## AND OLSUN ATLARA!



Teleiumalist, Region TV-nin redaktoru Safura Carkəzqizinin "And olsun atlara" adı ilk kitabı ișq üzu gorüb. Kitabda müallifin hekayalari vo muxtalif illarda "Hayat hekayalar" adı altında dovri matbuatda darc olunmuş yazilari toplanib. Dövrun ictimai münasibatlarint, xarakterlarihi ozundə camlamiş bu hekayəlarin oxucularda boydk maraq yaradacağına inanirıq...

Qarṣmda nahang, qariba bir qapi variydi. 0 qadar hündürüydü ki, sağ dan yuxarya baxanda başim firlandı, az qaldım arxaya y yxilam.

Takcə dəstəyiməndən iki dəfə uzun olardı. Bu, nə qapisıydı, mən hara gatib çıxmışdım, burda na işim vard?? Yaddaşımı ha qurdalasam da, cavab olacaq tak bir kalma ağlıma galtmədi...

- Qapinin sağı da, solu da boz divarıydı. Urayim sıxıldı, burdan tez çıxib qaçmaq istadim. Cald geri çevrildim, yol na gazirdi? Önüm də divarıydı, yuxarı - başimın üstü də. Bəs mən bura hardan galib düşmüşdüm?

Başqa yol yoxuydu, qapını açmatydım...

## dÜNan

Oyunumuzun lap şirin yerində awalca atın ayaqlarinin səsini eşitdik. Sonra da atın üstündaki adamın səsini:

- Ay ev yiyəsi!

At ağlımızı oğurladı, oyunnumuz yarıda qaldı..

- A bala, ay uşaq, dədəna deyərsən, sabah Әmir kişi oğlunu evlandirir, onu da toya çağırır!!
Ağzımızı açıb aşağıdan yuxarıya - atın üstünda dimdik dayanan adama, yerindəcə oyur-oyur oynayan ata baxdıq. Çoxdandı at görmamişdik.
Kisi ata bir qamçı vurdu, at yola sarı götürüldü. Biz də dalinca. Atl o biri məhallaya girandə ağlımıza qoyduq ki, biz də at sürək. Hərəmiz bir çubuq mindik, birini də qamçı əvazinə alimiza götürdük. Atı kimi altımızdakı "atı" qamçlayıb galdiyimiz samtə "çapmağa" başladıq: Hu! Hu! "Atlarımızn" ayaq səslari bir-birinə qarişd!:
- Dqrit...Dqrit... Dqrit...
...afildən hər sey yoxa çıxdı. Atların ayaq saslərindən başqa. Birdən özümü ikinci qapının qarşısında gördüm. Bu qapı hardan çıxdı? Qapının o üzündən atların kisnortisini, ayaqlarının tappıltısını, bir-birinə çırpilan qulıncların cingiltisini eşitdim. Qanım qaynadı, at kim kişnədim. Qapının üstündəki yazını oxuyub tez-talasik içəri girdim:


## ULU KEÇMIS

Miladi tarixiyla 864 -cü ildi.
Zrab tarixcisi al-Cahiz qaz laləyini yena mürakkaba batirib məktubun ardını yazmağa başlad:

$f 6$"...No xaricilər, no də badəvilər at üstündə ox atmaq maharatinə malik olublar. Türksə yəhər üstündən heyvanı, qusu, nisangahı, adamı, ovuna ortaq olmaq istəyən bir vahssini maharatla vurur. Onun atı bir anda irali-geri, sağa-sola hərəkət edir, eniş-yoxuş keçir, 0 isə ox atır. Özgasi birini atmağa macal tapmamış, türk on ox atmağı bacarır..
Türk ata baxmaqda an yaxşı mehtərdən, at, öyratmək dəsə ən səriştəli talimçidən bacarıqlıdı.
Zgar türkün güzaranına, gündalik həyatına nəzər yetirsan , görarsan ki, o, ömrünün asas hissasini yerda deyil, at üstündə keçirir.
Türk at belinda silkalanib acanda heyvanlardan birini kəsib yem eləyir. Susuzluq duyanda madyanlardan birini sağıb südünü içir. Altındakı ata istirahat vermək istəyəndə yerə düşmədan basqa bir atın belinə sıçrayır...

Capar xalifə əl-Mütəvəkkila ünvanlanan məktubu alib ata siçradı. Gözdən itanə kimio səs qulaqlarımdan getmədi: - Dqrit... Dqrit... Dgrit..
-. Ikinci qapı da arxamda qalıb. Üçüncü qapının böyük dastəyindən yapısmamış üstündaki yazını oxuyuram:

## GəLコCaK

Ayağımı atın üzangisina qoyub yaharin üstüna atıldım. At yorğa yerişla yerimaya başladı. Onun bu ahangi, tazaca nallanmış ayaqlarindan çıxan səslar mana lazzat verirdi. Gözlarimi yumdum. Ela bil gözal bir musiqinin sehrina düsmuşdüm. Ta zabra kimi bax bela talasmadən yol getməyə hazırdim. Birdən ahang pozuldu:
-Salam! Atın ustünda yatmısan kil
Gözlorimi açım. Bir atlı düz qarşımda dayanmısdı. Kişinin uzü tanış golsə də, yaddasımı qurdalamağa arincaklik eladim. Atlar finxirib ayaqlarini tappildatdilar.

