Sızə ithaf edirəm)

Bu qəmlə şəirin Şəmaxının Sari Torpaq məhəlləsindən olan,  
Mikayıllovlar nəslində yaxın olan şairə Yəman Şirvanlı yazmışdır.

Yazıdığın şəirə qiptə edirəm,  
Sənə cənsəlşəği arzu edirəm.  
O gecə xəyalım Şəmaxıda qaldı,  
Dərdli anaları yadida saldı.

Balam itirdin bir yay səhər,  
Yayda tufan olmur, qara xəbor.  
Taleyin bəxtinə dönüküm PIXDƏ,  
Elxanim, Bilalim qəmə batıbdır.

Aşaq Bilal nəvəsi, Aşaq Ağalaroğlu,  
Tənni vergisidir şairlik sənə.  
Səhər açırsan gözlorı nəmlə,  
Şəirər yazırsan kədarlı- qəmlə.

Sinəndə dövr edir Fotoli dərdi,  
Nonon xatirolə, kövrək ürəkli.  
Əcəl, kərven köçə heç vəxt qurtarmır,  
Dənya qomxanodır heç kəsə qalmır.
Nə qodər canın var homiṣə düsün,
Vaxtıni itirəm, sən can qodrini bil,
Ömrünü bölürsen nakəm qəmənə,
Bədən azaların gələcək dəli.

Zəbikə nakəməne laylasın çalır,
Elxanın gözəqə qəlibinə axır.
Ömrünün qisməti bala kəderi,
Günaşın qürb etdi, vaxtı qurtardı.

Qürbət diyardayam, gözüm yaşlıdır,
Anağım sənəsi çarpaz dağıdır.
Vaxtsız qəellərin təleyin yazdı,
Ana, azuların ürəkdo qaldı.

Yazdığım hər sıər gözümən yaşısı,
Bu kədərə ağırmır qəlibimin başısı.
Balananın həsrəti, əbədi dərdədə,
Ata - anaların qəlbini dəldi.

Tənn verdiyini geriyə Aldı,
Allahın omrədi, bu sən körpudü.
Bala itkisinə illər qəşəltmər,
Qəlbini ağladır, belini aıyır.

Gözümən həsrəti, qəməndən qalımsan,
Çokərəm dərdəni, unutməyəcam.
Bəxtinin külliyi qərsino əşidı,
Qəza qismətində, yaman təlosdı.

Dərdini qoşa gəldi, qardaş balası,
Nənəniz də xoxdur, qalınsın laylasın.
Dərdimi yazmağa çoxlu sözüm var,
Ata ocağında qalan qozüm var.

Kəsilib vətənə ümid- pənahım,
Dağlardan kəsilib əson kələyim.
Kimin var yurdunda ora təlosn,
Nakəmlər itirdin, qəmənə dəzən.

Elə itki var ki, keçə də illər,
Odu əmrə boyu sənə yandırar.
Dərdə azizlərəm, oğul, sinəmdə,
Sinəmdə azizdir dərdəm səninə.

İrsən biz çəkərik dərdə derindən,
Şəfiq dünyadan qəçəndən sonra.
Qardaş Qələrə səzin çalımda,
Əmələk çəkərdi əcə qəməni.

Şuranın balası əlindən getdi,
Yerdə qalanını Tənnı saxlasın.
Gelin Sonamızı yola da səldiq,
Şefinin təleyin yırdı qurdu.

Hezirənn Qulmaşı təleyi qara,
Balası nakəndə, yaddan çıxmayır.
Yenə yada düşüb qərli dələrəm,
Qardaş səz yurdlarda çoxdu oğullarım.
Aylar, iller necə keçir, ay bala,
Anasını qomiş qocaldan bala.
Qəminin vermisedə obedi menə,
Çətin ki, qəmina dözürmən hala.

Ömürdən pay olmaz, uddum qəhəri,
Anamı yandırıb qanlı fəleq.
Ayt ölüm, nə sertən, necə soyuqdan,
Anamı balaya həsrət qoyursan.

Dərdli bir kitabam, qəmlə qalayam,
Açıb vəqəfləmə, qan ağlayaram.
Səçəllərin agarib, bulud qaralıb,
Nəkəm Fațlıyə şirədə yazdım.

