

# RUS ƏDəbiYYATI むintolociyasi 

## İKİ CİLDDə <br> II CILD

(Nasr)


Tartib edanlar:
891.708-dc22

AZE
Rus adəbiyyath antologiyası. Iki cilddo. II cild (nasr). Bakı, "Avrasiya press". 2007, 408 soh.

Iki cildlik "Rus edəbiyyatı antologiyası"nın bu cildine klassik və müasir rus nosrinin tanunmıs nümayandalorinin asorlori daxil edilmişdir.

Antologiya tartib edilarkan son illorin tarcümaloring üstünlük verilmişdir.

$$
\begin{aligned}
& \text { ien wrowny }
\end{aligned}
$$

ISBN 978-9952-442-01-4
© "AVRASIYA PRESS", 2007


# NIKOLAY MIXAYLOVIÇ KARAMZİN 

(1766-1826)

## ZAVALLI LİZA

(povest)
Moskvada yaşayanlardan ola bilsin ki, heç kəs bu şəhərin atrafinı mənim qədər yaxşı tanımı, çünki heç kes mənim qədər tez-tez bu şəhərin ətrafindakı düzənliklərde və çəmənliklərdə olmur, heç kəs mənim qədər piyada, plansız, meqsədsiz göz işlədikcə bu çəmənlərin ve yaşıllıqlarm, bu dərelərin ve təpelerin arasinda gəzib dolaşmı. Mən her yay bu şəhərin etrafinda gezib dolaşır və özüm üçün yeniyeni yerlor tapır, yaxud da gezmiş olduğum köhne yerlordə yeni gözalliklər kəşf edirem.

Lakin gazmiş olduğum bu yerlərin hamısından daha çox mənim xoşuma gelən ve üreyimə yatan üzerinde Simonov monastırınn qorxunc qotik qüllələri yüksələn yerdir. Bu hündür yerdən sağ tərəfde, demək olar ki, bütün Moskva görünür, bu şəhərdəki evlerin ve kilselərin dehşatli yığını insanm gözləri qarşısında ezəmatli bir amfiteatr kimi canlanır. Bu menzerə xüsusile o zaman daha gözel olur ki, axşamüstü günəş batarkən öz şüalarını kilselərin say-sız-hesabsız qızılı qüllələrinin və göyə yüksələn qızıl xaçları üzərine salır ve onları parıldadır! Aşağıda qalın ve sıx yaşıl otlaqlar görünür; onların ardında ise boz qumlarm o biri terefinde suları balıq̧ı qayıqlarının avarları, rus imperiyasmın berekatli ölkelərindən acgöz Moskvanı cöreklə doyuzdurmaq üçün gələn yelkən gemilorinin sükanları altında dalğalanan parlaq çay axır. Çayın o biri sahilində palıd meşesi vardır, onun yanında ise saysız-hesabsız sürülor otlayır. Orada ağacların kölgesindo oturan genc çobanlar sadə, kədərli mahnilar oxuyur ve bununla da çox yekreng keçən yay günlərini özləri üçün bir qədər gödəldirlər. Bir qədər uzaqda
isa sıx yaşıllıqlar arasında Danilov monastırının qızıl günbozi görünür. Daha o terəflordo isə, demək olar ki, lap üfüqün qurtaracağı yerda Vorobyov dağları göyərir. Sol torefde geniş taxıl zemilorilo örtülmüş çöllər, meşələr, üç-dörd kənd və onlardan bir qədər də uzaqda Kolomensk kəndi və onun yüksək sarayı nəzəre çarpır.

Mon bu yero çox tez-tez gelirem ve demək olar ki, bahar feslini de həmişe orada qarşılayıram; mən eyni zamanda payızın cansıxicı ve kədərli günlerində öz qelbimdeki dərdləri unutmaq üçün va təbiətlə birlikdə yaşamaq üçün bu yerlera gəlirem. Burada boş qalmış monastırın divarları arasında, yan-yörosinde hündür otlar göyərmiş qəbirlerin arasında və monastırdakı monax otağına gedən qaranlıq yollarda indi külək qorxunc bir halda uğuldayır. Mon orada, bu qorxunc daşların və uçmuş divarların yanında dayanaraq keçmiş zamanın, abədi surətdə ölüb getmiş həyatın dərin ahlarına qulaq asır ve bu ahları xatırladıqca varlığım sarsılır, qolbim titreyir. Mon bazen burada monax otağına daxil olur ve vaxtile orada yaşamış olan adamların həyatını öz təsəvvürümdə canlandırıram - doğrudan da çox kədərli bir mənzərədir! Mən burada İsanın çarmıxa çəkilmiş təsviri qarşısında diz çökən və özlərinin bu qış əzabından tezliklə qurtarmalan üçün Allaha yalvarıb dua edən ağsaçlı qocaları görürom. Bu adamlar ona göra öz həyatlarım bu qış feslindən qurtarmağa çalışırlar ki, onlar üçün həyatda artıq heç bir kef ve əylənce qalmamışdır, xəstəlik ve zəiflik hissindən başqa onların bədənində mövcud olan bütün hisslor ölüb getmişdir. Budur, o tərəfde üzü sarsılmış, gözləri tutqunlaşmış cavan bir monax pencerənin dəmir barmaqlığından bayıra, düzləre baxir ve orada göylərin dənizinda azad surətdə süzüb keçən şən quşları görür və bütün bunları gördükcə ağlayır, acı göz yaşlanı tökür. Bu cavan oğlan orada ezab çəkir, saralır, solur, monastırdan gələn zəng səsləri isə bu zaman onun vaxtsız ölümünü mənə xəbər verir. Bəzən məbədin qapıları üzərində çəkilmiş şekillərə baxıram, bu şə ${ }^{2}$ illərdə həmin monasturda baş vermiş möcüzələr - saysız-hesabsız düşmənlər tərəfindən mühasireyə alınmış monastırda yaşayan adamlar üçün göydon balıqların atılib gelməsi, Məryəm ananın suretinin düşmenləri qaçmağa macbur etmasi tesvir olunmuşdur. Bütün bunlar bizim vetənimizin tarixini, qudurmuss tatarlar ve litvallar Rusiya paytaxtının etrafinı od va qılıncla xarabazarlığa döndərdikləri, bədbəxt Moskva,
kimsesiz bir dul qadın kimi öz acı deqiqelərinde yalnız birce Allahdan kömək istədiyi o keçmiş vaxtların kedərli tarixi mənim tesəvvürümde canlanır.

Lakin məni Simonov monastırın divarları yanına celb edib getiren Lizanın, zavallı Lizanı bedbext taleyi haqqındakı xatirelerdir. Ah! Qelbimi sızladan ve ince bir kederle meni göz yaşları tökməyə məcbur edən hør şeyi bütün varlığımla sevirəm!

Monastır divarının yetmiş sajınlığında qayınağacı pöhreliyinin yanında, yaşıl çəmənliyin ortasında qapısız, pencerəsiz və döşəməsiz boş bir daxma vardır; daxmanın damı çoxdan çürümüş ve tökülmüşdür. Liza öz qoca anası ilə birlikdə homin daxmada yaşayırdı.

Lizanın atası çox varh bir adam idi, çünki o işləməyi sevirdi, yaxşı yer şumlayır və həmişə də öz həyatını ağıl və düşüncə ilə idare edirdi. Lakin o öldükden sonra onun arvadı ve qızı yoxsullaşdılar, muzdla tutulmuş başqa bir adam ise yeri çox pis becerirdi ve buna göre de taxıl az olurdu. Onlar öz torpaqlarını çox cüzi bir pula icarəyə verməye mecbur olmuşdular. Bununla birlikdə bədbext dul qadın, demək olar ki, həmişə öz ərinin ölümüne göz yaşı tökürdü, çünki axı kəndli arvadlanı da sevməyi bacarırlar! Buna görə də qadın gündən-günə zəifləyir və işləyə də bilmirdi. Təkcə Liza atası öləndən sonra on beş yaşında yetim qalmış Liza öz gəncliyini, öz nadir gözolliyini əsirgemir, gece-gündüz işləyir, çalışır ketan toxuyur, corab hörür, yazda gül-çiçek toplayır və yayda isə çiyələk yığaraq aparıb Moskvada satırdı. Çox həssas ve xeyirxah bir qadın olan qoca anası qızının bu qədər yorulmadan işləyib çalışdığını gördükce, tez-tez onu qucaqlayıb bağrına basır, onu Allahın payı, özü üçün ən böyük bir nemət ve bu qoca vaxtında özünün ən yaxın sirdaşı adlandırır və Allaha dua edirdi ki, bu qızı öz anası üçün görmüş olduğu işlər üçün mükafatlandırsın.

Liza ise anasina deyirdi:

- Allah bu əlləri mənə onun üçün vermişdir ki, işləyim, mən kiçik bir uşaq ikən sen menə döşlərinden süd vermisen ve dalımca gezib mənə göz olmusan, indi ise mənim növbəmdir, mən sənin dalınca gezib səne göz olmalıyam. Ancaq sən ağlayıb göz yaşı tökməkdən el çək. Bizim göz yaşlarımız atamı diriltməyəcekdir.

Lakin Liza bu sözləri deyərkən özü də çox zaman göz yaşlarmı saxlaya bilmirdi. Ah! O xatırlayırdı ki, axı onun atası vardı ve indi
o daha yoxdur; lakin anasım sakitlaşdirmək üçün öz qelbinin kədarlarini va dardini gizletməya çalı̧ır, özünü anasma sakit ve şon göstərmək istəyirdi. Qoca anası isə kederlənərək deyirdi:

- Sevimli Liza, mənim göz yaşlanm yalnız ve yalnız o biri dünyada quruyacaqdır. Deyirlar ki, o dünyada hamı şad olacaqdır, men də, doğrusu, sənin atanı görəndə şad olacağam. Lakin mən indi ölmək istəmiram, cuunki axı mən ölsəm, mənsiz sənin başına nələr gələr? Man seni kimin öhdəsine qoyub ölə bilərəm? Yox, Allah elə etsin ki, mən səni əvvəlca bir yana çıxardım! Bəlkə də tezliklə nəcib bir adam gəlib çıxd. Oger elə bir adam tapılsa, onda mən siza öz eziz ovladlarım kimi xeyir-dua verib, Allaha şükür edər ve sonra sakitce ōlüb bu nəm torpağın altına gedərem.

Lizanın atasımn ölümündən iki il keçdi. Ç̈llər gül-çiçeklə bezandi ve Liza da bu gül-çiçekdən toplayıb Moskvaya geldi. O, kūçədə yaxş1 geyinmiş, gözəl görkəmi olan cavan bir oğlanla qarşılaşdı. Liza alindəki gülləri ona göstərdi, amma özü də qızardı.

- Sen onları satırsanmı, ay qız? - deya cavan oğlan təbəssümlə sorusdu.
- Saturam, - deya Liza cavab verdi.
- Neça istəyirsan?
- Bes qopik.
- Bu çox ucuzdur. Al sena bir manat verim.

Liza buna təaccüb etdi, casarətə galib cavan oğlanın üzünə bir de baxdı, ancaq o daha berk qızardı ve gözlorini yere zilloyorek dedi ki, o bu bir manatı almayacaqdır.

- No ūçün?
- Artıq pul mana lazım deyildir.
- Mana ela galir ki, gözal bir qızın əllərila dərilmiş gözəl güllər ve çiçeklər ela bir manata dayar. İndi ki, sən onu istəmirsen, buyur bu da səna beş qəpik. Lakin mən istərdim ki, həmişe səndən gül alam, men isterdim ki, sen bu gülləri dərib ancaq mənim üçün getiresən.

Liza güllori verdi, beş qopiyi aldı, baş əydi ve getmok istədi; lakin bu namalum adam onun elindan tutub saxladı:

- Sen hara gedirsan, ay qız?
- Eve.
- Sizin eviniz haradadir?

Liza harada yaşadığını ona dedi ve çıxıb getdi. Cavan oğlan onu saxlamaq istemirdi. Ola bilsin ki, bunun sabebi o idi ki, yanlarından
gelib keçənlər dayanıb onlara baxır ve hiyləgərcesine gülümsünürdülər.

Liza eve gelənde başına gelən əhvalatı anasına danışdı.

- Sən yaxşı etmisən ki, bir manatı götürməmisən. O cavan oğlan belkə de bir pis adammış...
- Ah, yox, anacan! Mən elə düşünmürəm. Onun o qədər nəcib sifati ve elo bir sesi...
- Ancaq, Liza, on yaxşısı budur ki, öz elinin zehmotila dolanasan və başqasından müfte yerə heç nə almayasan. Sen həle bilmirsen ki, dostum, xebis adamlar bədbext bir qızı nece incide bilorlor. Sən şəhərə gedəndə, mənim qəlbim həmişə döyünməyə başlayır; mən İsanın tesviri qarşısında homişe şam yandırır ve Allaha dua edirəm ki, səni bütün bəlalardan ve bədbextliklərdən qorusun.

Lizanın gözlori yaşardı; o öz anasını qucaqlayıb öpdü.
Sabahısı gün Liza ən gözəl gülləri ve çiçəkləri toplayaraq yenə də şəhərə getdi. Onun gözləri indi nəyisə ahəstəcə axtarırdı. Çoxları yaxınlaşıb ondan gül almaq istəyirdi, lakin Liza cavab verirdi ki, bu güller satilmır, özü ise gah bu, gah da o terəfe boylanıb baxırdı. Axşam düşdü, daha eve qayıtmaq lazım idi. Liza olindəki gülləri Moskva çayına tulladı. O, qəlbində nə isə bir keder hiss etdi və öz-özünə dedi:

- Qoy bu güller heç kimə qismət olmasın!

O biri gün axșamtərefi Liza pencerənin yanında oturmuşdu, əlində nə ise toxuyurdu və yavaş bir səsle şikayətli bir mahnı oxuyurdu, o birden sıçrayıb qalxdı ve qışqırıb dedi: "Ah!.." Namelum cavan oğlan pencerenin altında dayanmışdı.

- Sənə nə oldu? - deye qızın yanında oturmuş anası qorxaraq ondan soruşdu.
-Heç nə, anacan, - deyə Liza ürkək bir səslə cavab verdi, - mən yalnız onu gördüm.
- Kimi?
- Onu, mendən gül alan o ağanı.

Qoca arvad pencereden eyilib baxdı. Cavan oǧlan elə bir nezaket ve xoşagelen torzle qoca arvada tezim etdi ki, arvad onun haqqunda yaxșı şeyden başqa, heç bir özge fikre düşe bilmədi.

- Salaməleyküm, mərhəmətli qadın! - deyə cavan oğlan danışdı. - Mən çox yorulmuşam, sendo bir az təze süd tapılarmı?

Hörmət göstərməya adət etmiş Liza, anasmın verəcəyi cavabı gözlamadon, bəlka do ona göre ki, o, bu cavan oǧlan qabaqcadan tanıyırdı, anbara qaçdı vo tomiz ağac tuxacla, ağzı tomiz taxta qalpaqla örtülmüs tomiz bir küpe getirdi, stəkan götürdü, yudu, ağ mehreba ila silib tamizledi, süddən töküb pencərədən uzatdı, lakin özü yenə də gözlərini yerə zillədi. Naməlum adam südü alıb içdi və bu ona o qədər lezzat verdi ki, heç Gebanın' alindən dirilik suyu ahı içmis olsaydı bu qədər ona dadlı görünməzdi. Yəqin hamı başa düşür ki, o, Lizaya teşəkkür etdi va onun bu teşəkkürləri sözlə deyil, daha çox baxışlarda ifadə olundu. Bununla belə, tomizürəkli xeyirxah qoca arvad hem öz dərdi, hem do öz təsellisi haqqinda, yani ərinin ölümü va öz qızının çox hörmat etdiyi sifatlori, onun zohmətkeşliyi ve inceliyi, nezaketi ve saire ve saire haqqunda bu namelum cavan oğlana danışıb melumat verdi. Cavan oğlan diqqetlo qoca arvadın dediklərine qulaq asır, lakin onun gözlori, demek lazımdırmı haraya baxırdı? Liza da, bu ürkek qız da hərdənbir cavan oğlana baxırdı, lakin onun göy gözləri her dəfə cavan oğlanın baxışlarına satasan kimi bir anda çaxıb keçen va buludların içerisinde iten ildırımdan daha iti bir süratla çevrilib yere dikilirdi.

Cavan oğlan qoca arvada dedi:

- Mən istərdim ki, sənin qızın öz zəhmətini məndən başqa heç kəse satmasın. Bele olsa, onun tez-tez şehorə getmoyinə də ehtiyac qalmaz ve sen de öz qızından ayrilmağa məcbur olmazsan. Men özüm arabir sizin yanınıza gəle bilerom.

Liza bu sözləri eşidəndə mümkün qədər gizlətməyə çalışdığı bir sevinc hissi onun gözlorinda parladı; onun yanaqları aydın yay gününün axşam şəfeqləri kimi yanırd;; o öz sol əline baxır ve sağ eliyle onu çimdiklayirdi. Qoca arvad oğlanın təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdi, çūnki o, bu taklifde heç bir pis niyyət görmürdü ve namelum oğlanı inandırmağa çalışdı ki, Lizanın toxuduğu ketan ve corablar çox yax§ı olur ve başqalarının toxuduqlarından daha çox gedir. Qaranlıq düşürdü, buna görə de cavan oğlan artıq getmək istəyirdi.

- Yaxşı, merhomatli ve mehriban ağa, bes sizin adınız nedir? deya qoca arvad ondan soruşdu.

[^0]- Menim adım Erastdır ${ }^{1}$, - deye o, cavab verdi.
- Erast, - deyə Liza sakitcə öz-özünə tokrar etdi, - Erast! - Liza azı bu adı beş defe tekrar etdi, ela bil ki, o, bunu əzbərləmək istəyirdi.

Erast onlarla vidalaşıb getdi. Liza baxışları ile onu yola saldı, anası ise fikirli halda oturmuşdu ve qızının əlinden yapışıb dedi:

- Ah, Liza! O ne qəder yaxşı ve merhemətlidir. Kaş senin nişanlın da bele olaydı!

Bu sözlor Lizannn qelbini sarsıtdı:

- Anacan! Anacan! Bu nece ola bilər? O, aǧadır, kəndlilərin arasında... - Liza öz sözlərini axıra qədər deyib qurtara bilmədi.

Indi oxucu artıq bilməlidir ki, həmin cavan oğlan, həmin Erast çox varlı bir dvoryan idi, gözal zekalı ve merhemotli qelbe malik olan, tebieti etibarile xeyirxah, lakin bir qedər zeif ve yüngül adam idi. O çox dağınıq bir həyat sürürdü, yalnız öz kefi ve nəşesi haqqunda düşünür və bunu yüksək cəmiyyət içindəki əyləncalərdə axtarırd, lakin o, çox zaman bunu tapmır, bikef ohur ve öz taleyindən şikayetlənirdi. Lizanı gördüyü ilk gündən onun gözelliyi bu cavan oğlanın qelbinde iz buraxmışd. Cavan oǧlan romanlar, idilliyalar oxuyurdu, canlı ve qüvvetli xeyala malik idi ve çox zaman fikron o zamanları (olmuş ve ya olmamış), dövrləri xatırlayırdı ki, bütün insanlar guya laqeyd bir həyat keçirir, düzlərdə, çəmənlərdə gəzir, tomiz bulaqların suyunda yuyunur, isteklilər kimi öpüşür, gülüşür, qızılgül vo mərsin ağaclarımm dibindo istirahət edir və ömürlərinin bütün günlərini beləce xoş ve nəşəli keçirirmişlər. Ona ele gelirdi ki, Lizanın şexsinde o öz qəlbinin çoxdan axtardığı adamı tapmışdır. O fikirleşirdi ki, "Tebiət məni öz ağuşuna, öz təmiz və nəşəli dəqiqələrine çağırı", buna göre də o, heç olmasa müvəqqəti bir zaman üçün, həmişə məşğul olduğu yüksək cəmiyyətdən uzaqlaşmağı qərara ald.

Indi biz yene de Lizaya qayıdaq. Gece düşdü, anası öz qızına xeyir-dua verib onun üçün yaxşı yuxu arzu etdi, lakin bu defe onun arzusu hoyata keçmədi: Liza bütün geceni çox pis yatdı. Onun qolbine daxil olmuş yeni qonaq - Erastın obrazı Lizanın tesevvüründe o qədər canlı bir iz buraxmışdı ki, o, demək olar ki, her deqiqədən

[^1]bir saksənib qalxır və oturub ah çekirdi. Hələ gün doğmamışdan avval Liza qalxdı, Moskva çayımın kənarına goldi, otların üzorindo oturdu ve havada burulub yüksəlan va yüksəldikce tabiətin yaşıl paltan üzərinde parlaq seh denələri buraxıb gedən ağ dumana tamaşa etməye başlad. Hər yer sükut içində idi. Lakin tezliklə dogan günəş təbiatdəki her şeyi canlandırdı: dərelər, meşələr cana gəldi, quşlar pıriltı ilə uçub oxumağa başladılar, güllər və çiçəklər gündüzün hər şeya can verən bu bol şüalarından içmək üçün öz başların qaldırıb günəşa tərəf çevirdilar. Lakin Liza həle do kədərli bir halda oturduğu yerda qalmışd. Ah, Liza, Liza! Sənə nə olmuşdur? İndiye qedər sən hemişə quşlarla birgə oyamb qalxar, səhərçağı onlarla birlikde oxuyub neşələnərdin, sənin tomiz ve nəşali ruhun güneşin şüalanı şeh dənələrində aks etdiyi kimi gözlorində parlardı. Lakin indi son fikirlisən və təbiətin bu ümumi nəşəsi sənin qəlbinə yaddır. Elə bu zaman gənc çoban çayın kənarı ilə öz sürüsünü çəkib aparır və əlindəki tütəyini çalırdı. Liza öz nəzərlərini ona tərəf çevirdi va düşünməya başladı:

- $\because$ Zgar manim fikirlarimi maşgul edan o insan da sadaca bir kendli ve çoban doğulsaydı, əger o da indi mənim yanımdan öz sürülərini otarmaq üçün sürüb aparsaydı, ah! Mən ona təbəssümlə baş əyər ve nəvazişle deyərdim: sənə salam olsun, lütfkar çoban! Səə öz sürünü hara belə sürürsen? Bu yerlərdə də sənin qoyunların üçün gőy ot bitir, burada da sənin şlyapana çələng hazırlamaq üçün gōzal güllar va çiçəklar vardır. O, mehriban bir nazarla yəqin ki, mənə baxar ve ola bilsin ki, mənim elimdən yapışıb yuxarı qaldırardı... Eh, bunlar yalnız bir xəyaldır!"

Tūtək çalan çoban qızın yanından ötüb keçdi və öz sürüsü ilə birlikda yaxındakı təpənin dalında gözdən itdi.

Liza birdən çay terəfdən avar səsləri eşitdi, çaya baxdı, bir qayıq gördü, qayığın içindəki adam Erast idi.

Lizanın bədənindəki bütün damarları bir an içində lərzəyə gəldi, lakin onun bu vaziyyati, albatte, qorxudan əmala golon bir hal deyildi. O ayağa durdu, getmək istədi, ancaq gedo bilmədi. Erast qayıqdan sahila çıxdı, Lizaya yaxınlaşdı və beleliklə də qızın bayaqdan bori xayal etdiyi arzular bir qədər həqiqətə çevrildi. Çünki o, dogrudan da, qıza mehriban bir nezerlə baxdı ve doğrudan da, onun elinden yapışd... Lakin Liza bu zaman gözləri tutqunlaş-
mış, yanaqları qıpqırmızı qızarmış halda dayanıb qaimışdı, ürəyi aramsız halda döyünərek sinəsinden çıxmağa can atırdı. Liza əlini onun əlindən çəkə bilmədi, o öz gül rengli dodaqlan ilə ona yaxınlaşanda ise, Liza ondan üz döndərib çevrilməyi də bacarmadı... Ah! Erast onu öpdü, elə bir odlu öpüşlə öpdü ki, bütün dünya Lizanın gözünde sanki od tutub alovlanıb yanırdı. Erast dedi:

## - Əzizim Liza! Əzizim Liza! Mən səni sevirəm!

Bu sözlər Lizanın qelbinin ve ruhunun dərinliklərində göylərdən enib golən ilahi bir səs, insam məftun edən bir musiqi kimi səsləndi. O , öz qulaqlarma belo inanmağa cəsarət etmədi... və... Lakin mən burada qolemi yere atır və baş verən hadisəni yazmıram. Mən yalnız onu deyim ki, bu məftunluq dəqiqəsinde Lizada olan əvvalki ürkəklik ve qorxaqlıq hissi tamamile keçib getdi, Erast da başa düşdü ki, onu sevirlər, yeni bir ehtirasla, açıq və təmiz bir ürəklə sevirlər.

Onlar ikisi də çəməndə otun üzərində əyləşmişdilər, belə ki, onların arasında lap az bir yer qalmışdı, onlar gözlerini bir-birinə dikib bir-birinin üzüne baxır və bir-birine deyirdiler: məni sev! Beləliklə, iki saatlıq bir vaxt onların nəzərinde sanki birce dəqiqənin içində gəlib keçdi. Nohayət, birdən Liza xatırladı ki, anası ondan ötrü nigaran qala biler. İndi onlar ayrılmalı idiler. Liza dedi:

- Ah, Erast! Sen hemişəmi məni sevəcəksən?
- Həmişə, əzizim Liza, həmişə! - deyə o cavab verdi.
- Sen bunun üçün mənim qarşımda and içə bilərsənmi?
- And içərəm, sevimli Liza, and içərəm!
- Yox, and içmək mənə lazım deyildir. Mən sənə inanıram, Erast, inanıram. Yoxsa, olmaya, sen doğrudanmı bu zavallı Lizanı aldadacaqsan? Axı heç bir zaman bele bir iş ola bilməz?
- Ola bilməz, ola bilməz, əzizim Liza!
- Mən nə qədər xoşbəxtəm! Məni sevdiyini biləndə, anam nə qədər də sevinəcəkdir!
-Ah, yox, Liza! Ona heç bir şey demək lazım deyildir.
- Ne üçün?
- Qoca adamlar şübheli olurlar. O da birdən öz aləmindo pis fikro düşə biler.
- Men daha qala bilmərem.
- Lakin səndən xahiş edirəm ki, bu baredə anana heç bir sey deməyesən.
- Yaxsı, harçond ki, mən anamdan heç nəyi gizlotmok istomezdim, lakin indi sena qulaq asmaq lazımdır.

Onlar vidalaşıb ayrıldılar, axırıncı dəfe öpüşdüler ve bir-birine söz verdilər ki, hər gün axşam torəfi ya bu çayın kənarında, ya qayınağacı pöhreliyinde, ya da ki, Lizanın yaşadığı daxmanın yaxınlıginda bir yerdo görüşsünlor, lakin bir-birini aldatmasınlar, mütloq gōrūssuunlor, Liza çıxıb getdi, ancaq onun gözleri çayın kenarında durub onun dalınca baxan Erasta toraf azı yüz dafa çevrilib baxdı.

Liza ōz daxmalarna gelerkən kefi tamamilə dəyişmişdi ve daxmadan çıxıb geden zamankına benzemirdi. Onun sifetinde ve bütün herəkətlarinda semimi bir şadhqq ve sevinc hiss olunurdu. "O, məni sevir!" - deya Liza düşünür va bu fikirle da məftun olub şadlanırdı.

- Ah, anacan! - deye Liza yalnız indice yuxudan oyanıb qalxan anasına müraciet edib dedi: - Ah, anacan, bu nə qodər gözel bir səherdir! Çölde hər şey ne qedər do şəndir! Torağaylar heç bir zaman indi olduğu qader yaxşı oxumamışdılar, güneş heç bir zaman belo parıldamamışd, güllər ve çiçeklərin atri heç bir zaman bu qadar gözal olmamışdır!

Qoca arvad alindəki əsaya söykənə-söykənə bayıra çıxıb çəmənə getdi ki, Lizanın bu qədər gözal sözlərle danıșıb tasvir etdiyi sabahı görsūn ve ondan lezzet alsın. Bu sabah, doğrudan da, ona olduqca gözal va xoş göründü. Onun sevimli qızı ise indi öz sevinci ila būtūn təbietin özünü də anası üçün şenləndirirdi. Qoca arvad deyirdi:

- Ah, Liza, doğrudan da Allahın yaratmış olduğu bu tobietdo her şey ne qadər de gözeldir! Men indi altmış ildir ki, bu dünyada ömür sūrüb yaşayıram, lakin hele indiye qəder Allahın bütün bu işlərinden heç bas çıxarda bilməmişom, men başımı qaldırıb hündür çadıra benzayən bu göylerə baxmaqdan, her il yeni-yeni otlar, güllər ve çiçeklerle bezenen bu torpağa tamaşa etmekden doymamışam. Yeqin ki, gõylerin ulu padşahı insanı çox sevirmiş, ona göre də bu dünyada her seyi insan ūçūn bu qeder gözel yaratmışdır. Ah, Liza! Əger herdənbir insanın bu dünyada derd-qəmi olmasaydı, kim ölmək istəyərdi? Görūnūr, bele lazımmış. Görünür, əgər bizim gözlerimizdən yaş axmasaymıs, ola bilsin ki, biz öz ruhumuzu unudarmışıq.

Liza ise bu zaman dûşünürdũ: "Ah! Mon öz sevimli əziz dostumu unutmaqdansa, öz ruhumu unutmağa hazıram!"

Bu hadisedon sonra, Erast ve Liza hər ikisi öz sözlərinin üstündə dayanaraq hor axşam (Lizanın anası yatandan sonra) gah çayın sahilində, gah qayınağacı pöhreliyinde, lakin daha çox (daxmanın soksen sajınlığında olan) yüz illik palıd ağaclarmın - holə lap qədim vaxtlarda qazılmıs gölün derin ve təmiz suları üzerine kölge salan palıd ağaclarmm yanında görüşürdülor. Orada çox zaman göyün üzərindeki sakit ay budaqların yaşıl yarpaqları arasından öz şüalarını yayaraq mehin oxşadığı ve eziz dostunun tumarladığı Lizanın sarışın saçlarımı işqlandırırdı. Çox zaman ayın bu şüaları məhəbbotin gücündən Lizanın gözlerindo əmələ gəlmiş parlaq ve həmişe Erastın ehtirash buselerile qurudulan göz yaşlarım işıqlandırırdı, onlar qucaqlaşırdılar, lakin utancaq ay onlardan çokinib buludlarnn dahnda gizlonmirdi; onlarm ağuşu təmiz ve gözol idi.

Liza Erasta deyirdi:

- Sən məne "səni sevirəm, mənim əzizim!" deyəndө, sən məni öz sinenə basıb qucaqlayanda, sen o merhemetli gözlerinle mene baxanda, heç bilirsənmi, ah! Mənim üçün nə qədər xoşdur, o qədər xoşdur ki, mən bu dəqiqədə Erastdan başqa dünyada her şeyi, hətta özümü de unuduram. Menim dostum, bu çox qəribedir ki, mən seni tanımayanda nece olmuş ki, sakit ve şen bir hoyat keçirmişəm! İndi ise keçirmiş olduğum bu heyat mənim üçün anlaşılmazdrr; indi mən fikir edirəm ki, sənsiz həyat mənim üçün həyat deyil, belkə dərd ve kədərdir. Senin gözlerin olmasaydı göylerdeki o parlaq ay mənim üçün qaranlıq görünərdi, senin sesini eşitməsəydim, bülbülün nəğməsi mənim üçün kədərli bir mahnıya cevrilərdi, sənin nəfesin olmasaydı çöllərden əsib gelen bu meh menim heç yerlidibli xoşuma gelmezdi.

Erast öz çoban qızına - o, Lizaya bele ad vermişdi - meftun olmuşdu və qızın onu ne qadər böyük bir məhebbetle sevdiyini gördükdo Erast özü-özü üçün de sevimli olmağa başlamışdı. İndi təmiz qolbli bir insanın ehtiraslı dostluğundan meydana çıxan bütün gözel əyləncelərin qarşısında yüksok comiyyətdo görmüş olduğu on parlaq eyş-işratlorin hamısı indi onun üçün rezil ve menasız görünürdü. Hisslorinin bundan evvel alude olub öyreşdiyi şehvani duyğular haqqinda indi o böyük bir nifret hissile düşünürdü. "Men Liza ile bir qardaş-bacı kimi yaşaya bilərəm, - deye o düşünürdü - mon heç bir zaman onun sevgisindon sui-istifado etməyəcek ve
onunla birlikdo homişe xoşboxt olacağam!" Eh, ağılsız cavan oğlan! Son öz qelbini tanıyırsanmı? Öz herakatlorine hemişe cavab vere bilorsonmi? Insanın ağh həmişo onun hisslorine hakimdir, zoka homişomi sonin hisslorinin padşahı olacaq?

Liza tolab edirdi ki, Erast tez-tez onun anasmm yanına golsin. O, Erasta devirdi:

- Mon anamı sevirom ve həmişo ona seadet istəyirom. Mene ela gelir ki, soni görmak hər bir insan üçün çox böyük bir xoşbextlikdir.

Qoca arvad doğrudan da həmişo onu görəndə sevinirdi. O. Erastla öz morhum ari haqqinda ve öz cavanhq illeri haqqinda danışmağı sevirdi: o, öz eziz Ivanı ilə birinci dəfə necə görüşdüyü, onu nece sevdiyi va onunla nece bir mehabbatle yaşadığı haqqunda nağıl edib danışmağı sevirdi.

- Ah, amansız ölüm onun dizlerini taqetdon saldığı o son saata qeder biz heç bir zaman bir-birimizden doymadıq. O , menim qollanm üstündo can verdi!

Erast memnuniyyatlo ona qulaq asırd. O, qoca arvaddan Lizanun toxuduğu şeyleri satun alır ve hemişe bu işlere layiq olduğu qiymətden azı on qat baha pul verməyo çalısırdı. Lakin qoca arvad heç vaxt artıq pul götürmürdü.

Belolikla, bir neça hefto gelib keçdi. Bir defə axşamçağı Erast öz Lizasını xeyli gözlodi, nəhayət Liza gəlib çıxdı, lakin Liza o qədər qemgin idi ki, Erast qorxuya düşdü. Ağlamaqdan Lizanın gözləri qıpqırmızı qızarmışdı.

- Liza, Liza! Axı sone na olubdur?
- Ah, Erast! Mon çox ağlamışam!
- Ne ûçūn? Ne olubdur?
- Mon doǵrusu her şeyi açıb sənə söylomoliyom. Qonşu kanddə yasayan dövlathi kəndlinin oğlu monim üçün elçi göndərmisdir, anam da istayir ki, men ona are gedem.
- Sen de buna razısanmı?
- Rehmsiz! Helo belo bir şeyi monden soruşursan da? Beli, menim anama çox yazığım golir, o ağlayır ve deyir ki, guya mon onun sakit yaşamasını istəmirəm. O deyir ki, egər öz sağlığında mani aro vermaso, guya ölərken çox eziyyət çakacekdir. Ah! Anam bilmir ki, menim senin kimi gōzal ve eziz bir dostum vardır!

Erast Lizanı aǧuşuna alıb öpdü ve dedi ki, onun xoşbextliyi ve səadəti dünyada onun üçün hər şeydən qiymətlidir, əgər anası ölərse, onun ölümünden sonra $o$, Lizanı öz yanma aparacaq ve orada, kendde qocaman meşelorin içinde, connət kimi bir yerdo yaşayacaq vo heç bir zaman ondan ayrilmayacaqdır.

- Lakin burası var ki, søn heç bir zaman mənim ərim ola bilmezsen! - deye Liza sakit bir ah çekərok cavab verdi.
- No üçün?
- Cünki mən kəndli qızıyam.
- Son mənim xətrimə dəyirsən, sənin dostun üçün həssas, tomiz bir insan qolbi hor şeydən üstündür, Liza ise homişo mənim könlümə on yaxın bir adam olacaqdır.

Liza onun ağuşuna atıldı, elə həmin bu gözel saat, görünür onun bokaroti on rozil hisslorin arasinda mohv olub getmoli imiş! Erast öz qanında ve damarlarında qeyri-adi bir qızğınlıq ve həyəcan hiss etdi, Liza heç bir zaman onu bu qedər gözol görmamişdi, Lizanın elleri heç bir vaxt onu bu qedər nevazişle oxşamamışdı. Onun buseləri do heç bir zaman bu qəder horaratli deyildi. Liza heç bir şey bilmir, heç nədən şübhələnmir, heç nədən qorxmurdu, gecenin qaranlığı onlardakı arzunu daha da güclendirirdi, göydo bir dene da olsun ulduz görrünmürdü, onların bu halımı heç bir şüa işıqlandıra bilmezdi. Erast titroyirdi, Liza da titrodiyini hiss edirdi, lakin o bunun səbəbini bilmirdi, özünün neco bir vəziyyətə düşdüyündən xəbəri yoxdu... Ah, Liza, Liza! Seni qoruyan melake indi haradadır? Hanı sonin bokarotin!

Baş veron bu hal bir dəqiqənin içindo golib keçdi. Liza öz hisslorini başa düşmürdü, təoccüb edir ve soruşurdu. Erast dinməzcə dayamb qalmışdı, o cavab vermek üçün söz axtarırdı, lakin lazım olan sözlari tapa bilmirdi. Nohayət Liza dedi:

- Ah! Men qorxuram, bizim aramızda baş vermiş bu ohvalatdan mən qorxuram! Mone elə geldi ki, ölürem. Mənə ela geldi ki, bütün ruhum... Yox, men bunu demøyi bacarmıram!.. Erast, søn susursan? Sen ah çokirsən? İlahi, ne olubdur!

Bu zaman birdon-bire ildırım çaxdı ve göy guruldadı. Lizanın bütün bodani titreyib sarsıldı. $O$ dedi:

- Erast, Erast! Mon qorxuram, meni dehşet bürüyür. Qorxuram ki, bu ildırımlar məni cinayətkar kimi vurub öldürsün.

Dohşetli bir firtuna başlamışdı, qara buludlardan yağış şıdığı tökürdü, sanki Lizanın itirilmiş bokaratine tobiət özü də öz narazılıǧımı bildirirdi. Erast çalışırdı ki, Lizanı sakitloşdirsin ve onu getirib öz daxmalarına yola salırdı. Lakin ondan ayrılanda Lizanın gözlori yaşla dolmuşdu.

- Ah, Erast, sən məni inandır ki, biz yene de əvvəlki kimi xoşbext olacag̀ı!
- Olacağıq, Liza, olacağıq! - deyə Erast cavab verdi.
- Allah elosin! Mən sənin sözlorinə inanmaya bilmərəm: axı mən səni sevirəm! Lakin qəlbimdə nə isə... Eh, kifayətdir! Bağışla! Sabah, sabah görüşarik!

Onların görüşləri yenə do davam edirdi, lakin bu görüşlərdə hər şey nə qədər də dəyişmişdi! İndi Erast daha Lizant təkce o tomiz mehriban nəzərlərilə, sevgi ilə dolu baxışları ile, əlinin toxunması ila, tekca öpüşla, yalnız bir-birini qucaqlamaqla kifayətlənə bilmirdi. O , indi nə isə daha çox, başqa və daha ayrı şeylərin arzusunda idi va nəhayat, o elə bir hala gəlib çıxdı ki, daha heç ne arzu etmədi - hər kəs öz qelbini yaxşı tanıyırsa, hər kəs qelbin ən ince xüsusiyyatləri haqqunda fikirləşib düşünmüşsə, əlbəttə 0 , mənimlə razılaşar ki, bütün arzuların həyata keçirilməsi sevgi üçün ən böyük tahlükədir. Liza indi Erast üçün artıq, əvvaldə olduğu kimi, onun xəyalınt dumanlandıran və onu məftun edən bir füsunkar məlakə deyildi. Dflatuni eşq indi öz yerini elo hisslərə vermişdi ki, Erast bu hisslarlə fexr eda bilmazdi va belə duyğular onun üçün yeni də deyildi. Lizaya gəldikdə isə, demək lazımdır ki, o özünü tamamilə Erastın ixtiyarına verdikdən sonra, indi yalnız onun varlıǧı ile yaşayır, onun nefəsila nəfəs alır, hər şeydə onun iradəsinə tabe olur, onun zōvq almasını isə özü üçün bir xoşbextlik sayırdı. Lakin Liza ondakı dayişikliyi do görür ve tez-tez ona deyirdi:

- Ovvallar sən şn idin, əvvellor biz ikimiz daha sakit ve daha xoşbaxt idik. Əvvallər men da senin mohəbbetini itire bilacəyimden bir o qedər qorxmurdum!

Bezen onlar vidalaşanda Erast ona deyirdi:

- Sabah, Liza, səninle görüşe bilməyəcəyəm, çox vacib bir işim vardir.

Liza ise her dəfə bu sözləri eşidənde dərindən ah çekirdi.

Nehayət, bir dəfe o beş gün dalbadal Erastı görmədi vө buna görə de çox böyük bir narahatçılıq keçirməyə başladı, altıncı gün o gelib çıxdı va bikef bir halda Lizaya dedi:

- Sevimli Liza, mən bir neçə müddətə səndən ayrilmalıyam. Sən özün bilirsən ki, indi müharibədir, mən də orduda qulluq edirem, bizim alay sefore çıxır.

Liza bunu eşidende sapsanı saraldı ve az qaldı ki, yere yıxılıb özündən getsin.

Erast onu sakitloşdirirdi. O deyirdi ki, hemişə öz əziz Lizasını sevecek ve ümid edir ki, səferdən qayıtdıqdan sonra o bir daha Lizadan ayrılmayacaqdir. Liza uzun müddat susub dayandı, sonra birdən-bire acı göz yaşlanı tökdü, onun elindən yapışdı ve məhəbbetinin bütün inceliyilə onun gözlərine baxıb soruşdu:

- Sən heç cür qala bilməzsənmi?
- Bilərəm, - deyə o cavab verdi, - lakin qalsam, bu mənim üçün böyük bir şərəfsizlik olar, bu mənim namusum üçün ən böyük bir ləkə olar. Qalsam, hamı məne nifrot edər, hamı mənim haqqımda danışar ve meni qorxaq, vetenin loyaqetli olmayan bir oğlu hesab edər.
- Ah, indi ki, eledir, - deye Liza cavab verdi, - onda get, get, Allahin əmri necədirsə elə et! Lakin mən qorxuram ki, səni öldürərlər!
- Votən uğrunda ölmək qorxulu deyildir, sevimli Liza.
- Ogər sən bu dünyada olmasan, onu bil ki, mən də o saat ölərəm.
- Axı sən ne üçün belo düşünürsen? Mon ümid edirem ki, saǧ qalacağam, ümid edirem ki, sonin yanına, öz sevimli dostumun yanına qayıdacağam.
- Allah elesin! Allah elesin! Mən her gün ve her saat bunun üçün dua edəcəyəm. Ah, mən ne üçün oxumaq və yazmaq bilmirem! Əgər bilseydim, sen başına gelen ohvalatların hamısmı mənə yazıb xəbər verər, mən də tökdüyüm göz yaşları haqqında sənə moktublar yazardım!
- Yox, søn özünü qoru, Liza, sen özünü öz dostun üçün qoruyub saxla. Men istəmirem ki, son mənsiz burada qalıb ağlayasan, göz yaşı tökəson.
- Rəhmsiz insan! Søn məni bu göz yaşı tökmək ləzzətindən də məhrum etməkmi istəyirsen! Yox! Sendən ayrilandan sonra menim qelbim ne vaxt döyünməkdən dayanarsa, mənim göz yaşlarım da yalnız o zaman quruyar.

