## İnsan ömrü biter, şair ömrü yox... <br> 



Hamimız yol gedirik.... Iwalca an dar, ham da an güvanli an qaranliq, ham də ən nurlu makandan - ana batnindən bu dünyaya doğru. Ömrün ilk anindan başlayr hyyat yolu. Kimininki das-kasskli, kimininki gül-çiçkli.. Kim isə ayağña dayan das-kasayi bir bascasinnı ayaquarı altuna divirlatmakdən çakinmir Sir hascası da kiminsa alindan yapışb öz oül-ciçaklic cigrina salr, bu ciă̈r bobuyuür, genis b bir yola çevilir...
Olsun ki, amallari ila, yaradicliğ̣ ila tale yollarniı rövnaqlandirnak pismati yazılmıs, qarsslasdlig̣ ömürlara nur saçacaq, ciçklarlo
 nurfu insanlar bela bir missiyanin daşyccisis ola bilarlar.
4 Onun adı da ela bil ömür missiyasına biçilmişdi. Nurəngiz... Yəni atrafa nur, isıq, ziya yayan... Soyad!? - Vallah, hu gün onun soyadinı coxu unudub. Belka do eyni soyad desyan qa qochumlarindan da sorussaq ki, sairo Nurangiz Günün soyadı nadir, yeqin, onlar da bir qadar düsusnaccak. Cünki o, çoxdan ən aziz doğmalarından ötrü da salira, azad düşüncali insan tacassü̈müdür.

## Dekabrin 19-u.

R.Behbudov adina Azarbaycan Dövilt Mahni Teatrinda saira Nurangiz Günün vefatnin ilk ildönümü ila alaqədar xatira geczsi... Həzin bir kadarin. abadi ayrlliq hissinin doğurduğu "hamımız gedariyik"

18 Modniyyot AZ / $1 \cdot 2016$

Dodaqlarunda tolosssum, Baboklorimds ünid us qürur, ģindo ağlamaq ehtiyact Yal gedirəm, yaulanadək.
acizliyinin hakim olduğu bu axşam şairenin ozunun yadigar video görüntülari, seirlari, sözlarina bəstəlanmiş mahniların ifasi ila süslanmisdi. Şairanin qızı, alim, millat vakili Jala aliyevanın anasına xəyali maktubunun zahiran özünü xatrladan bir aktrisanın ifasında səslanməsi tamaşaçlara cəmi bir il öncə əbədiyyətə qovuşmuş Nurangiz xanımdan ayiran zaman forqini unutdurmuşdu. Әslində mənim eşqim ruzgarlardır" deyə hayquran şairənin yaradicilığı getdikcə poeziya xiridarlarina daha da yaxınlaşr, onun söz saltənatinda öz istaklarinin, hisslarinin izharinı görənlarin sayı artır. Haqqinda ürak sozzlarini paylasan akademik Teymur Kərimlinin Xalq sairi Nəriman Həsənzadənin cix|slarında Nurəngiz Gün yaradıclıĬıınn əbadiyaşarlığ। vurğulandı. Nariman müallim öz fikrini bela aforistik deyimla tamamlad!: "insan ömrü bitar, söz ömrü bitməz". Tanınmış tanqidçi, filologiva elmlari doktoru Vaqif Yusifli va başqaları şairənin yaradiciliğınin daha ciddi arasdirimasina ehtiyac oldugunu söyladilər. Yazıçlar Birliyinin sadri, Xalq yazıçisı Anarın xatiralərində isə Nurəngiz xanım şairalikdən öncə, gözəl qadın, sadiq dost, ən başlicası, hassas vatəndas kimi qalacaq. Yazıcılar Birliyinin matbuat katibi, şar Xəyal Rza ənənəvi Mikayll Müşfiq mükafatının builki sahibi - Nurəngiz Güna hasr olunmuş "Bir band şeir" müsabiqəsinin qalibi, "ədalət" qəzetinin əmakdaşı Şəfiqə Şəfaya əslində bu dəfə şairanin ruhunu yasadan mükafat təadim etdi
Gecanin sonunda qlzı Jalə xanim, anasinin xatirəsina ehtiram göstaran har kəsa minnatdarlığını bildirdi.

