**РАГИБ КЕРИМЛИ**

**СРЕДЫ СНЕГОВ – ЦВЕТЫ**

**(поема)**

**Баку – 2015**

**Издательство «Ченлибель»**

**Рагиб Керимли. «Среди снегов цветы» поема. Баку. Издательство «Ченлибель» 2015. стр. 150**

**Это поема посвящается дух великий бизнесмену Юсифу Маисеевич Асаилову**

**470208000**

**К \_\_\_\_\_\_\_\_\_ гриф**

**065**

**Издательство «Ченлибель», 2015**

**СРЕДЫ СНЕГОВ – ЦВЕТЫ**

**(поема)**

**Это поема посвящается дух великому бизнесмену Юсифу Асаилову**

В горах Кубы,

Среди лесистых склонов,

Среди зеленых,

Солнечных долин,

Там, где

Звучат старинные преданья,

Как струи родников

Горы Кубы,

Там старый мой

Приятель-аксаккал,

Неутомимый

Сельский краевед.

Влюбленный в прошлое

Родного края,

Пересказал мне

Старую легенду,

Что он прочел

На каменных скрижалях

Заброшенных

Надгробий и руин

И дописал

В своем воображении.

**І глава**

Когда-то в старину

На мирный этот край

Заморский властелин

Пошел грозой великой.

Попутный ветер

Гнал лавину пенных стай,

Вздымая корабли

Как рать стихии дикой.

От множества галер

И парусных судов

Кипел синий Хазар

И хмурился сердито.

Немало на веку

Цветущих городов

Разграблено

Еем шахом было и разбито.

И грозно разгоняя

По ветру, как, дым,

Сметая рубежи,

Твердыни и державы,

Молва неслась,

Как тень его зловещей славы,

Повсюду сея ужас

Смерти перед ним,

Когда в Стране Огней

К Ширванским берегам

Приблизились его

Плавучие армады,

Народ даглынских

Сел не пал к его ногам,

У чужеземца он не стал

Просить пощады,

Склонился грозный хан

Пред полчищем врагов,

Не в силах защитить

Страны своей просторы.

Но пахарь и чабан,

Оставя отчий кров.

Собрав свой жалкий скарб,

Спешил укрыться в горы.

Ушел и стар и мал.

Среди угрюмых гор

Милей, чем жизнь в плену,

Была для них свобода,

И пламенный порыв

Пришельцу дать отпор,

От страха не угас

В сознании народа.

Напрасно шах взирал

На берег с корабля,

Ему глазам своим

Поверить было трудно:

Увы, вчера еще

Цветущая земель,

Предстала перед ним

Пустынна и безлюдна.

А за спиной его вставал

Угрюмый вал,

Гремя, как ратных труб

Призывные аккорды,

И мчали орды волн

На гряды черных скал,

Как взмыленных коней

Оскаленные морды.

Разгневанный Хазар

Был беспощаден, глух

И к жертвенным дарам

И к шахскому величью.

Поднявшись из пучин

Как мщенья злобный дух.

Ревущий исполин

Настиг свою добычу.

Как жалкие стада

Испуганных овец,

Метались корабли

На вздыбленном просторе,

На острых зубьях скал

Их страшный ждал конец,

И поглотило их бушующее море.

Еще немало дней

Намного верст кругом

Бесчинствовал Хазар и,

Как циклон жестокий.

Горами громоздил

На берег бурелом

Обломков, мертвых тел,

Колчанов стрел и копий.

Есть истина одна:

Нет силы под луной,

Что гибель не нашла

Себе от большей силы.

Так, сгинув без следа

Под бурною волной,

Несметные враги

Нашли себе могилы.

**II глава**

Насмешкою судьбы

прибилась берегам,

Из сотен кораблей

одна галера шаха,

Который, уцелев,

молился всем богам

(Порой и властелин,

как раб, дрожит от страха).

Без свиты, без казны,

как человек простой.

Он жил в чужом краю

среди своих нукеров,

И тщетно слал гонцов

на родину домой –

Дворцом ему была

разбитая галера.