- Son bizim golocekdo görüşacəyimiz o xos daqiqelor haqqunda dū̄sün.
- Dūsūunacəyəm, o daqiqələr haqqında da düşünəcəyəm! Ah, kaş o deqiqəler tez goloydi! Sevimli ve aziz Erast! Soni özündən de artiq seven bu zavallı Lizanı unutma, onu hemişe xatırla.

Onların bu görüşde danışdıqlarının hamısım mon burada tesvir edə bilmərəm. Sabahısı gün onlar son dəfə görüşməli idilər.

Erast, mehriban va xeyirxah aǧanın mühariboyo getmoli oldug̀unu eşitdikdon sonra özünü göz yaşı tökmokdon saxlaya bilməyən Lizanın anası ilo do görüşüb ayrılmaq istoyirdi. Erast qoca arvadı ondan bir qoder pul qabul etməya vadar etdi va ona belo dedi:

- Mən istəmiram ki, mən burada olmayanda Liza bizim danışığımıza görə mənim üçün görməli olduğu işləri apanıb başqasına satsın.

Qoca anvad ona xeyir-dua verib dedi:

- Allah elesin ki, sen saǧ-salamat qayıdıb geloson ve mon soni yene do burada, öz evimizdo göram! Belkə də o zamana qədər menim Lizam özüü üçün bir nişanlı da tapa bildi. Əger sen onun toyuna galib çıxa bilsəydin, mən Allahdan nə qədər razı qalardım. Son onu bil ki, ağa, Lizanın uşaqlan olanda, sen onlara kirvelik edacaksən. Ah, kas mən yaşayıb o günləri göre biləydim!

Liza anasının yanında dayanmışdı ve onun üzünə baxmağa casarat etmirdi. Onun bu daqiqada nalar hiss etdiyini va nolor dūşündūyūnū oxucu asanlıq̣a təsəvvür edə bilerdi.

Lakin Erast onu sonuncu dəfə öz ağuşuna basıb qucaqlayarkən ve sonuncu dafo ona: - Meni bağışla, Liza! - deyərkən Liza nelor dūşūnmūşdū ve neler hiss etmişdi... Bu ne qədər de tosirli bir mənzare idi! Seharin şafeqlari qırmızı bir dəniz kimi şərq torəfdeki gōyūn ūzünủ tamamile yayılıb tutmuşdu. Erast uca palıd ağacının budaqları altında öz ruhu, öz qelbi ilo vidalaşan solğun, saralmış, derdli dostunu ağuşuna basaraq dayanmışd. Bütün tebiet bu zaman sükut içində idi.

Liza faryad edirdi, Erast da aǧlayırd, nohayot Erast ondan aynıld, Liza yero yıxıldı, diz çöküb allorini göye qaldırdı ve getdikce uzaqlaşan Erastın dalınca baxmağa başladı, Erast ise getdikce uzaqlaşdı, uzaqlaşdı və nəhayot gözdon itdi. Günəş yükseldi, yalnız qalmıs zavallı Liza ise oturduğu yerde özünden gedib huşunu itirdi.

O ōzüne gelende būtūn alom onun gözünde qaranlıq ve kederli görûndu. Tabiatin bütün gözallikleri ela bil onun qalbinin sevimli
dostu ile birlikdə yox olub getmişdi. "Ah! - deyə o öz-özünə fikirloşirdi, - mən ne üçün bu boş sehrada qaldım? Məni öz əziz Erastımın ardınca uçub getmokden saxlayan nedir? Müharibe menim üçün qorxulu deyildir, mənim üçün qorxulu olan o yerdir ki, orada mənim dostum yoxdur. Mon istəyirəm ki, onunla birlikdo yaşayam, onunla birlikdə öləm, ya da ki, öz ölümümlə onun qiymətli həyatın xilas edem. Dayan, bir qeder dayan, sevimli dostum! Men de ardmca uçub sənin yanna gelirəm!" - Liza, doğrudan da, indi Erastın ardmca yüyürüb getmek istəyirdi, lakin bir fikir onu saxlad: "Axı mənim anam vardır!" Liza ah çekdi ve başımı aşağı əyərok, sakit addımlarla öz daxmalarına toref çıxıb getdi. Bu saatdan etibarən onun günləri dərd və ələmlə keçdi, o həm de çalışırdı ki, özünün bu kədərli deqiqələrini anasından gizlətsin. Çünki onun qəlbini do bu dərdlər ağrıdırdı. Lizanın dərdlori yalnız onda bir qadər yüngülləşirdi ki, o, meşənin sıx bir yerinə çəkilib orada tenha bir vəziyyotdə düşünür, göz yaşı tökür ve öz ürək dostunu xatırlayırdı. Qumrunun çox zaman oxuduğu şikayetli mahmilar onun çekdiyi ahlara qarışırdı. Lakin bezen çox nadir hallarda olsa da, bir ümid qığılcımı, bir teselli işığı onun qelbini bürümüş qaranlığı dağıdır, gözlərini işıqlandırırdı. O, öz-özüne fikirleşib deyirdi: "O mənim yanıma qayıdanda, mən ne qəder xoşbəxt olacağam!" Bu fikirdən onun gözləri işıqlanır, yanaqlanı yene də əvvelki kimi qızarıb alovlanır ve Liza firtınalı bir geceden sonra açılmıs aydın may sehəri kimi təbəssümle gülümsəyirdi. Beləliklə iki aya qədər bir vaxt galib keçdi.

Bir gün Liza Moskvaya, anasının gözlərini müalicə etmək üçün işlətdiyi gül suyu almağa getmoli idi. Geniş küçelərin birinde Lizanın qabağına dəbdebeli bir kareta çıxdı, Liza karetanın içina baxdı, orada oturan adam Erast idi. "Ah!" - deyə Liza qısqırdı və Erastın yanına yüyürdü. Lakin kareta onun yanından keçib getdi ve həyətlərdən birinə döndü. Erast karetadan çıxmışdı ve böyük evin pilləkənindən qalxmaq istəyirdi ki, birdən-birə özünü Lizanın qollan arasında hiss etdi. Erast sapsarı saraldı, sonra Lizanın nidalarına bir kəlme de olsun cavab verməyərək onun өlindən yapışdı və öz kabinetine getirdi, qapım baǧlayıb ona dedi:

- Liza! Vaziyyət dəyişmişdir, mən indi evlenməyə razılıq vermişəm. Buna göre de sen meni sakit buraxmalı ve özünün de sakit yaşamağın üçün meni unutmalısan. Men seni sevirdim ve indi de
sevirom, yoni sonin yaxşılhğını arzu edirem. Budur, yüz manat, bu pulları götür ( $o$, pullanı Lizanın cibinə qoydu) va icaza ver səni axıruncı defo bir do öpüm, son da çıx get evo.

Liza holə özüne galmomiş Erast onu kabinetdən çıxartdı ve nōkara dedi:

- Bu qiza hoyetden ötür.

Mənim qalbim həmin bu dəqiqədo qana döndü. Mən Erastın insan olduğunu unuduram, mən ona nifrot etməye hazıram, lakin dilim gelmir, men göylare baxıram ve göz yaşlarım yanaqlarımdan axıb yerə tökülür. Ah! Mən nə üçün oturub bir roman yox, heqiqətən həyatda baş vermiş belo kədərli bir hadisoni yazıram?

Ela çıxır ki, Erast Lizaya deyondo ki, guya orduya gedir, onu aldatmışd. Yox, o doğrudan da orduda olmuşdu, lakin orduda olarkən o düşmənlerla vuruşmaq avəzine, öz dostları ilo oturub kart oynamış, demək olar ki, özünün bütün malikanəsini yerli-dibli uduzmuşdu. Müharibe tezlikla qurtard, sülh bağlandı. Erast də Moskvaya qayıtdı, indi onun xeyli borcu var idi. Öz vaziyyetini yaxşlaşdırmaq üçün indi onun yalnız birca çarəsi qalmışdı ki, gorək çoxdan bari ona vurulmus olan qoca, lakin varh bir dul arvadla evlənsin. O, belə etmeyi qərara aldı və həmişelik yaşamaq üçün evlandiyi qadının evinə köçüb getdi, Lizanı xatırladıqda da yalnız semimi surətde ah çakirdi, lakin bütün bunlar onu doğrulda bilormi?

Liza kūçəya çıxdı, o, ela bir veziyyatdə idi ki, onun bu halını heç bir qalamla tesvir etmak mümkün deyildir. O , o meni qovdu? O başqasınımı sevir? Mon mohv oldum! - Lizanı moşğul edon fikirlar va hisslər bundan ibarət idi. $O$, yenə də özündən getdi va bu hal onun fikirlorinin arasını kəsdi. Küçə ilo gedən xeyirxah qadınlardan biri yere yıxılıb qeşs etmiş Lizanın yanında dayandı ve onu ayıltmağa çalı̧̧dı. Zavallı gözlərini açdı, bu xeyirxah qadının köməyilo ayağa qalxdı, ona toşəkkür etdi və sonra heç özü de haraya getdiyini bilmədən baş ahb yola düşdü, "Məne yaşamaq olmaz - deyə Liza fikirloşdi. - olmaz!.. Ah, kaş bu göylər uçub mənim üstümə tökūlaydi! Kas yer aynlib moni öz qoynuna alayd!! Yox! Göylor uçub tōkülmür, heç yer də tərpənmir! Vay halıma!" Liza bu fikirlor içerisinde şherdən çıxdı ve bir de gördü ki, haradansa qocaman palıd ağaclarının kölgesi altındakı derin gölün sahiline galib çıxmışdır, gōlūn konarındakı bu ağaclar helo bir neçe hofto bundan
qabaq onun mehobbetdən doğan məftunluğunun şahidi olmușdu. Bütün bunları xatırladıqca onun qelbi parçalanırdı. Onun sinesinde baş veron on qorxunc sıxıntılar sifotinde de öz ifadesini tapırdı. Lakin bir neçe deqiqədən sonra Liza bir qədər sakitce dayanıb fikre getdi, sonra atrafına baxdı. Birden öz qonşularından birinin qızının (on beş yaşh qızın) yol ile hara ise getdiyini gördü, Liza onu sesledi, cibinden on dene qızıl onluq çıxardıb qıza verdi ve dedi:

- Sevimli Anyuta, sevimli dost! Bu pulları apar, ver monim anama ve ona de ki, bu pullar oğurluq deyildir, de ki, Liza onun yanında müqessirdir. Son ona söyle ki, men özümün on rehmsiz bir adama - E...yo bəslədiyim mohəbbotimi anamdan gizledirdim. Ona de ki, onun adım bilmək nəye lazımdır? Ona söyle ki, hemin adam mene xəyanət etdi, xahiş et ki, o məni bağışlasın, Allah ona yar olar, mon indi senin əlini nece öpəceyəmse, sen de anamın əlini elace öp və de ki, zavalhı Liza onu öpməyi sene tapşırmışır, ona de ki, mən...

Buraya çatanda Liza özünü suya tulladı. Anyuta qışqırdı, ağladı, lakin onu xilas edo bilmədi, Anyuta kəndə qaçd,, oradan adamlar yığılıb geldilor ve Lizanı çıxartdılar, lakin o artıq ölmüşdü.

Ruhu da, cismi do gözel olan bir insan öz hoyatımı beloce qurtardı. Biz orada, yeni həyatda görüşərkən, mən səni tanıyacağam, zerif Liza!

Lizanı gölün yaxınlığında iri bir palıd ağacının altında dəfn etdiler ve qəbrinin üstündə de taxtadan bir xaç qoydular. Burada mən çox zaman Lizanın yatdığı qəbre söykənib fikrə gedirəm, gölün suları qarşımda dalğalanır, başımın üstündo ise palıdın yarpaqları seslonir.

Lizanın anası öz qızının dəhşətli ölüm xəbərini eşidən kimi onun da damarlarımın qanı qurumuş, o da gözlorini obadi olaraq yummuşdur. İndi daxma boş qalmışdır. İndi onun içerisinde külek vıyıldayır ve bu vıyıltını eşidən mövhumatçı kond adamları deyirlər ki, orada dəfn edilmiş ölü ah çokir, orada zavallı Liza ah çekir!

Erast həyatımın axırına qeder bedbext oldu. Lizanın taleyi haqqındakı xəbəri eşitdikdən sonra o heç cüre teselli tapa bilmir va özünü qatil hesab edirdi. Men ölümünden iki il avvel onunla tanış oldum. O , özü başına gelən bütün bu ehvalatı menə neql etdi ve meni Lizanın qəbri üstüne getirdi. İndi ise, ola bilsin ki, o dünyada onlar barışmışlar!

## NIKOLAY VASILYEVIÇ QOQOL

## Şinel

(povest)
Bir departamentdo... ancaq yaxşısı budur ki, departamentin adını söyləməyok. Dünyada cürbocür departamentlordən, polklardan, deftorxanalardan ve sözün qısası, her cür menseb sahiblorindon qorxulu bir sey yoxdur. Indi artıq tok-tok her adam öz simasinda būtūn comiyyati tahqir olunmuş sayır. Deyirlor ki, lap bu yaxınlarda adı yadımda olmayan bir şohorin kapitan-ispravnikindon belo bir əriza galmişdir ki, hamin orizade o dövlet qerarlarmın telof olduğunu vo onun müqoddas adının tamamile saymazyana çokildiyini açıq-aydın izah edir. O , öz arizosino dolil olaraq yeko bir cild romantik bir asor do olava etmişdir ki, bu əsordo hor on sohifodon bir kapitan-ispravnik, bəzi yerlordo, hotta, tamamilo serxoş halda zahir olur. Buna göre de yax\$̧ısı budur ki, her cür anlaşılmazlıqlara yol vermomək üçün ohvalat vaqe olan departamenti biz eloco bir departament adlandıraq. Boli, bir departamentdo bir momur qulluq edirdi; demok olmaz ki, bu momur çox gözeldi, boyu alçaq, üzü bir qader çopur, bir qədər küron toher, hetta zahirdən bir qeder koruş, alın torefdan bir balaca daz, hor iki yanağı qırışıq̧̧ı ve üzünün rongi də babasil xestalorinin üzünün renginde idi. Ne çarə?! Teqsir Peterburqun iqlimindadir. Rütbesine golince (zira bizde her șeyden əvvel rütboni bildirmak lazımdır), o daimi titulyarnı sovetnik deyilen bir rütbe sahibi idi. Melum olduğu kimi, bu rütbeye mensub adamları acizlerin ûstūne hücum etmok kimi terifəlayiq bir verdiş sahibi olan cürbocür yazıçlar doyunca lağa qoymuş ve istehza etmişlor. Memurun familiyası Başmaçkin idi. Ele adın özündən melumdur ki, bu ad bir zaman başmaqdan omele gelmişdir; ancaq bu adin başmaqdan ne zaman, hansı vaxtda ve ne cür emele geldiyi barede heç bir şey
molum deyil. Başmaçkinlorin ataları da, babaları da, hetta qayınları da homişe uzunboğaz çokmo geyib yalnız ildo üç dofo çokmolərinin altını yamatdırardılar. Homin momurun adı Akaki Akakiyeviç idi. Belke bu ad oxucuya bir qedər qoribe ve uydurma kimi görüne bilor. Ancaq oxucunu omin etmok olar ki, bu adı osla uydurmamıslar; öz-özlüyündo elo bir şerait yaranmışdı ki, ona esla başqa ad vermok mümkün deyildi ve bu ohvalat belo baş vermişdi. Akaki Akakiyeviç, oger yaddaşımız bizi aldatmırsa, 23 mart gecesi anadan olmuşdu. Bir memur arvadı ve çox yaxşı bir arvad olan rohmetlik anası qayda üzro uşağı xaça çokib ona ad qoymağa hazırlanmışdı. Onun anası hole qapının ağzındakı çarpayının üstündo uzanmış vo onun sağ elinde uşağın kirvesi, çox yaxşı bir adam olan ve senatda şöbe müdiri vozifesinde işleyon İvan İvanoviç Yeroşkin ve kirvo qadın, kvartal zabitinin arvadı, çox nadir gözol sifotlore malik bir arvad olan Arina Semyonovna Belobryuşkova durmuşdu. Uşağın anasına bu üç addan birini seçmoyi toklif etdilor: Mokki, Sossi ve ya uşağa cefakes Xozdazatın adım qoysunlar. Rehmotlik arvad fikirloşdi ki, "yox, bunlar hamısı birteher adlardır". Onun könlünü almaq üçün teqvimin başqa bir yerini açdılar; yene üç ad çıxdı: Triffli, Dula ve Varaxasi. Qarı dillonib dedi ki, "bu lap beladır ki, hamısı ele birtoher adlardır ki, düzü, mon heç belo ad eşitmomişom. Yeno Varadat ve ya Varux olsaydı, bir şey idi, yoxsa Triffli, Varaxasi nedir". Toqvimin bir veroqini do çevirdilor, bu adlar çıxds: Pavsikaxi və Vaxtisi. Qarı dillonib dedi: "Yox, daha men görürom ki, bu uşağın bexti belodir. İndi ki, belo oldu, heç olmasa qoy elo atasımın adımı qoyaq. Atası Akaki idi, qoy oğlu da Akaki olsun". Belelikle de Akaki Akakiyeviç omelo goldi. Uşağı xaçlayıb ad qoydular, bu zaman uşaq ağlayıb üz-gözünü elə büzüşdürdü ki, elə bil titulyarm sovetnik olacağımı əvvolcedon duymuşdu. Beli, bütün bunlar bax, belo baş vermişdi. Biz bütün bunları ona göre qeyd edirik ki, oxucu bunun tamamile zeruri bir halda emole goldiyini ve uşağa başqa ad vermok heç bir cür mümkün olmadığımı göre bilsin. Onun departamente ne vaxt ve nece daxil olduğunu ve onu bura kim teyin etdiyini heç bir kes yadına getire bilmir. Burda xeyli direktorlar ve cürbecür naçalniklor doyişmişse de, onu hemişe hemin yerde, hemin veziyyotdo yazı memuru vezifesinde görmüşler; bele ki, sonra hamı bu fikre gelmişdir ki, görünür bu adam anadan tamamile hazır bir halda, eyninde vismundir ve topesi daz bir halda doğulmuşdur. Departa-
mentde ona hec bir hörmet edilməzdi. O gelib keçende qapıçılar noinki yerlorindən durmazdılar, hatta ona sarı baxmazdılar da, ele bil ki. qəbul otağından eləca bir milçok uçub getdi. Naçalniklor onunla birtehər, soyuq-zalımanə reftar ederdilər. Söbe müdiri kōməkçilerindən biri kağızı düz onun burnuna soxar, hetta heç demazdi da ki, "üzünü köçürün" va ya "budur, maraqh və yaxşıca bir işdir" yaxud yaxşı tərbiyəli idarelorde olduğu kimi başqa xoş bir sōz demezdilər. $O$ da kağızı alıb yalnız kağıza baxardı; ona kağızı kim verdiyine ve həmin adamın buna ixtiyarı olub-olmadığına əsla baxmazdı. O kağızı alıb hemin saat onu yazmağa hazırlaşardı. Gənc memurlar onu lağa qoyub defterxanalarda mümkün olan dərəcədə hazırcavablıqla ona sataşar, ele oradaca, öz yanında onun baresindo ve yetmiş yaşında bir qarı olan ev xanımı baresinda düzaltdikləri cürbacür ravayatleri danışar, deyərdilər ki, guya qanı onu döyür; toylan ne vaxt olacağını soruşur ve onun başına kağız qırıntıları səpib, bunu qar adlandırardılar. Ancaq Akaki Akakiyeviç bütün bunlara birce sözle da cavab verməzdi, elo bil ki, onun qabağında heç bir kas yoxdur; bu vəziyyət, hatta onun işləməsinə təsir də etmazdi: bütün bu hay-küy içerisinda o, yazıda birco sehv do buraxmazdı. Yalnız zarafat hedden dözülmez bir hal aldıqda onun böyründən itələyib işləməsina mane olduqları zaman, o deyərdi: "Mendən al çakin, məni niye incidirsiniz?" Onun sözlərinde, səsinda ve bu sözlari ifade etməsinda nəse qəribe bir șey var idi. Bu sesda adamı rehmoto gatiran elə bir şey var idi ki, işə yeni girmiş va başqalan kimi Akaki Akakiyeviçə istehza etməkde olan bir genc, birdən-bire oxla vurulmus kimi donub qaldı ve o vaxtdan beri, sanki her şey onun nezerinde dəyişib başqa cür göründü. Odab-arkanlı ve kübar alamine maxsus adamlar bilib, tanış olduğu yoldaşlarından onu ne ise qeyri-təbii bir qüvve uzaqlaşdırdı. Sonra uzun bir müddat, an şən daqiqelərdo belə onun gözünün qabağında alçaq boylu ve təpesi daz bir məmur görünüb tesirli sözlərle: "Mendan al çakin, niya incidirsiniz", - deyardi va bu tasirli sözlerde sanki başqa bir məna vardı: "Mon sənin qardaşınam". Həmin bu genc insanda ne qeder çox insaniyyetsizlik olduğunu, kübarların zahiron zerif medeniliklori altinda ne qeder sert bir kobudluq ve aman Allah, hatta hamının necib ve namuslu saydığı adamlarda da ne qeder sert bir kobudluq olduğunu görüb öz ömründe sonralar da çox defe sarsimıṣd.

Yəqin ki, heç bir yerdə öz vezifəsinə bu qədər can yandıran bir adam tapmaq olmazd. Onun can-başla xidmot etdiyini söylomok azdır: yox, o, eşqlo xidmət edirdi. Orada, bu üzünü köçürmək işində ona ne ise, özünəməxsus çoxnövlü ve xoş bir aləm görünürdü. Onun üzündə lezzet əlamətləri zahir olurdu; bəzi hərflər onun çox sevdiyi hərflər idi. Bu hərflərə rast geldikde, o tamamilə özündən çıxardi: hom yavaşcadan gülər, həm göz vurar, hom dodaqları ilo yazmağa kömək edərdi, bele ki, onun qələmi ile yazdığı hər bir hərfi üzündən oxumaq olardı. Əger ona öz cidd-cehdinə göre mükafat verilmiş olsaydı, bəlkə də öz təəccübünə rəğmən, hətta statski sovetnik də ola bilardi. Lakin onun istehza edən yoldaşlarının söylədikləri kimi, o bu xidmət sayəsində yalnız bir resmi məmurluq nişanı, bir do babasil qazanmıșdı. Amma demək olmaz ki, ona heç bir diqqot yetirilmirdi. Akaki Akakiyeviçin uzun müddət xidmət etdiyinə görə mükafatlandırmaq arzusu ilo əmr etmişdi ki, ona adi üzünü köçürmədən daha ehemiyyetli bir iş tapşırsınlar va ona tapşırılmışdı ki, hazır bir iş baresinde başqa bir idarəye bir toliqe yazsın; is yalnız bundan ibaret idi ki, yalnız başdakı ünvanı dəyişib və bəzi yerlərdə fellori birinci şəxsdən üçüncü şoxsə keçirməli idi. Bu iş onun üçün elə bir çatinlik töratdi ki, onu tamamile tor basdı, o alnımn tərini sile-silə nəhayat dedi ki, "yox, yaxşısı budur, mənə bir şey verin üzünü köçürüm". O vaxtdan bəri onu həmişelik üzünü köçürmə işində qoydular. Onun üçün bu üzünü köçürmə işindən başqa guya heç bir şey yox idi. O öz paltarı barəsində də əsla fikirləşməzdi: onun vismundiri yaşıl deyil, nəsə unlu sarı rengə çalırdı. Yaxalığı çox dar və alçaq idi. Belə ki, boğazı uzun olmadığı halda, yaxalığından kənara çıxıb rus xaricilərinin başlarında on-on daşıdıqları başları yırğalanan gipsdon qaynılmıs pişik balalarının boyunları kimi Akaki Akakiyeviçin boynu da həddinden artıq uzun görünürdü. Onun vismundirine hemişe bir şey, ya bir parça quru ot, ya da nəse, bir sap qırığı yapışmış olardı; bundan başqa o, elə xüsusi bir məharətə malik idi ki, küçe ilo gedərkən həmişə pəncərənin altına içəridən cürbəcür zibil tullanılan vaxt yetişerdi; buna göre də həmişə onun şlyapasının üstünde qovun-qarpız qabığı ve buna benzer zirzibil olardı. O , ömründa birce dəfə də olsun, küçədə baş verən hadisələre diqqət yetirmezdi, halbuki melum olduğu üzre, onun tay-tuşları olan genc memurlar öz iti nezorlərinin nüfuzunu o dərəcəyə çatdırılar ki, küçənin o biri səkisində bir
adamın şalvanmın çekmə altına keçen üzəngi bağımın qırıldığını görür ve bu homişa onların üzündə hiyləgər bir gülüş əmola gatirir.

Əgar Akaki Akakiyeviç bir şeye baxsaydı da, orada öz tomiz, seliq̧ali xattila yazulmıs setirleri görerdi. Ancaq gözlenilmeden haradansa bir at başı onun çiynine söykənib burun deliklərinden onun yanaqlarına isti hava buraxdıqda, Akaki Akakiyeviç setrin ortasında deyil, küçenin ortasında olduğunu görerdi. O , evə gelen kimi hamin saat stolun dalında oturub, şorbasını ve bir parça soğanlı mal atini milçaklarlo ve həmin vaxt Allahın qismot etdiyi başqa seylarle birlikda asla dadın bilmedan, tolasik halda yeyordi. O, qarnımın get-geda köpdüyünü gördükda, stolun dalından durar, mürekkeb dolu kiçik bankanı götürüb eva getirdiyi kağızların üzünū kōçürmeyə başlardı. Ogar eve iş getirmemiş olsaydı, o, qesdən, yalnız öz zövqü üçün surət çıxarardı, xüsusilə yazılı kağız üslubuna göre deyil, yeni va ya böyük bir adamın adresine yazılmış olduğuna göra gözal olsaydı, suretini daha hevesle çıxarardı.

Hetta Peterburqun boz seması tamamila söndüyü ve bütün memur ahlinin hare alindan galdiyi kimi aldıqlan maaşa ve öz həveslorine göra yemek yeyib, doymuş olduǧu saatlarda da, departamentlerle qeləm cınldayıb qaçısmaqdan, özünün va özgələrin zəruri işlərindən və yorulmaq bilmayen insanın könüllü olaraq hetta lazım olduğundan artuq deracada öz öhdasine götürdüyü işlərdən sonra, hamı artıq istirahet etdiyi zamanda, - ela bir zamanda ki, momurlar qalan vaxtlarmı $z o ̄ v q$ içində keçirməyə təlasir: zirək olanlar teatra qaçır; kimi, küçəyə çıxıb vaxtını cürbəcür şlyapacılara tamaşa etməklə keçirir; kimi məclise gedib vaxtını məhdud məmur cemiyyatinin ulduzu olan qəşeng bir qıza komplimentlər söyləməyə sərf edir; kimi sadəcə, dördüncü və ya üçüncũ mərtəbədə iki kiçik otaq, bir dəhliz ve ya mətbexden ibaret menzili olan ve burada nahar ve gezintilerdən imtina etmek kimi bir çox fedakarhq̣lar sayesinde alınmış lampa ve ya bir başqa modah seylore malik olan is yoldaşının evine gedir ki, bu daha tez-tez baş verir, müxtaser, hetta ela bir zamanda ki, bütün momurlar öz dostlarunın xırdaca manzillarina yığsşb qızgin vist oynayır, bir qopiklik suxarilarla stəkanlarla çay içir, uzun çubuqlardan tütün sümürür, kart paylarkan yüksak camiyyotdan keçib galmiş heç bir rusun heç bir zarnan ve heç bir surətda imtina ede bilməyəcəyi bir dedi-qodu nağıl
edir, ya da, hetta danışmaǧa söz olmadıqda Falkonet heykelinin atının quyruğunun kesildiyi barəde bir komendanta xəber verilməsi barede adəbi lotifəni danışırlar, - qerəz ki, hamının əylənməyə çalışdığı belə bir zamanda da Akaki Akakiyeviç heç bir şeylo əylənməzdi. Heç bir kəs deyə bilməzdi ki, onu bir vaxt bir müsamirədə görmüş olsun. $O$, doyunca yazdıqdan sonra yatmaq üçün yerine girib uzanır ve "sabah Allah üzünü köçürməyə bir şey göndərər" ümidile əvvalcədon gülümsünerdi. Dörd yüz manat mevacible öz taleyindən razı qalmağı bacaran bir adamın dinc həyatı beloce keçib getmekde idi ve egər yalnız titulyarmı sovetnik üçün deyil, hetta gizlin, heqiqi, saray və başqa müşavirler üçün, hetta heç bir kəse məşveret etməyib ve heç kesdən meşvərət almayan adamlar üçün do həyat yoluna səpilmiş olan cürbecür fəlaketler olmasaydı, bəlkə $o$, lap qoca yaşlarına qədər bu cür yaşayacaqdı.

Peterburqda ildə dörd yüz manat və ya texminən o qəder maas alanlarm çox qüvvətli bir düşməni var. Bu düşmən bizim șimal şaxtasından başqa bir şey deyil; amma herçend, deyirler ki, guya bu şaxta çox sağlamdır; səhər saat doqquzda, yəni küçolər departamentlare gedən adamlarla dolu olan bir saatda bu şaxta əsla fərqinə varmadan, bütün burunlara elə şiddetli ve sancan çırtmalar vurur ki, yazıq memurlar esla bilmirler ki, burunlarmı hara soxsunlar. Hetta yüksok vəzife sahiblorinin de şaxtadan alınları ağrıdığı ve gözləri yaşardığı bu zamanlarda yazıq titulyarnı sovetniklor bəzen çox naçar bir veziyyotdo qalırlar. Onların canlarmı qurtarmaq üçün gücləri yalnız buna çatır ki, cındır şinellərinə bürünüb mümkün qədər beşaltı küçe qaçsınlar, sonra şveysar otağında ayaqlarım möhkəmce yere döyüb, beləliklə, öz vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliyyətlərinin donunu açsınlar. Akaki Akakiyeviç qanuni məsafəni mümkün qədər sürətlə qaçmağa çalışdığına baxmayaraq bir müddətdən bəri hiss etməyə başlamışdı ki, onu kürəyindən və çiynindən yaman soyuq kəsir. O axır düşündü ki, bəlkə şinelinin bir kəm-kəsiri var. Evdə şinelini yaxşıca nəzərdən keçirdikdə, o iki-üç yerdən, yəni kürəyindən ve çiyinlərindən şinelin süzülüb ələyə bənzədiyini gördü; bu yerlərdən mahud o qədər sürtülmüşdü ki, o üzü görünürdü, astar da dağılmışdı. Bunu da bilmək lazımdır ki, Akaki Akakiyeviçin şineli də məmurlar üçün bir istehza vasitesi idi; bundan,
hotta necib şinel adım da alıb kapot adlandırmışdılar. Doğrudan da, bu şinel qeribe bir şokil almışdı: bunun yaxalığı ilden-ilo kiçilirdi, çünki başqa yerlorinin yamanmasına işlədilirdi. Yamanma işləri dərzinin çox da mahir olmadığını göstorirdi ve şinel torbaya benzer varaşıqsız bir hal almışd. Akaki Akakiyeviç işin ne yerda olduǧunu görüb bu qarara geldi ki, şineli dərzi Petroviçin yanına aparmaq lazım galocekdir; bu derzi haradasa dördüncü mertəbədo yaşayırd və ora həyətdən pilləkənlə çıxmaq lazım idi; dərzi taygöz ve üzünūn başdan-başa çopur olmasına baxmayaraq, elbetto, ayıq olduğu zamanlarda ve başında başqa fikirlər olmadıqda, memurların palpaltarınt ve hər cür başqa pantalon ve fraklan xeyli müveffeqiyyetle yamaya bilərdi. Olbətte, bu dərzi barəsində çox danısmaq lazım deyildi, lakin hekayodəki şexslorin her birinin xarakterini aydın gōstermek artıq bir qayda olduğundan bizim de çaremiz yoxdur. Gelin Petroviçdən da bir qədər danışaq. Əvvellər onun adı sadəce Qriqori idi, ōzü də bir ağanın təhkimçi nökəri idi. O, serbastlik kağızl albb əvveller böyük bayramlarda, sonra ise ferqine varmadan teqvimdə xaç ilə göstərilmiş bütün kilsə bayramlarında möhkəmcə içməye başladığı zamandan beri Petroviç adlanmağa başlamışdı. Bu cəhatdən 0 , dedə-baba qaydalarına sadiq idi ve arvadı ile mübahise etdikde onu el arvadı ve alman adlandırardı. İndi ki, biz çaşıb arvadından da danışdq onun barəsində de bir-iki söz söylomek lazımdır. Ancaq teassūf olsun ki, arvad baresinde az şey melumdur. O da yalnız bundan ibaretdir ki, Petroviçin bir arvadı var: başına hetta yaylıq deyil laçak baglayır. Ancaq gözellik cehotindən homin arvad gerek ki, çox lovgalana bilmezdi; her halda ona rast geldikde, yalnız quardiya soldatlan loçayinin altına göz yetirib bığlarım oynadar və ne ise xūsusi bir ses çıxarardılar.

Akaki Akakiyeviç, Petroviçin mənziline çıxanda, haqq vermək lazımdır, ūstū çirkab sularla dolu ve melum olduğu kimi, Peterburq evlerinin hamısmin heyat pillalorinda daim mövcud olan ve adamın gōzünú acışdran spirt qoxusu verən pillelərle çıxarkən, Petroviçin ne qeder muzd istoyacayini düsünüb, öz fikrindo íki manatdan artiq verməyeceyini qorara aldı. Qapı açıq idi, çünki evin xanımı, ne ise bir bahıq bişimokdo olub, mətbəxdə o qodər tüstü əməle gətirmişdi ki, hetta tarakanlan da görmek mümkün deyildi. Akaki Akakiyeviç, hetta,
ev xanımının özünün da gözünə görünmədən, mətboxdən keçib, nəhayət otağa girdi ve burada Petroviçin enli ve renglənmemiş bir taxta stolun üstünde, türk paşası kimi bardaş qurub oturduğunu gördü. Ayaqlan iş görmekdə olan derzilorin adetine göre yalın idi. Her şeyden qabaq onun Akaki Akakiyeviço molum olan baş barmağı gözə çarpdı, bu barmağın dırnağı eybocerleşərək bağa çanağı kimi qalın ve möhkəm idi. Petroviçin boynundan bir yumaq ipok ve başqa saplar asılmışdı, dizinin üstündə də nə ise, köhnə bir şey var idi; sapı keçirə bilmədiyindən qaranlığa ve hetta sapın özüne de yaman acığı tutmuşdu. Buna göre de burnunun altında donquldanırd: "Girmir, molun, moni lap cana getirdin, tülüngünün biri!" Akaki Akakiyeviç belə bir məgamda, Petroviçin acıqh olduğu bir vaxtda gəldiyinə peşman oldu: 0 , Petroviçin bir qədər kefli olduğu ve ya arvadının dediyi kimi: "Taygöz şeytan lap sərsem olduğu" zamanlarda bir şey sifariş etməyi xoşlardı. Belə hallarda Petroviç adeti üzre çox həvesle güzaştə geder ve razılaşardı, hetta baş əyib teşəkkür də edərdi. Düzdür, sonra arvadı gəlib zarııırdı ki, əri serxoş olub, ona görə do o işi ucuz götürmüşdür, ancaq bele hallarda bir-iki şahı artırmaqla iş qurtanb gedordi. İndi ise Petroviç, deyesən, ayıq idi. Buna görə də sərtlik eləyəcək, yola gelməyəcək va kim bilir neçə qoparmaq fikrinə düşəcəkdi. Akaki Akakiyeviç bunu başa düşüb, necə deyərlər, əkilmək istəyirdi, ancaq daha iş-işdən keçmişdi. Petroviç tek gözünü çox diqqətlə ona zilləmişdi, buna göre de Akaki Akakiyeviç istər-istəməz dillənib dedi:

- Salam, Petroviç!
-Salamat olasıızz, cenab, - deyə Petroviç Akaki Akakiyeviçin ne gatirdiyini görmok üçün üstdən aşağı onun əline baxdı.
- Petroviç, mən sonin yanına gelmişəm ki, filan... - Bunu da demek lazımdır ki, Akaki Akakiyeviç danışığında cürbecür adet ve nidaları, hetta heç bir menası olmayan lefzleri çox işlədirdi. İş berke düşənde, o, hətta, cümləni yarımçıq qoyub, qurtarmazdı. Belə ki, çox zaman nitqini: "Bu, düzü, filan-fəsman..." sözləri ile başlar, daha artıq bir şey deməz, söyləyəceyini də unudar ve ela güman edərdi ki, hər șeyi deyib qurtarmışdır.
- Nə dediniz? - deyə Petroviç tək gözü ilə onun bütün vismundirini - yaxalığından tutmuş məcelərine, kürəyine, atəyinə ve ilmeklərinə qədər nəzerden keçirtdi; bütün bunlar ona çox yaxşı
tanısı ıdi, cūnkı bunu o ơzū tikmişdi. Dorzilorin adeti belodir; elo ki, rast goldi, avvolinci is bu olacaq.
- Mon, budur, filan, Petroviç... sinel, mahudu... görürsen, qalan yerlori hamısı möhkomdir, ancaq bir az tozlamb, ona göre do gözo nimdas kimi görünür, amma tozodir, tok birce yeri bir az filan... küroyinda, bir do, budur bir çiynindon azca gedib, bir do ki, azacıq bu çivnini görürsen, vassalam. Bir elo san deyon is yoxdur...

Petroviç kapotu götürüb, avvalca stolun üstüne sordi, bir xeyli nezardon keçirondon sonra başını yırgaladı vo olini penceroye uzadıb dayirmi burunotu qabın götürdü; qabın üstündo general şekli var ıdi, bu generalın kim olduğu molum deyildi, çünki onun üzünün rongini barmaq sürtüb aparmışdı, üstünə do dördkünc bir kağız parçası yapışdınlmış. Petroviç burunotu çəkəndən sonra kapotu oline alıb açch. işığa san tutub bir do başını yırğaladı. Sonra onu torsino çevirdi, yene başım yrrgaladı va ol atıb general şoklinin üstüne kağız yapışdırilmış qapağı açdı, burnuna bir az burunotu qoyandan sonra qapağı ōrtdū, burunotu qabinı yerina qoydu va nehayot dillendi:

- Yox, düzaltmek olmaz, olek kimidir!

Bu sōzlori eşitdikdo, Akaki Akakiyeviçin ürayi düşdü.

- Axı niye olmaz ki, Petroviç? - deya o, demək olar ki, yalvaran bir usaq sesi ilo soruşdu. - Axı birce ele çiyinlori bir az gedib. axı sonde yeqin ki, parça-tike tapılar...
- Parça-tike tapmaq olar, parça-tike tapılar, - deye Petroviç cavab verdi. - Ancaq tikmek olmaz, parça tamam çürüyüb, iynəni vurarsan mal süzülüb gedər.
- Qoy getsin, sen do hemin saat yamaqla.
- Axı yamagıı qoymağa yer yoxdur, onu bond elomoyo şey yoxdur, mal yaman köhnelib. Mahudun eloce adı qalıb, el vursan tiketike olar.
- Bırtahar band ela da. Axı bas bu nece olsun, filan-fesman!..
- Yox, - deye Petroviç qati cavab verdi. - Heç bir şey eləmok olmaz is yaman xarabdır. Yaxsısı budur ki, qışin soyuğu gelondo bundan ōzünūze bir patava qayırın, çünki corab ayağı isti saxlamaz. Onu almanlar çıxarıblar ki, özlerine bol pul qazansınlar (Petroviç yeri düşdükde almanlan sancmağı xoşlardı); görünür ki, siz özünüze taze bir sinel tikdirmeli olacaqsinız.
"Teze" sōzinũ eşitdikde Akaki Akakiyeviçin gözlerine qaranlıq coủkdia, otaqda olan bütūn şeylor gõzzünūn önünde herlonmeye baş-
lad. $O$ yalnız Petroviçin burunotu qabının üstünde olan vo üzünün yerine kağız yapışdırılmış generalı aydın görürdü. O holo do yuxuda imiş kimi dillondi:
- Nece yoni tozəsini? Axı bunun üçün heç monim pulum da yoxdur.
- Beli, tozosini, - deyo Petroviç rohmsiz bir soyuqqanhilıqla cavab verdi:
- Yaxşı, ogor tozesini tikdirmeli olsam, onda onun filanfosman...
- Yoni neçoyo oturar?
- Ho.
- Yüz alli manatdan da bir az artıq xorc qoymalısınız, - deyo Petroviç dodaqlarım mənalı-mənalı büzdü. O, tosirli sözler söylemoyi çox severdi. Birdon bir adamı çaşırıb mat qoymağı, sonra ise bele sözlerdon çaşıb qalmış adamın üz-gözünü nece turşutduğuna qıyqaeı baxmağı xoşlayardı.
- Bir şinelo yüz olli manat! - deyo yazıq Akaki Akakiyeviç, bolke do bütün ömründo ilk defe olaraq sesini ucaltdı, çünki o homişo sasinin yavaşlığı ilo seçilordi.
- Beli, boli, - deyo Petroviç cavab verdi. - Bir da şinel var, şinel var. Oger yaxasma dolo xazi qoysan, ipok astarlı başlıq da tikdirsen, iki yüz manat da götüror.
- Petroviç, sen allah, - deyo Akaki Akakiyeviç Petroviçin dediyi sözlori eşitmoməyo çalışaraq yalvarıcı səslo dillondi. - Birtəhər düzolt, belke bir az de işime yaraya.
- Yox, canım, heç bir şey çıxmaz: işim do hədor gedor, sənin pulların da, - deyo Petroviç cavab verdi. Akaki Akakiyeviç belo sözlordon sonra, tamamile ruhdan düşmüş halda otaqdan çıxdı. Petroviç ise, o getdikdon sonra da dodaqlarım mənalı-menalı büzüb xeyli müddet işe başlamadı; o, özünü hörmetden salmadığından ve derzilik sonotini alçaltmadıǧından razı qalmışdı.

Akaki Akakiyeviç küçəyo çıxdıqda, yuxulu kimi öz-özüne deyirdi ki:

- Bir işo bax ha, mon heç düzü güman eloməzdim ki, iş belo filan... - Sonra ise, bir müddet susub əlave etdi. - Bes belə! Axır ki, işdən düşdü, düzü mən heç güman eləməzdim ki, filan-fəsman.

Bu sözlordən sonra o yene xeyli müddət sükut etdi, ondan sonra yene dedi:

- Beli, belo işlar! Düzü heç gözlamazdim, filan... bunu heç gözlomazdim... Bir veziyyete bax ha... - O bu sözlarden sonra eve getmhek avezino, ōzünün do xebori olmadan, tamamilo oks torəfo getdi. Yokda bir bacatamizlayon çirkli böynü ila ona toxunub çiynini qaralad;: tikilmekde olan bir evin yuxansmdan onun üstüne bir şapka dolusu ahəng töküldū. O bunlarn heç birindon xobor tutmadı. Yalnız, xeyli sonra, alebardasını qabağına qoyub, buynuzun içindon qabarlı ovcuna burunotu töken bir keşikçi ilo toqquşduqda, Akaki Akakiyeviç bir qadar özūnə gəldi; bu da ona göra oldu ki, keşikçi dillenib ona dedi:
- Na olub, adamın lap başına çıxırsan, qabağında sokini görmürson?