....Həmin gün hava böyük çillənin iqlimina tam uyğun idi: bir az külakli, bir az sakit... Gün işığı düşən yerda sonbahar ilıqliğı, kölgədə üzbaüz durduğumuz qışın xəfif üşütməsi adamin canına yayilirdı... Ürakden xabar veran, saf, har cür hesablanmış maramlardan uzaq poeziya da belədir: dardliykən - sanki ürəyimizdən tikan çıxarir, sevincliykən - qalbimizdaki farahi daha da artırir. Eynila Nurangiz Gün poeziyası kimi.

Poeziya deyinca hardan unuduruq ki, Nurangiz xanım adabiyyata nəsrla, halə nə çox uzaq sayılan, nə də yaxınlığını duyduğumuz səksəninci illarda də adı oxucunu diksindiran "Tanrı başar övladıdr"" povestil ila gatib. Bu gözal qadının, ekrandakı görüntüsü ila bela evlarimiza gözəllik saçan sanat adamının ədabiyyata gatişi da günəşin zühuruna bənzayirdi. Balkə da ona göra ki, Nurəngiz xanımın itk qalam tacrübalarini, yeniyetmə ganc ikan qalama aldıqlarını oxuyanlar - onun tabinin büdradiyi dönamləri görantar olmamışdı, ya da belalari çox azdır yaratmaq havasinin bu cür tazahürünü gözal qızın şiltaqtığı saymışdılar. Bioloji yaşının yetkin çağında öz yazdıqlan ila milli adabiyyata Günaş kimi doğan Nurangiz Gün, zaman keçdikca öz cilovlanmaz şeiriyyati, çilğın poeziyası ila, ruhundakı, düşüncəsindəki azadıı̆ı gizlətməkdən çakinmayarak, elə öz GÜNəş mövqeyində qaldı...

0, "Tahmina va Zaur" tamaşasinda görkəmli aktyor Fuad Poladovun ifasindan tasirlənib "Ağlama, Zaur, ağlama" şeirində cəmiyyatin diktə etdiyi bütün şartiliklardən uzaq, iliyinədak sevməyi bacaran qadın mövqeyi sargilayəndə də, "Xocalı simfoniyası"nda sözün saçını yolaraq hayqıran vatandaş-ana kimi dil açıb ağı deyəndə də eyni dəracadə samimidir. Hala dillar azbəri olan, daha çox hayat proqramı kimi saslanan "Yol gediram", "Boşluq" kimi poetik nümunaləri ila da qadın ruhunun tacassümü olacaq qadar açıqdir, özgürdür.
..Nürəngiz xanıma Günəșin qısa təleffüsü kimi saslənan Gün taxallüsünü seçməyi kim maslahat gördü, ya ona bu faxri yaraşdirlb, "indan belə oldun Gün" dedi (axı, bizim poeziya tarixində bela misallar var) ya bu seçimi özümü etdi, - bilmirik. Bilmirik deyənda ki, zatan bu xanım poeziya Günəşinin ozzüdür, yaradıcılığı ila Günaşliyini sübuta yetirmiş bir sənət qalibidir. Qaliblar isə çox sorğusual edilmaz!
...Bir ildir ki. Nurangiz xanım həyatda deyil... Onu tadrican tark etmiş əzizlarinin yanına, haqq dünyasına köç edib, Yer üzünda cavabını tapmadığı sualların izahını bilan, har matlabdən hali Tannınin dargahindadır... Amma yaratdiqları bizimladir Günəş timsallı, Gün təxallüslü Şairin. Bu barabarlik isə abadidir...