В плену у черных дум,

волнений и тревог,

Кляня жестокий рок

в своей несчастной доле,

От недугов лихих

властитель занемог,

Метался, словно зверь,

в когтях жестокой боли.

И гнал во все концы

своих покорных слуг,

На поиски врачей,

от мук ища спасенье.

Но, словно от чумы,

все вымерло вокруг,

Безлюдны города

и брошены селенья.

В одно пустом селе,

вблизи даглынских гор,

Посланцы набрели

на сгорбленного старца.

Печален был и строг

его потухший взор.

В руках его был саз,

он пел о дивных царствах,

О неземных садах

заоблачных высот,

О мудрости деяний

вечного Аллаха.

Но шум шагов

прервал мечты его полет,

И старца привели к одру больного шаха.

И молвил шах, с трудом превозмогая боль:

“Ты можешь говорить свободно, без боязни,

Но если станешь лгать, простишься с головой,

Ответь на мой вопрос, и ты избегнешь казни.

Где прячутся врачи народа твоего,

И где нам отыскать надежные лекарства,

Чтоб шаха излечить от недуга его,

За это я сейчас готов отдать полцарства.

От жгучей боли той не в силах я вздохнуть,

Как будто острие пронзает поясницу.

Скорее дан ответ и отправляйся в путь.

Возьми моих людей, коня иль колесницу".

"Пришелец, я не врач, - сказал слепой старик, -

Но боль знакома мне, что жжет тебя и гложет.

Среди зеленых юр чудесный есть родник,

Живая в нем вода – она лишь тут поможет.

Кто б ни был ты сейчас, ты слабый и больной.

Мой долг тебе помочь, но есть одно условье:

Не должен вволю нить целебной влаги той,

Лишь несколько глотков полезно для здоровья.

Но кто не знает силы тех чудесных вод

И станет вволю пить их жадными глотками,

Того средь тяжких мук конец ужасный ждет –

Такая сила в них, что растворяет камень".

"Да ты, лукавый тюрк, смеешься надо мной”, -

Сказан угрюмо шах, - не слышал я доселе,

Чтоб тяжкую болезнь лечить водой.

Опомнись, старый лжец! Да ты в своем уме ли?!

Ужасен мой недуг, мой -флот на дне морском,

Но правлю я пока еще моей державой,

И армии мои спешат ко мне со славой,

И дань подвластных стран сложить к моим ногам,

Огромный караваи идет через пустыни.

Что, если ты шпион и в западню к врагам

Нас хочешь заманить посулами пустыми?".

Один средь шахских слуг, рассудком облегчен,

По виду, как шайтан, свиреп и безобразен,

Взмахнув над головой несчастного мечом,

За бороду схватил и бросил старца на земь.

Но из последних сил слепой поднялся вновь,

Желая, как он жил, и умереть достойно,

По белой бороде его струилась кровь,

Однако речь была но-прежнему спокойна:

“О, повелитель! Знай: неведом смерти страх

Для тех, кому страшна лишь с истиной разлука,

И помни, жизнь твоя сейчас в твоих руках:

Казнив меня, ты сам погибнешь в страшных муках.

Зачем же без вины велишь терзать того,

Кто всей душой желал тебе помочь на деле?

Природа мне видна недуга твоего.

Жестокость, злоба, гнев рождают камни в теле,

Кто обращал в золу дымящихся руин

Цветущие сады, и города, и нивы, -

Безжалостный палач, кровавый властелин

Не может пребывать здоровым и счастливым.

Ужасна месть небес, но милость их щедра,

Единая для всех, и царственных, и сирых.

Кто сердце распахнул для правды и добра,

Тот будет исцелен, к нему вернутся силы,

Я прожил долгий век и в жизни не солгал,

Поверь в мои слова, оставь опасенья:

Скорей пошли людей туда, где среди скал,

Бежит живой родник, лишь в нем твое спасенье.

И понял падишах, что смерть его близка,

В страданиях своих, не видя облегченья,

Он, жестом приказав не трогать старика,

Решился, наконец испробовать леченье.

Прошло немного дней, и разошлась молва

Меж воинов о чудном шахском исцеленье.

Сбылись слепого старца вещие слова

О чудо-роднике родном его селенье.