Bu sözlor Akaki Akakiyeviçi atrafina göz gazdirməyo ve qayıdıb eva getməyə məcbur etdi. $O$, yalnız bu zaman fikirlərini toplamağa başladı, öz veziyyotini aydın ve olduğu kimi gördü, özü ile artıq qınq-qınq deyil, an semimi ve on yaxın bir iş baresinde söhbot edile bilen nacib bir dost ilə danışan kimi mühakimeli ve açıq bir suretde danışmağa başlad. Akaki Akakiyeviç öz-özüne dedi:

- Xeyr, görūnūr ki, arvad onu kötaklayib; yaxşısı budur ki, bazar gūnū sehor onun yanına gederem: həle şenba gününden sonra gözü axacaq, ōzū de yuxulu olacaq, çūnki içkinin xuman galəcək, o yenə içmok istayacək, arvadı isə pul verməyəcək, bu zaman mon onun ovcuna ikica şahı basaram, yumşalar, onda şinelin do işi düzəler...

Akaki Akakiyeviç ōz-özū ila bu cür danışıb, özünə ürək-dirək verirdi. O, birinci bazar gününün galib çatmasını gözledi ve uzaqdan Petroviçin arvadının evdon çıxaraq hara isə getdiyini görüb, özünü tez onun yanına saldı. Petroviç, doğrudan da, şonbe gününden sonra xumar-xumar baxırdı, başı dōşəməye doğru əyilmişdi, özü do lap ywxulu idi; ancaq bũtūn bunlarla berabər işin ne yerdə olduğunu bilon kimi, ela bil şeytan dümsükladi.

- Olmaz, - deyo o dillondi. - Buyurun tazesini tikdirin. - Akaki Akakiyeviç bu zaman onun ovcuna bir-iki şahılıq basdı. - Teşekkür edirem, cənab, sizin sağlığınıza bir balaca özümü borkidərəm,- deyo Petroviç cavab verdi. - Amma şinel baresinde heç bir şey çıxmaz, toze şineli sizin üçūn lap qiyamet tikerəm, nece ki, lazundır çalışaram.

Akaki Akakiyeviç yene de yamamaq baresinde damışmaq istedise de, ancaq Petroviç onu sözünü qurtarmağa qoymayıb dedi:

- Tozo şineli sizin üçün lap ola tikerom, bu barode arxayın olun, lap can yandıraram. İsteyirsiniz lap indiki moda ilo yaxasın taxma gümüşpence düymelər de qoyaram.

Akaki Akakiyeviç gördü ki, daha toze şinelsiz heç cür iş düzolməyəcek, buna göre de tamamilo ruhdan düşdü. Axı, doğrudan da, nece olsun, şineli no ile, hansı pul ile tikdirsin? Olbattə, bayram üçün veriləcək gələcek mükafata bir qədər ümid bağlamaq olard, ancaq bu pul qabaqcadan bölünüb paylaşdırılmışd. Teze pantalon almaq, çekməçiye nimdaş boǧazlara tezə pence tikdiyi üçün köhne borcu vermək, bir do alt paltanı tikən arvada üç köynək ve yazılı əsərde adımı çokmok odobsizlik sayılacaq iki alt paltarı tikdirmok lazım idi, müxtəsər, bütün pullar xarclonib gedacakdi. Hetta eger müdire merhəmət güc gelib onu qırx manat mükafat evezine qırx beş, ya elli manat toyin etdirmiş olsa, yene de orada çox azacıq bir sey qalacaq ki, bu, şinel kapitalında, denizde bir qetre kimi görünəcekdir. Herçend, o bilirdi ki, Petroviç hərdən ağla sığmayan qiymotlor söyləməyə heveslidir, belə ki, bezən arvadı özü də özünü saxlaya bilməyib çığırardı: "Ne danışırsan, dəli olubsan nədi, axmağın biri! Gah görürsən ki, heçe-puça işləyir, indi ise şeytan onu azdırı elo bir qiymət deyir ki, heç özü de o qiymətə dəyməz". Herçend, elbette, o bilirdi ki, Petroviç seksen manata da şinel tikər, amma yene de bu səksen manatı o haradan tapsın? Yarısım yene birteher tapmaq olar: yarısım tapmaq mümkündür, hetta belke bir az artıq da düzoler; bes qalan yarısım haradan tapsın. Ancaq əvvəlce oxucu gerak bilsin ki, bu pulun birinci yarısı haradandır. Akaki Akakiyeviçin belə bir adəti var idi ki, xerclediyi her manatdan bir quruşunu ağzı açarla baǧlanan ve üstünden pul salmaq üçün ensiz kesiyi olan kiçik bir qutuya atardı. Her yarım ildə o, yığılmıs mis pulları yoxlar ve onları xırda gümüş pul ile əvaz edərdi. $O$, xeyli müddetdon beri bu işe davam edib, bu suretle bir neçe il ərzinde qurx manatdan da bir qeder artıq pul yığmışdı. Belelikle, şinelin pulunun yarısı nağd idi; bes qalan yarısını haradan tapsın? O biri qırx manatı haradan tapsın? Akaki Akakiyeviç düşünüb-daşımb bu qərara gəldi ki, gərek adi xərclorini heç olmasa bir ilin ərzində bir qədər azaltsın: axşamlar çay içməkdən ol çeksin, gecelər şam yandırmasın, eger bir iş görmək lazım gelse, ev xanımının otağma gedib onun şamının işığında işlesin; küçe ilə gederkən ayaqlarını
daşlara mūmkün qodor yavasca, ehtiyatla qoyub poncolori üstünda yeriyan kimi yerisin ki, beloliklo, ayaqqabilarmm altum vaxtundan avol dagıtmasm. Alt paltarmı yumag̀a mümkün qodor gec-gec versin, alt paltarı dağılmamaq üçün, hor dofe eve goldikde, onu aynindon çıxanib birco demikoton xalatında gezsin.; bu xalat da çox qadim şey idi, hatta zamanın özü ona hörmət elayib, ömrünü bir qador uzatmışdır. Düzünü demek lazımdır ki, əvvollor bela mohdudluqlara ahtşaq onun üçün bir qodər çatin idi. Ancaq sonra birtohor ahş̧d ve işlor yoluna düşdü; hətta o, axşamlar özünü ac qalmag̀a tamamilo öyrotdi; ancaq bunun müqabilinde, fikrindo galocak şinel ideyasım abədi bir suratda saxladığından, menavi cohetden qida alırdı. Bu vaxtdan etibaren onun mövcudiyyoti özü da deyasan bir qadar tamamlanmışdı. Elo bil ki, o evlonmişdi, ela bil ki, onun yanında başqa bir adam var idi, ela bil ki, o tek deyildi, xoş bir hoyat yoldaşı ömür yolunu onunla birlikdo getməye razı olmuşdu ve bu hoyat yoldaşı hemin o qalın pambıq sırıqh, möhkom, astan süzülməmiş şineldan başqa bir şey deyildi. Akaki Akakiyeviç öz qaŗ̧ısında müəyyan bir meqsed qoymuş bir adam kimi, ne ise xeyli canlanmış, hotta xasiyyatce möhkemlonmişdi. Sübhe, qotiyyatsizlik, bir sözlə, bütün mütarəddid ve qeyri-müəyyon əlamatlar ōz-özlüyünda onun üzündan ve harakatlorindan yox olub getmişdi. Bezan onun gözlarinda bir od parlar, hotta, başında an cüratli ve casaratli fikirlor dolaşardı: doğrudan da şinelin yaxasına dalo xazi qoymasınmı? Bu barodo düşüncolar az qalmışdı ki, onu huşsuz etsin. Bir dafe o, bir kag̀ızın üzünü köçürerkən az qalmıṣdı sehv etsin, bela ki, "uf!" - deye çıgırmış ve xaç vurmuşdu. Hor ayın arzinda o heç olmazsa bir dafe Petroviçe baş çakib onunla şinel baresinde, mahudu haradan almağın yax\$̧ı olacağı baresinde ve mahudun ne rengde ve neçalik olması baresinde söhbot ederdi. Harçand bir qadar qayğılı da olsa, eva hemişa razı qayıdardı; düşünerdi ki, nehayet bir gün geləcek, bütün bunlar alınacaq ve şinel tikilecakdir. 1ş, hetta, onun gözlediyinden da süratlo getdi. Tamamile gözlenmədən, direktor Akaki Akakiyeviço qırx ve ya qırx bes manat deyil, dūz altmış manat təyin etdi: "Akaki Akakiyeviçe şinel tikdirmek lazım olduğunu duymuşdumu, yoxsa bu öz-özüne amele gelmisdimi, ancaq belelikle Akaki Akakiyeviçin iyirmi manat artıq pulu olmusgdu. Bu veziyyot işin gedişini süratlondirdi. Bir-iki üçce
ay da azacıq aclıǧa dözmüş olsa, Akaki Akakiyeviçin, doǧrudan da seksen manat pulu yığılmış olacaqdı. onun ümumiyyotlo, sakit olan ürəyi döyünməye başlamışdı. Elo birinci gün o, Petroviçlo dükanlara getdi. Cox yaxsı mahud aldılar, - bes nece, çünki, bu barədə hələ yarım il qabaqcadan fikirleşmişdilor ve çox ay olardı ki, onlar qiymət bilmək üçün dükanlara getməye idiler. Bunun müqabilinde Petroviç özü demişdi ki, bundan yaxşı mahud heç ola da bilməz. Astarlıq üçün kolenkor aldılar, ancaq bu elo yaxşı va sıx toxunmuş kolenkor idi ki, Petroviçin dediyina görə ipəkdən de yaxṣı idi, hetta görkem cehetinden de ondan qeşeng ve şux idi. Delo xezi almadılar, çünki doğrudan da baha idi, onun əvezine yaxşı bir pişik dərisi seçdilər, dükanda bundan yaxşısı yox idi, bu elo bir pişik dərisi idi ki, uzaqdan onu hemişe dele xəzine benzetmək olardı. Petroviç şinelin üzerinde cemi ikico həftə işlədi, çünki sırıq işi çox idi, əger bu olmasaydı, onu daha tez qurtarardı. Petroviç on iki manat muzd aldı; bundan az almaq heç cür mümkün deyildi: hamısını ipekle tikmiş, iki qat xırda tikişlo getmiş ve bütün tikişlori Petroviç sonra öz dişleri ile sıxa-sıxa cürbecür fiqurlar işlemişdi. Bu ehvalatın, düzü, hansı gündə olduğunu söyləmək çotindir; ancaq, yəqin ki, bu gün Akaki Akakiyeviçin ömründə ən təntənəli bir gün idi, çünki bu gün Petroviç şineli gatirib gelmişdi. O, şineli seher tezdən, departamente getmok vaxtından bir azca evvel getirib gelmişdi. Şinel heç bir zaman indiki kimi yerine düşe bilməzdi; çünki artıq berk şaxtalar başlamışdı ve bu şaxtaların getdikce daha da şiddətlenəcəyi gözlenilirdi. Petroviç yaxşı bir dərziyə yaraşan kimi, şineli getirib gelmişdi. Onun üzündə elo bir menalı ifade var idi ki, Akaki Akakiyeviç bunu heç bir zaman hole görməmişdi. Sanki o, böyük bir iş görmüş olduğunu tam menasilə duymuşdu ve birdən-bire özünde elo sonsuz bir qabiliyyət olduǧunu göstərmişdi ki, bu, toze paltar tiken derzilerle yalnız astar çekən ve yamaq-yırtıq eden dorzilori bir-birindən ayırır. O, şinelini bükdüyü cib dəsmalını açdı. Bu dəsmal paltaryuyan arvaddan yenice alınmışdı. Petroviç homin desmalı sonra işlətmək üçün büküb cibinə qoydu. O şineli çıxardıb çox lovğa-lovğa gözdən keçirtdi ve hər iki əli ile tutub, çox çevik bir hereketle Akaki Akakiyeviçin çiynine saldı. Sonra bir az dartdı ve arxadan eli ile çekib yerine oturtdu; sonra onu Akaki Akakiyeviçin əynine bir qədər yaxası açıq geydirdi. Akaki Akakiyeviç yaşh bir
adam olduǧu ūçün, şinelin qollarını geymek istedi. Petroviç qollanmı geymayo da ona kömek etdi, molum oldu ki, qollarım geyande de yaxşı durur. Müxteser, askar oldu ki, şinel tamamila yaxşı tikilmisdir. Bu zaman Petroviç fürseti oldan vermeyib dedi ki, o yalnız lövhasiz va kiçik bir küçadə yasadığı üçün, belə ucuz qiymətə tikir; ager Neva prospektinde tikdirmiş olsaydı, ondan birce olmuzdu olaraq yetmis bes manat alacaqdilar. Akaki Akakiyeviç bu baredo Petroviçla bahse girişmək istəmirdi, bir do ki, Petroviçın adamı casdirmaq ūçün sadaladığ̀ bütün böyük mebleğlərdan qorxurdu. O , Petroviçla haqq-hesabı üzüb ona tę̧ekkür etdi ve həmin saat toza şineli geyib departamenta getmək üçün küçayə çıxdı. Petroviç də onun ardnca çıxıb küçdə duraraq xeyli müddat uzaqdan şinelə baxdı ve sonra qasdən bir kenara getdi ki, əyri döngədən keçib, yüyürə-yüyürə yenidən həmin küçaya çıxsın ve öz şinelina bir do o biri terəfdən, yeni qabaqdan baxsın. Bu zaman Akaki Akakiyeviç, bütün duyğuları bayramsayaǧı coşqun bir halda getmekde idi. O , deqiqenin her bir anında hiss edirdi ki, ayninde teze şinel var. Hetta daxili şadlığından o bir neça dəfe gülmüşü̈ da. Doğrudan da o, iki başlı qazanmışdi: biri bu idi ki, ona xüsusi göz yetirsin. No suratdo iso, departamentde birden-bire hamı xaber tutdu ki, Akaki Akakiyeviçin şineli tozedir. Daha kapot yoxdur. Hemin deqiqə hamı Akaki Akakiyeviçin şineline tamaşa etmək üçün şveysar otağına yüyürüşurdü. Ona mübarekbadhıq etmoyo başladılar. Bele ki, o əvvelceden yalnız gülümsündü, sonra ise, hetta, utandı. Hamı bir-bir onun yanma gelib toze şinelin şirnisini istedikde ve heç olmazsa hamıya bir axsam qonaqhğ̉ı vermok lazım goldiyini söylodikda, Akaki Akakiyeviç tamamila özūnü itirdi, bilmədi ne etsin, ne cavab ver$\sin$ ve yaxasinı nece qurtarsin. $O$, bir neçe deqiqeden sonra qıpqırmızı olmus halda xeyli sadedillikle söze başlayb hamın inandırmağa çalışdı ki, bu heç de teze şinel deyil, ele-bele, köhno şineldir. Axirda memuriardan biri, hetta şöbe müdirinin müavini, yeqin ki, ōzünūn heç de lovğa olmadığmı ve özündon aşağ dereceli adamlarla dostluq etdiyini göstrrmek üçün, dedi ki, "yaxşı, Akaki Akakiyeviçin evezine men size axsam qonaqugğı verirem ve xahiş edirem bu gûn bize çaya gelesiniz, bir de ki, ele yerine düşüb bu gün menim ad gūnümdūr". Memurlar semimiyyetle hemin saat söbe múdiri müavinini tebrik etdiler ve onun teklifini hevesle qəbul
etdilər. Akaki Akakiyeviç bir toherlo boyun qaçırmaq istədisə do, ancaq hamı onu başa saldı ki, bu hörmetsizik olar, bele etmok ayıbdır, o da artıq heç cür boyun qaçra bilmedi. Amma sonra o, bu münasibatlo toze şinelinde axşam da küçyo çıxıb gedocəyini yadna salanda bu iş ona xoş goldi. Bütün bu gün Akaki Akakiyeviç üçün, doğrudan da, on böyük tenteneli bir bayram idi. O , tamamile kefi kök halda qayıdıb eve geldi, şinelini çıxarıb ehtiyatla divardan asdı, mahuda ve astara bir do baxib lezzet aldı ve sonra qesden müqayise etmek üçün tamamile üzülüb getmiş olan köhnə kapotunu çıxartd. Həmin kapotu gözdən keçirib, hetta, özü do güldü. Șineli ilə bunun arasinda ne qedər böyük bir ferq var idi! Hele sonra da, yemək yeyorkən o, kapotun ne veziyyetdə olduğunu ağlna gatiron kimi, hey gülürdü. O , şen bir halda yemək yeyib yeməkdən sonra daha heç bir kağız yazmadi, yatağinda bir qeder xumarlanıb, havanın qaralmasını gözlədi. Sonra iṣi uzatmayıb geyindi, şineli çiyninə saldı ve küçəye çıxdı. Onu qonaq çağıran məmurun harada yaşadığmı, cox təəssüf ki, deyə bilməyəcəyik: yaddaşımı yaman korlanmışdrr, Peterburqda ne qəder küçe ve ev varsa, hamısı başımızda bir-birine ele qarışmışdır ki, oradan ağıllı-başıı bir şey tapıb çıxarmaq yaman çetindir. Her ne olursa-olsun, birce şey yeqindir ki, həmin məmur şohərin yaxşı hissesində yaşayırdı ve demeli ki, Akaki Akakiyeviçin menziline çox da yaxın deyildi. Akaki Akakiyeviç əvvelce işığı zeif olan bəzi tənha küçelərdən keçməli oldu, ancaq hemin memurun mənziline yaxmlaşdqca, küçeler daha canlı, gediş-gelişli ve daha işıq̆ bir hal alırdı. O , adamlara daha tez-tez rast gelirdi. Gözel geyinmiş xanımlar da göze deyməyə başladı. Rast gelen kişiler yaxalarna qunduz xazleri vurmuşdular; üzərine zerli mıxlar çalınmış taxta barmaqliglı xizekleri olan vankalara daha az-az tosadüf edilir, eksine, moruq rengli mexmer şapka qoymus, laklı xizekleri, ayı derisindon örtükləri olan sürücüler tez-tez görünür, şahnişinleri bezekli karetalar tekerleri qarın üstündə crrıldayacırıldaya süratlo küçədon keçib gedirdi. Akaki Akakiyeviç bütün bunlara yeni bir şey kimi baxırd, neçe iller idi ki, o, axşamlar küçayə çıxmazdı. O , maraqla bir mağazanın penceresi önündə durub içeridəki ş̧klə tamaşa etməyə başladı; bu şekildə çkməsini çıxaran gözel bir qadın başdan-başa çlpaq, qəş̧ng ayağımı açıb göstərirdi; onun arxa torefində başqa bir otağm qapısından bakenbardı vo
dodaǧunın altında qosang ispan- sayag̀ı saqqalı olan bir kişi başın çxarmısdı. Akaki Akakiyeviç başını yırğalayıb güldü ve yoluna davam etdi. O , na üçün gülmüşdü, osla tamıs olmayan, lakin hor kasin, her halda, haqqunda müəyyen bir duyğusu olan bir şeye rast galdiyi ücūnmü, yoxsa o da bir çox başqa məmurlar kimi düşünürdü ki, "Aman bu fransızlarn elindon! No deyesən bir şeyi ki, filan elomok istasolor, yaqin ki, eloyəceklor filan-fəsman..." Belka do o, hotta hȩ̧ bunu da dūşünmürdü, axı insanın qelbine girib onun bütün fikirlarini bilmek olmaz. Nehayat o, söbe müdiri müavininin yaşadıǵı eva galib çatdı. Şöba müdiri müavini gen-bol yaşayırdı: Pilləkən başnda bir fanar yanırd, menzil ikinci mərtabado idi. Akaki Akakiyeviç giriş otag̀na daxil olduqda, yerde carga-carga qaloşlar gördū. Onlann arasında, otag̀̀n ortasında qoyulmuş bir samovar hom saslonir. hem de yaman buğlanırdı. Divarlardan şineller ve plaşlar asılmışd, bunların bəzilarinin yaxalarında qunduz xəzi və məxmər var idi. Divarn o tayından hay-küy va danışıq səsləri galirdi; bir-den-bira qapı açılıb, bir lakey alinda boş stəkanlar, qaymaq qabı ve bir sabat suxan ila dolu olan bir məeməyi ile galdikde, bu seslar aşkar ve aydın eşidildi. Görünür memurlar artıq çoxdan yıǧışmışdılar, adama bir stakan çay da içmişdilor. Akaki Akakiyeviç özü öz șinelini asıb otağa girdi ve onun qarşısında bir anda hem şamlar, hem memuriar, hem trubkalar, hem kart stollari görünüb her tərəfden yükselan danışıq saslori ve o yan-bu yana çakilen stul gurultuları onu çasdırd. $O$, çox yöndəmsiz bir halda otağın ortasında durub, ne edacəyini düşünerek, bir çare tapmağa çalı̧̧dı. Ancaq onu artıq gōrmūşdūler. Onu hay-kūyle qarşılayıb, həmin saat giriş otag̀na keçdilar ve onun șinelini bir de nezardən keçirmaya başladılar. Akaki Akakiyeviç bir qədar utanan kimi oldusa da, ancaq temiz ürekli bir adam olduğundan, hamının şineli teriflemesine sevinmeyə bilmadi. Malum şeydir ki, sonra hamı onun sözünden de, şinelinden de ol çakib, öz qaydasile, vist oyunu oynayan stolun basına yığışdılar. Būtün bu ses-kūy, danışıq, yığın-yığın adamlar, bunlar hamısı Akaki Akakiyeviçe ne ise qeribe görünürdü. O , heç bilmirdi ki, ollarini, ayaqların, bütün vücudunu hara soxsun; qumar oynayanlarn yaninda oturub kartlara tamaşa etdi, onun-bunun üzine doyunca baxdı ve bir qederden sonra darıxdığnı hiss edib esnemeye başladı; bir de ki, onun adet elədiyi yatmaq vaxtı çoxdan
keçmişdi. O, ev sahibi ilə görüşüb xudahafizleşmək istədi, ancaq onu buraxmayıb dedilər ki, təzə paltarın şirinliyi üçün heç olmazsa adama bir qədəh şampan şərabı içməlidirlər. Bir saat sonra vineqretdon, dana ati soyutmasından, paştetdən, konditer piroqlarından və şampan şerabından ibaret axşam yeməyini getirdilər. Akaki Akakiyeviçə iki qədəh şərab içirtdilər. Bunları içdikden sonra o adamların şənləndiyini hiss etdi, ancaq heç bir suratlo yadından çıxara bilmədi ki, artıq saat on ikidir ve eve getmek vaxtıdır. Ev sahibinin yene onu birteher tutub saxlamaması üçün, o gizlince otaqdan çıxdı, giriş otağında öz şinelini tapdı ve çox təessüfle onun yere düşmüş olduğunu gördü, onu çırpdı, üstünə yapışan xırdaca tükləri qoparıb atdı, çiynine saldı ve pilləlerle düşüb küçəye çıxdı. Küçe hələ işıq idi. Nökərlərin ve hər cür xırda-xuruş adamlarin həmişolik klubları olan xırdaca dükanlar açıq idi. Bağı olan bezi dükanların qapıları arasında da uzun işıq zolaqları görünürdü ki, bu da hemin dükanlarda adam olduğunu göstərirdi; bunlar yeqin ki, öz ağalarını nigaran qoyub dedi-qodu ve söhbetlerini başa vurmaqda olan nöker ve ev xidmotçiləri idilər. Akaki Akakiyeviç, kefi kök halda getmekde idi, hetta, birden-bire sebəbi məlum olmadan, bir xanımın dalınca azacıq yüyürən kimi də oldu; xanım isə bir ildırım süratile onun yanından keçib getdi; onun bədəninin bütün hissoləri qeyri-adi bir surətdə tərpeşmekdə idi. Lakin Akaki Akakiyeviç elə həmin saat ayaq saxlayıb yenə evvelki kimi sakit-sakit yeriməyə başladı ve haradan emele geldiyi melum olmayan öz iti yerişine teəccübləndi. Bir az sonra onun qarşısına hemin tənha küçələr çıxdı ki, bunlar ele gündüzler de o qeder gur olmur; o ki qaldı gece ola. İndi həmin küçelər daha tənha ve kimsesiz idi. Fanarlara az-az rast gelmək olurdu, görünür yağları qurtarmışdı. Taxta evler ve barılar görünməyə başlad;; ins-cins görünmürdü; küçenin ortasında yalnız qar parıldayır, bir də yuxuya getmiş alçaq daxmacıqların örtülmüş pencere taxtaları qəmgin-qəmgin qaralırdı. Akaki Akakiyeviç bir yere gelib çıxdı ki, burada küçə ucsuz-bucaqsız bir meydana qovuşurdu. Meydanın o biri başında evler zorla seçilir, meydanın özü isə qorxunc bir sehra kimi görünürdü.

Uzaqlarda, Allah bilir harada ise, dünyanın o biri ucunda imiş kimi görünen bir budkadan azacıq işıq golirdi. Burada Akaki Akakiyeviçin şenliyi xeyli azaldı. O, qeyri-ixtiyari bir qorxu içinde
meydana ayaq basdı, elo bil ürəyinə dammısdı ki, bir bədbəxtlik üz veracak. O dönüb arxasına ve otrafina göz gezdirdi: elə bil dənizin ortasunda idi. "Yox, yaxsısı budur ki, heç baxmayım," - deye o düşündü ve gōzlonini yumub yeriməyə başladı. O , meydanın axırına çoxmu ve ya azmı qaldığını bilmak üçün gözlerini açdıqda, birden-bire gōrdū ki, qaŗ̧ısında, demek olar ki, lap burnunun qabağında bığlı adamlar durmuşdur; o hetta, bunlann nece adam olduqlarm seça bilmedi. Onun gözleri qaraldı ve ürəyi şiddetlo döyünməye başladı. "Axı bu sinel menimkidir!" - deya adamlardan biri göy gurultusuna benzar bir saslo bağınb, Akaki Akakiyeviçin yaxasından yapışd. Akaki Akakiyeviç "Qarovul!" - deya çıgırmaq istəyirdi ki, o biri adam bir məmur başı boyda olan yumruğunu ağzına dirəyib dedi: "Bir sesini çıxar görüm!" Akaki Akakiyeviç yalmz bunu hiss etdi ki. onun şinelini çxartdılar, özüna de bir topik vurdular; $o$, üzü-üstə qann içina yıxılhb, huşunu itirdi. Bir neçe dəqiqədən sonra özüne gelib, ayaga qalxdi: ancaq daha yanında heç kas yox idi. $O$, hiss etdi ki. çol soyuqdur, əynində də şineli yoxdur; o, çığırmağa başladı, lakin sasi heç meydanın axırına çatmadı. $O$, moyus halda çığraçġıra meydandan keçib, budkaya san yüyürdü; budkanın yanında keşikçi öz alebardasında dayanıb maraqla baxırdı ki, görsün uzaqdan cıgıra-çıgıra onun üstüne yüyüren bu adam ne olan şeydir? Akaki Akakiyeviç onun yanına çatıb tővşüyərək bir seslo çığırmağa başladı ki, o, yatır, heç bir şeya göz yetirmir ve adamı soyduqlarımı gōrmür. Keşikçi cavab verdi ki, o heç bir şey görmemişdir, yalnız onu görmūsdür ki, kim ise iki nefor adam onu meydanın ortasında saxladilar, o güman edirmiş ki, bunlar onun tanışlarıdır; boş-boşuna deyinmekdansə, yaxşssı budur ki, o, sabah nezaretçinin yanına getsin, nezaretçi șineli aparan adamları tapar. Akaki Akakiyeviç eve tamamile perişan bir halda gelib çıxdı: hele gicgahlarında ve peyserinde takemseyrek qalan saçları tamamile bir-birine qarışmışdı. Böyürlori, sinasi va bütūn pantalonu qar içinde idi. Onun menzilinin sahibi olan qarı qapınm qəribə bir suratdə döyüldüyünü eşidib, yatağından sıçramış ve bir ayağında başmaq, tolosik qapını açmağa yūyürüb, heya ūçūn, bir eli ile kōyneyini tutmuşdu; lakin qapın açdıqda, Akaki Akakiyeviçi bu gündo görüb geri çakildi. Akaki Akakiyeviç işin ne yerde olduğunu danışdıqda, qarı ellerini yelloyib düz mentege reisinin yanına getmek lazım olduğunu dedi, cünki
kvartal nezaratçisi vede verib onu aldadar ve süründürmeye salar; hamısından yaxşısı budur ki, məntəqə reisinin yanına getsin, o hatta bir qədər tanışdır, çünki əvvellər bunun yanında aşpaz işləyən çuxonlu Anna indi mənteqə reisinin yanında daye işleyir. O özü menteqə reisinin onların evinin yanından karetada keçib getdiyini tez-tez görür, o hər bazar günü kilsəye gelib dua edir ve eyni zamanda şən-şøn hamım nəzərdən keçirir, deməli ki, bütün bunlardan melum olduğuna göre, o yaxşı bir adam olmalıdır. Akaki Akakiyeviç bu qerarı dinloyib qəmgin halda öz otağına keçdi və onun orada həmin geceni nece başa vurduğunu başqasının veziyyəti az-çox tesəvvür ede bilen adamın öz mühakimesine buraxırıq. Seher tezdən Akaki Akakiyeviç məntəqə reisinin yanına getdi; ancaq dedilor ki, o yatır; Akaki Akakiyeviç saat onda bir de getdi, yene dedilər ki, yatır, o , bir de saat on birde geldi, dedilər ki mentəqə reisi evdə yoxdur; o , bir də nahar vaxtı geldi, - ancaq giriş otağında olan mirzelər onu heç bir surətde içəri buraxmayıb, ne üçün, ne səbəbə gəldiyini ve nece bir hadise baş verdiyini mütloq bilmək istədilər. Bele ki, axırda Akaki Akakiyeviç ömründo birinci defe hirsini büruze vermok istedi və qəti suretdo dedi ki, şxsən məntəqə reisinin özünü görmelidir, mirzolərin onu içəri buraxmamağa ixtiyari yoxdur, o departamentdən dövlət işi üçün gəlmişdir va onlardan şikayət edər, onda görərlər. Bunun müqabilində mirzelər heç bir şey deməyə cüret etmediler ve onlardan biri menteqe reisini çağırmağa getdi. Mentəqə reisi şinelin oğurlanması barəsinde söhbeti, no ise, son derece qeribe bir halda dinledi. O , ișin başlıca nöqtesine diqqet yetirmək əvəzinə, Akaki Akakiyeviçdən soruşmağa başladı ki, evə ne üçün bele gec qayıdırmıs, edebsiz bir evde-zadda olmayıbmış ki, belo ki, Akaki Akakiyeviç tamamilo pert olub, onun yanından çıxdı ve şinel barəsindəki işin davam etdirilib-etdirilməyaceyini bilmədi. O , bütün bu günü qulluq etdiyi idarəyə getmədi (bu onun ömründe yegane hadise idi). O biri gün daha pis görkem almış köhne kapotunu geyib, rengi tamamile solğun halda idarəye getdi. Şinelinin oǧurlanması baresinde danışarken, hetta, bele bir halda da, Akaki Akakiyeviçə istehza etmək istəyən bezi memurlar tapıldisa da, ancaq bu əhvalat çoxunun ürəyini kövroltdi. Bu qorara geldiler ki, həmin saat aralarında pul yığsınlar, ancaq çox cüzi miqdarda pul yığıldı; çünki məmurlar direktorun portretini çokdirmək
ve şöbo müdirinin teklifine göre, direktorun dostu olan bir yazıçının kitabun almaq üçün xeyli pul sorf etmişdiler, beloliklo yığılan pul cūzi bir sey oldu. Akaki Akakiyeviçe rehmi golen memur, heç olmazsa boş bir maslehat ilə kömək etmək üçün, ona dedi ki, kvartal nozarotçisinin yanına getmesin, çünki kvartal nezarotçisi öz bōyüklorinin reğbotini qazanmaq üçün, belke de bir tehərle şineli tapar, ancaq Akaki Akakiyeviç şinelin özüne aid olduğunu sübut etmek üçün qanuni dalillar taqdim etmese, şineli polis idarasinde qalacaqdır: hamısından yaxşsı budur ki, o bir böyük adama müraciət etsin, hemin böyük adam lazım olan adamlarla yazışıb ve danışıb işi sūretləndira bilər. Çare yox idi; Akaki Akakiyeviç bir böyük adamin yanına getməyi qərara aldı. Homin böyük adamın vəzifəsinin nadon ibaret olduğu indiya qeder melum deyildir. Bilmak lazımdır ki, bu bōyük adam bu yaxınlarda böyük adam olmuşdur, bundan avval isa adam deyildi; amma onun mövqeyi indi da daha bōyūk adamlann mōvqeləri ilo müqayise edildikdo, çox da böyük sayılmırdı. Ancaq hemişe ela adamlar tapıla biler ki, başqalarımın nəzərinde böyük olmayan adam, onların nəzerinde böyükdür. Bir de ki, həmin adam öz böyüklüyünü başqa vasitelerle göze çarpdırmaga çalışırd:: o, bela bir qayda qoymuşdu ki, işe galdikdo aşağı rūtbali memurlar onu hele pille başında qarşılamalıdırlar; onun yanuna heç kas getməye cürət etməmalidir, hər bir sey möhkam bir qayda üzre olmahdır: kollec qeydiyyatçısı quberniya katibine molumat vermeli, quberniya katibi titulyar ve ya o derecede olan başqa bir katiba melumat vermelidir, yalnız bundan sonra is gelib ona çımalıdır. Müqaddes Rus ölkesinde artiq bela bir qayda amelo goimişdir ki, hamı ôz reisini toqdil edir, hamı özünü ona bənzedir ve onu yamsslayır. Hetta, deyirlar ki, bir titulyar müşaviri kiçik bir defterxanaya müdir qoyduqları zaman, o həmin saat özüne xüsusi bir otaq ayınb oranı "idare otağı" adlandırmıs ve qapının ağzına qırmızı yaxalıqh ve bafta-taftalı kapeldinerlor qoyubmus ki, bunlar her gəlon adam üçūn qapının dastoyindon yapışıb açırmışlar. Amma hemin "idare otağna" adi bir yazı stolu zorla yerleşermiş. Böyük adamin üsul va adotleri sanballı ve ezometli idise de, ancaq cox mürekkeb deyildi. Onun sisteminin başlıca asası ciddilik idi. O, hemiş: "Ciddilik, ciddilik, bir de ciddilik!" - deyer ve öz adəti ùzre. son sôzzū sőylədikde danısdığı adamın üzüne çox menalı-
mənah baxardı. Amma bunun üçün heç bir sobəb do yox idi, çünki deftorxananın bütün dövlot mexanizmini teşkil edon on nefəro qədər memur onsuz da lazımınca qorxu içində idilər: həmin böyük adamı uzaqdan gördükde, onlar işlerini buraxıb, dik ayaq üstündo durub, reisin otaqdan keçib getmosini gözlordilor. Onun aşağı rütbeli momurlarla adi danışığı çox ciddi olub, aşağıdakı üç cümlodən ibaret olardı: "Nece cüret edirsiniz? Bilirsinizmi kiminle danışırsınzz ? Anlayırsımzmı qarşınızda duran kimdir?" Amma aslindo o mehriban bir adam idi, yoldaşları ilo xoş roftar edər, işe yarıyard;; ancaq generallıq rütbosi onu lap azdırmışd. $O$, general rütbosi aldıqdan sonra özünü itirib, yolunu azmış və nə edəcəyini əsla bilmirdi.

Özünə beraber adamla o ağıll-baş̧ı, olduqca merifetli, bir çox cohetlorden, hetta, ağıllı bir adam idi. Ancaq özünden heç olmazsa birce derece de aşağı rütbeli adamlar arasma düşdükde, o tamamile adamlıqdan çıxırdı: qaradinməz olub qaralardı, onun veziyyetine adamm yazığı gələrdi, çünki, hətta, o özü do hiss edirdi ki, vaxtmı burada olduğundan ölçülməz dərəcəde yaxşı keçire bilərdi. Onun gözlarindo bezon maraqh bir söhbət, ya da bir destəye qoşulmaq üçün şiddetli arzu hiss olunurdu, lakin belo fikirler onu qoymurdu: onun terefinden bu hədden artıq sade bir hərekət, hədden artıq serbestlik sayılmazmı, belolikle, o öz nüfuz ve hörmetini itirmozmi? Bele düşüncelər nəticesindo o həmişe eyni qaradinmez vəziyyetdo qalar, yalnız hordon tek hecah seslor çıxarardi; beloliklo do, o son dərəcə qaraqabaq bir adam loqəbi qazanıışdı. Bizim Akaki Akakiyeviç belə böyük bir adamın yanına gəldi; həm do on münasibətsiz, özü üçün həm de elverişli olmayan, lakin həmin böyük adam üçün elverişli olan bir zamanda gelib çıxdı. Homin böyük adam öz kabinetinde idi ve yaxında bura gelmiş olan öz köhne tanışı ve uşaqlıq yoldaşı ilo şonşən söhbot edirdi; bu yoldaşı ilə o neço il idi ki, görüşməmişdi. Bu zaman ona erz etdilor ki, Başmaçkin adhı birisi gelmişdir. O , acıq̆ ı bir sesle soruşdu: "Neçidir?" Ona cavab verdiler ki: "Bir momurdur". "He! Qoy gözlesin, indi vaxtım yoxdur", - deye böyük adam cavab verdi. Burada söylomək lazımdır ki, böyük adam tamamilo yalan deyirdi: onun vaxtı var idi, onlar dostu ilo artıq çoxdan idi ki, hər sey baresinde söhbetlerini qurtarmışdılar ve artiq coxdan beri söhbetlorine uzun-uzun sükutla ara verir ve yalnız hordenbir yavaşcadan birbirinin buduna vurub deyirdilor: "Belo işlor, İvan Abramoviç! Belo
işlor, Stepan Varlamoviç!" Ancaq bütün bunlara baxmayaraq hemin böyük adam məmurun gözləməsini tapsırdı; beləlikle, $o$, çoxdan xidmot etmomiş va kənddə öz evində yaşamaqda olan dostuna göstərmak istəyirdi ki, məmurlar onun giriş otağinda ne qədər gözleyirler.

Axırda o doyunca söhbet edib ve daha artıq sükut etdikdon sonra, əyri söykənəcayi olan çox rahat kresloda bir siqara çəkdikdən sonra, nəhayət, sanki birdən yadına düşmüş kimi, qapının ağzında, əlində kag̀zzlar, məlumat vermək üçün durmuş katibinə dedi:

- He. axı deyasən, orada bir memur vardı; ona deyin ki, içeri gəle bilar.

Bōyük adam Akaki Akakiyeviçin yazıq görkəmini ve köhnə vismundirini görüb; birdan ona müracietlo dedi:

- Na buyururdunuz? - Bu sözləri o, indiki mövqeyini və general rūtbosini almamışdan hələ bir hefte evvel öz otağında teklikdə güzgūnūn qabağında qasdən öyrenmiş olduğu acıqlı ve möhkem bir sasla sōyladi. Akaki Akakiyeviç həla əvvalcədən lazımınca qorxu hiss edib, bir qedar tutuldu va bacardığı kimi, dilinin sorbestliyinin ona müsaide etdiyi dərecede va basqa vaxtda olduğundan daha teztez "Filan" adotini işlədə-işlədə, izah etməya başladı ki, şineli topteze idi. İndi onu insafsız bir suretde soymuşdular ve o hemin adama müraciat edir ki, o birtəhər, "filan" bir adamın qarşısında vasiteçilik edib, canab ober-polismeyster ile ve ya başqa bir adamla yazışıb onun șinelini tapsın. Generala nedənse ele geldi ki, bu cür horekət etmək özbaşınahịdır.
- Bu nece işdir, canab, - deya o acıqlı bir soslo davam etdi. -Qayda-qanun bilmirsinizmi? Siz hara golibsiniz? Bilmirsinizmi işi nece apararlar? Bu barede siz gərək evvelce dəfterxanaya ərize verəydiniz; hamin arize hisse müdirine gedaydi, ondan şöbe müdirine verilaydi, sonra katibe çataydı, katib ise onu mene yetire idi.

Akaki Akakiyeviç bütün olan-qalan cüretini toplayıb, eyni zamanda, çox berk tərləmiş olduğunu hiss edo-edo dedi:

- Ancaq general hazretlori... mon zati-alinize ona göre zehmet vermeye currat etdim ki, katiblor... çox etibarlı adamlar deyil, filan...
- Nece, nece, nece? - deyə böyük adam dilləndi. - Bu cürət sizde haradandır? Bu fikirlor sizin başımıa haradan girmişdir? Raislore ve bōyüklere qarşı cavanlar arasında bu azğınlıq haradan bele yayilmısdir!

Deyesen bu böyük adam Akaki Akakiyeviçin yaşımın olliden do ötdüyünü görməmişdi. Akaki Akakiyeviço cavan demək yainız nisbi olard; yeni yaşı yetmişdən artıq olana nisbeton ona cavan demok olard.

- Siz bilirsinizmi bu sözlori kime deyirsiniz? Bilirsiniz sizin qarşımzdakı kimdir? Siz bunu anlayırsımzmı? Siz bunu qanırsınızmı? Men sizden soruşuram.

Bu sözləri söyləyib böyük adam ayağımı yerə döydü və səsini elə yüksek bir derecəyə qaldırdı ki, bundan yalnız Akaki Akakiyeviçi deyil, başqasmı da dəhşət götürərdi. Akaki Akakiyeviç yerində donub qaldı, yırğalandı, bütün bodəni əsdi və heç cür ayaq üstə dura bilmədi: ager həmin saat xidmətçilər yüyürüb onu tutmasaydılar, döşəməyə sərilecekdi. Onu, demək olar ki, herekətsiz bir halda otaqdan çıxartdılar. Böyük adam ise etdiyi tosirin gözlədiyindən do artıq olduğuna sevinorek öz sözlerinden başqa bir adamı, hetta, bihuş ede biloceyi fikrindən tamamile memnun qalmış halda, gözünün ucu ile dostuna baxdı ki, görsün o, bu işe nece baxır. O məmnuniyyətle gördü ki, dostu ən qeyri-müəyyən bir vəziyyətdədir ve hetta, özü də bir qədər qorxuya düşmüşdür.