- Həa, çoxdandi, özümü bela yaxşı hiss elamamişdim!
- Ela man da. Bu na əzamatmiş, ela biliram, başım buludlara dayir! Deyiram
Qulaq batran gurultu söhbatimizi yarida qoydu. Ikimiz da çevrilib Qas galon samta baxdig Bizdon bir az aralda hir-birinin üstüno qalaqlanmıs saysız-hesabsız masın variydı. Ela bil kücanin ortasinda böyük dağ yaranmışdı-maşın dağı. Bir ucdan maşinları sürüyüb ora atirdilar.



## - Sahərdə na qədər maşin varmıs?!

- Həə, bilirsən, Bakıda na qədar belə dağ var?!
- Bilirəm. Deyiram, tixaclardan na canimız qurtard!
- Həә, düz deyirsən! And olsun atlara, dədə-babalarımız çox ağıllyymış! Yaxşı oldu təzədən atları minməyimiz. Tưrk at üstündə olmalıdı. Kişisi də, qadinı da. Di sağ ol.
- Yaxşı yol! Atdan muğayat ol!

Atın basinı döndardim. Sahərin kücalarini heç bela görmamisdim. Hara baxirdin, massin dağıydi. Attluanin da say-hesabı yoxuydu. Sivasarcilar müǧ, ma̧n a aryorlar jurnalistiar, yazicilar sada adam lar- hamı at üstündaydi. Hamının da әyninda qadimyana paltar. Özüma baxdım, man da onlar kimi geyinmişdim. Qafildan bir capar gald - Yol verin, kanara çakilin

Atllar bir andaca yolun sağina, soluna düzülüb gözlamaya daşJadilar Man da onlarin arasindaydim: Arada atlar darixib ayaqlarini vera döydü, athlar eyhamla bir-birina qas-goz elədi. Kimsə ehmalca pıçıldad:
-Goldil
Onun atı dördinalla çapırdıı, asl Qarabağ atydıı. 0, atın üsundə ela əzamətli gorunürdü ki! əynindaki qədimyana paar da ona bir ayrı yaraşıq verirdi.
Bir gozz qurpımında yanımızdan golib kecdi. Biz da atlarimizi mahmizlayb onun arxasinca yola düsdük. Atların ayaq saslari bir-birina qarısdl

- Dqirit.. Dqirit.. Dqirit..

Yena har şey yoxa çixdı
Onüm divardi, demək, dördüncü qapı yoxdu. Arxayagalaıyim qapıya çevrildim. Clımaq istəyenda gözüm qapınin ustündaki söza sataşd: YALAN

Qapı arxamca ela bark çırpıldı ki, səsə diksinib çarpayıdan yıxıldım. Özümə gülməyim tutdu: yorğanımı qıçlarımin arasına yığmışdım, ela bil at minmisdim.

Amma gözümü açanda çarpayıda süst uzanmışdım Başım bərk ağrıyırdı: iki ağpaltarlı adam bașımın üstünda dayanmışdı. Səsləri lap uzaqdan, ela bil quyunun dibindən galirdi:

- Ayild!
- Ayla!!

Kişinin üzü mənə tanış geldi, amma onu harda gör-
düyümü yadıma sala bilmədim, buna yaddaşımın güçü çatmadı. Gözlerim yenidən yumuldu...

Bu dəfə qadının səsi mənə aleyhqaz geyinmiş adami xatirlatd:

- Doktor, iyneni vura bilaram?

Ela kiși da onun kimi danıssırdl:

- Həə, vaxt itirmak olmaz! Xastə ayllsa da, vaziyyati hala qorxuludu!
- Başa düşưram, doktor, zarafat deyil, adam atdan yl-

Burnuma tanıs iy daydi... Ho, tapdım, spirt iyidi. Sonra golumda arı sancmasına banzer bir ağrı hiss eladim. Aŏrıdan diksinib gözümü yenidən açdım. Ağpaltarlı adamlar mana sarı əyilmişdilar. Qariba görünürdüler, ela bil onlara qapinin gözluyuundən baxirdim. Sonra necə oldusa, aramızdakı "gözlük" yoxa çıxdı... Axı men bu ağpaltarlı kişini harda görmüşəm?
Tapdım! Yadıma düşdü! Onu atın üstündə görmüşdüm! Bayaq onunla at belində söhbot eləyirdim ax1... *