Когда же долгожданный шахский караван

Доставил властелину все бальзамы мира,

То лучшие врачи ему подвластных стран.

Составить не смогли такого эликсира.

Едва нравясь, шах тотчас собрался в путь.

Мечтая лицезреть таинственный источник.

На чудо мира он торопится взглянуть.

Желание – закон властителей восточных.

И шумной чередой – за ним его отряд

Навьючен караван пустыми бурдюками

И жадным любопытством взоры всех горят

И манят всех в горах и дерево, и камень.

Пустые селенья, кладбища и вот

Расщелина в скане и рукотворный желоб,

Где бьет, неиссякая, родник целебных вод

Над ним гранитный свод навис крылом тяжелым,

И множество вокруг седых могильных плит,

И шелест буйных трав над ними вечной тризной,

Таинственным письмом исчерченный гранит

Событий в имен окаменевший призрак,

И видит падишах в глазах надменных слуг

Благоговейный страх, неведомый святыне.

Лишь тот, кто истязал слепого старика,

И прятался теперь от царственного гнева,

Тайком припал к прохладным струям родника

И, жажду утолив, насытил влагой чрево.

Внезапно по горам пронесся страшный крик,

И корчась в муках, он скончался в одночасье.

Тогда перед шахом вновь предстал слепой старик,

Который предрекал подобное несчастье.

“О, шах! - сказал он, - знай и помни наперед

Не обмануть судьбы всевидящего ока.

Кто жаден и жесток, от жадности умрет,

За зло любой из нас поплатится жестоко.

Смутился властелин, задумавшись нами,

Но нет, не тянул гром с безоблачного

И тихо молвил он: «Ашуг, да будет мир

В стране, где чудеса творит сама природа,

Но чтобы оградить от жадных волчьих стай

Стада, и родники, и гроздья винограда,

Готов я защищать твой благодатный край,

Как защищает сад тернистая ограда.

Пускай в полдневный зной и в полночи сырой,

Войска мои стоят на всех его границах,

Пускай за рядом ряд смыкает копий строй,

Чтоб зверь не прошмыгнул, не пролетела птица».

Ржут кони и звенят верблюдов бубенцы,

Сверкающий Хазар, как юноша, прекрасен,

Глашатаи, грубя, гласят во все концы,

Что с миром грозный шах уходит восвояси.

И возвещают всем великий мирный сбор,

Трубя конец войны, конец вражды и страха.

И радостный народ спешит спуститься с гор

На свой большой меджлис пред изумленным шахом.

Возликовало пламя в праздничных кострах,

И небо звездный плащ раскинуло над ними,

Когда пред тем меджлисом клялся падишах,

Что на Страну Огней меча он не поднимет!

И взял свой звонкий саз Озан – слепой ашуг,

И смолками в море волны, пенные буруны,

И услыхав его, тесней смокнулся круг,

И песня полилась, ей в лад запели струны.

**ІІІ глава**

В краях несказанно богатых,

Пленяя дивной красотой.

Под солнцем царские палаты

Блистают кровлей золотой.

Но выше тех хромов тронных,

Как небожители в строю,

Вздымают снежные короны,

Громады гор в родном краю.

Здесь все четыре грани года

Одновременно видишь ты,

Тут зной и ливень с небосвода,

А там среди снегов – цветы.

Вершин серебряные цени

И рек хрустальную сбрую,

Морской простор, долины, степи –

Ты все найдешь в родном краю.

В лесах, лугах, на перевалах

Целебный воздух и вода,

Больных паломников немало

Стекалось издавна сюда.

И прикоснувшись к чудной силе.

Здоровьем пыша через край.

От всей души благодарили

Наш благодатный, щедрый край.

Певец, не жди другой награды

За песню звонкую свою,

Ведь песне, как свободе, рады

В родном краю, в родном краю.

Как летний дождь во время суш

Побеги оживляет вмиг.

Так словом исцеляет души

Ее живительный родник.

\*\*\*

В горах Кубы среди лесистых склонов,

Среди цветущих солнечных долин,

Мне подарил седобородый стар

Тысячелетней давности легенду,

Назвав ее “Таинственный родник”.