Akaki Akakiyeviçin pilləkənləri necə düşdüyündon və küçəyə nece çıxdığından əsla xəbəri yox idi. O , öz ol-ayağımın varlığını da hiss etmirdi. O, ömründe bir general terefindən, hem do yad bir general tərəfindən həlo bu qədər şiddətli danlanmamışd. O, küçəlerde vıyıldayan çovğundan ağzımı açıb, sekilerdən düşüb çıxa-çıxa yeriyirdi; külək Peterburq qaydasınca dörd torefden, bütün döngelərdən onun üstüne hücum edirdi. Küləkdən bir anda onun nefəsi kesildi, o eve bir halda gelib çıxdı ki, daha birce kelme de danışa bilmədi; onun bütün bedəni şişmişdi; $o$, yatağına uzandı. Bezi vaxt lazımi mozommotin tesiri bu qədər şiddetli olur! Ertesi gün onun bedəni qızdırma içindo yanırd. Peterburq iqliminin alicenab köməkliyi sayəsində xəstəlik gözlənildiyindən süratlo inkişaf etdi ve doktor geldikde, xestenin nəbzine baxıb xesteni isindirmekden başqa bir elac göstəre bilmədi; bunu da yalnız ona göre etdi ki, xeste tobabetin xeyirli köməyindon məhrum qalmasın; özü do xebor verdi ki, bir sutka yarımdan sonra mütləq işi bitocekdir. Bundan sonra həkim evin xanımına müracietle dedi ki, "ay ana, siz nahaq
yere vaxt itirmeyin, onun üçün elo indiden bir şam ağacından tabut qayıtırın, çünkì pahd aǧacından tabut onun üçün baha olar". Akaki Akakiyeviçin özü üçün məşum olan bu sözlori eşidib-eşitmediyi, ogor eşitdisə, bu sözlorin ona sarsıdıcı bir tesir edib-etmodiyi, onun ōz dordli həyatı üçün təəssüflənib-təəssüflonmədiyi məlum deyildir, çünki o həmişə qızdırma içində sayıqlayırdı. Onun gözünə birbirinden qəriba olan səhnəler, görünürdü; o, gah Petroviçi görür və ona ela bir şinel sifariş edirdi ki, oğrulan tutmağa talasi olsun; gah ona ela gelirdi ki, çarpayısının altı həmişe oğrularla doludur ve o hər dəqiqa evin xanımını çağırıb tapşırırdı ki, hatta, yorǧanımın altından ogrunu çəkib çıxartsın; gah soruşurdu ki, köhne kapotunu niye gōzünün qabağundan asmışlar, onun ki, tezo şineli var; gah ona elo golirdi ki, generalın qabağında durub, onun yerli mozommetlerini dinlayir va tez-tez deyir: müqəssirom, general hozretlori, gah da, hətta pis-pis danışıb, on dehşatli sözlor söyloyirdi, belo ki, ömründe ondan bu cür sözler eşitməmiş olan qoca ev xanımı, hatta, xaç vururdu, həm da ki, bu sözlər "general həzratləri" sözlərindən həmin saat sonra söylənilirdi. Sonra ise o, tamamilə mənasız-mənasız danışırdı, bela ki, heç bir şey başa düşmak mümkün deyildi; yalnız birce şeyi görmək mümkün idi ki, bütün bu hətərən-pətəren sözler və fikirlar ele birce hemin şinelin atrafinda herlənirdi. Axırda yazıq Akaki Akakiyeviç canını tapşırdı. Onun ne otağımı, ne de şeylorini mōhürlədilər, çūnki əvvala, verəsəsi yox idi; ikincisi, çox az bir irs qalmısdı ki, o da bundan ibaret idi: bir destə qaz leloyi, bir tutam ağ dōvlat kağızı, üç cüt corab, iki-üç şalvar düyməsi, bir de ki, oxucuya melum olan kapot. Bütün bunların kime çatdığını Allah bilir: etiraf edirem ki, bu əhvalatı nəql edən adam özü bu məsələ ilə heç maraqlanmamışdır. Akaki Akakiyeviçi aparıb basdırdılar ve Peterburq Akaki Akakiyeviçsiz qaldı, elə bil bu adam heç yerli-dibli yox imiş. Heç kəsin müdafiə etmədiyi, heç kəs üçün əziz olmayan, heç bir kəsin maraqlanmadığı, hətta adi bir milçəyi sancağa taxan ve ona mikroskopla baxan bir təbiyyotçinin də diqqetini celb etməyon bir mexluq yox olub getdi; bu ela bir məxluq idi ki, bütün dəftərxana istehzalanna itaətlo dözardi va heç do fövqəlade bir iş olmadan, qobirə getdi; lakin hor halda bu mexluq üçün hetta ömrünün on sonunda da olsa, sinel seklinde xoş bir elamet ayan oldu, onun yazıq
həyatımı bir anlığa canlandırdı, sonra da padşahların ve dünya hökmdarlarının başına gəlen kimi dözülməz bir felakət onun da başına geldi... Onun ölümünden bir neço gün sonra departamentdon evine bir xidmətçi göndərib, emr etmişdiler ki, hemin saat idareye gelsin, naçalnik onu toləb edir; Lakin xidmətçi eliboş qayıtmalı olub, məlumat verdi ki, Akaki Akakiyeviç daha gələ bilməz. "Niye?" sualına xidmətçi cavab verdi ki, "elə-belə, o, ölmüşdür, dörd gün bundan qabaq basdırmışlar". Departamentdə Akaki Akakiyeviçin ölümündən belə xəbər tutdular və ertəsi gün artıq yerində yeni bir məmur oturmușdu; o, boyca xeyli uca olub hərfləri onun kimi düz xetlə deyil, xeyli qıyqacı yazırd.

Ancaq kim güman edə bilərdi ki, Akaki Akakiyeviç əhvalatı burada bitmir və o, heç kəs tərəfindən nəzərə alınmayan həyatının bir mükafatı imiş kimi ölümündən sonra bir neçə gün gurultulu bir hoyat keçirecokdir? Ancaq belo oldu ve bizim nağıl etdiyimiz bu adi əhvalat gözlənilmədən, xəyali bir netice ilo qurtaracaqdır. Peterburqa birdən-bire belə bir şayie yayıldı ki, Kalinkin körpüsü yanında ve onun ətraflarında gecelər adamların gözünə, nə isə, öz oğurlanmış şinelini axtaran məmur şəklində bir xəyalət görünür və xəyalət, adamların mənsəb və rütbəsinə baxmadan, hamını çiynindən hər cür şineli öz oğurlanmış şineli adına çokib aparır: yaxaları pişik dərisindən, quaduz dərisindən, sırınmış, sırınmamış yenot dərisindən, tülkü dərisindən, ayı dərisindən kürk, müxtəsər, insanların öz bedenlərini bürümək üçün icad etdikləri xəz ve dəri paltar ne rast gelirse, hamısını çokib aparır. Departament məmurlarından biri öz gözü ilə həmin ölü xəyalatini görüb, onun Akaki Akakiyeviç olduğunu o saat tanıyıbmış. Lakin bundan onu ele bir qorxu götürübmüş ki, hemin saat var gücü ile qaçmağa başlayıbmış ve buna göre ona yaxşıca diqqetle baxa bilməyibmiş, yalnız uzaqdan onu barmağı ilə hədələdiyini görübmüş. Hər bir torəfdən fasiləsiz bir surətdə şikayətlər yağmağa başlamışdı ki, hələ titulyar müşavirlər bir yana, hetta, ən böyük gizli müşavirlərin də kürəkləri va çiyinleri, gecelor şineller soyulduğuna göre, tamamile soyuğun qabağında qalmalı olmuşdur. Polis idaresine omr verilmişdi ki, ölü xəyaletini hər nece olursa-olsun, ya diri, ya ölü tutsunlar və başqalarına nümunə olmaq üçün ən amansız bir surətdə cəzalandırsınlar.

Az qalmışı ki, bu iş müvaffeqiyyotlo yerina yetirilsin. Kiryuskin döngasinda bir kvartalın keşikçisi homin ölü xayalatin cinayat başında, vaxtilo fleyta çalan olub istefaya çıxmıs bir musiqiçinin friz sinelini çokib aparmaq istodiyi zaman azca qalmışı ki, yaxalayıb tutsun. O, xoyalotin yaxasından yapışıb çığraraq iki başqa yoldaşımı da çaǧrmış vo xoyaloti tutub saxlamağı onlara tapşırıb, özü yalnız birce deqiq̣liye ayilib çokməsinin boğazından burunotu qabım çıxartmaq isteyirmis ki, ömründe altı dofe don vurmuş burnunu bir qeder taravetlondirsin; ancaq görünür burunotu elo bir burunotu imis ki, buna hotta, ölünŭn xəyaloti do dözo bilmoyibmiş. Keşikçi barmağ̀nı burnunun sağ perdesine dirəyib sol ali ile bir çimdik burunotu gōtūrmayo macal tapmamış, ölü elo borkdon asqıribmıs ki, üçūnủn de gōzūnü burunotu ilə doldurubmuş. Onlar yumruqlanıı gōzlorinə dirəyib ovuşdurunca ölünün izi-tozu da qalmayıbmıs, bela ki, onlar ölünün, doğrudan da, öz ellorindo olub-olmadığını hatta yaxşı bilmirlar. O vaxtdan beri keşikçiler ölülerdon elo berk qorxmag̉a başlamışdılar ki, hetta dirileri de tutmağa qorxur ve yalnız uzaqdan cıgıərrdılar: "Hey, yolunu düz get!" Bundan sonra ölü məmur xəyaləti, hetta Kalinkin körpüsünden uzaqlarda da görünüb, bütūn qorxaq adamları dehşete salırmış. Amma biz eslinde tamamile heqiqi olan bu ahvalatın xəyali bir istiqamet almasmnn esl baisi olan homin bōyük adamı tamamilo yaddan çıxartdıq. Hor şeydon avval, adalathi olmaq vazifasi telob edir deyek ki, homin böyük adam, yaman danlanmış olan yazıq Akaki Akakiyeviç gedon kimi, merhemete benzer bir sey hiss etmişdi. Başqasının halına yanmaq onun üçūn yad bir şey deyildi. Mensebinin çox zaman xeyirxahhq hisslerinin büruza çıxmasina mane olduğuna baxmayaraq, onun qolbinda bir çox mehriban duyğular yer etmişdi. Yannna gelmis dostu onun kabinctinden çıxan kimi, o, hetta, yazıq Akaki Akakiyeviç barasinde düşunmeye de başlamışd. Bu zamandan başlayaraq, dernek olar ki, har guun yüksek rütbali bir adamın mezemmetine dōza bilmayon Akaki Akakiyeviçin solğun üzü onun gözüne görünürdü. Akakı Akakiyeviçin fikri onu o qeder narahat etmişdi ki, aradan bir hefte keçenden sonra o, hetta, Akaki Akakiyeviçin dalinca bir mamur gönderib onun işinin nece olduğunu ve ona doğrudan da, kömək etmek mümkün olub-olmadıgım öyrenmeyi
qerara aldı. Akaki Akakiyeviçin qısa bir müddetdo ve şiddotli qızdırma içinde öldüyünü ona xəbor verdikde, o, hetta, heyret içinde qalıb, vicdan ozabı duydu ve bütün gün kefi yerinde olmadı. O , birtoher əylenmək, bu xoşagelmez tosiri yadından çıxarmaq arzusu ile axşam öz dostlarından birinin yanına getdi, onun evinde ağıll-başh bir məclis gördü, hamısından yaxşısı bu idi ki, oradakılar hamısı, demok olar ki, bir rütbede adamlar idi, bele ki, onun heç bir cehetden eli-qolu bağlanmayacaqdı. Bu onun ruhi veziyyetine çox qeribe bir tosir etdi. O, açıldı, xoşsifət, mehriban bir adam oldu, müxteser ki, bütün geconi çox xoş keçirtdi. Axşam yeməyi yeyərkən iki stəkan şampan şerabı içdi (melum olduğu kimi, bu şorab şon ve xos fikirlere yaxşı tesir edir). Şampan şerabı onda cürbecür gözlenilmoz horoketlere meyl oməle getirdi; bele ki, o birbaşa eve getmek istoməyib, Karolina İvanovna adlı, gerek ki, oslon alman olan tanıs bir xanımın yanına getmek istedi. Bu xanımla onun tamamile dostane bir münasiboti var idi. Bunu de demok lazımdır ki, bu böyük adam xeyli yaşlı idi, yaxşı bir or idi ve hörmetli bir aile sahibi idi. Biri artıq defterxanada xidmet eden iki oğlu ve burnu bir qeder dik olsa da, ancaq gözol olan on altı yaşlı qeşong bir qızı her gün gelib, onun elini öper ve deyerdiler: bonjour, papal. Hele can sulu olub, hetta, heç de kifir olmayan arvadı, her şeyden evvel, elini öpdürər, sonra torsine çevirib özü onun olini öperdi. Lakin öz evindeki ailo mehribanlıqlarından tamamile razı qalan hemin bu böyük adam, dostane münasibotlor üçün şəhorin o biri başında bir aşna saxlamağı da edobli bir herokət hesab edirdi. Onun bu aşnası öz arvadından əsla ne cavan, ne do yaxşı idi; ancaq dünyada bele qeribe tapmacalar olur ve bu barəde mühakime yeritmok bizim işimiz deyil. Beli, həmin böyük adam pilləkenden düşüb, xizəyo oturdu ve sürücüyo dedi:

- Karolina İvanovnanın yanına! - Özü ise bezekli ve isti şineline bürünüb, elo xoş bir veziyyet aldı ki, bir rus üçün bundan yaxşısını ağla gotirmok do mümkün deyil, yoni bu ele veziyyetdir ki, özün heç bir şey fikirleşmirson, amma bir-birindon xoş fikirlor onlan axtarmağa zohmet vermədøn özlori sonin ağlına gelir. O , böyük bir lezzot içindo keçirdiyi axşamın bütün xoş daqiqolorini, kiçik

[^2]moclisi qahq̧oho ilo güldüren bütün sözlori ötori olaraq yadna salırdı: o hotta bu sözlordon bozilorini yavaşcadan tokrar edirdi; ona elo gelirdi ki, bu sözlor elo avvalki kimi gülmelidir vo buna göro təaccüblü deyil ki. o ōzü də ürəkdən gülürdü. Ancaq șiddətlə əsən külek hardenbir ona mane olur ve Allah bilir haradan ve hans saboba göre şiddatla asib sanki sifatini kasir, yığın-yığın qarı içori atrr, sinelin yaxasın bir yelkon kimi qabardır, ya da birdon qeyritebii bir qüvve ile onun başına çırpır ve beləlikle, onu daim narahat edib bu vaziyyatdən qurtarmağa məcbur edirdi. Böyük adam birdən hiss etdi ki, kim ise çox möhkəm bir suratde onun şinelinin yaxalıgıdan yapışı. O dönüb baxdıqda ayninde köhne vismundir olan orta boylu bir adam gördü ve dehşət içində onun Akaki Akakiyeviç olduğunu tanıd. Məmurun üzü qar kimi ağappaq idi, özü do lap ōlūyə bənzayirdi. Lakin birdən bu böyük adamı bürüyən dəhşə hər bir haddi aşd. O gördü ki, ölünün ağzı əyildi, oradan qorxunc mezar qoxusu galdi ve ölū bu sözleri söyledi:

- Hə! Axır ki, əlimə düşdün! Axır ki, sənin də yaxandan yapışdım filan-fosman! Məna elo sənin şinelin lazım idi! Monim şinelimi tapmağa çalışmadın, üstelik həle meni danladın da, di indi öz sinelini ver!

Yaziq böyük adam az qalmışdı ölsün. Horçend o, dəftərxanada və ümumiyyətlə alçaq rütbəli adamların yanında çox tündxasiyyet idi, herçand onun birce heybətli görkemine baxanda, her kes deyordi: "Aman, ne tündxasiyyətdir!" Ancaq burada o, pehlevan görkəmine malik bir çox adamlar kimi elo qorxuya düşdü ki, doğrudan da, haqh olaraq, hotta qoss edacayindan qorxdu, hatta o özü şineli tez çiynindən atıb, qorxudan səsi dəyişmiş bir halda sürücüye çığırdı:

- Var gücūnlo evo sūr!

Sürūcū adelon ən qati dəqiqələrdə çıxan bu səsi eşidib bundan sonra xeyli tasirli harakatlor de olduğunu bildiyindon, her ehtimala göre, başını çiyinlori arasına qısıb qamçısım qaldıraraq qolaylandı vق xizoyi ox kimi sürdū. Altı deqiqədon azacıq artıq bir zamanda böyük adam öz evinin qapısı ağzında idi. O, rengi solmuş, qorxuya düṣmás ve şinelsiz halda, Karolina lvanovnanın yanına getmek evezine õz evine galib, ōzūnü birtəher otağına yetirdi ve geconi çox barbad bir halda keçirdi; belo ki, ertasi gün soher çay içilon vaxt qızı ona bela dedi:

- Ata, bu gün sənin rongin lap qaçmışdır.

Ancaq ata dinmedi ve hara getdiyi, hara getmok istodiyi vo başına neler geldiyi barede heç bir kose bir söz demədi. Bu hadise ona çox şiddətli təsir etmişdi. $O$, hətta öz məmurlarma xeyli az-az hallarda deyirdi ki, "nece cüret edirsiniz, bilirsinizmi qabağmızdakı kimdir?" Əgər o, bu sözleri söyləmiş olsaydı da əvvel işin ne yerdə olduğunu soruşub dinlədikden sonra deyerdi. Ancaq qəribesi budur ki, bu vaxtdan etibaren ölü memur xəyaleti daha əsla göze görünmedi. Görünür generalın şineli onun əynine lap yaxşı gelibmiş; her halda dahi bir adamın çiynindən şinel qapıldığı baresinde heç bir yerdə heç bir şey eşidilmədi. Amma bir çox feal ve qayğıkeş adamlar heç cür sakit olmaq istəmir ve deyirdilər ki, guya şəhərin uzaq hisslərinde ölü məmur xəyaləti həle do gözə görünürmüş. Doğrudan da, Kalomna keşikçilerindən biri həmin ölü xəyalatin bir evin dalından çıxdığını öz gözlori ile görmüşdü. Ancaq həmin keşikçi öz təbieti etibarile çox aciz idi; bir dofo adice yeke bir donuz balası xüsusi bir evin qapısından qaçaraq çıxıb ona toxunmuş ve yero yıxmışd, otrafda duran faytonçular bərk gülüşmüşdülər. Keşikçi bu istehzaya görə onlarnn hərəsindən bir quruş burunotu pulu almışdı; bəli, hemin keşikçi aciz ve gücsüz olduğundan xeyalati saxlaya bilməyibmiş, qaranhqda onun dalınca düşüb gedibmiş, nəhayət xəyalet birdən durub atrafina göz gezdirib ondan soruşubmuş: "No istəyirsen?" və ona elə bir yumruq göstəribmiş ki, "heç bir şey" ve hemin saat geri qayıdıbmış. Ancaq bu xəyalat boyca xeyli uca imiş, yekə bığları varmış və deyəsən Obuxov körpüsüne sarı gedib qaranlıqda gözdən itibmiş.

## iVAN SERGEYEVIÇ TURGENEV

(1818-1883)

## MUMU

Vaxtilo Moskvanın ucqar küçələrinden birində ağ sütunlu, çardaqlı ve əyilmiş balkonlu boz bir evde çoxlu nökər ve qulluqçusu olan dul bir xanım yasayırdı. Onun oğlanlan Peterburqda qulluq edirdilor, qızlan ise are getmişdilər; xanım öz evindon tək-tək hallarda çıxar, qocalığının son xasis, cansıxıcı illorini tok-tənha keçirərdi. Onun fərəhsiz ve tutqun gündüzü çoxdan keçmişdi, axşamı isə gecadan da qara idi.

Onun nökərlari içərisində an qəribasi boyu iki arṣın on iki verşok ${ }^{1}$, pehlevan gövdeli, anadangolme lal doğulmuş dalandar Gerasim idi. Xanum onu kendden getirmişdi; o, kəndde xurdaca bir daxmada qardaşlanndan ayn yaşayır ve az qala hamıdan düzgün töycü ödəyən bir kendli hesab olunurdu. Tebiotin çox böyük qüvvet bexş etdiyi Gerasim dōrd adamın işini görerdi. Hor iş onun ali ilə yüngüllüklo gōrülordi; o, yer şumlayan zaman iri ellorini var qüvvəsilo xışa basıb, elo bil atun kōməyi olmadan tekbaşına yerin möhkəm sinosini yaranda, ya da Pyotr gūnū² ot çalınanda alindəki dəryazı cavan qayın ağacları meşasini kökündən doğramaq istəyirmiş kimi var gücü ile işe salanda, ūç arşıniıq zencirle celd ve aramsız taxil döyende ve bu zaman çiyinlarinin uzunsov va bark əzalalori ling kimi qalxıb-enondo ona tamaşa etmak adama lazzat verirdi. Daimi dinmomək yorulmaq bilmədən işlayon bu adamı daha azemetli gösterirdi. O, bacarıqlı bir kəndli idi, șikastliyi olmasaydı hor bir qız ona hovesle are gedordi. Lakin budur, Gerasimi Moskvaya getirdiler; ona çekme aldılar, yay paltarı, qLs kürkū tikdirdilor, elina süpürga ve bel verib dalandar toyin etdilar.

[^3]Əvvellor yeni yaşayışı onun heç xoşuna gelmedi. Uşaq̧ıqdan çöl işlərine, kənd yaşayışına öyrəşmişdi. Öz bədbəxtliyi üzündən insanlarla ünsiyyet bağlamayan Gerasim mohsuldar torpaqda biten ağac kimi lal ve qüdrotli böyümüşdü... Ş̧here köçürülenden sonra o, başına nə iş geldiyini başa düşmürdü, darıxırdı, qurşağa qədər göy ot biton zemidon yenice tutulub demiryol vaqonuna qoyulan, kök gövdesini gah qığılcımh tüstü, gah da dalğalanan buxar bürüyən, taqqıltı ve uğultu ile aparılan, həm de hara aparıldığım bilməyən cavan, sağlam bir öküz kimi çaşıb qalmışdı. Yeni vezifesi ağır kənd işlərinden sonra Gerasime oyun-oyuncaq kimi gelirdi; o, yarım saata hər işini qurtarır, ya həyetin ortasında dayanaraq ağzını açıb gelib-gedənlərə baxır, özünün sirli vəziyyetinin hellini tapmaqda onlardan kömək istəyirdi, ya da birdən tənha guşəyə çəkilərək, süpürgəni və ya beli uzağa tullayıb üzüstə yıxıhr, döşünü yerə verib kəməndə düşmüş heyvan kimi saatlarla hərəkətsiz qalırd. Lakin insan her şeyə alışır. Gerasim də, nəhayət, şəhər həyatına alışdı. Onun iși çox deyildi; bütün işi-gücü həyəti tər-təmiz saxlamaq, gündə iki dəfə bir çəllək su getirmək, mətbəx və ev üçün odun daşıyıbyarmaq, bir de özgeləri həyətə qoymamaq və gecələri keşik çəkmək idi. Demək lazımdır ki, o öz vezifəsini səyle yerinə yetirirdi: heç vaxt həyetdə nə talaşa, nə de zibil gözə dəyməzdi, onun ixtiyarına verilen oldən düşmüş sudaşıyan yabı palçıqh bir gündə çolləklə bir yerdə ilişib qalsaydı, o, çiyni ilə itələyib yalnız arabanı deyil, atın özünü də yerindən tərpədərdi; odun yarmağa girişəndə balta əlində şüşə kimi cingildəyər, odun qırıntıları və parçalan etrafa sepelənərdi; özgələri həyətə buraxmamağa gələndə isə... bir defe gece iki oğrunu tutub baş-başa ele vurmuşdu ki, onlanı polise aparmağa da ehtiyac qalmamışdı ve bu hadisədən sonra ətrafda hamı ona hörmət etməyə başlamışdı; hətta gündüzlər yoldan keçən, firıldaqçı, sadocə tanış olmayan adamlar da zohmli dalandarı görendə əllerini yelleyir və onun üstüne çığırırdılar, guya o bunların çığırtısını eşidəcəkmiş. Bütün yerdə qalan nökər və qulluqçularla Gerasim dostluq etməsə de,- onlar ondan çakinirdilər. Gerasim isə onları öz adamı hesab edirdi. Onlar Gerasimə işarə ilo başa salırdılar, o da onları başa düşü, bütün əmrlori dürüst yerine yetirirdi. Lakin Gerasim öz hüquqlarım da bilirdi, nökerlorin xörek yediyi otaqda daha heç kəs onun yerini tutmağa cüret etmirdi. Ümumiyyetlo,

Gerasim zabitali ve ciddi idi, o hor bir şeydo qayda qanun xoşlardı. Hatta xoruzlar belo onun yannda döyüşməya cüret etmozdi, - yoxsa qiyamot qopardı. Gerasim onları döyüşon görse, o deqiqe ayaqlarından tutar, havada çarx kimi on dəfo firladib horesini bir torəfe tullands. Xanmmn hoyotinde qaz da saxlanırdı; melumdur ki, qaz lovga va agıllı qusdur, odur ki, Gerasim qazları çox istəyər, onlara quiluq edar va baslayardi; onun özü təşəxxüslü bir erkek qaza oxsayırd. Gerasima motboxin altunda balaca bir daxma ayırmısdılar, o bu daxmanı öz səliqesile düzaltmiş, özüne palıd taxtalanndan dörd kötük üstündo çarpayı - əsil bir pohləvan çarpayısı qayırmı̧̧dı; bu çarpayımın üstünə yüz pud ağırlğ̀nda yük qoysaydın, yenə də ayilməzdi. Çarpaymın altında möhkom bir sandıq vardı, küncda yenə da o cür möhkəm ağacdan qayrılmış balaca bir stol, stolun yanında isa üçayaqh bir stul qoyulmuşdur. Bu stul o qader möhkam va yastu-yapalaq idi ki, bezan Gerasim onu qaldırar, elinden yere salar vo gülümsoyərdi. Daxmanın qapısına girde, kömbəyo oxşayan qara bir qıfil vurar, açarın həmişe öz yanında - kemərindo gezdirerdi. O. daxmasına başqalarının gelmesini xoşlamazdı.

Bir il belacə galib keçdi; ancaq ilin axırında Gerasimin başına bir hadisa geldi.

Gerasimin, qapısında dalandar işlodiyi qoca xanım hər şeydo qedim adatlori gözləyir ve çoxlu qulluqçu saxlayırd: onun evinde paltaryuyanlar, toxucular, dülgerler, kişi ve qadın dərzilərden başqa hetta bir serrac' da vardı, o eyni zamanda baytar hekimi, nökərler üçūn de ara həkimi hesab olunurdu; bunlardan başqa xanımın xüsusi hekimi, bir de Kapiton Klimov adında ayyaş bir başmaqçısı vardı. Klimov özūnū incidilmiş, layiqince qiymətlondirilmomiş ve Moskvanın ucqar bir yerindo işsiz qalmağa deyil, paytaxtda yaşamağa layiq elmli bir adam hesab edirdi; içondo de özünün dediyi kimi, tamkinla ve döşūna döya-döya mehz derdinin çoxluğundan içirdi. Günlarin birinde xanım onun baresinde eşikağası Qavrila ile söhbət etmaya başlad;; Qavrilanın takca sarı gözlorine ve ördək burnuna baxanda düşünmok olardı ki, tale onu başmaqçılıq etmək üçün yaratmışdır. Xanım, dünən küçədən serxoş halda tapılıb gotirilon Kapitonun exlaqca pozulmus olmasından danışaraq heyifsilonirdi.

[^4]O birdon:

- Qavrila, sen bileni, onu evlendirsek nece olar? - dedi. - Belka onda ağlı başma geldi.

Qavrila:

- No üçün de evlendirməyek? - deye cavab verdi. - Olar, lap yaxşı olar.
- Yaxşı, göresen ona geden olarmı?
- Olbetto. Ancaq siz bilen yaxşıdır. Her halda, o, nece deyerlər, bir şeya yaraya biler, o da özü üçün bir adamdır.
- Deyesen, Tatyana onun xoşuna golir?

Qavrila nəsə etiraz etmək istədi, dinməyib dodaqlarım büzdü.
Xanım lozzatlo burunotu çokə-çəkə:

- Hə!.. Qoy elçi göndərib Tatyananı istəsin, - deyə qərarmı verdi, - eşidirsonmi?

Qavrila:

- Baş üstə, - dedi ve çıxıb getdi.

Qavrila otağına qayıdaraq (otaq yandan tikilmiş ayrıca binada idi va demok olar ki, içerisi demir sandıqlarla dolu idi) avvelce arvadımı bayıra çıxartdı, sonra da pencerənin yanında oturub fikre getdi. Xanımın gözlənilməz emri, deyesən, onu çətinə salmışdı. Nəhayət, o qalxdı vo Kapitonu çağırmaq üçün tapsıırıq verdi, Kapiton gəldi... Ancaq biz onların söhbetini oxuculara bildirmemişdən qadaq, Kapitonun alacağı Tatyananın kim olduğunu ve xanımın verdiyi emrin eşikağasını nఅ üçün pərt elədiyini bir neço sözle nağıl etməyi yersiz hesab etmirik.

Yuxarıda dediyimiz kimi, paltaryuyan vəzifəsinde işləyən Tatyana (seliqeli və qabiliyyotli olduğu üçün ona ancaq zerif paltarları yumaq tapşırılırdı), iyirmi sokkiz yaşında, alçaqboylu, arıq, sarışın saçlı, sol yanağında xalı olan bir qadın idi. Sol yanaqda xal olması Rusiyada nehs elamet - bedbext həyatın nişanesi sayılır... Tatyana özünü çox da xoşbəxt hesab edə bilməzdi. Lap gənc yaşlarından ağ gün görməmişdi; iki adamın işini görürdü, amma heç vaxt onu mehribanlıqla dindirən olmamışı; onu pis geyindirirdiler, çox da az emek haqqı alırd; qohumları da yox kimi idi: əlinden heç bir iş gelmediyi üçün kendde saxlanmış olan qoca bir açarçı ${ }^{1}$ onun dayısı

[^5]idi, o biri dayılanı və əmiləri isə əkinçi idilər, başqa heç kəsi yox idi. Bir zamanlar Tatyana gözal hesab olunurdu, lakin gözolliyi çox tez solub getdi. Onun mülayim, daha doğrusu, ürkək bir xasiyyəti vardı: heç bir şeydə özünün qayğısına qalmaz, başqalarından isə son dərace qorxard; fikri-zikri alindəki işi vaxtında qurtarmaq idi, hec vaxt heç kəslə danışmaz, xanımın adı çokilondə tir-tir titroyirdi, halbuki xanım onu üzdən demok olar ki, heç tanımırdı. Gerasim kənddən getiranda Tatyana onun heybatli görkəmine baxdiqda qorxusundan az qala ürəyi getmişdi, o, bacardığı qədər Gerasimla üz-ūzə gəlməməyə çalışırdı; evdən çıxıb camaşırxanaya getməyə tələsirkən onun yanından ötüb-keçməli olanda gözlerini yumurdu. Gerasim avvellar ona bir o qədər de diqqət yetirmirdi, sonra onu görəndə gülməyə, daha sonra başdan-ayağa süzməyə başlad, indi isa gözünü ondan heç çəkmirdi. Tatyananın üzünün mülayim ifadəsinimi, yoxsa ürkək hərəkətlərinimi bəyənmişdi, bunu Allah bilir. Bir dəfe Tatyana, barmaqlarının ucunda xanımın nişastalanmış koftasını... ehtiyatla başı üstündə tutaraq həyətdən keçəndə kim isa birdan onun dirsəyindən möhkəm yapışdı; Tatyana dönüb baxdı va qorxusundan çığırdı: Gerasim onun arxasında durmuşdu. O, sefeh kimi gülümsəyib mehribanlıqla bağıraraq, Tatyanaya quyruğu və qanadlan zarli, xoruzşokilli pryanik uzatdı. Tatyana götürmək istəməsə da lal pryaniki zorla onun aline basıb başım salladı ve yana çokildi; oradan dönüb baxaraq bir daha mehribanlıqla nə isə bağırdı. O gūndən Gerasim Tatyanaya rahathq vermirdi; Tatyana hara gedirdisə, Gerasim o deqiqə hazır olur, qabağına çıxır, gülümsəyir, bağırir, əllərini yelləyir, birdən qoltuğundan bir lent çıxarıb zorla ona verir, süpürgə ila qızın yolunun tozunu süpürürdü. Yazıq qız çaşıb qaimışdı, nə edəcəyini bilmirdi. Tezliklə bütün evdəkilər lal dalandarin herekatlorinden xəbər tutdu. Tatyanaya istehza etməyə, atmacalı va kinayəli sözler yaǧdırmaǧa başladılar. Ancaq Gerasime sataşmağa heç kas cürət etmirdi; o, zarafat xoşlamırdı, onun yanında Tatyana ila də heç kesin işi olmurdu. İstesə də, istəmesə de qız onun himayəsi altına düșmüșdü. Bütün lal-karlar kimi Gerasim de olduqca həssas idi, ona ve ya qıza gülən olsaydı, o saat başa đüşürdü. Bir dəfe nahar zamanı Tatyananın başçısı olan camaşırxana müdiresi onu, nece deyərlər, sancmağa başladı, işi o yerə çatdırdı ki, yazıq qız gözlorini hara dikeceyini bilmirdi, az qalmışdı
acığından ağlasın. Birden Gerasim yerinden qalxdı, öz iri elini camaşır müdirəsinin başına qoydu ve elə bir qəzəble onun üzünə baxdı ki, müdirə o dəqiqə stolun üstünə əyildi, hamı səsini kəsdi. Gerasim yenidən qaşığı götürüb qabağındakı borşu yeməyə girişdi. Hamı dodaqalt: "Ay seni, lal șeytan, qulyabanı" - deye mızıldand; müdire ise yerindən durub qulluqçu qızların otağına keçdi. Bir dəfə do Gerasim Kapitonun, indicə söhbətini elədiyimiz Kapitonun, Tatyana ile olduqca şirin danışdığını görüb barmaq işaresi ile onu yanına çağırdı, karet damına aparıb küncdəki araba dişləsinin bir ucundan yapışdı ve yüngülce, lakin çoxmənalı bir tərzdə Kapitonu hədələdi. Bu əhvalatdan sonra daha heç kes Tatyananı söhbete tutmurdu. Bütün bu işlerə görə Gerasimə söz deyən olmurdu. Doğrudur, camaşır müdiresi qızlar otağına gelib çıxan kimi özündən getdi və çox ustaliqla Gerasimin kobud hereketini ele o gün xanımın nezerinə çatdırd; lakin qəribə qarı buna, müdirənin bərk təhqir olunmasına ancaq bir neçe dəfə güldü, müdirəni, Gerasimin öz ağır əlini onun başına nə cür qoyduğunu tekrar-təkrar danışmağa məcbur etdi, ertəsi gün də Gerasime bir manat pul göndərdi; xanım onu sədaqetli və qüvvatli bir keşikçi kimi qiymətləndirib mükafat verirdi. Gerasim xanımdan lap emelli-başlı qorxurdu, lakin yene de onun mərhemetine güvenir ve Tatyana ilə evlenməyə icaze almaq xahişile onun yanına getməyə hazırlaşırdı. O ancaq eşikağasınn vəd etdiyi paltan gözləyirdi ki, xanımın yanına loyaqətli bir şəkildə getsin, elə bu vaxtlarda da xanımın başına Tatyananı Kapitona vermək fikri düşdü.

Oxucu özü indi, xanım ilə söhbətindən sonra eşikağası Qavrilanın pərtliyinin səbəbini asanlıqla başa düşər. Qavrila pencere qabağında oturub fikirleşirdi: "Xanımın, elbettə, Gerasimə yazığı gelir (bu, Qavrilaya yaxşıca məlum idi, çünki özü də Gerasimin könlünə dəymirdi), nə qədər olsa 0 , laldır, şikestdir; Gerasimin Tatyanada gözü olduğunu xanıma necə xəbər verə bilərdi? Hem də insaf da yaxşı şeydir, ondan ne or ola bilər? Diger tərəfdən, Allah, sən özün bağışla, bu qulyabanı Tatyananın Kapitona verilməsindən xəbər tutsa, vallah, evdə hər şeyi alt-üst edər. Axı onu başa salmaq olmayacaq, axı onu, o şeytanı günahkaram, günah elədim - heç cür yola getirmək mümkün olmayacaq... Doğrudan da belədir..."

Kapitonun gelib çıxması Qavrilanı öz düşüncelərindən ayırdı. Yelbeyin pinəçi içəriyə girdi, ellərini arxasında gizlətdi və divarın
qapıya yaxın yerine sərbəst söykənərək, sağ ayağını sol ayağımın ustünə xaç kimi aşırı başımı tərpotdi. Yoni: "Bu da mən, gelmişəm. No istayirsiniz?"

Qavrila Kapitona baxdı ve barmaqları ile pencerənin çerçivesini taqquldatdı. Kapiton yalnız öz donuq gözlorini azca qıydı, lakin aşağı dikmədi, hatta bir balaca gülümsədi ve olini dağınıq, çal saçlarında gazdirdi. Yəni ki, hə, mənem. No baxırsan?

Qavrila:
-Yaxşısan, - dedi va susdu. - Yaxşısan, daha heç sözüm yoxdur.
Kapiton yalnız çiynini çəkdi. Ürəyində fikirləşdi ki, "Guya sən məndən yaxşısan?"

Qavrila təne ilə sözünü davam etdirdi:

- Hə, bir özünə bax, əməlli bax. Gör nəyə oxşayırsan?

Kapiton sakit nəzərla özünün yırtıhb-dağlmış sürtukuna, yamaqh şalvanına baxdı, cınq çokmələrini, xüsusən sağ ayağını teşəxxüslə dayadığı çakməsinin pəncəsini diqqətlə süzdü, yenə də gözlərini eşikağasına dikdi

- Ho, nə var ki?
- Na var ki? - deye Qavrila təkrar etdi. - Ne var ki? Holo bir "nə var ki" də deyirsən? Sən şeytana oxşayırsan (günahkaram, günah elədim), bəli, sən şeytana oxşayırsan.

Kapiton gözlarini tez-tez qurpdı.
Yene de ürəyinde fikirleşdi ki: "Qavrila Andreiç, danlayın, danlayın görek".

Qavrila sözo başladı:

- Sen yena sərxoş idin, yena, hə? Cavab ver görüm!
- Bədəncə zəif olduğum üçün, doğrudur, spirtli içki qəbul etmişdim, - deyə Kapiton cavab verdi.
- Bədəncə zəif olduğum üçün!.. Bütün iş ondadır ki, sənə az cəza verirler. Hələ Piterdə də oxumusan... görürəm, çox şey öyrənmisən. Havayı çörək yeməkdən başqa bir şey bilmirsən.
- Bunu Qavrila Andreiç, birce Allah bilir, ondan başqa heç kəs. Tekca o bilir ki, bu dünyada mən ne cür adamam ve çörəyi, doğrudan da, havayımı yeyirem, yoxsa yox. Serxoşluğuma gelince, burada mendən de çox yoldaşım günahkardır, o meni aldadıb şirnikləndirdi, sonra da aradan çıxdı, yeni çıxıb getdi, mən isə...
- Sen ise, avara, küçelerde qaldın. Yaman fersizsenmiş. Ancaq iş bunda deyildir, - deyə eşikağası sözünə davam etdi, - məselə
başqa şeydədir. Xanım... - burada, o bir balaca dayandı, - xanım istəyir ki, sen evlonəsən. Eşidirsenmi? O belo hesab edir ki, sən evlenson, ağıllanarsan. Başa düşürsenmi?
- Nece ki, başa düşmürem.
- Cox əceb. Mene qalsa, səni möhkəm sıxışdırmaq daha yaxşı olard. Ancaq bu, xanımın işidir. No deyirson? Razısanmı?

Kapiton dişlərini ağartdı:

- Insandan ötrü evlənmək çox yaxşıdır. Qavrila Andreiç, mən momnuniyyatle razıyam.
- Çox əcəb, - deyə Qavrila cavab verdi və öz-özünə fikirləşdi ki, daha buna ne demək olar, kişi düz danışır. - Ancaq bilirsen ne var, - deyə o ucadan davam etdi, - sonin üçün əlverişli olmayan bir nişanlı tapıblar.
- Kimdir, icazənizla öyrənmək istəyirəm...
- Tatyana.
- Tatyana?

Kapiton gözlorini berəldib divardan aralandı.

- Ne oldu, özünü niye itirdin? Məgər xoşuna gəlmir?
- Nece yəni xoşuma gelmir, Qavrila Andreiç. Pis qız deyil, işə canyandırandır, sakitdir... Ancaq, Qavrila Andreiç, axı siz özünüz yaxşı bilirsiniz, o qulyabanı, çöllorin vehşisi qızın dalınca...

Eşikağası dilxor halda onun sözünü kəsdi:

- Bilirem, qardaş, hamısını bilirəm, amma...
- Mənə rehminiz gəlsin, Qavrila Andreiç. Axı o məni öldürər, vallah öldürər, milçəyi əzen kimi basıb əzər; onun əli bilirsiniz nədir, bir zahmət çəkib onun əline baxın, onun əli elə bil ki, Mininin və Pojarskinin əlidir. Axı o kardır, vurur ve nece şappıldatdıǧını eşitmir. Elə bil yuxuda iri yumruqlarını yelloyir. Heç bir yolla onu sakit eləmək mümkün deyildir. Nə üçün? Səbəbini özünüz də bilirsiniz, Qavrila Andreiç, o kardır, həm de ağlı topuğundadır. Axı o yırtıcıdır, vehşidir. Qavrila Andreiç, vəhşidən pisdir... xalis odundur, odun, ne üçün də indi mən onun əlindən iztirab çokim? Olbəttə, indi daha heç bir şey mənim vecimə deyil: var-yoxdan çıxdım, hər bir çətinliyə dözməуə öyrəşdim, Kolomna çanağı kimi hisə-pasa batdım, amma orası var ki, hər halda mən insanam, daş-divar deyiləm!
- Bilirem, bilirem, uzunçuluq eləmə...

Pineçi qızğın bir halda davam edirdi:

- Ilahi! Göresen ne vaxt bu işlərə son qoyulacaq? Ne vaxt, ilahi! Mən bodboxt, mon başıdaşh! Ocob taleyim varmış! Cavan vaxtlarumda ağam olan bir alman meni döyürdü, ömrümün ən yaxşı çağında öz qardaşımdan kötək yeyirdim, indi, yaşa dolduğum vaxtlarda isə gör nəler çekirem...
- Yassarın biri yassar, - deya Qavrila səsləndi. - nə olub, belə uzunçuluq edirsen?
- Necə yəni nə olub, Qavrila Andreiç? Axı mən döyülməkdən qorxuram, Qavrila Andreiç. Ağam məni dörd divar arasında cezalandırsın, amma camaat içində hörmetimi saxlasın, yenə də mən adamlar cargəsində hesab olunuram, amma burada gör kimdən söz çokmək lazım galir...
- Eh, rədd ol, get, - deyə Qavrila səbirsizliklə onun sözünü yanda kasdi.

Kapiton döndü ve ağır addımlarla qapıya yöneldi.

- Tutaq ki, o heç yoxdur, - deyə eşikağası onun dalınca çığırdı, - sən özün necə, razısanmı?

Kapiton:

- Öz razılhǧımı bildirirəm, - deyə cavab verib uzaqlaşdı.

O , ən çətin hallarda belə ibarə ilə danışmaqdan əl çəkmirdi.
Eşikağası bir neçə dəfə otaqda gəzindi. Nəhayət:

- Hə, indi Tatyananı çağırın, - deyə səsləndi.

Bir neçə dəqiqədən sonra Tatyana güclo eşidiləcək dərəcədə sessizca otağa girdi ve qapının ağzında dayandı. O yavașcadan:

- Qavrila Andreiç, nə buyurursunuz? - dedi.

Eşikağası diqqetlo ona baxdı:

- Hə, Tatyana, ərə getmək istəyirsənmi? - deyə sözə başladı. - Xanım sənin üçün nişanlı tapmışdır.
- Məslahət sizindir, Qavrila Andreiç. Ancaq deyin görüm, xanım menə kimi nişanlı seçmişdir? - deya Tatyana cesarətli bir halda əlave etdi.
- Pineçi Kapitonu.
- Baş üsto.
- Doğrudur, o, yelbeyin adamdır. Lakin bu cehetden xanımın ümidi senedir.
- Baş üste.
- Burada bir өngel də var... axı bu kar Geraska sənin dalınca yaman gezir. Sen bu ayını nece oldu belə bend eledin? Axı o ayı søni öldürə bilər...
- Öldürər, Qavrila Andreiç, hökmən öldürer.
- Öldürər... hele buna baxarıq. Sen nece deyirsən: öldürer? Bir özün fikirləş, məgər onun seni öldürməyə ixtiyarı var?
- Bilmirem, Qavrila Andreiç, var, ya yox.
- Ay səfeh! Axı sən ona heç bir söz verməmisøn...
- No buyurursunuz?