Yoxsa, dərd çəkməyə gücüm çatmayır,
Dünyam feth edən İsgəndər hən? diriglik suyunu getdi təkmədə,
Sonra atasına vəsiyyət yazdım.

Zəbikəm, Elxonum son qəmin olsun,
Dərdim yüzə çıxib, yaşının səksənə.
Doqquzu bəç - qardaş salmışam yola,
Sonun nəmərət ölüm, vər bir ovuc torpaq.

Dərdin ösrənə çəvrilsən ömürüm,
Ahlı - qəmlə günüm qürbatda keçdi.
Dərdimi çakən bəri qalmadı,
Atə ovladından xatirə qaldım.
Genaral Cəbrayıl ........................................... 53
Məzahir ........................................... 54
Ucalan Rəşid ........................................... 55
Bilmədon ........................................... 56
Aslan həkəm ........................................... 57
Aylı çiçəklər ........................................... 57
Sədiqim ........................................... 58
Üzdüyün ümman ........................................... 58
Düz saxla ........................................... 59
Aylı Bilal ........................................... 60
Dedim-dedil ........................................... 61
Dəli səyləmo ........................................... 61
Səbənoğ ........................................... 62
Bakı ........................................... 63
Na gözdərər Qəsədəm ........................................... 63
Kəkliyim ........................................... 64
Aylı ata ........................................... 65
Aylı eller ........................................... 66
Man qurban, ana ........................................... 66
Ceyrana güllə atma san ........................................... 67
Ceyrən ........................................... 68
Vurulmuşam ........................................... 68
Tebiət ilhamı çağırır məni ........................................... 69
Yadədələrə adım qoldı ........................................... 70
Sadyə kişi ........................................... 71
Gülsüm ........................................... 72
Fayız fosli ........................................... 73
Molekyo ........................................... 74
Oxu, aylı Elmon, oxu! ........................................... 75
Ağxəxəl Ağalar oğlu Mikayılov ........................................... 77
Hacı Xəlil ........................................... 78
 İlhamo getirir nərgizlər məni ........................................... 79
El aşın ........................................... 80
Sözün sonun ........................................... 81
Oqtay ile ........................................... 81
Hozirandır ........................................... 82
El bilmədan ........................................... 83
 Ağalar qoydun ........................................... 84

HEKAYƏLƏR
Morızad şəbəri ........................................... 86
Yaxşılıq ülim ........................................... 88

Üç pud buğda ........................................... 89
Man do bura qədər golocəkdik ........................................... 92
Sahəlil kişisi haqqında həkayət ........................................... 93
Nəri zay edən kişi ........................................... 95
Olmış ovləvale ........................................... 96
Ovləlarım ........................................... 98
Mikayıl Oğan Ağalar oğlu ........................................... 100
Nədəir ........................................... 101
Son olmadıma! ........................................... 102
Men ........................................... 103
Mikayıl Rauf Ağalar oğlu ........................................... 104
Dəq vurulubdur ........................................... 105
Məğər sönməyi? ........................................... 106
Söyə, nədəndir? ........................................... 106
Ümmana döndü ........................................... 107
Bayatlıar ........................................... 108
Mikayıl Bilal Ağalar oğlu ........................................... 109
Yar qəcaqında ........................................... 112
Pulüm olanda ........................................... 112
Bu fənə dünya ........................................... 113
Dünya ........................................... 114
Axtərər sonu ........................................... 115
Ay gözlə ........................................... 116
Ramazan bəyramınız mübarək olsun! ............................... 117
Təbriziəm ........................................... 117
Əziz baba ........................................... 118
Ay aşın Bilal! ........................................... 119
O büyük Allah! ........................................... 121
Anadır, ana! ........................................... 122
Məlli ordumuz ........................................... 123
20 yanvar ........................................... 124
Bayatlıar ........................................... 125
Novəloşəm ........................................... 127
Fatime novəm! ........................................... 127
Rübaum ........................................... 128
Uğan tərələ ........................................... 129
Əlım Elnura ........................................... 129
Etrəf ........................................... 130
Güləm ........................................... 131
Fətəli, Elnur, bəşişla məni ........................................... 131
Sadyarova (Mikayılova) İrađə Ağalar qızı ........................................... 134
Atəmin yüz əli ilk yubileyino ........................................... 135
Nəsihətnəmo ........................................... 137
KITABIN SPONSORU
FƏRMAN ELXANOĞLU