Давайте же искать и сохранять,

Чтоб передать грядущим поколеньям,

Бесценное наследье наших предков.

Да не иссякнут в памяти народной

Поэзии живые родники.

Перевел с азербайджанского

С.Мамедзаде

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Leyla İlham qızı Əliyeva

**Günəşə qovuşmaq istəyirəm**

ELEGİYA

Ulduzlara uçan quşa dönəydim,

Ay da yollarıma nur ələyəydi.

Məğrur dönüşünə qoşa dönəydin,

Sənə yer üzündə yer eləyəydim.

Dinlə kədərimin pıçıltısını –

Mən yaxşı bilirəm ayrılıq nədir.

Küləklər kölnümün qışqırtısını

Kaş ki kainata yaya biləydi.

Könüllər yaşadır gur nəfəsini,

Sənsiz hər bir anın öz qüssəsi var.

Müqəddəs səsinin xatirəsini,

Anlada bilərmi çağlayan çaylar?

Bulud karvanına qoşulum yenə,

Gəzim asimanı, hardasan görüm.

Çatıb ucalığa, yetişim sənə,

Əlini əlimə yapışan görüm!

Acı göz yaşını sel elə gəlsin,

Ey yağış, soyumur dərdimin odu.

Qüssədən qocalan, Ay dilə gəlsin,

Söyləsin, ruhunun haradı yurdu?

Dağ idin, çiynimi dağlara verdim,

Dağların dərdini çəksə, dağ çəkər.

Sənə məhəbbətim dağlar qədərdi,

Yerini dağlardan soruşum bəlkə?

Bəlkə çinarlarla baş-başa verim,

Görən qovuşarmı boyum boyuna.

Gərək sənə yetə bu qəmli şeirim,

Gərək sənə yetə... haqqım var buna.

Nurunu gözümdə saxlayım necə,

Möcüzə yaratmaq gəlmir əlimdən.

Parçalan, ey zülmət, çəkil, ey gecə,

Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən!

\*\*\*\*\*

Vətən oğlu Telman Vəliyev

Telman Vəliyev Qərbi Azərbaycanda, Basarkeçər rayonunun Bərə kəndində 1960-ci ildə dünyaya gəlib, 1977-ci ildə Sətənəxac kənd orta məktəbini bitirib, 1979-1980-ci illər Arxangelsk vilayətinin Mirni şəhərində hərbi xidmətini yerinə yetirib. 1983-cü ildə xalası oğlu Səhmanın yanına – Maqnitoqorsk şəhərinə gəlib və 1988-ci ildə İnşaat Texnikumuna daxil olaraq həmin texnikomu 1991-ci ildə uğurla başa vurub.

Yaxın qohumu Yazgül xanımla 1981-ci ildə ailə həyatı qurub. Vüsal, Zülfüqar, Ülviyyə adlı üç övladları var. Vüsal və Zülfiyyə Maqnitoqorsk şəhərindəki kafesinin işlərində valideynlərinə yaxından köməklik göstərirlər.

Telman Vəliyev 1993-cü ildə “Evro-Aziya” adlı kafenin inşasına başlayır və az bir müddətindən sonra kafeni müştərilərin istifadəsinə verir. “Evra-Aziya” kafesi Maqnitoqorsk şəhərində ən öncül yeri tutur. Burada Azərbaycan yeməklərilə yanaşı özbək, tacik, Ukrayna və digər Avropa xalqlarının xörəkləri də hazırlanır.

Bu kafedə Azərbaycan milli bayramları olan – Novruz, Ramazan, Qurban bayramları yüksək səviyyədə qeyd edilir.

Bütün bunlarla yanaşı, 20 Yanvar, Xocalı faciələrinin ildönümü də keçirilir, foto sərgiləri nümayiş etdirilir. Erməni faşistlərinin iç üzü digər xalqlara da açıq-aydın göstərilir.

Maqnitoqorsk şəhərində yaşayan Azərbaycanlılar öz doğma Vətənlərini heç vaxt unutmurlar. Həmişə Vətənimizin ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağın erməni quldurlarından azad olduğu günü səbirsizliklə gözləyirlər.

Rəşad Bəydəmirli