Eşikağası dinmədi ve fikrə getdi: "Ay dilsiz-ağızsız bala". Sonra da əlave etdi:

- Hə, yaxşı. Bu barədə səninlə yenə danışarıq, indi ise, Tanyuşa, get, işini gör, mən görürəm ki, sən doğrudan da dilsiz-ağızsızsan.

Tatyana döndü, qapının tirine yüngülce söykendi ve çıxıb getdi.
Eşikağasını fikir götürdü: "Belkə də sabah xanım bu toy əhvalatım yadından çıxartd, mənə nə olub bele əl-ayağa düşmüşəə? Biz bu şuluqçunu yumşaldarıq, bir şey olsa, polisə xəbər vererik..." O, ucadan arvadın sesledi:

- Ustinya Fyodorovna! Mənim əzizim, zəhmət çəkib samovar qoyun...

Tatyana, demək olar ki, bütün günü camaşırxanadan çıxmadı. O , əvvəlcə ağladı, sonra gözyaşını silərək, yenidən işə girişdi. Kapiton gecedən xeyli keçenə kimi qaraqabaq bir dostu ile meyxanada oturub Piterde bir ağanın yanında ne cür yaşadığından uzun-uzadı nağıl açdı; bu ağanın gözəl xasiyyəti varmış, göz yetirərmiş ki, hər işdə seliqə olsun, ancaq bir nöqsanı varmış: çox içki içərmiş və həddindən artıq qadın düşkünü imiş... Qaraqabaq dostu "hə-hə" deyərək onun danıșdıqlarına qulaq asırdı; lakin axırda Kapiton bir hadise üzündən sabah özünü öldürmək niyyətinde olduğunu bildirdikde, qaraqabaq dostu dedi ki, yatmaq vaxtı çatmışdı. Onlar dinməzcə ve kobudcasina aynildilar.

İş elə gətirdi ki, eşikağasının gözlədiyi olmadı. Kapitonu evlondirmək xanımın başına elə girmişdi ki, o, yanında qalan qaravaşlardan biri ile gece ancaq bu barede danışırdı; bu qaravaş ancaq xanımın yuxusu qaçanda onun başım qarışdırmaq üçün saxlanılır ve gece faytonçusu kimi gündüzler yuxusunu alırdı. Qavrila səhər
çayindan sonra melumat vermek üçün xanımın yanna gelonde onun birinci suali bu oldu:

- Ho, toy məsalasi na yerdadir, düzalirmi?

Esikag̀ası, söz yox, cavab verdi ki, iş lap yaxşı düzelir, Kapiton öz razzhğını bildirmək üçün elə bu gün xanımın yanına gələcəkdir. Xamımın nədənsə kefi yox idi; o, işlərlə çox məşğul olmadı. Eşikağası $\bar{o} z$ otağına qayıdıb yığincaq çagırdı. İs, doğrudan da müzakire edilməli idi. Tatyana, olbatto, etiraz etmirdi, lakin Kapiton hamıya açıqca deyirdi ki, onun iki yox, ancaq bir başı vardır... Gerasim hamıya acıq̆ 1 va iti nezarle baxır, qulluqçu qızların otağımın qabağından aralanmur va deyosan, özünə bir tala qurulduğunu hiss edirdi. Yığılanlar (bunların içərisində leqəbi Xvost dayı olan qoca bufetçi də vardı, ondan: "gör nelər olur", bir də "hə, hə, hə" sözlərindən başqa bir cavab almasalar da hamı məsləhət üçün hörmətlo ona müraciet edərdi) əvvalcə Kapitonu üz verə biləcək təhlükədən qorumaq məqsədilə sutəmizləyən maşın anbarına saldılar ve sonra möhkəm qərara gəlmək üçün fikirləşməya girişdilər. Olbattə, zorakılıqla iş görmək asan idi, lakin Allah elaməmiş, səs-küy qalxsa, xanım narahat olar, qiyamət qopardı! Bas necə olsun? Fikirleşdilər, axırda çıxış yolu tapdılar. Defelarle müşahida etmişdilar ki, Gerasimin serxoşlan gōrən gözū yoxdur... O, darvaza ağzında oturanda her dəfe papağımın günlüyü qulag̃ına doğru əyilmiş bir sarxoş ayaqları dolaşa-dolaşa onun yanından keçəndə, Gerasim nifretlə üzünü yana döndərərdi. Qerara aldılar Tatyananı öyretsinlor ki, özünü serxoşluğa vurub yırgalana-yırğalana, səndirləyə-səndirləyə Gerasimin yanından ötüb keçsin. Yazıq qız avvelce razı olmadı. Lakin onu dile tutdular; həm də o ōzü görürdü ki, ayrı yolla pərəstişkarından yaxasını qurtara bilmayacekdir. O, deyilanlerə amel etdi. Kapitonu anbardan çıxartdılar: axı ișin her halda ona dexli vardı. Gerasim darvaza ağzındakı sekide oturub alindaki bellə yeri döyəclayirdi... Bütün künc-bucaqdan, pəncare perdalarinin dalından ona baxırdılar...

Kolek lap yaxşı baş tutdu. Tatyananı gördükde o evvelce hemisoki kimi mehribancasına mınıldanaraq başını tərpetdi, sonra diqqotlo baxdı, bel elindon düşdü, yerinden sıçrayıb qıza yaxınlaşdı, az qala ūzûnũ qızın üzüne yapışdıracaqdı... Qız qorxusundan daha artıq sendirladi ve gõzlarini yumdu... Gerasim onun alinden tutub bütün hoyət boyu dalınca sürũdũ ve yığıncağın toplandığı otağa girib qızı düz

Kapitona sarı itelədi. Tatyana donub qalmışdı... Gerasim dayand, ona baxdı, əlini yellədi ve gülümsəyərək ağrr addımlarla öz daxmasına çəkildi. Düz bir sutka oradan çıxmadı. Sürücü Antipka sonralar danışırdı ki, o, qapının deşiyindən Gerasimin çarpayıda oturub elini yanağına tutaraq yavaşcadan, müəyyən bir ahəngle ancaq hərdənbir bağıra-bağıra mahnı oxuduğunu, yəni arabaçıların və ya gəmi yedəkçilərinin öz qəmli nəğmələrini oxuyarkən elədikləri kimi yırğalandığımı, gözlərini yumduğunu va başımı buladığını görmüşdü. Antipkanın tükləri ürpəşmiş ve qapıdan kənara çəkilmişdi. Ertəsi gün Gerasim öz daxmasından çıxanda, onun görkəmində elə bir dəyişiklik hiss olunmurdu. O ancaq daha da qaşqabaqlı olmuşdu, Tatyanaya ve Kapitona ise qetiyyən fikir vermirdi. Ele o axşam, onlarm hər ikisi qoltuqlarına bir qaz vurub xanımın yanına getdiler, bir heftedon sonra da evləndilər. Toy günündə də Gerasim öz davranışını dəyişdirmədi, ancaq çaydan susuz qayıtdı: né cür olmuşdusa, yolda çəlləyi sındırmışdı; gecə ise tövledə öz atını elə səylə təmizləyir və qaşovlayırdı ki, at külakde əyilon ot kimi əyilir ve Gerasimin demir yumruqlarının altında ayaqlarmın birini götürüb, o birini qoyurdu.

Bütün bu əhvalatlar yazda baş vermişdi. Daha bir il keçdi; bu müddətdə Kapiton içkiyə aludə olmaqda həddini aşdı və heç bir işə yaramayan adam kimi öz arvadı ile uzaq kəndə göndərildi. Yola düşen günü Kapiton əvvalcə çox ötkəm danışır və hamını inandırmağa çalışırdı ki, onu hara göndersələr, lap dəyirman boǧazından da salsalar, itib-batmayacaq, yenə diri çıacaqdır, - lakin sonra ruhdan düşdü, şikayətlənməyə başladı ki, onu nadan adamların yanına aparırlar, axırda o qədər zəiflədi ki, öz şapkasını özü başına keçirə bilmedi. Onun bu halına acıyan xeyirxah bir adam şapkanın günlüyünü onun alnına doǧru çəkib düzəltdi və üstündən basdı. Hər şey hazır olub, kəndlilər əllərinde cilovları tutaraq "yaxşı yol" sözlərinin deyilməsini gözlədikləri vaxt Gerasim daxmasından çıxdı və Tatyanaya yaxınlaşıb ona qırmızı pambıq parçadan baş yaylığı bağışladı; o , bu yaylığı bir il qabaq Tatyana üçün almışd.

O vaxta qədər başına gələn bütün müsibətlərə böyük laqeydliklə dözən Tatyana burada daha özünü saxlaya bilmədi, gözləri yaşardı, arabaya minənde, xristian adətince Gerasimlə üç dəfə öpüşdü. Gerasim onu qarovulxanaya kimi yola salmaq istəyirdi ve əvvəlce onun mindiyi arabanın yanınca bir qədər getdisə də, Krım keçidi adlanan yerdə birdən-bire dayandı, əlini salladı və çayın kənan ilə yola düzəldi.

Axşam dūşürdü. Gerasim yavaş-yavaş gedir, suya baxırdı. Birdon ona elo goldi ki, sahildaki lehmode ne ise çapalayır. O əyildi ve qara xallı balaca bir ag̀ küçük gördü; küçük sahilo çıxmaq üçün ha əlləșirdise da hec cür sudan çıxa bilmir, vurnuxur, sürüşür, islanmıs, anıq bodoni tir-tir titroyirdi. Gerasim yaziq ite bir qedər baxandan sonra onu bir eli ila tutub qaldırdı, qoltuğuna alıb iri addımlarla eve qayıtd. Daxmasına girib xilas etdiyi heyvanı çarpayıda yerlaşdirdi, ağrr çuxasmı ūstūne saldı, avvalce tövleden saman, sonra da mətboxdon bir kasa süd gatirdi. Çuxanı yavaşca qaldırıb samanı heyvanın alına dösedi va kasanı çarpayının üstüne qoydu. Yazıq heyvancığaz ūç hoftəlik ancaq olardı, gözləri tezece açılmışdı; o hələ qabdan içmeyi bacarmır, hey titroyir va gözlorini qıyırdı. Gerasim iki barmağı ile ehmallica onun başından tutub burnunu kasaya doğru eydi. It birden-birə acgözlükle, finxıra-fịnxıra, titroya-titrəya, boğulaboğula sūdū içməyə başladı. Gerasim ona bir xeyli baxdı, baxdı, sonra birdən elə bərkdən güldü ki... Bütün gecəni küçüklə elloşdi, onu yatırtdı, tumarladı, axırda özü də onun yanında uzanıb şirin ve derin yuxuya getdi.

Gerasim bu küçūya elo qulluq edirdi ki, heç bir ana öz balasına belo baxmazdı. (Küçūk dişi idi.) Təzə gətirildiyi günlardə zəif, taqətsiz ve çirkin idi, lakin getdikce böyüdü va düzəldi, sekkiz aydan sonra xilaskannın daimi qayğısı sayəsinde $o$, uzun qulaqlanı, yumşaq tūklū dik quyruğu va ifadali, iri gözlari olan ispan cinsli, çox yaxşı bir ite cevrildi. O, Gerasime yaman alışmışdı, ondan bir addım da aralanmur, quyruğunu bulaya-bulaya daim dalınca gezirdi. Sahibi ito ad da qoymuşdu, - lallar bilirlor ki, onların bağırması başqalarını celb edir, odur ki, onu Mumu adlandırdı. Evdə de hamı iti xoşlayır ve "Mumu" deyə çağınrdı. Mumu çox ağıllı idi, hamıya şırvanır, ancaq tekce Gerasimi sevirdi. Gerasim de iti hədden artıq xoşlayırdı.. Hetta ōzgelar onu tumarlayanda onun acığı gelirdi: Kim bilir, oğurlanmasından qorxurdu, yoxsa qısqanırdımı! Mumu səhərler dişlerile Gerasimin atayindan dartaraq onu yuxudan oyadırdı, berk dost olduğu sudaşıyan, qoca yabını cilovundan çeke-çekə onun yanına getirirdi, üzünda lovğa bir ifade Gerasimla su getirmeye çaya gedir, onun sûpürge va bellerinin keşiyini çakir, heç kasi Gerasimin daxmasına yaxunlaşmağa qoymurdu. Gerasim öz qapısında Mumu üçün bir deşik açmişd; Mumu da ancaq Gerasimin otağının tam sahibi olduğunu hiss edirmis kimi, içariye giren kimi sevincle çarpaymın üstüne sıç-
rayırdı. Gecelor o yatmırdı, elo belə, bekarç̧ihqdan dal ayaqlanı üsto oturub, başımı qaldıraraq gözlerini qıyıb adətən dalbadal üç defə ulduzlara hürən səfeh həyət itləri kimi boş-boşuna hürmürdü, - yox, Mumunun nazik sesi heç vaxt nahaq yere çıxmazdı: demeli, ya bir yad adam hasara yaxınlaşırdı, ya da haradansa şübhəli bir ses-küy ve ya xışıltı golirdi. Bir sözlə, Mumu çox yaxşıı keşik çə ${ }^{2}$ irdi. Doğrudur, Mumudan başqa həyetde Volçok adlı qonur xallı, sarı, qoca bir it do vardı, lakin onu heç vaxt, hetta geceler do zencirdon açıb buraxmırdılar, o özü de qocaldığından heç bir serbestlik istomirdi, öz damındaca hey büzüşüb yatır, ancaq hərdənbir xırilthl, demək olar ki, sessiz hürürdüse de, tamamile faydasız olduğunu özü de hiss edirmiş kimi dərhal səsini kəsirdi. Mumu heç vaxt ağalıq evinə girməzdi, Gerasim otaqlara odun aparanda Mumu hemişe dalda qalıb qapının ağzında onun çıxmasını səbirsizlikle gözləyər, qulaqlarımı şəkləyərək qapı arxasından azacıq bir tıqqılıı belə eşidende başını gah sağa, gah da sola döndərərdi.

Belelikle, bir il daha keçdi. Gerasim özünün dalandarlıq vezifəsini yerinə yetirməklə taleyinden çox razı idi ki, birdən-bire heç də gözlenilməyən bir hadise üz verdi... Hadise bundan ibaret idi: gözal yay günlerindən birinde xanım öz qaravaşlant ile qonaq otağında gezişirdi. Onun kefi kök idi, gülür ve zarafatlaşırdı: qaravaşlar da gülür ve zarafatlaşırdılar, lakin o qədər de sevinmirdiler; evde xanımın şen olduğu saatları çox da xoşlamırdılar, çünki əvvelon, xanım bele vaxtlarda hər kəsdən tələb edirdi ki, dərhal ve tamamilə onun sevincinə şərik olsun və birinin üzündə sevinc sezilməyənde acıqlanırd; ikincisi, xanımda bu coşqunluq çox davam etmir, tezlikle tutqunluq ve qaşqabaqla evez olunurdu. O gün, necə olmuşdusa, xanım yerindən sevincek durmuşdu, kartda bextine dörd valent çıxmışdı ki, bu da murada çatmaq elametidir (xanım seherler hemişə fal açardı), çay da ona çox lezzet vermişdi, odur ki, öz otaq qulluqçusunu teriflemiş, iki şahı bağışlamışdı. Xanım büzüşmüş dodaqlarında xoş təbəssüm, qonaq otaǧında gezişa-gezişe gelib pencerəyə yaxınlaşdı. Pencere qabağında salınmış çiçekliyin düz orta lekində qızılgül kolunun dibinde Mumu uzanıb həveslə sümük gəmirirdi. Xanım onu gördü:

- Aman Allah! - deye o birden seslendi, - bu ne itdir?

Onun müraciət etdiyi qaravaş özünü itirdi: öz reisinin sözünü nə mənada başa düşməyi helə yaxşı bilməyen tabe bir adamı adeten ne cür cansıxıcı bir narahatçılıq bürüyürse, o da elace özünü itirib qaldı.

- Bilm... bilm... bilmirom, - deya o kekalodi, - deyesen lalın itidir..

Xanum onun sözünü ağzında qoydu:

- Aman Allah! Neca da gözal itdir! Tapşırn onu buraya getirsinler. Coxdanmı o, lalm yanındadır? Nece olub ki, indiyədak onu gōrmomisom?.. Tapşrın getirsinlor...

Qaravas o doqiqo özünū dəhlizo atdı.

- Hey, orada kim var? - deya o çı̆̈ırdı, - tez Mumunu buraya gotirin! O ç̧̧aklikdedir.

Xanım:

- A. demali onun adı Mumudur. - dedi, - çox gözəl addır.
- Bali. çox gözal addır! - deya qaravaş cavab verdi. - Stepan, tez ol!

Vazifosi lakeylik olan yekəper Stepan celd çiçokliyə sarı yüyürdü, Mumunu az qala tutacaqdı ki, it meharetle onun elinin altından qaçdı, quyruğunu qaldınb var qüvvasile Gerasimin yanına yüyürdü; Gerasim bu vaxt metbexin yanında iri bir çelloyi uşaq nağarası kimi elinde o yana-bu yana çevirib silkalayir vo içindəkini boşaldırd. Stepan itin dalınca yūyürdü. Gerasimin ayaqlanı altında onu tutmaq üçün çalı̧̧sa da, Mumu özgenin əlinə düşmək istemeyerək slçrayır ve yaxasını qurtanırdı. Gerasim bütün bu hongaməyə rişxendlo baxırdı, nehayet, Stepan acıq̧ı bir halda ayaga durub Gerasimə işare ile tolesik başa saldı ki, xanım onun itinin yanına apanlmasinı amr etmişdir. Gerasim bir qader təaccüb elədisa də, Mumunu çağırıb yerdən qaldirdı ve Stepana verdi. Stepan iti qonaq otağına gatirib parket döşme uzarina qoydu. Xanım mehriban bir soslə onu öz yanına çağrmağa başlad. Ömründa bela bir dabdabali yer görmayan Mumu bark qorxdu ve qaçmaq üçün qapıya san atıldısa da qulluq gösteren Stepan onu dala iteledi, Mumu əse-əsə divara qisıld..

Xanım deyirdi:

- Mumu, Mumu, yanıma gel, xanımın yanına gel, gel, axmaqcigaz. qorxma...

Qaravaslar da hamisı birden:

- Mumu. gel, xanımin yanına gel, - deyo tekrar edirdilor.

Mumu iso narahat bir halda etrafina baxır, yerindon qımıldanmird.

Xanım:

- Ona yeməyə bir şey gətirin, - dedi, - No axmaq heyvandır! Xanımın yanına gelmir. Neden qorxur göresen?!

Qaravaşlardan biri çokinə-çokine vo yaltaqlanaraq:

- Helə öyrəşməyib, - dedi.

Stepan nalbekide süd getirib Mumunun qabağına qoydu. Mumu südü heç iyləmədi də, yenə əvvəlki kimi titroyib ətrafina baxdı.

Xanım ise yaxınlaşaraq:

- Sen nə cür heyvansan? - dedi və əyilib onu sığallamaq istəyirdi ki, Mumu bütün bədəni əsə-əsə başını çevirdi və dişlərini qıcadı. Xanım cald əlini çəkdi.

Ətrafı bir anlıq sükut bürüdü. Mumu, şikayetlənir ve üzr istəyirmiş kimi nazik səsle zingildəyirdi... Xanım dala çokildi ve qaşqabaǧmı salladı. İtin qəfil hərekati onu qorxutmuşdu.

Bütün qaravaşlar birdən:

- Ah, - deya çığırdılar. - Allah eləməmiş, o sizi qapmadı ki? (Mumu ömründə heç kəsi qapmamışdı) Ah, ah!

Qarı sesi doyişilmiş bir halda deyindi:

- Onu redd eloyin gözümün qabağmdan! Murdar küçük! Yaman sert itdir!

Sonra o, ağır-ağır çevrilərək öz kabinetine yönəldi. Qaravaşlar qorxaqcasına bir-birine baxıb onun ardınca getmek isteyirdilor ki, xanım dayand, soyuq nezerle onlara baxdı ve:

- No üçün golirsiniz? Mən ki, sizi çağırmıram, - deyərək getdi.

Qaravaşlar həyəcanlı bir halda əllərilə Stepana işarə elədiler; Stepan celd Mumunu tutub telesik bayıra, düz Gerasimin ayaqlarına atdı, - yarım saatdan sonra ise evdə dərin bir sükut hökm sürürdü, qoca xanım bulud kimi tutulmuş halda divanında oturmuşdu.

Belə mənasız, boş şeylər de bezen insanın kefini poza bilərmiş!
Axşama kimi xanımın ovqatı tolx idi, o heç kəsle danışmadı, kart oynamadı; gecəni de çox pis keçirtdi. Özündən uydurmağa başladı ki , ona verilen odekolon, guya həmişeki odekolondan deyilmiş, balışdan sabun iyi golirmiş, o, camaşır müdiresini çağırıb ona bütün yorğan-döşoyi iylətdirdi, - bir sözle, yaman əsebiloşdi ve "qızışdı". Tapşırdı ki, ertəsi gün sehər Qavrilanı homişekinden bir saat tez çağırsınlar.

Qavrila ürəyinde qorxu hiss edərek kabinetin qapısından içəri giron kimi xanım söza başladı:

- Bir de görüm, bizim hayatda o ne itdir bütün gecani hürüb? Moni da yatmaga qoymadı!

Qavrila çox da casaratli olmayan bir sesla:

- It... hansı it... bolke lalın itidir, - dedi.
- Man bilmirem lalındır, ya bir özgənindir, ancaq bütün geceni qoymayıb yatam. Teaccüb edirəm, bu qədər çox it bizim nəyimiza gərakdir! istəyirem sobabini bilom! Bizim hoyet itimiz var, ya yox?
- Dlbatto ki, var! Volçok.
- Ela ise daha bu it nəyimiza gerakdir? Bu, intizamsızlıqdan başqa bir sey deyildir. Hamısı ondandır ki, evda böyük yoxdur. Bir de ki, it lahn nəyine garekdir? Ona mənim həyətimde it saxlamağa kim icaze verib? Dünən mən pencerəyə yaxınlaşdım, gördüm ki, it ç̧̧əklikdə uzanıb, tapıb getirdiyi murdar bir şeyi gemirir; axı orada manim qızılgüliarim akilmişdir...

Xanım bir qeder susdu.

- Onu ela bu gūn buradan radd elayin... Eşidirsonmi?
- Bas ūsto.
- Ela bu gūn. Indi ise get. Haqq-hesaba baxmaq üçün sonra çagırtdıraram.

Qavrila çxıb getdi.
Eşikağası qonaq otağından keçəndə guya seliqə yaratmaq üçün bir stolun üstündeki zangi götürüb o birinin üstüne qoydu, zalda uzun burnunu yavascadan sildi ve dehlize çıxdı. Dehlizde Stepan enli taxt üstūndə yatmışdı. O, müharibə səhnəsini təsvir edən şəkildəki öldürülmūş asger kimi uzanmıs, çlpaq ayaqları yorğan əvezine üstüne ōrtdūyū sürtukundan bayıra çıxmışdı. Eşikağası onu dümsükloyib oyatdı ve pıçıltı ile nase tapşırdı. Stepan bu tapşırığa yarıesnemə, yanqəhqəhe ila cavab verdi. Eşikağası çokilib getdi, Stepan yerindan sıçradı, arxalığını ve çakmalerini geyinib çıxdı, qapının ağzında dayand. Bes deqiqe keçmədi ki, Gerasim dalında yekə bir odun selesi gelib çıxd; ondan heç aynilmayan Mumu da yanında idi. (Xanım hatta yayda da öz yataq otağını ve kabinetini qızdırmağı amr etmişdi.) Gerasim yanımı qapıya verib, çiyni ile onu iteledi vo solesi ila eve girdi. Mumu ise hemişoki kimi onu gözlomeli oldu. Stepan fürsotdon istifade edib, çalağan cücenin üstüne şığıyan kimi, birden itin usstüne atıldı, onu döşū ila yerə sıxdı, qamarlayıb qucağına basdı, hotta papağim başına keçirmədən bayıra yüyürdü; rastına çıxan
birinci faytona minib Oxotnı ryada ${ }^{1}$ sürdürdü. Orada tezliklo bir müştori tapıb iti on şahıya satdı ve azı bir hefte iti saxlamasını tapşırıb o saat qayıtdı. Hələ evə çatmamış faytondan düşdü, həyetin ətrafimı hərlənib daldakı döngədən hasarı aşdı ve özünü həyətə saldı; darvazadan ona göre keçmədi ki, Gerasimlə üz-üzə gəlməkdən qorxurdu.

Ancaq o nahaq yerə qorxurdu: Gerasim artıq həyətdə deyildi. O , evdən çıxan kimi Mumunun yox olduğunu görüb onu axtarmağa başladi; Gerasimin heç yadına gelmirdi ki, Mumu birce defe de olsa, onun qayıtmasını gözloməmiş olsun, odur ki, o yan-bu yana vurnuxmağa, iti axtarmağa, onu öz üsulu ile çağırmağa başladı... öz daxmasına, samanlığa baş çekdi, küçəyə yüyürdü, hər yana baxdı... Ìt yox idi. $O$, adamlara üzünü tutdu, yerdən yarım arşın yuxarını göstərib ellərilə itin şəklini çəkərək en həyəcanlı işarelerle onu soraqladı. Beziləri Mumunun haraya getdiyini doğrudan da bilmir ve yalnız başlarım bulayırdılar, başqaları bilir və cavab olaraq gülümsəyirdiler, eşikağası ise özünü olduqca təmkinli tutub sürücülərin üstüne qışqırmaǧa başladı. Onda Gerasim həyətdən qaçıb getdi.

O ancaq hava qaralanda qayıtdı. Yorğun görünüşündən, süst yerişindən, toz-torpağa batmış paltarından belə güman etmok olardı ki, o , Moskvanın yarısını dövre vurub gezmişdir. Gerasim ağalıq evinin pencereleri qabağında dayandı, nökerlərdən yeddi nəfərin yığı̧̧dığı artırmaya nəzər saldı, üzünü döndərib bir daha "Mu-mu" - deyə bağırdı. Mumu cavab vermədi. Gerasim çakilib getdi. Hamı dalınca baxdı, lakin nə gülümsəyən oldu, nə də bir söz deyən... hər seylə maraqlanan sürücü Antipka isə ertəsi gün sehər mətbəxdə naǧll etdi ki, lal bütün geconi ah-ufla başa vurmuşdur.

Ertesi gün Gerasim heç gözə görünmədi. Odur ki, onun yerinə su gatirmoye sürücü Potap getməli oldu, bu işdən Potap yaman narazı qaldı. Xanım Qavriladan amrinin yerina yetirilib-yetirilmədiyini soruşdu. Qavrila cavab verdi ki, yerinə yetirilmişdir. Ertesi gün sohər Gerasim daxmasından çıxdı və işləməyə başladı. Nahar vaxtı gelib xörəyini yedi və yenə heç kəsə baş əymədən çıxıb getdi. Bütün lalkarlar kimi onsuz da ifadesiz görünən üzü indi elo bil daşa dönmüşdü. Nahardan sonra o yenə həyotdən getdi, lakin bu dəfə gedişi uzun çekmedi, qayıtdı ve o deqiqe samanlığa yöneldi.

[^6]Sūd kimi aydınlıq bir gece idi. Gerasim uzanıb dərinden ah çekir ve tez-tez o yan-bu yana çevrilirdi; o birden sanki atəyinin dartıldıg̉enı hiss etdi, bütün bodoni asdi, amma başını qaldırmadı, hetta gözlarini yumdu, budur, onu yeniden, evvalkinden daha berk dartdılar, o yerindan sıçradı... Boynunda qırıq ip olan Mumu onun qarşısında firlanırùı. Gerasimin sözsüz sinəsindən uzun süren sevinc çığrtısı qopdu: o, Mumunu qaldırd, qucağına basdı, it o deqiqə onun burnunu, gūzlarini, bıǧını va saqqalını yaladı... Gerasim bir az dayandı, fikre getdi, samanhq̣dan ehmalca enarok otrafi gözdən keçirtdi, heç kəsin onu görmayacayini yaqin etdikdən sonra engalsiz-maneəsiz öz daxmasına çəkildi. Gerasim əvvəldən başa düşmüşdü ki, it öz-özünə itməmisdir. onu yeqin ki, xanımın amri ila azdırıblar; nökərlar Mumunun xanıma ne cür diş qıcadıǧım ona işare ile başa salmışdılar, odur ki, Gerasim da öz növbəsində tədbir görməyi qərara aldı. Owvelca çōrek verib Mumunu doyuzdurdu, sığalladı va yatrtdı, sonra bütūn geceni ayıq qahb fikirlaşdi ki, iti na cür gizlatsin. Nahayət, o, iti būtün gūnū daxmada saxlamaq, yalnız herdenbir ona baş çekmək, gecelor havaya çıxartmaq qərarına galdi. Qapıdakı deşiyi köhnə cuxası ile berk-berk tutdu; sehər tezden o artıq heyetdə idi, özünü ele aparrdı ki, ele bil heç bir şey olmamışdı. Hetta (sadə bir biclik!) üzünde avvalki bikeflik ifadasini da saxlamışdı.

Yazıq lalın ağlına belo gelo bilmozdi ki, Mumu öz zingiltisi ilə işin üstünū açar. dogrudan da tezliklə evdə hamı xəbor tutdu ki, lalın iti qayitmısdır ve bağl daxmada saxlamlır, lakin Gerasime ve ite yaziqlari geldiyine göre, balkə da laldan qorxduqlarına göre heç kas bu sirden xabardar olduğunu ona hiss etdirmirdi. Tekce eşikağası peysarini qaşıdı ve sonra elini tovladı:

- Onu Allaha tapşırıram. Belkə de xanım heç xebar tutmad!!

Lal ise heç vaxt bugūnkũ kimi sey gösterməmişdi: heyeti başdanbaşa süpürūb təmizledi, bir dəna da gəreksiz ot qoymayıb hamısını qopartdh, ççekliyin çaperindəki payaların möhkam olub-olmadığını yeqin etmek ūçûn onlan bir-bir dartıb çıxartdı, sonra yenidən barkitdi, bir sōzle, elo alleşir ve can yandırırdı ki, onun bu cür çalışqanlığı hetta xanımın da diqqatini calb etdi. O gün Gerasim öz dustağına iki dafe xalvati bas çakdi. Geca ise o, it ile bir yerde samanlıqda yox, daxmada yatdı ve ancaq gece saat ikiye işlayende onunla açıq havada germaya çıxds. It ile hoyotde xeyli gezişenden sonra qayıtmağa
hazırlaşırdı ki, birdən hasarın dalında, dönge torefden xışıltı eşidildi. Mumu qulaqlarımı şəklədi, mırıldandı, hasara yaxınlaşıb iylədi ve qulaqbatıricı bir seslo bərkdən hürməyə başladı. Bir nəfor sərxos orada geceləmək fikrinə düşübmüş. Bu zaman xanım "əsəbi narahathqdan" sonra təzəcə yuxuya getmişdi: lap doyunca şam eləyəndə o həmişe bu cür narahat olardı. İtin qefildən hürməsi onu ayıltdı, ürəyi çrpındı ve dayanan kimi oldu.

- Qızlar, qızlar! - deyo o inildedi. - A qızlar!

Canlarma qorxu düşmüş qızlar, xanımın yataq otağına yüyürdülor. Xanım darıxmış bir halda əllərini uzadaraq:

- Ah, ah, ölürəm! - dedi. - Bu it yenə, yenə gəlib çıxdı!.. Ah, həkimin dalınca adam göndərin. Onlar məni öldürmək istəyirlər... İt yene gelib çıxdı! Ah! - Xanım başını dala doǧru atdı ki, bu da özündən getmək əlaməti olmalı idi.

Həkimin, daha doğrusu, ev arahəkimi Xaritonun dahnca yüyürdülər. Bütün məhareti altlığı yumşaq göndən tikilmiş çəkmə geyməkdən, nəzakatlə nəbz ölçməyi bacarmaqdan, gündə on dörd saat yatmaqdan, qalan vaxtı isə ah çəkməkdən ve xanıma daim dəfnegilas cövhəri içirtməkle sakit eleməkdən ibarət olan bu arahəkimi celd özünü yetirdi; quş lələyi yandırıb tüstüsünü otağa yaydı; xanım gözlərini açdıqda isə içində çox xoşladığı dəfnəgilas cövhəri olan qədəhi dərhal gümüş podnosda ona uzatdı. Xanım dərmanı içdi və elə o deqiqe itden, Qavriladan, öz bextinden, ondan - yazıq qoca qarıdan hamının üz döndərdiyindən, hamının ona ölüm istediyindən yanıq̆ bir sesle şikayətlənməyə başladı. Bu arada bədbəxt Mumu yene də hürür, Gerasim isə onu hasardan ayırmaq üçün nə qədər elləşirdisə de zahmeti hədər gedirdi. Xanım:

- Budur... budur... yene - deyə kəkalədi ve gözləri axd.

Arahəkimi qızlardan birinə nə ise pıçıldadı, qız dəhlizə yüyürdü, Stepanı silkələyib ayıltdı, Stepan da Qavrilanı oyatmağa yüyürdü. Qavrila ise qızışaraq bütün nökər ve qulluqçuların ayağa qaldırılmasını omr etdi.

Gerasim başımı çevirdi, pencerəlerde yanan işıqları ve gəzişen kölgələri gördü, ürəyi bir fəlakətin baş verəcəyini hiss etdi, celd Mumunu qoltuğuna vurub daxmasına yüyürdü və girib içoridon qapını bağladı. Bir neçə dəqiqə keçmişdi ki, beş adam onun qapısımı itələyib açmağa çalışdı, lakin içoriden qapının berk bağlı olduğunu hiss edib
dayandhlar. Qavrila bork tövşüyo-tövşüye yüyürüb gəldi, onlara emr etdı ki, sohere kimi burada qalsınlar va keşik caksinler, özünü ise qulluqcu quzlar otağına saldı, çayı, qəndi va sair arzağı oğurlayıb yerboyer elədiklori baş qaravas Lyubov Lyubimovnaya buyurdu ki, bedboxtlikdon itin haradansa yene qaçıb gəldiyini, lakin günü sabah ōldürūlacayini xanuma yetirsin, xanım rehmə gəlib qəzəblənməsin va sakitloşsin. Yoqin ki, xanım bele tezliklo sakitloşməzdi, lakin arahakimi telesdiyinden dermanı on iki dameı əvezine düz qırx dameı tōkmūsdū: dəfnəgilas cövhərinin gücü öz təsirini gösterdi, on beş dəqiqadan sonra xanum berk ve şirin yuxuya getdi; Gerasim ise rengı qaçmış halda öz çarpayısında uzanıb Mumunun ağzını berkberk tutmusdu.

Ertasi gūn sahər xanım yuxudan çox gec oyandı. Qavrila Gerasimin sıġınacağına qeti basqın omrini vermok üçün xanımın oyanmasını gözloyir, özū de şiddatli qezəb firtunasına davam getirmeye hazırlasırdı. Lakin firtına qopmadı. Xanım yerinde uzandığı halda baş qaravaşı yanına çağırtıırdı. O, alçaqdan, zaif səslə:

- Lyubov Lyubimovna, - deya söza başladi; xanım bezon özünü suxışınilan ve kimsesiz bir ozabkeş kimi göstərməyi xoşlayırd; onu demek artiq̣dır ki, bele hallarda evdekiler özlorini nece pis hiss edirdiler, - Lyubov Lyubimovna, siz mənim halımı görürsünüz; azizim, Qavrila Andreiçin yanına gedin, onunla danışın; meger nacins bir it onun gözündo xanımın istirahetinden, bütün hoyaundan qiymetlidir? Mon buna inanmaq istəməzdim, - deye o derin bir taessūf hissi ile alava etdi. - Gedin, azizim, zahmat çakib Qavrila Andreiçin yanına gedin!

Lyubov Lyubimovna Qavrila Andreiçin otağma getdi, onların nə barəde danışdıqlanı məlum deyildir, lakin bir dastə nökər həyətdan keçib Gerasimin daxmasına terəf yönoldi; Qavrila, külək olmamasına baxmayaraq, oli ile papağını tuta-tuta qabaqda gedirdi; onun yanınca lakeyler ve aspazlar addımlayırdılar. Xvost dayı pencereden baxır ve göstaris verirdi, yoni sadace allorini yelloyirdi; hamıdan dalda uşaqlar atiıb-düşūr, oyunbazhq edirdiler; bunların yarısı özge heyətlarden gelmiş uşaqlardı. Daxmaya çıxan dar pilləkəndə tek bir keşikçi oturmuşdu; qapının ağzında ollərinde ağac tutmuş iki nökər durmuşdu. Gelenler yuxan çıxıb pillekən uzunu dayandılar. Qavrila yaxınlaşıb yumruğu ile onu döydū ve qışırdı:

## - Aç!

Boğuq bir it hürməsi eşidildi, lakin cavab çıxmadı.

- Senə deyirlər aç! - deyə Qavrila tekrar etdi.

Stepan aşağıdan sesləndi:

- Qavrila Andreiç, axı o kardır, eşitmir.

Hamı gülüşdü.

- Bes nece olsun? - deye Qavrila yuxarıdan soruşdu.

Stepan cavab verdi:

- Onun qapısında deşik var, içəriyə ağac salın.

Qavrila əyildi.

- O, deşiyi çuxa ilə tutmuşdur.
- Çuxanı itələyib içori salın.

Yenə boğuq bir it hürməsi eşidildi.
Destənin içindən:

- Bir gör, bir gör özünü nece aşkara çıxarır, - səsləri gəldi və yena hamı gülüşdü.

Qavrila qulağının dibini qaşıdı. Nohayət, sözüna davam etdi:

- Yox, qardaş! İstəyirsən əgər, çuxanı özün itələyib içəriyə sal.
- No olar ki, icaza verin!

Stepan yuxarıya dırmaşdı, ağacı əlinə alıb çuxanı içəriyə itələdi və:

- Çıx, çıx, - deyə-deyə ağacı içəridə hərləməyə başladı. O hələ de ağacı hərləyirdi ki, birdən daxmanın qapısı sürətlə açıldı, bütün nökərlər o dəqiqə pilləkəndən aşağıya yumalandılar. Qavrila hamıdan qabaqda idi. Xvost dayı pencerəni örtdü.

Qavrila həyatdən çığırdı:
-Ey, ey, ey, dinc dur ha, bax, dinc dur!..
Gerasim herekətsiz bir halda kandarda dayanmışdı. Deste pillekənin ayağına toplandı. Gerasim əyinlorində alman arxalığı olan bu adamcığazlara ellərini yüngülce beline qoymuş bir halda yuxarıdan baxırdı; qırmızı kendli köynəyində o, bunların qarşısında bir neheng kimi görünürdü. Qavrila bir addım qabağa geldi.

- Bax, qardaş, - deyo o seslendi, - menim yanımda decallik elamo.

O işare ile Gerasime başa salmaǧa başladı ki, xanım hökmən sənin itini toləb edir; iti bu deqiqə biza vermolisen, yoxsa başın müsibet çekər.

Gerasim ona baxdı, iti göstərdi, əlini ilgek bağlayırmış kimi boynunun ətrafina çokərək, üzündə sual ifadəsi ilə eşikağasına baxdı. Eşikağası:

- Hə, hə, hökmən, - deyə başımı əyərək təsdiq etdi.

Gerasim gözlorini aşağı dikdi, sonra birdən silkindi, həmişe yanında dayanıb quyruğunu yazıq-yazıq bulayan ve maraq içerisinde qulaqlarını şəkləyən Mumunu bir do göstərdi, öz boynunda boğmaq i̧̧aresini takrar etdi ve menalı-mənalı öz döşüne vurdu, sanki bununla Mumunu tələf etməyi öz öhdəsinə götürdüyünü bildirirdi.

Qavrila cavabunda elini yelledi:

- San bizi aldadırsan!

Gerasim ona diqqətlə baxdı, istehza ile gülümsədi, yenidən sinəsinə vurdu va qapını çırıb örtdü:

Hamı səssiz-səmirsiz bir-birinin üzünə baxdı.
Qavrila söze başladı:

- Bu na demakdir? Bağlı daxmadamı oturub qalacaqdır?

Stepan saslondi:

- Qavrila Andreiç, onu rahat buraxın, söz verdi, yerinə yetirer. O bela adamdır... Söz ki verdi, hökmən əmel edər. O bu cəhətdən bizim tayımız deyil. Doğru sözə nə deyesən? Beli.
- Beli, - deya hamı təkrar etdi va başlarını əydilər. - Beladir. Beli.

Xvost dayı da pancərəni açıb dedi:

- Bali.


## Qavrila:

- He, qoy elə olsun, baxarıq, - deye cavab verdi. Amma qarovul, hər halda, gərək qalsın. Ey, Yeroşka! - deyə o san rəngli qədəkdən kazak köynəyi geymiş, bağban hesab olunan solğunbənizli bir adama üzūnū tutdu ve əlave etdi: - İşinin adı nədir? Dəyənəyi al, burada otur, bir șey olsa, yüyür, mənə xəbər ver!

Yeroşka dəyənəyi əlinə aldı və pilləkənin axırıncı pillosində əyloşdi. Bir neçə nəfər maraqlanandan və uşaqlardan başqa hamı dağlışdı, Qavrila ise qayıdıb tapşırdı ki, hor bir șeyin yerinə yetirildiyi Lyubov Lyubimovnanın vasitasilo xanıma xəbor verilsin, buna baxmayaraq, her bir ehtimalı nəzərdə tutub sürücünü polis məmurunun yamına göndərdi. Xanım özünün cib yaylığına düyün vurdu, üzərine odekolon töküb gicgahlarını sürtdü, çay içdi ve həle də dəfnəgilas cővherinin tosiri altında olduğundan yenidən yatdı.

Bütün bu haray-həşirden bir saat sonra daxmanın qapısı açıldı və Gerasim göründü. Onun əynində bayram arxalığı vardı; o, Mumunun boynuna ip bağlayıb dalınca aparırdı. Yeroşka kənara çəkildi və ona yol verdi. Gerasim darvazaya torəf yönəldi. Uşaqlar və həyətdə olanların hamısı dinmədən, nəzərlərini ona yönəltdilər. $O$, heç dönüb baxmadı da, papağmı isə ancaq küçədə başına keçirtdi. Qavrila həmin Yeroşkanı müşahideçi sifətilə onun dalınca göndərdi. Yeroşka uzaqdan onun itlo beraber aşxanaya girdiyini görüb oradan çıxmasını gözleməyə başlad.

Aşxanada Gerasimi tanıyır ve onun işarələrini başa düşürdülər. O , atli borş istədi ve əlləri ile stola söykənərək oturdu. Mumu onun stulunun yanında durub ağılhı gözlerile sakit-sakit ona baxırdı. İtin tükü par-par parıldayırdı: görünürdü ki, təzəcə daranıb. Gerasimə borş getirdilər. O , borşun içinə çörək doğradı, ati xırdaladı ve qabı döşəmənin üstünə qoydu. Mumu həmişəki qaydasilə zərif-zərif yeməyə başladı, onun ağzı yeməyə lap azca toxunurdu; Gerasim ona bir xeyli baxdı, birdən-birə gözlerindon iki iri damcı yaş süzüldü. Damcılardan biri itin dik alnına, o biri borşun içine düşdü. Gerasim əlile üzünü örtdü. Mumu yarım boşqab yeyib ağız-burnunu yalayayalaya kənara çokildi. Gerasim ayağa durdu, borşun pulunu verdi və aşxana xidmətçisinin bir qədər heyretli baxışı altında çıxıb getdi. Gerasimi görendə Yeroşka tində gizləndi və yanından ötüb keçən kimi yenidən Gerasimin dalınca düşdü.

Gerasim tələsmədən gedir və Mumunu açıb buraxmırdı. Küçənin tinine çatanda fikre gedibmiş kimi dayandı və birdən süretli addımlarla düz Krım keçidine sarı yönəldi. Yolüstü o, yanında əlavə bina tikilən bir evin həyətinə girdi, oradan qoltuğuna iki kərpic vurub gətirdi. O, Krım keçidindən sahilə gedən yola döndü, payaya bağlanmış avarlı iki qayıǧın olduğu yere çatdı ( o , əvvəllər bu qayıqlanı görmüşdü) ve Mumu ile bu qayıqlardan birine sıçradı. Bostanın küncünde qurulmus alaçıqdan axsaq bir qoca çıxıb Gerasimin üstüne çığırdı. Gerasim ancaq başımı yırğaladı ve ele qüvvetle avar çəkməyə başladı ki, çayın axınına qarşı olsa da bir anda azı yüz sajen' yol getdi. Qoca dayandı, dayandı, əvvelce sol, sonra da saǧ elile çiynini qaşıyıb axsaya-axsaya öz alaçığına qayıtdı.

[^7]Gerasim ise hey avar çekirdi. Budur, Moskva arxada qaldı. Sahil boyunca çmənlər, bostanlar, tarlalar, meşolər uzanıb gedir, daxmalar görünməye başlayırdı. Kənd heyatı hiss olunurdu. O, avarları buraxdı, qayıgıın dibini su basdığından qabağında, quru taxta üstündə oturan Mumuya sarı əyildi, güclü allərini itin belində çarpazlayıb hərakatsiz bir halda donub qaldı; ləpa indi qayığı yavaş-yavaş geriye, \$ə §əre aparırdi. Nəhayət, Gerasim dikeldi, üzünden əzgin bir qəzəb yağa-yağa ipi gatirdiyi kərpiclarə dolad, ilgak bağlayıb Mumunun boynuna keçirtdi, iti çayın üstündə yuxarıya qaldırdı və axırıncı dəfə ona baxdı. It inamla ve qorxusuz bir halda Gerasime baxır, yüngülce quyruğunu bulayırdı. Gerasim üzünü yana çevirdi, gözlerini yumdu ve allərini açdı...

Gerasim heç bir şey eşitmədi, - nə suya düşən Mumunun qulaqlan dalən zingiltisini, ne de suyun ağır-ağır sıçrayıb şappıldamasını; bizim ūçün ən sassiz və sakit gece belə sesli-səmirlidir, onun üçün ise an gurultulu gündüz de lal-kar idi, o yenidən gözlorini açanda yenə avvalki kimi çayın üzünde bir-birini qovurmuş kimi görünən xırda ləpelər talasir, əvvalki kimi sıçrayır ve qayığın yanlarına dəyir, yalnız xeyli arxada, sahile doğru genis dairelor yayılırdı.

Gerasim onun gözündən itən kimi Yeroşka eva qayıtdı və gördüklarinin hamusinı xabor verdi:

- Olbettə, o, iti suda batıracaqdır, - deye Stepan qeyd etdi, - buna arxayin ola bilorsiniz. O ki söz verdi...

O gün Gerasimi daha gören olmadı. O, evde nahar etmedi. Axşam dūşdū; ondan başqa hamı axşam yeməyine yığışdı.

Paltaryuyan kök arvad cır sesle çıgırdı:

- Bu Gerasim de qeribə adamdır ha! Bir itden ötrü bu qədər əlayağa dūş̧mak olmaz ki!.. Doğrudan da!

Qabağındakı sıyıqdan qaşıqla öz boşqabına çekən Stepan birdən clğrds:

- Gerasim buraya gelmişdi!
- Neca? Ne vaxt?
- Iki saat olar! Bəs nece! Men özüm onunla darvazada üz-üze galdim. O yene buradan gedirdi, heyetden çıxırdı. Mon iti ondan xabor almaq istadim, deyasen qanıqara idi. Meni ele bork itəledi ki, göruinür, ela-bele meni özünden kənar etmek istəyirdi: yəni ki, yaxamdan al çek; bel damarıma elə güclü bir şapalaq vurdu ki, hələ
da yeri ağriyır, oy, oy, oy. - Stepan burada ixtiyarsız gülümsünərək büzüşdü və peysərini ovuşdurdu. Sonra da əlavə etdi: - Beli, heç söz ola bilmoz, yaman ağır oli var.

Hamısı Stepana güldü ve yemekdon sonra yatmaq üçün dağılışdilar.

Bu arada T ... şosesi ile bir pehlevan qeti addımlarla ve dayanmadan yol gedirdi, çiyninde torba, əlində uzun bir ağac vardı. Bu, Gerasim idi. Dalına baxmadan gedir, öz evine, öz kendinə, öz doğma yurduna telesirdi. Yazıq Mumunu batırandan sonra o celd daxmasına gəlmiş, şey-şüyünü köhne bir çulun içinə yığıb bağlama düzeltmiş ve çiynine ataraq yola düzəlmişdi. O, helə Moskvaya getirilənde yolu yaxşıca beledləmişdi; xanımın onu apartdırdığı kənd şosedən comisi iyirmi beş verstlik ${ }^{1}$ bir məsafədə idi. Gerasim şose ilə sarsılmaz bir cesaret, ciddi ve eyni zamanda şən bir qətiyyatlo irəliləyirdi. O gedirdi; yaxasını geniş açmışd; O elo telosirdi ki, sanki uzaq yerde, yad adamlar arasında uzun müddet qaldıqdan sonra qoca anası onu doğma yurda çağırırd; acgöz nəzərləri düz ireliye zillənmişdi. Təzəce düşmüş yay axşamı sakit və ilıq idi; bir tərefdə - günəş batan yerdə göyün kenarı hələ de ağarır, batmaqda olan güneşin son şüası ilə zeifce qızarırdı, o biri terefde ise göy, boz bir alaqaranlıq baş qaldırırd. Gecə həmin bu tərəfdən hücum çəkirdi. Hər yanda yüzlərlə bildirçin cikkildəşir, çəkçeki quşları ses-sesə verib ötüşürdü... Gerasim onları eşidə bilməzdi; o, qüvvatli addımlarla yanından ötübkeçdiyi ağacların aydın gece pıçıltısını da eșidə bilməzdi; lakin o, tutqun tarlalardan yayılan, yetişməkdə olan çovdarın tanış ətrini hiss edirdi, qarşıdan əsən küləyin - doğma yurdun küləyinin üzünə nəvazişle toxunduğunu, saçlarında ve saqqalında oynadığımı hiss edirdi. Qarşısında aǧaran ox kimi düz yolu - evine geden yolu görürdü; göydə yolunu işıqlandıran saysız-hesabsız ulduz görür ve şir kimi cürətli qıvraq addımlarla yeriyirdi. Odur ki, çıxmağa başlayan güneş öz şehli qırmızı şüalarımı yenice qızışmış pehləvanın üstünə saldıqda Moskva ile onun arasinda artıq 35 verst məsafe vardı...

Íki günden sonra o , artıq komasında idi ve öz gəlişi ilə buraya köçüülmüş esgər arvadını olduqca heyrete salmışd. Gerasim dini tosvirler qarşısında dua edorek o deqiqe koxanın yanma getdi. Koxa
' Verst - 1,06 kilometre borabor uzunluq ölçüsü
avvelce taəccüb edon kimi oldu; lakin ot çalımı yenice başlanırdı. Gerasim ola işci olduğuna görə ela buradaca eline daryaz verdilər, o, köhna qaydasila ot çalmağa girişdi, otu elə çalırdı ki, kəndlilər onun qol vurmasına ve çalıb qabağma yığdığı ota baxdıqca quruyub qahrdilar...

Moskvada iso Gerasim qaçan günün sabahısı onu axtarmaǧa başladılar. Daxmasına getdiler, her terəfine göz gazdirdilər, Qavrilaya xaber verdiler. O galib baxdı, ciyinlərini atdı va qət eladi ki, lal ya qaçmış, ya da özünün axmaq iti ile bir yerdə batib telef olmuşur. Polisə xabər verdilər, xanıma bildirdilər. Xanım qəzəbləndi, ağladı, tapşırdı ki, onu hökmen axtarıb tapsınlar, inandırmağa başladı ki, iti talaf etməyi heç vaxt əmr etmomişdir, axırda Qavrilanın başına bir oyun açdı ki, Xvost dayı ona "E...eh!" deyib ağlııı başına getirane kimi būtūn günü başını bulaya-bulaya "he!" deya takrar edib dururdu. Nehayət, Gerasimin xəbəri kənddən galdi. Xanım bir qədər sakitleşdi. Ovvelce istədi əmr versin ki, onu tez Moskvaya qaytarsımlar, lakin sonra bildirdi ki, elə nankor adam ona heç lazım deyil. No ise ōzū bu hadisedən sonra tezliklə öldü; vərəsələrin ise Gerasimlə meşğul olmağa macalları yox idi: onlar analarmın bütün başqa nökerlərini da tōycū vermək şartila buraxdılar.

Gerasim indiye kimi de öz kimsosiz daxmasında tak-tənha yaşayir, avvelki kimi sağlam ve qüvvatlidir, keçmişdaki kimi dörd adamın işini gōrür, keçmişdəki kimi de teşexxüslü ve ağrr-səngindir. Lakin qonşulan bela bir cahata diqqat yetirdiler ki, o, Moskvadan qayıdandan sonra qadınlardan tamam uzaq gezir, onların üzünə belə baxmır, yanında da it saxlamır. Kendliler öz aralarında danışırdılar: "Bexti gatirib ki, ona qadın lazım deyil, it isə nəyine gerakdir! Onun həyətine ogrunu kemendle de dartib getire bilmezsen!" Laln pehlevan qüvveti haqqında belə bir şayiə yayılmışdı.

## FYODOR MIXAYLOVIÇ DOSTOYEVSKI

(1821-1881)

## GÜLMəLİ ADAMIN YUXUSU

(fantastik hekaya)
Mən gülməli adamam. İndi məne deli deyirlər. Əgər onlar üçün hələ də gülməli adam olaraq qalmasaydım, bu rütbəmin qalxması olardı. Amma atıq indi acıqlanmıram, indi onlar hamısı mene ezizdir. hetta onlar məən güləndə - nədənsə xüsusilə əziz olurlar. Əger mən onlara baxaraq bele kədərlənməsəydim, özüm də, elbattə, özümü yox, onları sevdiyimdən gülərdim. Kədərimin isə səbəbi odur ki, onlar heqiqeten bilmirler, men ise bilirem. Eh, həqiqəti təklikdə bilmək necə də çətindir! Lakin onlar bunu başa düşməzlor. Yox, başa düşməzlor.

Əvvellər ise gülməli göründüyüm üçün yaman sıxılırdım. Yox, gülməli görünmürdüm, gülməli idim. Mən həmişə ola bilsin ki, lap anadan olandan bəri, bilirөm ki, gülməli olmuşam. Belkə də, yeddi yaşımda bilirdim ki, gülməliyem. Sonra mektəbdə oxumuşam, daha sonra universitetdə, amma nə qədər oxuyurdumsa, bir o qəder də hiss edirdim ki, gülməliyem. Belelikla, axırda bütün universitet elmim elə bil birce ondan ötəri mövcud idi ki, onun dərinliklərinə getdikcə mənə sübut eləsin və başa salsın ki, gülməliyəm. Elmdəki kimi hayatda da belə idi. İldən ilə her barədə gülməli olmağım haqqunda fikrim artır və möhkəmlənirdi. Onlar mənə gülürdülər ki, dünyada gülməli olduğumu ən çox bilon bir adam varsa, o da mən özüməm. Bax, elə mənə ağır gələn de bu idi ki, onlar bunu bilmirdilər, ancaq bunda özüm günahkar idim: mən həmişə elə məğrur olmuşam ki, bunu heç vaxt heç kimə etiraf etmək istəməmişəm. Bu meğrurluq iller keçdikce artmışdı ve mənə ele gelir ki, birden, təsadüfen kiminse qarşısında gülmeli olduğumu boynuma alsaydım,
onda oradaca, o axşam başımı dağıdardım, tapança güllasi ilo. Eh, mən yeniyetməlik dövründə necə do ezab çekərdim ki, birdən dözə bilmorom va bunu yoldaşlarıma etiraf edərem. Genc bir oğlan olandan sonra dahşatli xüsusiyyotim haqqında ildən ilə daha çox öyronmeyimə baxmayaraq, nedense bir az sakit hal aldım. Mehz nədənse, iş orasındadır ki, mən hale indi da nə üçün belə olduğumu toyin eda bilmirəm. Ola bilsin ona göra ki, ürəyimde artıq məndən sonsuz dəracədə uca olan sebabdən heybetli bir qem, kadər yığlırıd: mahz, bu ağlıma gelan etiqaddır ki, dünyanın hər yerində hər şey eynidir. Çoxdan bunu hiss edirdim, lakin tam əminlik axırncı il necese birdən galdi. Birdan hiss etdim ki, dünyanın mövcud olmasının ve yaxud olmamasımin mənim üçün heç bir ferqi yoxdur. Heç neyin olmadıǧmı eşitməyə ve duymağa başladım. Əvvelce mənə hey elə gelirdi ki, bunun əvəzində evvallor çox sey olub, ancaq sonra anladim ki, heç avvellər də heç nə olmayıb, lakin yalnız nədənse mənə ela gəlib. Tadricen yəqin etdim ki, heç vaxt heç ne de olmayacaq. Onda men birdən insanlara acıqlanmağımı tergitdim ve demok olar ki, onlara diqqət verməməyə başladım. Həqiqetən, hatta lap cüzi boş seylardə bela bu özünü büruza verirdi: məsələn, mən yolda gedende adamlarla toqquşurdum. Bu, fikirli olmadığımdan deyildi: na barade fikirlaşa bilərdim, fikirləşməyi tamam atmışdım: mənə tefavütü yoxdur. Vo yaxşıı olardı, saysız-hesabsız məselaleri hell edom; ancaq məne tefavütü olmadığ̀ndan bu meselelorin hamısı yoxa çıxd. Va budur, ondan sonra heqiqati bildim. Heqiqeti men keçen noyabrda, mehz ūçü noyabrda bildim ve o vaxtdan bir anımı belo unutmuram. Bu çox qaranlıq bir axşamda bas verdi. Onda axsam saat on birde eve qayıdırdım ve mehz, yadımdadır, fikirleşim ki, bundan da qaraniوq vaxt ola bilmez. Hetta fiziki cohatdon de. Yağıs bütūn vahimeli idi, yadımdadır, insanlara qarşı açıq kinli bir yağıs idi. O , qəfildən saat on birde kesdi ve yağıs vaxtı olan rütubat ve soyuqdan beter qiyamət rütubet basladı. Və her şeydon, hər küçadeki daşdan, her küçaden aralı yerleşən döngelordən buğ golirdi. Birden tasevvürüma galdi ki, har yanda qaz sönseydi, sevindirici hal olard, qaz ise ürayi kederləndirir, ona göre ki, o her seyi işıqlandırir. Hemin gün, demek olar ki, nahar elememişdim ve axşamdan bir mühendisgilde oturmusdum, onlarda ise onun iki yoldaṣ1 da oturmusdu. Men hey susurdum ve deyasen, onlarin zehlelorini aparmıs-
dım. Onlar mübahisoli bir seyden danışırdılar ve hetta birden-bire qızışırdılar. Amma men gördüm ki, onlar ele-bela qızışırlar. Mən bunu onların üzünə dedim: "Conablar, axı sizin üçün, - dedim,- ferqi yoxdur". Onlar küsmədiler, elece mənə güldülər. Bu ondandir ki, tənesiz-filansız dedim. Onlar da menim üçün ferqi olmadığmı görende sevincek oldular.

Küçedə qaz barədə düşünəndə göye nəzər yetirdim. Göy dehşət tutqun idi, amma parçalı buludları, onların arasında ise hedsiz derecede balaca ulduz gözümə deydi ve diqqetle ona baxmağa başladım. Sebebi o idi ki, bu ulduz məndə bir fikir oyatd. Men bu gecə özümü öldürmeyi qət etdim. Bu qeti qerara iki ay bundan evvel gelmisdi ve nə qədər kasıb olsam da, ela tapança almı̧̧ ve həmin gün də içini doldurmuşdum. Lakin iki ay keçmişdi, o isə helə də qutuda idi. Lakin mənə o dərəcedə tefavütü yox idi, axırda istədim ki, biganə olmadığı̆m bir deqiqe tapam, nəyə göre, bilmirem. Ve beloliklə de, bu iki ayda mən her gece eve qayidarkən düşünürdüm ki, özümü gülleleyecəyəm. Gözleyirdim. Bax, indi isə bu balaca ulduz mənə bir fikir verdi ve men qerar geldim ki, bu, hökmen bu gece olacaq. Amma niye balaca ulduz fikir getirdi - bilmirom.

Hə, mən göyə baxırdım ki, qəfletən bir qız dirseyimden yapışd. küce artiq boşalmışdı ve demek olar ki, heç kas yox idi. Uzaqda arabada arabaçı yatırdı. Qızın sokkiz yaşı olardı, onun başında balaca yaylıq, əyninde don vard, tamam islanmışd. Ancaq men xüsusila onun crrimış yaş başmaqlarını yadımda saxladım, indi do yadımdadrr. Onlar daha çox gözüme çarpdılar. O , qefildən dirseyimdən dartmağa ve çağrmağa başladı. O ağlamırdı, lakin qırıq-qırı hansısa sözleri qışqırrr, onları da titromekden düz emelli deyo bilmirdi O nədənse vahimədə idi ve berkdən: "Anacan!" - deye qısqirdı. bir istədim üzümü ona tərəf çevirem, amma bir söz deməyib yoluma davam edirdim, ancaq o dalımca qaçır ve məni dartırd, onun sesindən ürken uşaqların dilində olan ümidsizlik sedası goldi. Mon bu sedanı tanıyıram. O, sözleri axıracan demese do anladım ki, haradasa onun anası ölür, yaxud orada bunlarm başna nese gelib ve o, anasına kömək eləmək üçün kimi ise çağrmağa, neyi ise tapmağa çıxıb. Lakin onun dalinca getmodim, tersine, onu qovalamaq fikri ağlma goldi. Əvvel ona dedim, qorodovoyu tapsin. Lakin o, balaca ellerini büküb hıçqra-hıçqıra, tövşüye-tövşüye hey böyrümce
qaçır, meni buraxmırdı. bax, onda ayağımı yere vurdum ve üstüne cıǧırdım. O, yalnız "cenab, cenab" deye qışqırırdı, sonra birden-bire mendən el çekərək derhal qaçıb küçəni keçdi: orada da yoldan keçan görsondi ve yaqin ki, onun üstünə cumdu.

Beşinci mərtəboya qalxdım. Kirayo evdo yaşayıram. Otağım kasıb va balacadır, pencorəm isə çardaqlı, yarımdairəvidir. Menim müsənbe divanın, üstünde kitablar olan masam, iki stul ve rahat, çoxdanın köhnesi olsa da, volter kürsüm var.

Oyloşdim, şamı yandırdım ve fikirloşməye başladım. Yanımda, o biri otaqda divarın dalında mereka davam edirdi. Üç gün idi ki, mərəkə davam edirdi. Orada istefaya çıxmış kapitan yaşayırdı, onun da altı kefli qonağı var idi. Onlar araq içir ve köhne kartlarla ştos oynayırdılar. Keçon gece dalaşma var idi ve bilirom ki, onlardan ikisi bir-birinin saçlarından tutub sürüyürdü. Sahibə şikayət etmək istayirdi, amma kapitandan yaman qorxurdu. Bizdən başqa evlərdo birce alçaqboy ve anıq, üç balaca ve burada xestelenen uşaqları olan gelme hərbçi xanımı yasayırdı. Ve o da, uşaqlar da kapitandan çox qorxur ve bütün geceni əsir, xaç çevirirdilər. On balacasımın ise qorxudan tutması olmuşdu. Bu kapitan, men deqiq bilirem, özge vaxt Nevskiden keçenleri dayandırıb dilenir. Onu xidmeto götürmürler, amma, qəribe işdir (elə onunçun da bunu söyləyirəm), kapitan, bir aydır bizdə yaşadığı, məndə lakin heç bir dilxorçuluq yaratmayıb. Tanışhqqdan, olbatte, lap əvvelden boyun qaçırdım. Elo onun özü do birinci dafedən manimle darıxdi, amma onlar divarın dalından no qeder qişqirsalar da və neçə nəfor olsalar da, heç vaxt mənim üçün forqi yoxdur. bütün geceni otururam və vallah onlanı eşitmirom o dərəcədə onlan unuduram. Mən axı artiq bir ildir ki, gece sehorədek yatmıram. Bütün geceni masanın yanında kürsülorde otururam va heç ne eləmirəm. Kitabları yalnız gündüz oxuyuram. Otururam ve hetta heç ne düşünmürem, elace bir növ fikirlər beynimde firlanur, men ise onları azadlığa buraxıram.

Gece sam tamamila ariyir. Mon sakit masanın arxasına oturdum, tapançanı çıxanıb qarşıma qoydum. Onu qoyarkən, yadımdadır, ōzümden soruşdum: "Eləmi?" ve özümə tam müsbet cavab verdim: "Elə". Yəní özümü güllələyəcəyəm. Bilirdim ki, bu gecə özümū yeqin öldürecoyəm, lakin o vaxta kimi masanın arxasında ne qadər oturacağam - bunu bilmirdim. Ve albatte, öz-özümü gülleleyordim, bu balaca qiz olmasayd.

Görürsünüzmü, menim üçün heç nəyin ferqi olmasa da, məselən, ağrımı hiss edirdim. Kim meni vursa, ağrını hiss edardim. Belece de menevi cehetden üreksıxıcı bir sey olsa, hele heyatda heç neyin ferqi olmadığını ovvelki kimi rehm hissi keçirerdim. Vo bayaq yazığım geldiyi: uşağa da hökmən kömək edərdim. Niye onda qıza kömək etmədim? Ağlıma gelen bir ideyanın derdinden: o meni dartıb çağıranda qabağımda qefleton sual yaranmışdı, men ise onu hell ede bilmirdim. sual boş sual idi, amma men ise hirslondim. Bu neticedən sonra hirsləndim ki, əger bu gece özümle vidalaşacağımı qərara almışamsa, onda, elə çıxır ki, mənə ayrı bir vaxta nisbeton indi heç ne tesir eloməmolidir. Bes nəden birden duydum ki, mənim üçün fərqi var ve mənim qıza yazığım gelir? Yadımdadır, yaman yazığım geldi ona; hetta qeribe ve menim veziyyotimde tamam mümkün olmayan bir ağrıya qəder. Doğrusu, ondakı ötəri hissimi bundan yaxşı çatdırmağı bacarmıram. Amma o hiss evde do, artiq masanın arxasında oturandan sonra da davam edirdi, mon do çoxdan olmayan kimi acıqlı idim. mühakime mühakimenin dalınca gelirdi. Aydm olurdu ki, insanamsa ve hele ki sıfir deyilemse ve həle sıfra dönməmişəmse, onda yaşayıram, beləlikle de əzab çəkə, hirsləne ve öz hereketlerimden xəcalet çekə bilerəm. Qoy olsun. Lakin özümü öldürecəyəmse, məsələn, iki saatdan sonra, onda qız nədir ve xecalat-filanla nədir işim? Men sifra dönürəm, mütleq sıfra. Ve görəsən, şüurum bilə-bile ki, indi qətiyyən olmayacağam ve demeli heç nə olmayacaq, nə etdiyim alçaqlıqdan sonra xəcalət, nə qıza qarşı morhemot hissine tesir etmemişdi? Axı mən ele o sebebdən ayağımı yerə döyüb vehşi soslə bədbəxt uşaǧın üstüne qışqırdım ki, "yəni, neinki yazığım golmir, zalım eclaflıq da elosem, indi edərəm, çünki iki saatdan sonra hər şey sönəcək". İnanırsınızmı, ondan ötrü qışqırdım. İndi, demək olar ki, buna ominəm, həyat ve dünyanın indi elə bil mondən asılı olmağı aydın görünürdü. Hetta belə demək olardı ki, dünya indi elə bil bir məndən ötrü düzolib: öldürüm özümü, dünya da olmayacaq, hər halda menim üçün heç nə menden sonra olmayacaq ve bütün beşeriyyət, mənim şüurum sönen tok o saat xəyalat kimi, birce menim şüurumun mensubu kimi sönəcek, ləğv olacaq, çünki ola bilsin ki, bütün bu dünya ve bütün
bu insanlar tək elə mən özüməm. Yadımdadır ki, oturub düşünərkən, men bütün bu yeni dalbadal yıǧışan suallan tamam ayn terəfə qoyub, lap yenisini ixtira edərdim. Misal üçün, eqlimə birdən qəribə fikir geldi ki, ne olardı, evvellər Ayda ve yaxud Marsda yaşasaydım ve orada on abırsız ve namussuz hərəkət olsaydım, ona göre de söyülmüş və rüsvay edilmiş olsa idim, - nece ki yalnız yuxularda, vahimələrdə hərdən hiss və təsəvvür etmək mümkündür, - ve sonra Yere düsse idim, ayrı planetdə etdiklerimi yaddaşımda saxlasa idim ve bundan əlave, artıq bir də oraya heç vaxt qayıtmayacağımı bilse idim, Yerdən Aya baxdıqca mənə fərqi olacaq idi, yoxsa yox? O hərəkatə görə xəcalat çəkərdim, yoxsa yox?

Suallar artıq va mənasız idi, çünki tapança artıq gözümün qabağında idi və mən bütün varlğgımla bilirdim ki, bu yəqin olacaqdır, amma suallar məni qızışdırırdı ve mən cinlənirdim. Mon elə bil indi nəyi isə avvalcadən hall etməmiş olsa idim, ölə bilməzdim. Bir sözle, bu qızcığaz məni xilas etmişdi, çünki suallarla ateşi uzaqlaşdırmışdım. Kapitanın da otağı elə bu vaxt sakitloşməkdə idi: onlar kart oynamağı qurtarıb, yatmağa hazırlaşır, helelik ise mırtlanır, sōyüşlərini tənbel-tənbel başa vururdular. bax elə burada, çıxmayan iş, masanın arxasında, kürsüdə yuxuya getdim. Özümdən bixeber yuxuya getdim. Yuxular, melumdur ki, çox qəribedir: bir şey olduqca aydın, xırda zargərlik haşiyesi tok görünür, o birisindən isə görəza-bilmezə, sanki feza ve zamandan addayırsan. Yuxular ele bil darraka yox, dilək, baş yox, ürek yönəldir, amma buna baxmayaraq herdən ağlım nece de dolaşıq hoqqalar çıxarırd!! Yuxuda onunla ela şeylor baş verir ki, heç dərk edilosi deyil. Moselən, menim qardaşım beş il bundan əvvel ölüb. Hordən onu yuxuda görürem: o, işlərimdə iştirak edir, lakin mən tamamile yuxunun gedişatı zamanı bilirəm ve xatirimde saxlayıram ki, qardaşım ölüb ve basdırıhb. Bes o, ölü olsa da, burada, yanımda mənimlo birlikde çalışmağına nece təəccüblənmirəm? Niyə ağlın bunlara yol verir? Lakin besdir. yuxuma başlayıram. Beli, onda bu yuxunu gördüm, menim üçũ noyabrdakı yuxumu! Bunlar indi onun elece yuxu oldugunu deyib mena sataşırlar. Amma bunun yuxu olub-olmamasının ne ferqi var? Bir yuxu məne həqiqəti açı. Axı bir defe heqiqəti tanıdın ve gördünse, onda bilirsen ki, bu heqiqetdir, qeyrisi yoxdur ve ola bilmez, yatırsınızsa da, yaşayırsınızsa da. Qoy yuxuda olsun,
qoy olsun, ancaq siz terifini göye çıxartdınz bu heyatı mən intihar etmeklə söndürmək istəyirdim, yuxum isə, mənim yuxum - ah, o menə yeni, ulu, tezelənmiş, qüvvetli həyatdan xəber verdi!

Dinloyin.

## III

Men dedim, yuxuya sezdirmədən getdim. Elo bil hemin materiyalar haqqında yuxuda da düşünürdüm. Birdən yuxuda gördüm ki, tapançanı götürürəm və oturduğum yerdə düz ürəyimə tuşlayıram, - başıma yox, ürəyimə. Mən isə evvelce hökmən başımdan vurmağı fikrimde tutmuşdum. Özü de sağ gicgahımdan. Döşümə tutandan sonra bir-iki saniyə gözleyirəm, şamım, masa və divar birdən terpenməye ve yırğalanmağa başlayır. Mon dərhal çaxmağı basıram.

Yuxuda hərdən hündürlükdən yıxılanda vө ya sizi kəsəndə, döyəndə siz ağrını hiss etmirsiniz, həqiqətən çarpayıda zədelənmirsiniz: onda ağrıdan oyanırsınız. Belə də mənim yuxumda: ağrını hiss etmədim, ancaq mənə elə gəlir ki, atəşimdən içim yerindən oynadı ve her şey söndü, her terefim dehşet qara oldu. Mən ele bil kor və lal oldum. Bir bərk şeyin üstündə dall üstündə uzadılmışam. Heç nə görmürəm ve bir balaca hərekət belə edə bilmirəm. Ətrafımda gedib-gelirler, qışqırırlar, kapitan berkdən danışır, sahibe ciyildəyir. Birdən ara verilir ve artıq məni örtülü tabutda aparırlar. Tabutun yırǧalanmaǧını hiss edirem, o haqda düşünürom. Ve bu vaxt ona təəccüb edirəm ki, axı mən ölmüşəm, tamamilə ölmüşəəm, bunu bilirəm və buna şübhe etmirem, heç nə görmürəm və tərpənmirəm, bununla bəraber ise hiss edirəm ve düşünürəm. Lakin çox tez belə halla razılaşıb, adətən yuxudakı kimi, heqiqəti sözsüz qobul edirem.

Budur, məni yene basdırılar, hamı gedir, mən takəm, tamam tek. Terpenmirem. Ovveller meni nece qebirda basdıracaqlanmı tosevvür edəndə, qəbiri yalnız rütubət ve soyuq hissi ilə bağlayırdım. İndi də hiss etdim ki, menə yaman soyuqdur, əsasen de ayaq barmaqlarımın uclarına, amma ayrı heç no hiss etmodim.

Mən uzanmışdım ve qəribədir, ölünün gözləməyə lüzum olmamağını mübahisəsiz qəbul edərək heç nə gözləmirdim. Amma
namişlikdir. Neçə vaxt keçdiyini - saatmı, bir neçə gün, yoxsa çox, bilmirəm. qəfilden tabutun qapağından örtülü sol gözümə damcı dūşdū, onun dalınca bir dəqiqədən sonra üçüncüsü ve ilaxır ve ilaxır. her dəqiqeden bir. Ürəyinde birdən dərin hiddət ahş̧̧ı yandı ve bundan fiziki ağrı duydum: "Bu, yaramdır, - fikirloşdim, - bu, atəşdir, orada gülla..." Birdən həreketsiz olduğumdan sesle yox, bütün varlığımla, mənim baş verənlərin hökmdarımı çağırdım:

- Kim olsan da, sən varsansa ve indi baş verenlerdən ağıllı bir sey varsa, onun burada olmasına izn ver. Yox əger sən ağısıız intiharımdan gelocek varlıǧımın eybacer - eger sen ağılsız intiharımdan gelacek varhğım eybacerliyi ve yöndəmsizliyi ila qisas alırsansa, onda bil ki, heç bir vaxt va heç cür manə verilon işgence, milyon illər boyu davam etsə də, mənim dinmədən duyduğum nifreta ten ola bilməyacakdir!..

Çağırdım ve susdum. Derin sükut bütöv deqiqə davam etdi, hatta bir damcı da düşdü, amma mən bilirdim, mən hədsiz, qətiyyatla bilir ve inanırdım ki, hər şey indi mütleq dəyişəəcəkdir. Ve budur, birdon qebrim aralanır. Daha doğrusu, onun qazılıb açılmış olduğunu bilmirem, ancaq mən ise tünd ve məne belli olmayan canh ilo boşluğa düşmüşem. Gözlərim görür. Geceden xeyli keçmişdi, heç zaman, heç vaxt hola belo qaranlıq olmamıșdı! Biz artıq yerden çox uzaq fezada uçurduq. Məni aparandan heç ne soruşmurdum. gōzlayir va faxr edirdim. özümü inandırırdım ki, qorxmuram ve qorxmadığına heyran qalmışdım. Ne qədər vaxt uçurduq, yadında deyil, tesevvür de ede bilmirdim: her sey yuxuda olan kimi, feza ve zaman varhq ve şüur qanunlarından adlayıb yalnız ürek xülyalarının nöqtələrinda dayanan kimi baş verirdi. Yadımdadır ki, qaranhqda bir balaca ulduz gördüm. "Bu, Siriusdur?" - özümü saxlaya bilməyib soruşdum. - "Xeyr, bu, evine qayıdarkən buludların arasında gōrdüyüm ulduzdur", - meni aparan canlı cavab verdi. Mon bilirdim ki, o, elə bil, insan simasındadır. Qəribə seydir, canlins xoşlamırdım, hetta ona dorin nifret bəsloyirdim. Tamam mōvcud olmamağımı gözleyirdim, bunun üçün də gülləni ürəyimə vurmuşum. Indi ise men canlmın, elbatto, insani olmayan, lakin mövcud olan, ömür süren bir canhnın əlindəyəm. "Onda ele çıxır ki, qebirden sonra da hayat var!" - təeccüblü yuxu yüngüllüyü ile fikirlesdim, lakin üreyimin mahiyyeti tam derinliyi ile manimlə idi.

Vo bir də olmaq lazımdırsa, - düşündüm, - və yenə kimin isə dəfedilməz iradəsi ilo yaşamahyamsa, istəmirem ki, məni bassin və alçaltsınlar!
"- Bilirsən ki, mən səndən qorxuram, onun üçün də məndən zəhlən gedir?" - həqarətli sualdan özümü saxlaya bilməyib birdən yol yoldaşıma dedim ve ürəyimdə iyne sancısıtək alçalmağımı hiss etdim. Bu sualda bir etiraf var idi. O, sualıma cavab vermedi, buna baxmayaraq hiss etdim ki, mənə nifrət etmirlər və gülmürler. hətta mene yazıqları da gelmir və yolumuzun naməlum, sirli, bir mənə aidiyyatı olan meqsedi var. Qorxu ürəyimde artrdı. Ne ise sessiz, amma əzabla dinməz yoldaşımdan mənə keçir və sanki nüfuz edirdi. Biz tutqun ve esrarengiz fezada uçurduq. Çoxdan göze tanış olan bürcleri artıq görmürdüm. Mən bilirdim ki, göyün fezalarında ele ulduzlar var ki, onlardan şölələr Yere yalnız min ve milyon illər gəlib çıxır. Ola bilsin, biz artıq bu fəzaları uçub keçmişdik. Müdhiş və haldan düşmüş ürəyimdə nəyi isə gözləyirdim. Və birdən hansısa tanıs ve son dərecedə haraylayan hiss məni sarsitdı: birdən günəşimizi gördüm. Men bilirdim ki, bu bizim Yeri yaradan bizim Günəș ola bilməz və biz Günəşimizdən hədsiz uzaq məsafədəyik, ancaq men niye ise varlığımla bilirdim ki, bu, büsbütün bizim Günəşdəndir, onun tekranı və oxşarıdır. şirin, çağıran hissə şövqlə qelbimde səslendi: men də doğan işığın doğma gücünü ürəyimdə hay verib diriltdim ve mən həyatı, keçmiş həyatı, qəbrimdən sonra ilk defe duydum.

- Lakin bu, Günəşdirse, bu, tamamile bizim Günəşdəndirse, qışqırdım, - bes Yer hanı? - Və yoldaşım qaraniıqda zümrüd şəfəqi ilə parlayan balaca ulduza işarə elədi. Biz düz ona tərəf uçurduq.
- Ve bele tekrarlar kainatda mümkündürmü, təbiətin qanunu doğrudanmı bela imiş?.. Ve eger ora da Yerdise, doǧrudanmı o bizim Yer kimidir... qətiyyən elə bədbext, yazıq, lakin eziz vo daimi sevimli vo bizim Yer kimi ən nankor uşaqlarında belə özünə qarşı acı sevgi yaradr?.. - terk etdiyim evvelki Yeri çox güclü, coşqun məhəbbətdən həyəcanlanaraq çaǧrdım. İncitdiyim fağır qızın şəkli fikrimden keçdi.
- Görəceksən hər şeyi, - deyə yoldaşım cavab verdi və sözümde kədər səsləndi. Ancaq biz tez-tez planetə yaxınlaşırdıq. O, gözlerimin qabağında böyüyürdü, artıq okeanı, Avropanın çevresini seçir-
dim. Birdon-bira ürəyimda qeyri-adi böyük müqaddes qısqanchq hissi yand:: "Bu cür takrarhq nece va na üçün ola biler? Mən yalnız qoyub galdiyim, nankor mən ürəyime gülləni vurub həyatımı söndürende qanımın damcılan qalan yeri sevirem, seve bilərəm. Heç vaxt. Heç zaman o yeri sevməkdon ol çekmomişəm, hatta o gece onunla aynlanda, ola bilsin, onu ayn bir vaxtdan çox üzücü sevirdim. Bu yeni Yerda əzab varmı? Bizim Yerdə biz, həqiqətən, ancaq azabla ve feqet azabdan seve bilirik! Mon sevmək üçün azablar istəyiram. Mon istəyirəm, man qoyub galdiyim o Yeri bu daqiqa gōz yaşlan axıdaraq öpmok həsratindəyəm və istəmirəm, ayrısında olan həyatı qəbul etmiram!

Amma yoldaşım məni daha artmışd. Men birden, ele bil özümdən gizlin, bu ayn Yerda cennet toki günəşli, füsunkar parlaq gün işığnda oldum. Mon sanki bizim Yerdə Yunan Arxipelaqını toşkil edan adalarn va ya Arxipelaqa bitişik olan materikin sahil boyu sahosində durmusam. Ah, hər şey dürüst, bizdəki kimi idi, ancaq bununla bela hər tərəf elə bil bir bayram ve böyük, müqəddes zafərlə saçlırdı. Sakit, zümrüdvari dəniz lopələnir və açıq-aşkar, az qala şüurlu olaralq mehəbbətlə sahilləri öpürdü. uca, çox gözel aǧaclar bütün zinetile durmuş, saysız-hesabsız yarpaqları ise, ominem ki, məni ōz asta mülayim sesilo salamlayır ve sanki məhəbbotli sözlər deyirdiler. Yaşılıq parlaq atirli çç̧ələrle yanırdı. quşlar dosto ile havada uçur və mendən qorxmayaraq çiynime, əllerime oturur, öz qeşng, titrok qanadlan ila sevinə-sevinə məni vururdular. Nahayat, men bu xoşbext torpağın insanlarını gördüm va tanıdım. onlar özlori yanıma galdilor, məni ehatə etdilər, məni öpdülər. Güneş övladlan, öz günaşinin ōvladlanı, - ah, onlar nece de gözel idilər! Heç vaxt mon bizim Yerde insanda bele gözallik görmomişom. Yalnız uşaqlanımızda yaşlarının on birinci illorində, bu gözalliyin uzaq, zaif olsa da, inikasını tapmaq olar. bu xoşbext insanların gözlori saf nurla pariayırdı. Üzləri mena ilə şefeqlənir, şüurları bir arxayınlıqla dolmuşdur. Lakin bu üzler şad idi; bu insanların sözlərinde ve seslerinde uşaq sevinci seslenirdi. Ah, men o saat: onların sifetlorine ilk nezar salan kimi har seyi, hor seyi anladım! Bu xayanotlo murdarlanmayan torpaq idi, onun üstündo günaha batmayan adamlar yasayırdılar, onlar comi boşerin rovayotine göre günah etmiş ecdadlarumizin yasadıqlan o cür connetde yaşayırdilar, bir forqle ki, burada
torpağın hər tərəfi eynilə connət idi. Bu insanlar şən gülərək mənə sıxlaşır ve məni oxşayırdılar; onlar meni öz yanlarına apardılar ve onlardan her biri məni rahatlaşdırmaq isteyirdi. Ah, onlar meni heç nə barede sorğu-suala tutmurdular, amma ele bil her șeyi artıq bilirdilər ve tezlikle üzümdən iztirabı qaçırmaq istəyirdilor.

## IV

Görürsünüzmü, yene de: di qoy bu yalnız yuxu olsun! Lakin bu günahsız ve gözel adamların mehebbət hissi menimle əbədi qaldı ve men duyuram ki, onların mehebbeti indi de oradan menə yayılır. Mən onları özüm görmüşm, tanımışam və inanmışam ki, onlan sevmişəm, onlar üçün sonralar əzab çekmişəm. Ah, mən həmin saat anladım, orada hetta çox şeydə onlanı qətiyyən başa düşməyəceyəm; onlar çox şeyi bildikdə bizim elmimizo malik olmadıqları, məsələn, mənə, müasir rus təreqqiperver ve rezil peterburqluya helledilməz gelirdi. Amma tezlikle başa düşdüm ki, onların birliyi, bizim Yerden ferqli olaraq, özge semimiyyetlorla tamamlanır ve qidalanırdı ve onların arzuları da bizimkinden tam başqadır. Onlar heç nə arzulamırdılar ve rahat idiler, onlar həyatı bizim tekmilleşmişdi. Lakin onların biliyi bizim elmimizinkinden derin ve ali idi; zira elmimiz axtarıb həyatın nə olduğunu izah etmək istəyir, başqalarına yaşamağı öyretmək üçün özü onu anlamağa çalışır, onlar ise elmsiz do nece yaşamağı bilirdiler, bunu da başa düşdüm. Amma onların idrakını başa düşe bilmirdim. Onlar ağaclarını mənə işarə edirdiler vө onlara mehəbbetle tamaşa etməklərinin dərəcesini anlaya bilmirdim: onlar sanki özlerine benzer canlılarla danışırdılar. Və bilirsinizmi, ola bilsin sehv etmərəm, desəm ki onlar ağaclarla danışırlar! Bəli, onlar ağacların dilini tapmışdı və əminəm ki, onlar da insanları başa düşürdülor. onlar bütün tobieto de belə baxırdılar, - insanların məhəbbəti il qalib olmuş, onlarla sülhdə yaşayan, hücum etməyən ve onları sevən heyvanlara da ulduzlan işare edir və onlardan nə ise söyləyirler, nəyi ki anlaya bilmirdim, lakin əminəm ki, onlar göy ulduzları ile, elə bil, ne ilose de təmasda idilər, tek xəyalla yox, hansı ise canlı yolla. Ah, bu adamlar çalı̧mırdı ki, onları anlayım, onlar onsuz da moni sevirdi, ancaq buna
müqabil bilirdim ki, onlar da moni heç vaxt anlamayacaqlar, bu sobobdon do bizim Yer haqqında onlara, demek olar, danışmamışdım. Birce ūstŭnde yaşadıqlanı torpağı yanlarında öpürdüm ve sözsüz onlara perestiş edirdim va onlar bunu görür ve perestiş etdiyindon utanmayaraq özlərini perəstiş etməyə qoyurdular, çünki özləri da çox sevirdi. Man göz yaşları içindo herdon onların ayaqlanını ōpenda pis olmurdular, neca güclü məhəbbatle cavab vereceklerini sevincla bilirdim. Arabir təaccüblə özüm-özümden soruşurdum: Neca mənim kimisini bunlar bütün vaxt tehqir etməməyi və həsəd hisslorini oyatmamağı bacarmışlar? Cox özümdən soruşmuşam, neca lovğa ve yalançı olan men öz biliklərimden, hansılardan ki, onlarn, elbetto, xebari de yox idi, onlara danışmamağı, onları yal$\mathrm{n} \mid z$ istadiyimdən do olsa, biliklərimlo toaccüblondirmeyi arzu etmemeyi bacarmışam? Onlar şux ve şen idiler, uşaqlar kimi. Onlar gözəl ağachq va meşeliklərdə dolaşır, gözal mahnılarını oxuyur, yūngül yemeklorlə, ağacların barı, meşelorin balı ve onları seven heyvanlann südü ilo qidalanırdılar. Yemək vo geyimləri üçün lap azca ve yūngülce işlayirdilor. Onlarda sevgi var idi ve uşaqlar doğulurdu, amma bizim Yerde yaşayanların ucdantutma hamısına üz veron ve beşoriyyetin az qala bütün günahlarının yegane menbesi olan kobud şahvet ehtirasını görmedim. Onlar dünyaya gelen uşaqlara keflerinin yeni iştirakçısı kimi sevinirdilor. Aralarında kūsülūlūk ve qısqanchqq yox idi ve onların ne olduğunu hetta başa dūşmürdūlar. Uşaqlar hamısının uşağı idi, çünki hamısı bir aile toşkil edirdiler. Onlarda xastelik, demek olar ki, yox idi, ölüm olsa da, ancaq adamlarla dövrelenmiş, güller, nurlu üzlərle son eve yola salınır, qoca ise gülümsəyerək onlara xeyir-dua verir. Bu şeraitdə kadər, gōz yaşı deyilon şey görmadim, yalnız vacdə qədər artırılmıs, sakit, tamamlanmıs, seyrçi vecdə qədər mohəbbət idi. Belo fikirleşmek olar ki, onlar öz ölüləri ile, hatta ölümden sonra da tamasda idilar və yer hemrəyliyi ölümla kasilməmişdi. onlardan obedi heyat haqqında soruşanda meni az qala anlamırdılar, lakin gõrûnür, buna o derecede emin idiler ki, mülahize etmedən bu onlarda sual dogururdu. Onların inamı yox idi, ancaq evezinde qeti bilirdiler ki, dûnyevi sevincleri Yer üzerindeki tebiotin hüdudlarına qeder aşıb-daşanda onlar üçün - hem yaşayanlar, hom de ölenlor úçūn Bōyük kainatla daha geniş tomas olacaqdır.

Onlar bu anı sevincle, amma teləsmədən, onun üçün əziyyet çekmedən gözləyirdilor. Amma ele bil onu artıq ürek duymalarında elde etmiş, o haqda bir-birlərine xəber verirdilər. Axşamlar, yuxuya gedende onlar ahengli ve hemaheng xorlar teşkil etməyi xoşlayırdılar. Bu mahnılarda onlar geden günün verdiyi duyğuları çatdırırdılar, onu terifloyirdiler ve onunla vidalaşırdılar. Onlar tobieti, torpağ, denizi, meşeləri vasf edirdilər. Onlar bir-birinin haqqında mahnılar qoşmağı xoşlayır ve bir-birini uşaq kimi terifloyirdilor. Bu, on sade mahnılar idi, lakin onlar ürekdon axır ve üreklərə yayılırdı. Bir mahnılarda yox, elə bil ki, bütün ömürlerini onlar yalnız bir-birlerine baxıb həzz almaqla keçirirdilor. Bu, bir vurulmaq idi bir-birlerine, büsbütün, ümumi. Qeyrilerini ise ezometli ve coşqun mahnıları qeti başa düşmürdüm. Sözlərini başa düşərken, mənasımı tam dərk edə bilmirdim. O, ele bil, mene anlaşılmaz qalırdı, bununla beraber üreyim, elo bil, qeyri-şüuri ve tedricen onlarla dolurdu. Tez-tez onlara deyirdim ki, bunların hamısını helo çoxdan, qabaqcadan ürəyimdo hiss etmişdim, bütün bu sevinc ve qəside mənə həle bizim Yerdə hərdən dözülməz qüssəye çatan, sədalı həsrətle özünü göstərirdi ki, men onların hamısını ve onların terifnamesini ürəyimin yuxuları ve ağlımın xülyalarında hiss etmişdim ki, tez-tez batan Güneşe bizim Yerden gözüyaşsız baxa bilmirdim ki, bizim Yerin insanlarına qarşı nifratimdə kədər var idi: onlara sevmədən nifret niyə edə bilmirəm, niyə onları bağışlaya bilmirem, onlara mehəbbetimde ise kedər: niyə onları nifret etməyerek seve bilmirem? Onlar məne qulaq asırdılar ve mən görürdüm ki, onlar dediyimi tesəvvür edə bilmirlər, amma o haqda dediklerinden heyfsilenmirdim: bilirdim ki, tork etdiklorimdən ötəri kədərimin gücünü duyurlar. Beli, onlar əziz, məhəbbətlə dolub-daşan baxışları ile mənə baxanda, mən hiss edəndə ki, onların yanında mənim de ürəyim onların ürəyi tək məsum və düz olur, onları anlamadığımdan heyfsilenmirdim. Heyatım doluluq hissinden nefesim kesilirdi ve dinmeden onlara dua edirdim.

Eh, hamı indi üzüme gülür ve inandırır ki, xebər verdiyim tefsilatlanı yuxuda belo görmek olmaz, mon yuxumda yalnız sayıqlayanda üreyimin yaratdıǧı bir duyğunu görmüş ve ya derinden hiss etmişem, tefsilatlan ise artıq oyanandan sonra uydurmuşam. Beli, elbettə, mən o yuxunun bir duyğusu ile məğlub olmuşdum və tek duyğu qanlı-yaralı üroyimdo salamat qalmışdı. Ancaq bununla belo
yuxumun heqiqi sürət va formalan, yeni hansılan ki, heqiqətən yuxumda görmüsdüm, o qədər ahəng tamamlanmış, o qədər doğru idi ki, aylanda onlan bizim zaif sözlorimizlo ifadə etməyə, əlbettə, gücüm yox idi. Bele ki, onlar aǧlımdan silinmeli idi ve demeli, heqiqoton, ola bilsin, özüm, qeyri-şüuri tefsilatlanı sonra uydurmağa mecbur olmuşam. Ve onları tezliklə ve az-çox çatdırmaq arzusu onlan, elbətte, tehrif edib. Bununla bəraber, nece inanmayım ki, bunun hamısı olmuşdur? Olmuşdu, belkə, nağıl etdiyimdən min deto yaxsı, saf ve şan olmuşdu. Bu, yuxudur, amma bunun hamısı, ola bilsin, heç yuxu deyilmiş. çünki burada elo bir dəhşətə qədər dogru sey bas verdi ki, bu yuxuya da gire bilməz idi. Qoy yuxumun üreyim yaratsın, lakin sonra başıma gələn dəhşetli həqiqeti tək ürəyim yaratmaqda gücsüz idi. Tek mən onu nece uydura bilordim? Doğrudanmı, mənim alçaq ürəyim ve qərarsız, dəyərsiz ağlım belə haqiqət xəbərinədək yüksələ bilərmiş! Ah, özünüz fikirləşin: bu vaxtadək gizledirdim, amma indi bu həqiqəti də söylayib qurtaracagam. İs ondadır ki, men... onların hamısını yoldan çıxartdım!

## v

Beli, beli, her şey onların hamısının mənəviyyatını pozmaqla qurtard!! Bu nece ola bilərdi, bilmirem, ancaq aydın xatırlayıram. Yuxu minilliklarden uçub gelib məndə yalnız bütövlük hissini saxlad.. Birce bilirem ki, günaha düşməyin səbəbi mən idim. Xeyli dōvletleri yoluxduran murdar trixin ${ }^{1}$ kimi, taun ${ }^{2}$ atomu kimi men de bütûn bu menedek xoşbext, pak torpağı özümlo yoluxdurdum. Onlar yalan danışmağı öyrandiler, yalanı sevdiler ve yalanın gözelliyini bildilər. Ah, bu, ola bilsin, məsumane, zarafatdan, nazdan, mehobbet oyunlarindan, heqiqeten, ola bilsin, atomdan başlad, amma bu yalan atomu onların üreklərine girmiş ve xoşlarına gelmişdi. Sonra tez şehvet doğuldu, şehvet qısqanchğı doğdu, qisqanclıq - rehmsizliyi... Ah, bilmirem, xatırlamıram, ancaq tezlikle, çox tezliklo birinci qan fişqırdı: onlar toaccüblendiler,

[^8]dəhşətləndilər və dağılmağa, ayrılmağa başladılar. Narazılıqlar, teneler başladı. Onlar həya tanıdı ve həyanı loyaqete çıxartdılar. Qeyret mefhumu yarandı ve her ittifaqın öz bayrağı qaldırıldı. Onlar heyvanları öyratməyə başladılar ve heyvanlar onların elindən meşelərə çəkildi ve onlara düşmən oldu. Ayırma, ayrılma, şexsiyyet, mənimki və səninki uğrunda mübarize başland. Onlar başqa dillordo danışmağa başladılar. Onda bunlarda elm yarandı. Acıqh olandan sonra onlar qardaşlıq ve insaniyyetden danışmağa başladılar ve bu əqideleri anladılar. Cinayətkarhq olandan sonra ədalət icad etdilər ve onu qoruyub saxlamaq üçün özlərine bir aləm kodeks toyin etdilər. Kodekslərin mühafizəsi üçün isə gilyotin ${ }^{1}$ qoydular. Onlar nəyi itirdiklərini yalnız azacıq xatırlayır, bir vaxtlar pak ve xoşbext olduqlarına hetta inanmaq istemirdiler. Onlar bu əvvelki xoşbextliyin mümkünlüyünə hətta gülür ve onu xəyal adlandırırdılar. Onlar bunu hetta forma ve suretdə özlərinə təsəvvür edə bilmirdilər, amma qəribə və möcüzəli işdir: keçmiş xöşbəxtliyə her cür inamı itirerkən, onu nağıl adlandırarkən onlar o dərəcedə yenidən, bir daha məsum ve xöşbəxt olmaq arzusuna düşdülər ki, ürəklərinin diləkləri qarşısında devrildilər, uşaq kimi bu diləye secde etdilər, kilseler tikdilər ve eqidalərinə, "diləklərinə" de sitayiş etməyə başladılar, eyni zamanda onun yerine yetirilməsini mümkün olmamasına və həyata keçirile bilmeməyine tamamile inanaraq, lakin göz yaşları içində onu həddən artiq sever ve perestis edərdilər. Bunula boraber, onlar itirdiyi o mesum ve xoşbext hallarına qayıtmaq imkanı olsa idi, biri qefleten onu yene bunlara göstərse və soruşsa idi: ona qayıtmaq istəyirlərmi? Onda yəqin ki, imtina edərdilər. Onlar məne cavab verirdi: "Qoy biz yalançı, acıqlı ve ədaletsizik, bunu bilirik, bu halda ağlayır və buna görə özümüzü üzür, özümüzə əzab veririk; ola bilsin ki, bizi geləcəkdə mühakimə edən və hatta adım bilmədiyimiz o merhəmətli hakimdən də çox özümüzü cezalandırırıq. Lakin bizdə elm var ve onun vasitesilə biz yeniden heqiqəti axtarıb tapacağıq, amma onu artıq şüurlu olaraq qəbul edəcəyik. Bilik hissdən üstündür, həyatı anlama - həyatdan üstün. Elm bizə hikmət verəcək, hikmət qanunları açacaq, xoşbextliyin qanunlarını bilmək

[^9]isa xoşbextlikden üstündür". Gör onlar ne deyirdi ve belo sözlordən sonra hərəsi özünü hamıdan çox bəyənir. Qeyri cür bacara da bilməzdiler. Hera o qadər öz şəxsiyyetine qısqanc oldu ki, o birilerinda onu var gücü ile yalnız alçaltmağa və əksiltməyə çalışırdı ve buna hayatımı qoyurdu. kölelik peyda oldu: zaiflor memnuniyyatlə qüvvatlilərə tabe olurdular, bir şertle ki, onlar zaiflorin özlərindən də zeiflerini tapdalamağa kömək etsinlər. Gözüyaşhı möminlor peyda oldu, bu adamlarm yanına keçir vo onlara onların iftixarından, hedlərini aşdıqlarından ve ahənglikdən, onlann abırları töküldüyünden danışırdılar. Onları daşa basır ve ya gülürdülor. Kilselərin kandarında müqəddes qan axırdı. Bununla berabər belə fikirləşməyə başlayan adamlar meydana çıxdı: yenidən elə birleşek ki, hərə özünü hamıdan çox sevsə də, eyni zamanda heç kase mane olmasın ve belelikla, hamı ela bil yekdil camiyyotdə yaşasın. Bu fikrin üstündə böyük davalar qalxdı. Dalaşanlann hamısı eyni zamanda berk inanırdılar ki, elm, müdriklik vo özünū qoruma hissi, nohayət, insani yekdil ve ağılh comiyyetə birleşmaya məcbur edacak. Buna göre də hələlik, işin sürətlənməsi üçūn, "müdriklər" onların fikrini anlamayanları və bütün "namüdrikləri" fikrin zefərinə mane olmasın deyə qırmağa çalı̧ırdılar. Ancaq özünü qoruma hissi tez-tez zəifləməyə başladı, kəbirliler ve şöhratperastler peyda oldular. Onlar açıq taleb etdiler: ya her sey, ya heç nə. Her şeyi ələ keçirmək üçün canilikdən yapısırdular, o alınmayanda ise - intihardan.

Artiq soher idi, yoni hava hele açılmamısd, ancaq saat atliya yaxın idi. Mən həmin kürsüde oyandım, şamım tamam oriyib qurtarmışdı, kapitangil de yatmışdılar ve etrafda evimizde nadir olan sakitlik var idi. Birinci növbədə olduqca böyük təəccüb içinde celd durdum; heç vaxt mənimle, hətta cüzi ve ehəmiyyətsiz seylere qədər, buna oxşar heç ne olmamısdı: hele heç zaman mən, məselən, belace kürsūlarda yuxuya getmazdim. Birdən burada durub özümə gelenədək, tapançam gözüme deydi, hazır, doldurulu, lakin bir anda onu õzümdən itəledim! Ah, indi heyat ve heyat! Ollərimi qaldırdım; yalvarmadım, ağlamadım, fərəh, hədsiz fərəh bütün varlığımı qaidırd. Beli, həyat ve xütbə. Xütbe haqqinda ele o deqiqə qərara gəldim ve əlbətte ki, ömürlük! Vəz etməyə gedirəm, vəz etmək istoyirem - nəyi? Zira heqiqəti öz gözlərimlə görmüşəm, onun bütûn şōhratini gôrmüşam! O zamandan da vəz edirem. Bundan
başqa, hamın sevirəm, məne gülənleri ise onların hamısından çox sevirom. Niye bu, beledir - bilmirəm ve izah da ede bilmərəm, ancaq qoy belə olsun. Onlar deyir ki, men artıq indi də çaşıram, yəni indi do çaşramsa, get-gedə nə olacaq? Əsl həqiqətdir: çaşıram və ola bilsin, getdikcə pisləşəcək. Vo əlbattə ki, necə vez etməyi tapana kimi bir neçe dəfə çaşacağam, çünki ona əməl etmək çox çatindir. Bunun hamısım mən indi də gün kimi aydın görürəm, ancaq qulaq asın: axı kim çaşmı! Bununla belo hamı eyni şey can atır, aqildən tutmuș axırmcı qulduradek, amma ayrı yollarla. Bu, köhnə həqiqətdir, yenisi isə budur: mən çox çaşa da bilmərəm. Çünki həqiqəti görmüşəm, görmüşəm və bilirəm ki, insanlar Yerdə yaşamaq qabiliyyetini itirməmiş gözel ve xoşbext ola bilər. Pisliyin insanlarm normal halı olmasina inana bilmirem ve inanmaq istəmirem. Ele bu inamıma da onların hamısı gülür. Lakin nece inanmayım: mən həqiqəti görmüşəm, uydurmamışam, görmüşəm, görmüşəm ve onun canlı surəti qəlbime həmişelik həkk olunub. Mən onu elə təkmilləşmiş bütövlükdə görmüşdüm ki, onun insanlarda olmamasına inana bilmirdim. Deməli, nece çaşa bilərəm? Kənara çıxacağam, əlbəttə, hətta bir neçe dəfə və özgə sözlərlə, bəlkə danışacağam, amma qısa müddət: gördüyümün canlı surəti hemişe mənimlo olacaq ve həmişə sehvimi düzeldəcək ve yol gösterəcek. Ah, men lap min illik gümrah, teravetliyəm, mən gedirem. Bilirsinizmi, evvelce, hetta onların hamısın men yoldan çıxartdığımı gizlotmok istəyirdim, ancaq bu, sehv idi, - bu da artıq birinci sehv! Lakin həqiqət mənə pıçıldadı ki, yalan deyirəm ve məni qorudu ve doğru yola yöneltdi. Lakin cenneti nece təşkil edim - bilmirem, çünki sözlərlə çatdırmağı bacarmıram. Sözləri yuxumdan sonra itirmişəm. Hər halda bütün əsas, zəruri sözləri. Lakin qoy olsun: mən gedəcəyəm və gözlərimle görmüşəm, baxmayaraq ki, gördüyümü söyləyə bilmirəm. Amma bax bunu da elə adam ələsalanlar başa düşmürlər. "Yuxu görübmüşsen, sayıqlama, qarabasma imiş". Eh, doğrudanmı bu, ağılkəsən işdir? Onlar ise elə öyünürlər! Yuxu? Nedir yuxu? Bes heyatımız yuxu deyilmi? Bir az da deyəcəyəm: qoy, qoy bu heç vaxt həyata keçməsin ve cennət olmasın (axı bunu ki, mən daha başa düşürem!) mən ise yenə də vəz edeceyəm. Amma halbuki, bu nece de asandır: bir günde, bir saatda hər şey dərhal qaydaya salınar! Əsas başqalarını özün kimi istə, əsas budur, vəssalam, artıq heç ne lazım deyil! O saat nece yoluna
düşmoyi tapacaqsan. Amma halbuki bu, axı yalnız - köhnə hogiqetdir, hansinı ki, billion ${ }^{1}$ defo tekrarlayib ve oxuyublar, ancaq ayaq tutmayb! "Hoyatı anlamaq hoyatadan üstündür, xoşboxtliyin qanunlarnu bilmok - xoşboxtlikdon üstün" - Bax bununla mübarize etmok lazumdr! Edacayom do! Ham istose, elo indi hor şey qaydaya düşor.

O balaca qizz axatnb tapmışam... Gedocayom do! Gedeceyem do!

## KARAMAZOV QARDASLARI

(romandan parça)

## Abid Zosimann söhbat və nəsihətlərindən

d) Rus rahibi haqda va onun mümkün rolu barada bazi seylar.

Atalar ve müəllimlar, rahib nədir? Maariflənmiş dünyada madani insanlar bu sözleri artıq istehzayla işledirlər, bezilerisə onu sôyūş kimi işlədir. Getdikca bu meyil daha da artmaqdadrr. Təəssūflor olsun ki, rahiblər arasinda da çoxlu müftexorlar, şəhvetperastlar ve surtiq avaralar var. Terbiyeli ve tehsilli adamlar buna işara etmekle söyleyirlər: "Özlerini cemiyyatin faydasız üzvlori kimi damğalayan tənbal ve utanmaz dilençiler, siz başqalarının hesabuna dolanırsımz". Bununla bele, rahibler arasında dinmezce Allahına xidmot etmok arzusuyla alışıb yanan ve dualar edən fağır insanlar yeterincedir. Onlardan az danışırlar ve heç danışmırlar da. Desam ki, rus torpag̀, ola bilsin, mehz bu insanların xelveti duaları hesabına bir daha xilas edilmis olsun, buna təoccüblonəceklor! Çünki onlar doǧrudan da "her gün, hər saat, her ay ve her il" xalvetda hazır dayanmışlar. Hele ki onlar İsanın simasım ulu babalannmn, apostolların va ozabkeşlerin zamanından ta bu günədek öz qelblerinde ezemetle ve tehrif etmeden, ilahi heqiqət işığında gezdirirler ve meqamı çatanda onu nizamı sarsılmış dünyaya getirocakler. Bu, bōyük ideyadır. Bu ulduz şrgdən doğacaq.

Rahib haqda düsưndūklerim budur, nece ola biler ki, bu düşündüklerim yalan ve yekexanalıq olsun? Bu dünyaya, Allahn xelq

[^10]etdiyi bütün kainata nezer salın, ilahi varlığn gösterdiyi heqiqətlor tohrif olunmayıbmı? Onlarınkı elmdir, elmdese hor şeyo hisslor nüfuz edib. Ruhani alemse insan mahiyyotinin ali bir yarısı olmaqla, tamamile redd edilmiş, hansısa tentene ve hetta nifretlo qovulmuşdur. Xüsusen de son zamanlar dünya azadlığı elan edib, amma onların bu azadlıǧnda noyin şahidi oluruq: tekce köleliyin ve intiharın! Cünki dünya söyloyir: "Ehtiyacın varsa, onları temin et, çünki senin de on zengin ve əsilzade insanlar kimi, buna haqqın var. Ehtiyaclarım ödəməkdən çakinme, hatta onları artır da" - halhazırki dünyanın tolimi budur. Azadlığı da elo bunda görürler. Beledo ehtiyacları artırmaq hüququndan no hasil olur? Varlılar tənhalıq ve menevi düşkünlüye mehkumdurlar, kasiblarsa - həsədə ve öldürməye, cünki onlara hüquqlar verilib, ehtiyacları nece ödəmoyin yollarısa gösterilmeyib. Omin edirlor ki, zaman ireli getdikce dünya birloşir, qardaşlıq ünsiyyeti yaranır ki, buna da mesafolerin qısalması, fikirlerin hava ile ötürülmesi xidmet edir. Amma insanların bu cür birliyino inanmayın. Azadlığı öz ehtiyaclarımı artırmaq ve onları tezlikle ödəmek kimi anlayaraq, onlar öz tebietlerini tehrif edirler, çünki özlerində saysız-hesabsız menasız ve düşük arzular, verdişler ve ağlagelməz ferziyyeler yaradırlar. Yalnız bir-birine hesed aparmaq, bir-biri qarşısında öyünmək ve şəhvetperestlikdən başqa meqsedləri yoxdur. Ziyafatlore, seyahotləre, ekipajlara, rütbelere ve xidmetçi kölelere malik olmaq onlar üçün elə bir ehtiyacdır ki, bu yolda canlarım, şref ve insana mehəbbətlərini qurban verirler, hetta bu yanğılarmı söndüre bilmedikdə özlerini telof edirlor. Kasıblarda da eyni şeyi müşahide edirik, amma onlar ödenilmemis ehtiyaclarım ve paxillıqlarmı helelik serxoşluqla söndürürler. Lakin tez bir zamanda şərab əvezine qan içəcekler, buna yaxindirlar. Men sizden soruşuram: bele bir insan azaddrrmı? Bir nefor "ideya mücahidi"ni tanıyrdım, özü mənə danışmışdı ki, qazamatda tonbəkidon mehrum edilen zaman o qəder sarsilibmış ki, tenbeki elde etmok xatirine az qala öz "ideya"sına xilaf çıxmağa hazır imiş. Axı belosi deyir: "Boşoriyyet uğrunda döyüşa gedirem". Axı belesi hara gedesidir ve o , nəye qadirdir? Belke de ani bir herekete qadirdir, uzun müddato ise durus getire bilməz. Təəccüblü deyil ki, azadlıq əvəzine onlar kölelik eldə etdilər, gencliyimde qarşılaşdığım həmen o müəmmalı qona-
gum ve müellimim demişkən, qardaşhğa ve insanlarm birliyine nail olmaq əvazinø aynlığa ve tənhalığa düçar oldular. Ona göre de begoriyyata, insanların qardaşlıg̀ma va birliyinə xidmat fikri günügündan sönmakdadir va haqiqaten da bu fikir artiq istehza ila qarşlanır, axı bu kōle elo özü icad etdiyi sonsuz vordişlorindon nece el çoksin? O ōzūnə qapanıb, dünya onun nəyinə gərəkdir. İnsanlar ona nail oldular ki, çox sey topladılar, sevincsa azald.

Rahiblik yolusa tamam başqa bir seydir. Allaha xidmote, dualara va pohrizkarlığa hatta gülürlar da, amma asl va heqiqi azadlığa aparan yol bunlardan keçir: gəreksiz ve artıq ehtiyacları özümdən kanar edirem, mağrur iradomi itaatimla qamçılayır ve Allahın kōməyi sayəsində mənəvi gümrahlıq qazanıram! Onlardan hansısı bōyük ideyanı daşımağa ve ona xidmət etməyə daha çox qadirdir özūnə qapanmış varlımı va ya şeylərin ve vərdişlərin esaratindən qurtulmus mexluqmu? Rahibi onun tenhalığına göre qınayırlar: -Özūnū xilas etmok, canını qurtarmaq üçün monastır divarları arasunda gizlonmisən, başeriyyətə qardaşlqq xidmotini iso unutmusan". Lakin baxıb görak qardaşlığa kim daha çox qulluq edir? Çünki tanhalıq bizde yox, onlardadır, onlarsa bunu görmürlor. Bizlerin arasundan lap qedimden xalq xadimlori yetişib, bes indi niyo beloləri ortaya çuxmasın? Elə həmin o həlimxasiyyot, müti pehrizkarlar va qaradinməzler ayağa qalxar ve böyük bir iş uǧrunda vuruşarlar. Rusiyanın qurtuluşu xalqın alindedir. Rus monastırı ezalden xalqladır. Ogar xalq taklənibse, demeli, biz de teklənmişik. Xalq ózūmūzsayağı etiqad edir, etiqadsız xadim nə qədər semimi ve dahi olsa bela, bizde, Rusiyada, heç nəya nail ola bilmaz. Bunu yaddan çıxarmayın. Xalq ateiste rast golərak, ondan üstün olacaq, Rusiya vahid pravoslav ölkaya çevrilacek. Xalqı ve onun ürəyini qoruyun. Xelvatce tarbiye edin onu. Budur sizin rahiblik şuccaetiniz, çünki bu xalq üroyinde Allahı gezdiren xalqdır.
e) Aǵalar va nōkarlar haqqında, onların qarşliglı sakilda ruhon qardaşhǵının mümkūnlüyü barəda
tlahi, deyirler ki, xalqın da gūnahı çoxdur. Mənevi çürümə hallarssa yeqin ki, saatbasaat artur ve yuxarıdan gelir. Xalq arasında da tenhalsq basilayır: mūftexorlar ve qolçomaqlar ortaya çıxır; artı tacir daha çox sayğı taləb edir, heç bir təhsili olmaya-olmaya özünü
savadlı göstərməyə çalışır, bu səbəbdən de əcdadlarımızdanqalma adatlorimize hörmetsizlik edir ve hetta atalarımızın dinine göre xəcalət de çəkir. Knyazlarla oturub durur, özü isə korlanmı̧ kendliden savayı bir şey deyil. Xalq serxoşluqdan çürüyüb ve artıq bunu tərgidə bilmir. Ailəyə, arvadına, uşaqlara qarşı nə boyda qəddarliq var; hər şeyə de səbəb serxoşluqdur. Fabriklərdə cilız xəstə, qurumuş, beli bükülmüş ve artıq pozulmuş on yaşlı uşaqlara rast gəlmişəm. Bürkülü otaq, bütün günü taqqıldayan maşın, bütün günü qurtarmaq bilməyen iş, exlaqsız sözler ve şərab, şərab, bumu lazımdır tifil balaların qəlbi üçün? Günəş, uşaq oyunları gerekdir ona ve her addımda gözel nümunə, bir damcı da məhəbbət. Rahiblər, bunlar olmasın deyə, uşaqlara əziyyət verilməsin deyə, tezliklə, tezlikle ayağa qalxın ve bunu tobliğ edin. Amma Allah Rusiyanı xilas edacek, çünki sadə insan yolunu azmış olsa ve artıq öz günahlarından el çəkməyə gücü çatmasa belə, anlayır ki, onun pis əməlləri Allah tərəfindən lənətlənir, o, günah işlətməklə pis hərəkət edir. Xalqımız həle de yorulmadan ədalete inanır, Allahı tanıyır, onda mərhəmət oyatmaq üçün göz yaşları axıdır. Ali tebeqalər belə deyil. Elmə və yalnız öz ağıllarına esaslanaraq, onlar edalətli həyat qurmağa çalışırlar, amma bunu İsaya arxalanmadan edirlor ve əvvelki kimi yenə do elan edirler ki, cinayət əməli yoxdursa, demeli, günah da yoxdur. Beli, onlara göre, bu, düzdür: çünki egər senin Allahın yoxdursa, onda hansı cinayatdən söhbet geda bilor? Avropada xalq varlılara qarşıı üsyan edir, başçılar hər yerdə camaatı qan tökməyə çağırır ve xalqın bu qezebinin ədalatli olduğunu tesdiq edirlər. Amma "onların qəzəbi lənətlənmişdir, çünki bu qəzəb amansızdır". Rusiyanısa dəfelərlə olduğu kimi Allah yenə də xilas edecek. Qurtuluş xalqdan gelocek, onun inamından ve dözümündən gəlecək. Atalar və müəllimler, xalqın inamını qoruyun, bu, sadəce arzu deyildir: xalqımızda olan gözəl ləyaqət hissi bütün həyatım boyu məni tooccübləndirib, bunu özüm görmüşəm, müşahidə etmişom ve günahların ağırlığına, xalqımızın düşdüyü vəziyyeta reğmən buna meattel qalmışam. İkiesrlik köləlik zülmüne baxmayaraq, xalqımız ruhən kölelikdən uzaqdır. Öz zahiri görkəmine ve reftarına göre azaddır, heç kesden incikliyi yoxdur. Ne qisasçı, ne de paxıl deyil. "Sen şöhretli, zengin, ağıllı ve istedadlısan, qoy olsun, Allah özü seni qorusun. Senə hörmet-izzetim var,
amma dark edirem ki, men de insanam. Hased aparmadan soni sevirom, bununla da senin qarşında öz insanlıq layaqotimi göstorirem". Bütün bunlarn demeseler de (çünki holo de bunları söyleməyi bacarmurlar), belə hərekət edirler, özüm müşahide etmişem, ōzūm sınamışam ve inanın ki, bizim ruslar ne qeder kasıb ve mövqeca asağıdırlarsa, bir o qeder do dürüstdürlor, onların arasındakı varlhlar ve yollarım azmış qolçomaqlar ve müftoxorlar ise, hamıhqla pozulmuşlar, burada bizim do cox, çox qayğısızlığımız ve nezaratsizliyimiz olub. Lakin Allah öz bendelorini xilas edacek, çūnki Rusiyanın bōyüklüyū onun itaetkarlıǧındadır. Gelacoyimizi gōrmok arzusundayam ve sanki onu görürem da: çünki elo belo do olacaq, hetta ən razil varhmız bele öz var-dövlatine göre kasib qarsssinda peşimançilıq çekacek, kasıbsa bu tovazö müqabilinde onu anlayacaq, sevincla ona güzeşte gedocek ve novazişlo cavab verecak. Inann ki, belo olacaq, her şey buna doğru gedir. Beraborlik insanın mənavi moziyyotierindadir, bunusa tokce bizdo dork edoceklor. Qardaşlar varsa, qardaşlıq da olacaq, qardaşlıqdan önce özga birlik yoxdur. Isa obrazı qalblerdadir va o, qiymotli almaztok būtūn dūnyaya işıq saçacaq... Olacaq, bu, olacaq!

Atalar ve müellimlor, bir defe başıma mütəasiredici bir iş galmışdi. Seyahet zamanı K. quberniya şehorindo keçmiş denşikim Afanasiye rast galmişdim, ondan aynldığım vaxtdan sokkiz il ötmüsdü. Qəfleton məni bazarda gördü, tanıdı ve qaçaraq yanıma goldi, ilahi, ne qadər sevinirdi, beloce üstüma atıldi: "Atam, ağa, bu, sizsinizmi? Doğrudanmı sizi görürem?" Moni öz evine apardı. Artıq istefaya çıxmışdı, iki körpe uşaq atasıydı. Hoyat yoldaşı ilo birge bazarda xırda alverle maşğul idi. Otağı çox kiçik olsa da, temiz ve wogagalendi. Mena yer gōstardi, samovarı yandırdı, arvadının dalınca adam gōnderdi, golişim onunçun toy-bayram olmuşdu. Uşaqlarımi yanıma gotirdi: "Ağa, xeyir-dua verin onlara". - "Monmi xeyirdua verim, - deye ona cavab verirem, - man sade ve fağır bir rahibern, Allahdan onlara xeyir-dua dileyirem, senese o vaxtdan her gùn dua edirem, çunki har şeyo sebabkar sen oldun". Ve bunu ona bacardıgım kimi izah etdim. Bax belaca: qarşımda dayanıb, gözlorimi mene zilloyib, tasavvür edo bilmir ki, men, onun evvelki ağası, rabit indi belo bir görkemde ve paitardayam, hatta ağladı da. "Ey unudulmaz incan, ne ūçūn ağlayırsan, - deye ona söyleyirem, - yax-
şısı budur məne ürokdon sevin, çünki tutduǧum yol sevincli ve işıqııdır". Çox danışmadı, elə hey ah çekir ve monə baxıb mehribancasına başımı bulayırdı. "Bes var-dövletiniz hanı, soruşur?" Cavab verirom: "Monastıra vermişem, yataqxanada yaşayırıq". Çay süfresindən sonra onlarla vidalaşmağa başladım ve birden 0 , monastıra sedeqe üçün mene yarımmanat pul verir, diger yarımmanatlığı ise ovucumun içine soxur ve telesə-təlese söyleyir: "Bu ise sizo, qəribe søyyaha, gerok ola bilər". Yarımmanatlğ̌ı götürdüm, ona ve arvadına təzim etdim, sevincok yola düşdüm və yol boyu düşündüm: "Budur, biz her ikimiz, o öz evinde, mense yol yolçusu, ah çakirik, ola bilsin, Allahın bizi bir daha qarşılaşdırmasını yadımıza salıb şirin-şirin gülümsünürük de". O vaxtdan onu bir daha görmədim. Men ona ağa, o ise mene nöker olmuşdu, indise məhebbet ve merhemetlo bir-birimizi qucaqlarken, aramızda sarsilmaz bir insam bağhhıq hasil oldu. Bu barode çox düşünmüşem, indise aşağıdakı fikre gelmişem: ne üçün ağlımıza batmır ki, ruslar arasında bele bir sarsılmaz ve semimi birlik vaxtında ve özü de her yerda baş tuta bilərdi. Bunun mümkünlüyünə inanıram, vaxtsa yaxınlaşıb.

Nökerler baresindese aşağıdakıları elave etmek istoyirem: əvvellər, genc iken nökərlerə tez-tez acıqlanardım: "aşpaz qadın yeməyi qaynar verib, denşik paltarı təmizleməyib" ve ne bilim ne. Amma o vaxtlar uşaqlıqda eziz qardaşımdan eşitdiyim bir fikir birdən-bire ağlımı başıma qoydu: "Başqasının qulluğumda durmağına ne dərəcedə layiqəm ki, yoxsul ve müti olduğuna göre ona topinirem de?" Bu cür sade ve aydın fikirlerin ağlımıza bele gec gelməsi o vaxt məni çox təəccüblendirmişdi. Nökərlərsiz ötüşmək mümkün olmadığından elo et ki, sonin nökərin ruhen daha azad olsun. Nəye göre mən öz nökərimin nökəri olmayım və bunu ele etməyim ki, o, terefimdon heç bir yekəxanalıq duymasın, o da öz növbesinde mənim semimiyyetime inansm? Nə üçün nökərim məne doğma olmasın vө, nehayət, nə üçün mən onu öz aile üzvüm kimi qobul etmoyim ve buna sevinməyim? Hotta indinin özündo do bu, mümkün olası ve insanların gelocek sarsılmaz birliyine xidmət edesi bir işdir, bax onda insanlar indiki kimi özlerine benzer digerlərini nökərə çevirməyəcəklər, əksinə, İncildə deyildiyi kimi, var gücü ilo başqalarına xidmot etmok arzusunda bulunacaqlar. İnsanların maarif ve mərhəmət meydanında göstərəcekləri şücaətlərin,
nahayot ki, onlarin finldaq gəlmək, xəyanət etmək, yalan satmaq ve özūnü öymak kimi qəddar hərəkatlorinə üstün gələcəyi güne çoxmu qahb? Qeti eminam ki, yox, arzu etdiyimiz güne az qalıb. Masxaraya qoyur ve soruşurlar: bas o gün ne zaman yetişocək, bu, mūmkūn olası işdirmi? Mənsə düşünürem ki, Allahın köməyilə bu azamathi işin öhdasindon gəlocayik. Beşeriyyat tarixinda o qədər ideyalar meydana çıxıb ki , hotta on il bundan əvvel onların ağla gatirilmasi bele təəccüb doğurardı, lakin sehrli məqam yetişən kimi bu ideyalar yaranmış va bütün Yer üzüno yayılmışdır. Bizdo də belə olacaq, xalqımız bütün dünyaya işıq saçacaq ve insanlar söyleyoceklər: "Sübhə ilə yanaşanların rədd etdikləri daş məhək daşına çevrildi". Masxərəya qoyanların özlərinə sual vermək yerinə düşərdi: egar bizimki xayaldırsa, onda siz Allahın köməyi olmadan öz binanızı na vaxt inşa edaceksiniz? Əgər onlar tasdiqləyirlerse ki, oksinə, ōzlori bu birliya doğru gedirlar, deməli, onların on sadəlōvhləri buna inanırlar, belə sadəlövhlük hetta təaccüb de doğurur. Heqiqatan de onlardakı xəyalperestlik bizdekindən güclüdür. Dünyada adalatin zafor çalmasını istəyirlər, amma Allahdan dönməklə alemi qana batıracaqlar, qansa qana sebəb olur, qulincla galon quincdan da talef olar. İsanin merhemeti olmasaydi, onlar sonuncu iki nefor qalanadək bir-birinin axırına çıxardılar. Elə bu sonuncu iki nefer de məğrurluqları sayesinda bir-birini saxlaya bilmezdiler, yəni sonuncu avvalca ōzündən avvəlkini, sonra da özünü məhv edərdi. Müti ve fagır insanlar hesabına Allah öz mərhemetini əsirgemir ve bu işlore revac vermir. Hele aynimdə zabit mundiri gezdirarkən, duelden sonrakı vaxtlar nökerler baresinde danışmağa başlayanda, yadımdadır ki, hamı məne tooccüblə baxmağa başlamışd: "Nedi, nökeri divanda otuzdurub qarşısına çaymı getirək?", - deya sōylayirdilar. Mense onlara bu cür cavab verirdim: "No üçün de yox, heç olmasa herdenbir". O vaxt hamı sözlerime gülürdī. Onlarin sualı yelbeyin sual idi, menim cavabımsa aydın deyildi, lakin düşünurrem ki, bu cavabda azca da olsa heqiqət vardı.
a) Ibadat, mahabbat va basqa dünyalara qovusmaq barasindo

Genc oglan, ibadet etməyi unutma. Əger ibadetin ürekden gelirse, onda hor defe qelbinde yeni bir hiss baş qaldıracaq, bu hissden avveller sene melum olmayan yeni bir fikir hasil olacaq ve
yeniden seni ruhlandracaq, bax onda anlayacaqsan ki, ibadet terbiyo deməkmiş. Daha bir şeyi yadında saxla: hər gün ve mümkünatın çatan zaman öz-özüne söyle: "Ilahi, bu gün dünyasını dəyişib, hüzuruna gelənlərin hamısını bağışla". Çünki hor saat ve her an minlərle insan bu dünya ile vidalaşır ve onların ruhları Allah qarṣısında imtahana çəkilir - onların böyük ekseriyyeti bu dünya ilo birbirindən xəbərsiz vidalaşırlar, qəm ve kədər içərisində getdiklərindən de kimsənin xebəri olmur, bu sebəbdən onlara rehm dileyən ve, ümumiyyetlə, bu dünyada yaşayıb-yaşamadıqlarından xəbərdar olan yoxdur. Sen onu, o da səni tanımasa da, qoy dünyanın bu başından onun ruhunun şad olması üçün etdiyin dualar ve ibadet Allah dergahına yetişsin. Öz əməlləri üçün Allah qarşısında qorxu keçirən ruh bu dünyada ona dualar edən ve onu seven bir mexluqun varlığından nece de riqqetə gelecek. Allah her ikinize qarşı rehmdil olacaq, əgər sən onunçun bu qədər dualar edə bilibsense, böyük Yaradanın seninlə müqayisədə rehmi ve sevgisi nəhayətsiz olduğundan, onun daha çox yazığı geləcək. Ve sənin xatirinə onu bağışlayacaq.

Qardaşlar, insanların günahları sizi qorxutmasın, onları öz günahları ilə birgə sevin, çünki Yer üzündəki məhəbbətiniz ondan daha üstün olan İlahi sevgisinin oxşarıdır. Allahın xelq etdiyi bütün varlıqları - kainatı ve har bir zerreciyi - sevin. Heyvanları, bitkiləri, hər şeyi sevin. Hər bir şeyi sevsən, onlardakı ilahi sirri də dərk edərsən. Bir kərə dərk etdinsə, artıq her gün durmadan daha aydın anlamaǧa başlayacaqsan. Və nəhayət, bütün dünyanı ümumbeşəri bir mehebbetle seveceksen. Heyvanları sevin: Allah onlara derketmə qabiliyyetinin rüşeymlərini ve qayğısız sevinc boxş edib. Onların bu sevincini pozmayın, onlara ezab verməyin, onların sevinclərini ellərindən almayı, Allahın ziddine getməyin. Ey insan, özünü heyvanlardan uca tutma: çünki onlar günahsızdırlar, sense öz böyüklüyünlə beraber torpağı murdarlayır ve özündən sonra murdar iz qoyub gedirsen - çox heyf ki, demək olar, hamımız beleyik! Xüsusen de uşaqları sevin, çünki onlar da melekler kimi günahsızdırlar ve bizi mərhəməte getirmək, üreklerimizi tomiz saxlamaq ve Allahdan gelen hansısa tapşırığ yerinə yetirməyimiz üçün mövcuddurlar. Körpeni tehqir edenin vay gününo. Menise Anfim ata uşaqları sevməyə öyratmişdi: səyyahlıq etdiyimiz zaman bu mehri-
ban ve qaradinmaz insan pryanik ve konfet alar ve uşaqlara paylayardi: uşaq görendo üroyi atlanards: budur insan.

Xūsuson da insanların günaha batdıqlarınn şahidi olarkən başa fikirlor ag̀uşunda səni təəccüb bürüyür ve özünden soruşursan: "Zorla yoxsa itaətkarcasına sevmeklo ole almah?" Homişe bu qərara gel: "Itaatkarcasına sevmeklə ələ alacağam". Birdəfəlik bu qerara gəlsən, bütün dünyanı fath edə bilersən. İtaatkaranə məhəbbet dehşatli bir qüvvedir, ona baraber heç bir hiss yoxdur. Hor gün, her saat, hər daqiqe öz atrafinda dolaş, özünə nəzər yetir ki, senin siman azamətli görünsün. Budur, sen balaca uşağın yanından ötdün, axmaq söz işlədib, hirslo dolu qolbinlo acıqh ötdün; ola bilsin ki, uşaq heç gözüna do sataşmadı, o ise səni gördü, sənin eybecer ve gūnahkar siman onun kömeksiz balaca qelbindo özünə yer aldı. Sən bunu bilmirdin, lakin çox güman ki, artıq o harəkatinla onun qelbine pis toxum saldın, axı o cücerəcək, hər şey da ona göre baş verdi ki, son uşaq qarşısında özünü cilovlaya bilmədin, çünki $\ddot{\text { özünda ehtiyath va canlı sevgi hissi tarbiye etmemisen. }}$

Qardaşlar, mehebbet həyat mektəbidir, ona nail olmağı bacarmaq lazımdır, çūnki o, çetinlikle qazanılır, baha qiymete alınır, böyük zəhmət hesabına əldə edilir, çünki təsadüfi bir an üçün deyil, bütūn ōmūr boyu sevmek lazımdır. Hamı, hetta zalım insanlar da tesadūfi ve ani mehebbetle seve bilorler. Genc qardaşım quşlardan onu bağışlamalanm xahiş edirdi, bu, sanki menasız görünse de, heqiqotdir, çünki her şey okean kimidir, axır ve bir-birine qarışr, bir yerine toxunanda dünyanın o başında oks-səda verir. Quşlardan üzrxahlıq dilamek belke de monasız bir seydir, lakin əgər sen indikine nisbetən edalatli olsaydın, quşlara da, uşaqlara da, seni ehate eden her hansı diger canlıya da bir az, bir damcı da olsa, asan olard. Bir daha deyirom: her şey okean kimidir. Beşeriyyete mehobbotden qovrulan insan onda quşlara da dualar edəcek ki, onlar da senin günahmı bağışlasınlar. İnsanlara ne qeder menasız görünse bele, bu cosqunlugun qadrini bil.

Dostlar, Allahdan özünūzo sevinc diloyin. Uşaqlar ve sema qusları kimi şon olun. Qoy insanların işlotdiklori günahlar sizi bu amatinizden çakindirmesin, qorxmayın ki, Allah işlorinizin üstünden xatt çokar ve onlarin həyata keçməsinə imkan vermez, deme-
yin ki: "Günah böyükdür, bədbəxtlik çoxdur, pis mühit üstələyir, bizse tonha ve gücsüzük, bu yaramaz mühit bizi əzəcək, xeyirxah niyyetlorimizin baş tutmasına imkan vermeyecek". Uşaqlar, bu meyusluqdan qaçın! Burada qurtuluşun bir yolu var: özünü əle al ve bütün bəşəriyyetin günahları üçün məsuliyyəti öz üzərinə götür. Dostum, axı bu, heqiqeten de belədir, çünki elə ki hamının bütün günahlarını səmimi qəlbdən öz üzərine götürdün, dərhal görəcəksən ki, bu həqiqetən de belaymiş, hammın əvezine ve hər şeyə göre günahkar elo sənsənmiş. Öz tenbelliyini ve gücsüzlüyünü insanların üzerinə yıxmaqla ona gelib çıxacaqsan ki, şeytani təkəbbürlüyə uyacaq ve Allahdan narazilıq edoceksen. Seytani tokəbbürlük barədə belə düşünürəm: onun nə olduğunu bu dünyada anlamağımız çətindir, ona göre de sehve yol vermək, təkəbbürlüyə uymaq asan bir şeydir, üstelik də hansısa əzəmətli və gözəl bir işə özünü sərf etdiyini düşünesen. Bəli, qadir olduğumuz ve bacardığımiz çox şeylərin öhdesindən hele ki gele bilmemişik, qoy bu, səni çaşdırmasın ve bu məselədə özünü doğrultmağa tohrik etməsin, axı sənin nəyə qadir olduğunu ve nəyi bacarmadığımı bilən ilahi varııq var, buna özün de əminlik duyacaqsan ve o vaxt hər şey tam düzgünlüyü ile səne agah olacaq, bax onda mübahiseni dayandrracaqsan. Biz həqiqetən də dünyanı bixəbərtek gezib dolaşırıq; əgər İsanın əziz surati qarşımızda canlanmasaydı, onda dünyanı su basmamışdan əvvel insanın insi-cinsi necə yer üzündən silinib getmişdise, biz de elece yolumuzdan azar ve telef olardıq. Bu dünyada çox şeyler bizə agah deyil, lakin bunun evezinde bize başqa bir dünyayla, daha uca ve daha ali bir bir dünyayla gizli, mohrem ve canlı elaqe duyğusu verilmişdir. Ele bizim fikirlərimizin ve duyğularımızın kökü burada yox, başqa dünyalardadır. Bu səbəbden də filosoflar deyirler ki, Yer üzündo şeylərin mahiyyətini dərk etmək qeyri-mümkündür. Allah toxumları başqa dünyalardan götürmüs, bu dünyaya sepmiş ve öz baǧımı salmışdır; ve nə mümkünse, o da cücermişdir, amma salınmış bağ yaşayır ve yalnız başqa gizli alomlerle canlı temasda olduğundan hemişe yaşayır; eger sendeki bu hiss zeifleyir ve ya mehv olursa, onda senin qelbindo salınmiṣ o bağ da mehv olur. O halda heyata bigane qalacaq ve hetta ona nifret de besləyəceksen. Men belə düşünürəm.
f) Ozün kimilorin hakimi ola bilarsanmi? Sonacan etiqad haqqunda

Bir seyi xüsusila unutma ki, son heç kesin hakimi ola bilməzsən. Cünki qarşısındakı cinayatkar kimi özünü do günahkar hesab etməyince va bu cinayətə göre hamıdan çox günahkar olmağinı anlamayınca, yer üzünde heç kas cinayətkara hakimlik edo bilməz. Bunu dark edənden sonra isa belkə de hakimlik ede bilor. ilk baxışdan ağısız görünsa bele, bu, həqiqotdir. Çünki ogar mon mömin bir insan olsaydım, onda balke do heç qarşımdakı cinayetkar da olmazdı. Özūn de qelbinle ittiham etdiyin qarşısındakı o cinayetkann cinayatini öz üzərine götürmoyi bacarırsansa, onda o andaca götūr ve onun evazine sen özün işgənce çek, onu isə danlaqsiz burax getsin. Hetta eger qanunla ona hakim toyin olunsan belo. bacardığ̀n qadər bu ruhda çıxış et, çünki bu halda o özünü daha acı şkildo ittiham edecek. Oger sənin öpüşlərindən sonra o özünũ arsizlığa vuracaq ve sene gülecekse, yene de yolundan azma: demeli, onun vaxtu-vadesi hale yetişməyib, lakin her seyin ōz vaxtı var, yox, ager heç yetişmese, yenə də o da olmasa, onun avazine başası anlayacaq ve ona göre işgenceler çekəcək, özü ōzūnü günahlandıracaq ve heqiqet yerini tutacaq. Buna inan, hökmen inan, çūnki bütūn müqəoddoslərin etiqadı vo ümidi bundadır.

Yorulmadan çalış. Yuxuya getmemişdən q̧abaq yadına düşse ki, "Men lazım olan işi görmemison", celd ayağa dur ve et. Oger səni qeddar ve hissiyyatsiz adamlar ehate edirlorse ve dediklorini qulaqardına vururlarsa, onda onların qarşısında diz cök ve onlardan üzrxahlıq dile, çūnki eger seni eşitmək istemirlerse, bu meselədə senin de gūnahın var. Yox, eger qeyzlenmiş insanlarla danışa bilmirsense, onda dinmezce, mütilikle, heç zaman ümidini itirmedən onlara xidmet et. Oger seni atsalar ve zorla qovmus olsalar, onda raklikde torpağa düs ve onu öp, onu göz yaşlarınla islat, bu tenhalıqda beç kes sani görmase ve eşitmase belo, axıtdığın göz yaşları sayasinde torpaq bəhre verəcek. Oger yer üzünde hamı etiqadından dönse, bele bir sey baş verse ve takce sen sadiq qalmıs olsan belo, inamım itirme: bax onda tek-tenha qalmıs özünü qurban ver, Allaha dualar et. Oger bu cür iki neforle qarşılaşsanız, onda bu, bưtṑv bir dûnyadır, canlı mehebbet dünyasıdır, mehebbatlo bir-
birinize sarılın ve Tanrıya dualar edin: çünki yalnız ikinizin qelbinde olsa da, onun heqiqeti öz yerini almışdır.

Əgər özün günah sahibisense ve günahlarma göre son nefəsedək ömrünü qəm-qüssədə keçirirsənsə, başqası üçün sevin, əməlisaleh insana göre üreyin sevincle dolsun, ona şadlan ki, sən günahkar olsan da, o emelisalehdir ve günaha batmayıb.

Əgər insanların qəddarlığı dözülməz dərəcedə, hətta onlardan intiqam almaq hissi ile alışıb-yanmaq heddində səni əsebileşdirirse, her şeydən əvvel bu duyǧudan çəkin; dərhal get ve insanların bu azğınlıqlarıın günahkarı sən özünmüşsən kimi ozüne əzablar ara. Bu əzabları qəbul et və onlara döz, onda ürəyinin odu sönər ve anlayarsan ki, sen özün de günahkarsan, çünki bir nəfər günahsız bønde qəddarlara doğru yol göstəre bilərdi, amma göstərməyib. Əger senin qelbin işıq salsaydı, başqalarının da yolunu işıqlandırardın, senin saldığın bu işığın nurunda, o, belke de qeddarlığından çokinerdi. Hetta işıqlandırdığın teqdirde de insanları xilas etmək mümkün olmursa, onda da dönməz ol ve ilahi varlığn qüdretine şübhe etme; ona inan ki, indi xilas olmayıblarsa, sonra xilas olarlar. Onlar sonra da xilas olunmasalar, onların övladları xilas ediləcəkler, çünki son artıq ölmüş olsan belo, sənin nurun sönməyəcəkdir. Odalət carçısı bu dünyadan köçüb gedir, onun nurusa qalır. Adətən xilaskarm ölümündən sonra xilas olurlar. İnsan nəsli öz peyğəmbərlərini qəbul etmir və onları döyürlər, amma eyni zamanda insanlar əzab verdikləri şoxsleri sevir vo onlara ehtiram besloyirlər. Sense hamı namine çalışırsan, gəlecək üçün elləşirsən. Heç vaxt mükafat gözləmə, çünki onsuz da bu dünyada mükafatın böyükdür: səndəki bu ruhi şadlıq yalnız mömin bəndələre nəsib ola biləcek. He zenginlərdən, ne de güclülərdən qorxma, lakin həmişo müdrik ve xoşsifət ol. Her şeyin qədərini, vaxtımı ve yerini bilməye alış. Torpağa təzim etməyi ve onu öpməyi bacar. Torpağı öp ve yorulmadan, doymadan onu sev, hammı sev, her şeyi sev, bu meftunluğu ve bu vecdi daim ara. Sevincden doğan göz yaşları ile torpağı islat vo bu göz yaşlarım sev . Bu hereketindən utanma ve onu əziz tut, çünki o, Allahın senə bağısladığı böyük bir nemətdir, bu da hamıya qismət olmur, yalnız say-seçmə insanlara nesib olur.
g) Cohonnam va cahannam odu barasindo, mistik düşünca

Atalar vo müəllimler, düşunürem: "Cohənnəm nədir?" Belə fikro golirem: "Sevgi besleməyin artuq mümkünsüz olduğunu göstaron isgoncedi bu". Haçansa bir dofe ne zamanı, ne de mekanı ölcūya gelmoyon sonsuz kainatda bir nəfor ruhi moxluqa dünyaya gōz açdığı zaman bu sözlori demok imkanı verilmişdi: "Mon varam va man sevirem". Bu cür fəal ve canh şəkildə məhəbbətini izhar etmok imkanı bir koro, yalnız bir karə boxş edilmisdi ona. Bu meqsodlo de yer ūzünə golmişdi o, amma ne faydass: bu xoşboxt mexluq bu avazsiz hadiyyoni redd etdi, onu qiymotlendire bilmədi, sevmadi, istehza ila yanasdı va laqeyd qaldı. Artıq bu dünyan tark etmiş belə bir insan, varlı adam vo Lazar haqqinda asatirdəki kimi, İbrahimin meskənini görür, İbrahimlo söhbat edir, cannətdo gəzir va Allahın dergahına çata bilir, lakin onu ağrıdan odur ki, Yaradanın dargahuna sevməmis galmişdir va onlann məhəbbetina etinasız olan bir kasi sevonlarla görūşacakdir. Hor şeyi aydın gördüyündən özōzūne sōyloyir: "Indi biliya malikam, lakin sevməyə can atsam da, menim bu məhəbbatimde ela bir şücaət olmayacaqdır, canımı feda etmek do olmayacaqdır, çūnki bu dünyadakı hoyatım bitmişdir ve indiki ruhi mahəbbatimin hasrotinin odunu söndürmaya İbrahim bir dameı da su xarclaməyacak (yeni dünyadakı fəal həyatın hədiyyəsi bir daha məne nesib olmayacaqdır), dünyadakı məhəbbata saymazyana yanasdığımdan mənimçün artıq ne həyat var, nə de ki vaxt! Hoyatım basqalarınn yolunda qurban vermeyo de şad olardım, amma bu, artiq mümkūn deyildir, çünki məhəbbat xatirine qurban vermok istadiyim həyatım artıq ōtüb keçmişdir ve indi o həyatla bu mōvcudluq arasında uçurum yaranmışıır". Cehennem odunun maddi mōvcudluğu barede danışırlar: bu gizli matlabi araşdırmir ve ondan qorxuram, amma düşūnürem ki, cəhənnem odu maddi olsaydı, buna heqiqeten de sevinerdilor, çünki belə xəyal edirem ki, heç olmasa bir anhgga bele cahonnem odunda çox dahşetli menevi isgancalor unudulard. Bir de ki, bu manevi isgencelerden onlan xilas etmok qeyri-mūmkündür, ona göre ki, bu, zahiri iztirab deyildir, bu onların daxilindedir. Düşünürom ki, menevi iztirablardan qurtula bilseydim, onlar daha da bedboxt olardilar. Çünki onların i + gencalerini gören cennetdaki möminler bu sexslerin günahlarından keçer ve onlan sonsuz derecede sevarek öz yanlarina devat
edərdilər, lakin bununla da onların düçar olduqları əzabları daha da çoxalardı, çünki artıq mümkünsüz görünən bu minnetdarlıq məhəbbetini alovlandırmağın menası yoxdur. Herçond ürkək qelbimle düşünürəm ki, möminlərin sevgisini qəbul edib ona cavab verə bilməməklə onlar bu dünyada saymamazlıq edib sığınmadıqlan o feal mohəbbətin hansisa obrazını, nəhayət ki, itaet göstərib o dünyada tapacaqlar... Qardaşlarım ve dostlarım, təəssüf ki, fikirlərimi aydın ifade ede bilmirəm. Bu dünyada özü-özünə qənim kəsilmişlərə, intihar edənlere yazıqlar olsun! Düşünürem ki, onlardan bədbexti yoxdur. Deyilənlərə görə, onlardan ötrü Allaha dua etmək də günah sayilır, kilse de zahiren bunu sanki redd edir, amma qelbimin derinliklərində düşünürəm ki, onlar üçün də dualar etmək mümkün olaydı. Axı məhəbbat bəsləməye görə İsa heç kəse acıqlanmaz. Belələri baredo mən bütün ömrüm boyu içimdə dualar etmişom, atalar və müəllimlər, etiraf edirəm ki, indi də hər gün dualar edirəm.

Mübahisesiz biliklərine ve inkaredilmez heqiqeti görə bilməlerine reğmən, cəhənnemde de məgrrurluq ve qəddarhqdan qurtulmayanlar var; tamamile şeytana ve məğrur ruha satılmıs dohşətli mexluqlar da var. Onlar üçün cehənnem artıq könüllüdür ve onlar ondan doymaq bilmirler. Çünki Allahı ve həyatı lənətlədiklərindən özlari özlorini lənəte düçar ediblor. Sehranın ortasında ac qalmıs adam öz qanımı sorurmuş kimi, onlar öz kinli-küduratli məǧrurluqları ile qidalanırlar. Amma esrler boyu doymurlar, baǧışlanmaqdan imtina edirlor, onları doğru yola səsləyen Allahı lonətloyirlor. Canlı Allahı nifretsiz seyr edo bilmirlər, teleb edirlor ki, heyatın, Allahın olmasın, Allah özünü və yaratdığı hər şeyi mohv etsin. Ve obedi olaraq öz qəzəblərinin odunda yanacaq, ölümü və yoxluğu arzulayacaqlar. Lakin ölüme nəsib olmayacaqlar...

Aleksey Fyodoroviç Karamazovun olyazması burada qurtarır. Tekrar edirəm: o, tamamlanmamıs ve perakənde veziyyətdədir. Mesolen, biblioqrafik melumatlar abidin ancaq ilk genclik illərini əhate edir. Deyilenlər ise onun müxtəlif vaxtlarda söylədiyi fikirlordən hasil olmuş ve bir məcraya getirilmiş öyüd-nəsihetleri ve düşüncelori aks etdirir. Ömrünün son saatlarında abidin dile getirdiyi her şey tam dəqiqliyi ilo müəyyənleşdirilmemişdir, onları Aleksey Fyodoroviçin yazıya aldığı əvvəlki nəsihatlərin olyazmalarındakılarla tutuşdursaq, burada həmin o söhbetin yalnız ruhu ve
xarakteri baroda anlayışın verildiyini görorik. Abidso haqiqeton do güzlanilmadon vofat etdi. Ela homin o axşam abidin başına toplaşanlar yaxşı anlayırdılar ki, onun ölümüno lap az qahb, amma hor halda bele tez canını tapşıracağına heç kim inanmırdı, eksine, yuxanda qeyd etdiyim kimi, onu gümrah ve söhbetcil gören dostlan, onun sağlamlığında çox davam etmose do, gözoçarpacaq doyişikliyi sezmisdilor. Sonradan tooccüble bildirirdilor ki, hotta onun ölümūne beş doqiqa qalmış avvalcedon nə baş verəcəyini heç vəchlo anlamaq mümkün deyildi. O, qefleton sinesinde dözülmez ağrilar hiss etdi. çöhrasi saraldı va əllərini berk-bərk üroyinin başına sıxdı. $O$ anda hamı yerinden sıçradı ve ona toref yüyürdü; $o$ ise ozablar içorisindo qovrulsa da, helo de çöhresindo təbessüm onları seyr edorok, astaca kreslodan döşməye düşdü va dize çökdü, sonra ise üzüqoylu yere uzandı, ollərini sanki sevinc içində geniş açdı, torpağı öpe-ōpə və Allaha yalvara-yalvara (özünün öyrotdiyi kimi) sakitce vo şon əhvali-ruhiyyədə canını tapşırdı. Onun ölüm xəbəri bir gōz qırpımında hücraye yayıldı ve monastıra çatdı. Yenice canım tapsırmıs abidin yaxınları ve aidiyyatı olan dini şoxslor qedim adot-ənonəyə uyğun şokildo meyiti dofne hazırlamağa başladılar, monastır ahli ise baş kilseye toplaşdı. Sonradan yayılan şayielere göre, abidin ölüm xebari helo soher işıqlanmamısdan şohəre de galib çatmışdı. Seher az qala bütün şəhər bu barədə danışırdı ve çoxsaylı insan axımı monastıra üz tutmuşdu. Amma bu barede nōvbati kitabda söhbet açacayıq, indise evvolceden əlave edek ki, birce gün ötmemiş heç kasin gözlamodiyi bir hadisa baş verdi; o. hom monastır mühitinde, hom də şohorde elo bir əcayib, heyecanlı ve qarmaqansıq toossürat doğurdu ki, o zamandan bu qedor vaxt keçməsine baxmayaraq, çoxları üçün olduqca həyəcanlı hemin o gûn indi da hafizalarden getmir...

# LEV NIKOLAYEVIÇ TOLSTOY 

(1829-1910)

## QAFQAZ ESIRI

(hekaya)

I
Qafqazda bir ağa zabitlik edirdi. Onun adı Jilin idi.
Bir dəfə evden ona mektub geldi. Qoca anası ona yazırdı: "Artıq qocalmışam, ölməmişdon qabaq sevimli oğlumu görmok istəyirem. Gel mənimlo vidalaş, məni dəfn elə, sonra Allah köməyin olsun, yene qulluğuna qayıt. Sene adaxlı da tapmışam. Ağıllı, qoşeng qızdır, mülkü de var. Xoşun gelse, bəlke evlenersen ve homişolik de qalarsan".

Jilin fikro getdi: "Doğrudan da qarı lap eldən düşüb, belkə de heç onu göro bilmodim. Gedim. Qız yaxşı olsa belke de evlendim".

O , polkovnikin yanma gedib mezuniyyet aldı, yoldaşlan ile vidalaşdı, öz esgerlərini dörd vedre arağa qonaq edib yola hazırlaşdı.

O zaman Qafqazda müharibe gedirdi. Yollardan ne gece, ne de gündüz keçmək olurdu. Ruslardan biri qaladan bir az aralanan kimi tatarlar ${ }^{1}$ ya onu öldürür, ya da tutub dağlara aparırdılar. Odur ki, həftədə iki defe bir qaladan o birisine müşayietçi esgərlər gönderilirdi. Qabaqda ve dalda esgerler, ortada ise camaat gedirdi.

Bu hadise yayda olmuşdu. Seher sübhden arabalar qalanın dalına yığıldı, müşayietçi esgərler de çıxıb yola düşdülər. Jilin ath gedirdi ve onun şeyleri arxada gelon arabalardan birinde idi.

Íyirmi bes verst yol getmok lazım idi. Arabalar asta gedirdi: gah esgerler dayanır, gah arabalardan birinin çarxı çıxır, gah da at dayanırdı, buna göre de hamı durub gözleyirdi.

[^11]Gün günortadan keçmişdi, arabalar isa yolun ancaq yarısını getmişdi. Toz ve isti idi, güneş elo yandırırdı ki, daldalanmağa yer do yox idi. Cılpaq sohralıq: yolda ne bir ağac, ne de bir kol var.

Jilin qabağa keçib dayandı ve arabaların gelib ona çatmasını gōzladi. Esitdi ki, arxada şeypur çalınır, yene dayandılar. Jilin fikirlosdi: "Belke asgarlorsiz tak gedim? Atım yaxşıdır, oger tatarlara rast galsem do aradan çıxaram. Ya getmeyim?.."

Dayanıb fikirloşir. At minmiş başqa bir silahlı zabit - Kostılin ona yaxinlasib dedi:

- Jilin, gal, ōzümūz gedek. Taqotim yoxdur, acmışam, bir yandan da bu isti. Əynimdeki köynək də lap yaşdır, sıxsan su tökülər.

Tosqun, kök, qıpqırmızı qızarmış Kostılinin bodonindon tor su kimi axırdı. Jilin fikirloşib dedi:

- Tüfongin doludurmu?
- Doludur.
- Onda gedak. Sertimiz bu olsun ki, bir-birimizdon ayrılmayaq. Belelikla de onlar yola düzalib getdiler. Çöl ila söhbət ede-ede gedir, hey atrafa boylanırdılar. Her terəf aydın görünürdü. Çöl qurtaran kimi yol iki daǧın arasındakı derəyə girdi. Jilin dedi:
- Dağa qalxıb baxmaq lazımdır, yoxsa birdon dağın dalından çıxan olar. görmarik.

Kostulin ise dedi:

- Neye baxaq. Gal gedek.

Jilin onun sözūne qulaq asmad.

- Yox, - dedi, - sen aşağıda gözle, men bir baxım.

Sonra da atını sola, dağ yuxarı çapdı. Jilinin atı ovçu atı idi (o bu atı dayça iken ilxıdan yūz manata almışdı ve özü minib öyrotmişdi); at onu sanki qanadlarında sıldırım dağa qaldırdı. Ele tozece çapmısdı ki, ireli baxanda, lap qabağında, on desyatinlik açıq yerdo ath tatarların dayandığını gördü. Otuz nefərə qedər idiler. Gören kimi atımın başını geri döndordi. Tatarlar da onu görüb ona toref çapdılar, çapa-çapa tūfonglorini qablarından çıxardırdılar. Jilin atını sıldırım asağı dördayaq çapdı vo Kostılini soslədi:

- Tūfongini çıxart! - Ozũ iso üreyində atına deyirdi: "Canımsan, apar məni burdan, ayağın ilişməsin: büdrəsən işim bitdi. Olim tūfenge çatsa, onlara teslim olmaram".

Kostılin ise gözlemek evezine, tatarları gören kimi var qüvvesi the atını qalaya terof qamçıladı. O, atın gah bu, gah da o biri böy-
rünü qamçilayırdı. Ancaq tozun arasından atın quyruğunu nece yellotmesi görünürdü.

Jilin gördü ki, işlor pisdir. Tüfeng getdi, birce qulıncla da heç bir şey eləmək olmaz. Atımı geriye, esgərləre tərəf çapdı, istedi aradan çıxsın, gördü ki, altı nəfor çaparaq onun yolunu kesmək istəyir. Onun öz atı yaxşı olsa da, onlarınkı daha yaxşı idi. Hom de çaparaq onun yolunu kesirdilər. Atın başını yıǧmaq, geri döndərmək istədi, ancaq at götürüldü, dayanmayıb düz onların üstüne çapırdı. Boz atın üstünde oturmuş qırmızısaqqal bir tatarın ona yaxınlaşdıǧımı gördü. O, çığıraraq dişlorini qıcırtmış, tüfongini olindo hazır tutmuşdu.
"Hə, - deyo Jilin fikirləşir, - mən sizi tanıyram, iblislor: diri tutduqlarmı çalaya salacaq, qamçı ilo döyoceklor. Diri iken teslim olmayacağam..."

Jilin boydan uca olmasa da qoçaq idi. Qılıncını çokib atımı düz qırmızısaqqal tatarın üstüne çaparaq fikirleşdi. "Ya atın altına alıb ozerem, ya da qiluncla doğrayaram".

Jilin atını çapıb çata bilmədi. Arxadan ona güllo atdılar, güllo ata doydi. At birdən yere sərilib Jilinin ayaǧının üstüne düşdü.

O, ayaǧa durmaq istodi, lakin bu vaxt iy vermiş iki tatar onun üstüne oturub qollarmı dala burdular. O dartındı, tatarları kenara itolədi, ancaq atlarından yere sıçrayan daha üç tatar gelib tüfonglərinin qundağı ilo onun başma vurmağa başladı. Jilinin gözlori qaranlıq getirdi, sondelədi. Tatarlar onu tutdular, yehorindon ehtiyat tapqırlarım çıxartdılar, qollarmı arxasına burub, tatar düyünü vurdular, sürüye-sürüye onu yəhəre təref apardılar. Papağını vurub saldılar, uzunboğaz çokməlorini çıxartdılar, hor yerini axtardılar - pullarım, saatını cibinden götürdülor, paltarmı cırıq-cırıq elodilor. Jilin atına nəzer saldı. Yazıq at böyrü üste düşdüyü kimi do qalmışdı, ayaqlarımı çırpır, lakin yero çatdıra bilmirdi, başı deşilmişdi, bu deşikdən fişıltı ile çıxan qara qan etrafindakı bir arşın yeri islatmışdı.

Tatarlardan biri ata yaxınlaşbb yehorini açmağa başladı, at ise elo çırpınırdi; tatar xencerini çıxarıb atın başımı kosdi, qan fışqırdı, bodoni esdi, canı çıxdı.

Tatarlar yoheri ve qayışlan çıxartdılar. Qırmızısaqqal tatar atımı mindi, o birisiler ise Jilini onun terkine oturtdular, yıxılmasın deye belindon qayışla tatara bağlayıb dağlara apardılar.

Jilin tatarın terkinde oturub yırgalanur, üzü tatarın iy veren kürəyina sürtülürdü. $O$, tatann enli küroyindon ve damarlanı çıxmış boynundan başqa hec bir sey görmürdü. Tatarn qırxılmış boynu papagının altundan göyarirdi. Jilinin başı yarılmışdı, gözlorinin üstünü qan basmışd. O, atın üstündo nə özünü düzəldə, no de qanı silə bilirdi. Qollarım elo burmuşdular ki, cinaq sümüyü ağrıyırdı.

Dağa qalxmaq xeyli çokdi, çayın dayaz yerindən keçib yola çıxdılar, dore ilo getmoya başladılar.

Jilin onu hanst yolla apardıqlarmı yadda saxlamaq istodi, lakin gōzleri qana bulaşmışdı, torpena da bilmirdi.

Qaranlıqlaşmag̀a başladı; daha bir çaydan keçdilor, daşlı yamaca çıxmağa başladtlar, tūstū iyi galdi, itlər hürüşdüler. Aula galib çıxdılar. Tatarlar atlarından düşdülor, tatar uşaqları yıǧışdı, Jilini dövraya aldılar, çg̉ırr, sənlenirdiler ve onu daşa basmağa başladılar.

Tatar uşaqlan qovdu, Jilini atdan düşürtdü, öz işçisini səslədi. Irisifet, birca kōynakdə olan noqay ${ }^{1}$ goldi. Köynəyi cırıq, bütün sinasi açıq idi. Tatar ona ne ise amr etdi. İşçisi damirlo halqalanmıs iki palıd kōtükden ibarət kündo getirdi. Kötüyün birinde qıfil halqast vo qufll var idi.

Jilinin allarini açdılar, kündəni geydirib tövlayo apardılar; onu içəri itəloyib qapısımı bağladılar. Jilin peyinin üstüno yıxıldı. Sonra qaranlıqda ali ile yumşaq yer tapıb uzandı.

## II

Jilin bütûn geceni demək olar ki, yatmad. Gecelor qısa idi. Deşikden gōrdū ki, hava işıqlaşır. Jilin qalxıb deşiyi böyütdü ve baxmaga basladi.

Deşikdon dağın atəyino gedon yolu, sağ torəfdo bir tatar evi, onun da yanında iki ağac gördū. Kandarda qara it uzanmışdı, keçi öz çapişlari ilo gazişərək quyruqlarını bulayırdı. Gördü ki, dağın atəyile cavan tatar qızı gedir. Dyninde rengbereng paltarı, belbağısı var idi, çaxçur ve uzunboğaz çokmə geymişdi, başına yaylıq örtmūşdū, başında su ile dolu bōyük tənəkə bardaq aparırd. Gederkan çiyinleri terpenir ve yırgalanırd, o, oynindo takce köynek

[^12]olan, başı qırxılmış tatar balasımın elinden tutmuşdu. Tatar qızı suyu eve apardı, əynindө ipek arxalıq, kəmərindө gümüş xəncər, yalın ayaqlarında başmaq olan dünenki qırmızısaqqal tatar bayıra çıxdı. Başındakı qoyun dorisindon olan qara hündür papağımı dala vermişdi. Bayıra çıxdı, gerneşdi, qırmızı saqqalını sığalladı. Dayandı, işçisine ne ise dedi ve harasa getdi.

Sonra iki oğlan atın üstünde suvata getdi. Atların alt çenəsi yaş idi. Sonra yene başları qırxılı, əyinlərinde tekce köynək olan uşaqlar qaçışıb geldiler, bir yere yığışıb tövləye yaxınlaşdılar, yerdən çubuq tapıb deşiyə soxmağa başladılar. Jilin onların üstünə ele qışqırdı ki, uşaqlar çığırtı qoparıb qaçdılar, onların tekce çılpaq dizləri göründü.

Jilin ise su istəyirdi, boğazı qurumuşdu. Fikirleşdi ki, heç olmasa gelib başa çıxaydılar. Birdən eşitdi ki, tövleni açırlar. Qırmızısaqqal tatar ve boydan bir az qısa olan qarabuğdayı adam içori girdi. Onun qara parlaq gözleri, qırmızı yanaqları, qısa vurulmuș saqqalı var idi. Üzü şon idi, elo gülürdü. Qaraşın kişi daha yaxşı geyinmişdi: əyninde göy rengli ve qıraqlarına gümüşü bafta çokilmiş arxalığı var idi. Beline böyük gümüş xencer bağlamışd. Ayaǧında qıraqları gümüşü bafta ile işlonmiş tumac başmaqları var idi. Bu zerif başmaqların üstündon başqa bir qalın başmaq geyinmişdi. Başına ağ qoyun derisinden hündür papaq qoymuşdu.

Qırmızısaqqal tatar içəri girib nə ise dedi, elo bil söyürdü, dayandı, qapının üst tirine söykenib xencerini oynadır, canavar kimi acıqlı-acıqlı Jiline baxırdı. Qaraşın adam ise celd, diribaş idi, sanki yay üstünde durmuşdu, elə hey gezişirdi. O, düz Jiline yaxınlaşdı, sallağı oturdu, dişlərini qıcırtdı, elini onun kürəyine vurdu, tez-tez öz dilinde no ise qırıldatdı, göz vurdu, dilini marçıldatdı. Hey deyirdi:
"Koroşo urus! Koroşo urus!"
Jilin heç bir şey anlamayıb dedi: "Su verin, su verin içim".
Qaraşın tatar gülür, "Koroş urus", - deye öz dilinde qırıldadırdı.
Jilin dodaqları ve ellori ile göstordi ki, ona su versinler.
Qaraşın tatar başa düşüb güldü, qapıya baxdı, kimi ise çağırdı:

- Dina!

Nazik, arıq, on iki-on üç yaşlı, sifotden qaraşın tatara oxşayan bir qız qaçaraq geldi. Görünür qızı idi. Onun da qara odlu gözleri
var idi, sifatdon de qeşang idi. Oynine göy rangli, enli qolları olan kəmorsiz uzun paltar geymişdi. Paltarn etəyine, sinesine ve qollarna qurmızı sapla naxış vurulmuşdu. Caxçur geymişdi, ayaqlarında başmaq, başmaqların üstündən ise hündürdaban daha başqa bir başmaq var idi, boynuna rus yarımmanathqlarından boyunbağı salmışd. Başıaçıq, hörükləri qara idi, hörüklorine lent vurmuşdu, lentdon ise pilok ve birmanathq gümüş pul asılmışd.

Atası ona nə ise dedi. O, qaçıb getdi ve tənəke bardaq getirerək yene da qayıtdı. Suyu verib, sallağı oturdu, bütün bədəni elə büküldü ki, çiyinləri dizlərinden aşağı endi. Oturub gözlerini açaraq Jilinin su içməsine elə baxırdı ki, sanki qarşısında vehşi heyvan idi.

Jilin bardağı qaytarıb qıza verdi. Qız dağkeçisi kimi tullanıb getdi, hetta atası da güldü. Sonra onu harasa başqa bir yere göndordi. Qız bardağı götürüb qaçdı, girde taxtanın üstündo fatir gətirdi və yene oturaraq büküldü, gözünü çəkmədən baxdı.

Tatarlar yena qapım bağlayıb getdiler, bir qədər keçmiş noqay Jilinin yanına gelib dedi:

- Haydı, ağa haydı!

O da rusca bilmir. Ancaq Jilin başa düşdü ki, harasa getməyi emr edir.

Jilin ayağında kündə, axsaya-axsaya bayıra çıxdı. Ayağını yerө qoya bilmirdi. Jilin noqayın arxasmea getdi. Qabaqda tatar kendi gōrūndū, ona qadər ev idi, kilsolərinin də uzun qüllasi var idi. Evlorin birinin qabağında yoherlənmiş üç at dayanmışd. Uşaqlar yüyonlorinden tutmuşdular. Qaraşın tatar hemin evdon bayıra çıxıb əli ile Jilini yanına çağırdı. Gülürdü, elə öz dillorinda no ise danışırdı, sonra içari girdi. Jilin də eve galdi. Otaq yaxşı idi, divarları palçıqla hamar suvanmışdı. Qarşıdakı divara ala-bəzek perqu asılmışdı. Xalçaların ūstūndan gümüşe tutulmus tüfongler, tapançalar, qulnnclar asılmışdı. Başqa bir divarda ise döşəmə ile berabər kiçik buxarı var idi. Evin yeri torpaq idi, xırman kimi tomiz idi, bütün qabaq torəfe keça döşanmişdi, keçalərin üstündən xalçalar salınmışdı, xalçaların üstūne ise perqu balı̧̧lar qoyulmuşdu. Xalçalarn üstünde ayaqlarında başmaq olan qaraşın ve qırmızısaqqal tatar, daha üç qonaq oturmuşdu. Hamısının arxasında perqu balış, qabaqlarında ise girde taxta üzerinde qoyulmuş, dandan bişirilmiş feseli, kasada inek yağı,
bardaqda ise tatar pivesi buza qoyulmuşdu. Əlləri ile yeyirdilər, odur ki, elləri tamam yağlı idi.

Qaraşın tatar yerindən sıçrayıb tapşırdı ki, Jilini kənarda, xalçanın üzərinde yox, torpaǧın üstünde oturtsunlar; o yenə xalçanın üstüne eyleşdi, qonaqlara feseli ve buza paylad. Xidmetçi Jilini yerinde oturdub üst başmaqlarını çıxartdı, aparıb qapının ağzında başqa başmaqlar ile bir yerə qoydu, keçib keçənin üstündə, ağalara yaxın oturdu, onların yeməklarine baxıb ağzının suyunu axıdırd.

Tatarlar fəsəliləri yedilər, o biri qız kimi çaxçur və köynək geymiş başqa bir tatar qızı geldi: başına yaylıq salmışdı. Yağı ve fesəliləri apardı, yaxşı bir ləyən və aftafa getirdi. Tatarlar əllərini yudular, sonra diz üstündə oturub əllərini döşlərine qoydular, ətrafa üfüloyib dua oxudular. Öz dillərindo danışdılar. Sonra qonaqlardan biri Jilinə torəf çevrilib rus dilinde danışmağa başladı.

- Səni Qazi Mohəmməd tutub, - deyib qırmızısaqqal tatarı göstərdi, - sonra da Əbdül Murada verib, - deyə qaraşın tatarı göstərdi, - indi sənin ağan Əbdül Muraddır.

Jilin susurdu. Əbdül Murad dilləndi, Jilini göstərərək gülür və deyirdi:

- Soldat, urus, koroşo urus.

Mütorcim dedi:

- O sønə tapşırır ki, evə məktub yazasan, səni azad etmək üçün pul göndərsinlor. Pul gelən kimi o seni buraxacaq.

Jilin fikirleşib dedi:

- O çoxmu pul istəyir?

Tatarlar öz aralarında danışdılar; mütorcim dedi:

- Üç min manat.
- Yox, mən bu pulu verə bilmərəm, - deyə Jilin cavab verdi.

Əbdül yerinden sıçrayıb əllərini ölçə-ölçə Jilinə nə isə dedi, elə bilirdi ki, o başa düşecək. Mütərcim tərcüme edib dedi:
-Bes sen nə qədər verersen?
Jilin fikirleşib dedi:

- Bes yüz manat.

Bunu eşitcek tatarlar tez-tez ve hamı birdon danışmağa başladılar. Obdül qırmızısaqqal tatarın üstüne ele qışqırmağa başladı ki, ağzı köpüklondi.

Qırmızısaqqal tatar isa üz-gözünü yığır, ağzını marçıldadırdı. Onlar susdular, mütercim dedi:

- Ağaya beş yüz manat azdır. O özü səni iki yüz manata almışdır. Qazi Mühemməd ona borclu idi. O seni öz borcunun əvezine götürmüşdür. Ụ̧̆ min manatdan əskiyə buraxmaq olmaz. Mektub yazmasan, zindana salacaqlar, qamçı ilə cezalandıracaqlar.
"Eh, - deya Jilin fikirleşdi, - bunlardan nə qədər qorxsan bir o qader pis olacaq".

Ayağa sıçrayıb dedi:

- Sen o itə de ki, eger məni qorxutmaq istəyirsə, bir qəpik do verməyəcəyəm, məktub da yazmayacağam. Sizin kimi itlərdən qorxmamışam, qorxmayacaǧam da.

Mütərcim tərcümə edən kimi yenə hamısı birdən danışmağa başladı.

Çox qırıldatdılar, sonra qaraşın kişi yerindən sıçrayıb Jilinə yaxınlaşd.

- Urus, - dedi, - cigit, cigit urus!

Cigit onların dilində "qoçaq" deməkdir. Özü də gülürdü. Mūtərcim nə isə dedi, o da tərcümə etdi:

- Min manat ver.

Jilin dediyinin üstündə durdu:

- Beş yüz manatdan artıq vermərəm. Öldürsəniz, heç nə ala bilmezsiniz.

Tatarlar öz aralarında danışdılar, xidmətçini harasa göndərdilər, ōzləri isə gah Jilinə, gah da qapıya baxırdılar. Xidmətçi gəldi, arxasinca hündürboylu, yoğun, ayaqyalın, üst-başı cır-cındır bir adam da galdi: onun da ayağında kündə vardı.

Jilin Kostılini görən kimi içini çəkdi. Onu da tutmuşdular. Hər ikisini bir yerdə oturtdular; onlar söhbət etməyə başladılar, tatarlar isə susur, onlara baxırdılar. Jilin başına gelənləri danışdı; Kostılin dedi ki, atı dayandı, tüfəngi açılmadı, həmin bu Əbdül çatıb onu tutdu.

Əbdūl sıçrayıb Kostılini göstərdi, nə isə dedi. Mütərcim tərcüme etdi ki, onların her ikisi bir ağanın ixtiyarındadır, kim tez pul verse, onu tez buraxacaqlar. O, Jiline dedi:

- Bax, sən hirslenirsən, yoldaşın isə sakitdir. O, evə mektub yazmısdır, beş min manat göndərəcəklər. İndi onu yaxşı yedirdəcəkler, incitməyəcakler də.


## Jilin dedi:

- Yoldaşım özü bilər, bəlke o varhdır, mən isə varh deyiləm. Men nece demişem ele de olacaq. İstəyirsiniz öldürün, xeyri ki, olmayacaq, beş yüz manatdan artıq yazmayacağam.

Susdular. Birdən Obdül sıçrayıb balaca sandığından qeləm, bir parça kağız və mürəkkəb çıxartdı, Jilinə verdi, əliylə çiyninə vurub, göstordi: "Yaz", Bes yüz manata razı oldu.

Jilin mütercime dedi:

- Dayan bir, sən ona de ki, bizi yaxşı yedirtsin, əyin-başımızı versin, ikimizi bir yerdə saxlasın ki, günümüz yaxşı keçsin, həm də kündələri çıxartsın.

Özü də ağasına baxıb gülürdü. Ağa da gülürdü, o dinləyib dedi:

- Paltarın on yaxşısını verərəm: həm çərkəzi, həm də uzunboğaz çəkmə, lap kefiniz istəyən. Yeməyiniz knyazların yeməyi kimi olacaq. Əgər bir yerdə yaşamaq istəyirlərsə, qoy tövlədə yaşasınlar. Amma kündələri çıxarmaq olmaz, qaçarlar. Ancaq gecelər çıxararam. - Yerindən sıçrayıb onun çiyninə vurdu. - Tvoya xoros, moya xoroş!

Jilin məktub yazdı, məktubun üstünü isə düz yazmadı ki, gedib çatmasın. Özü isə fikirleşdi: "Qaçacağam".

Jilini Kostılinle tövləyə apardılar, onlar üçün qarğıdalı samanı, bardaqda su, çörək, iki köhne çərkəzi paltar və köhnə uzunboǧaz əsgər çəkməsi gətirdilər. Görünür öldürülmüş əsgərləri soyundurmuşdular. Gece kündələri çıxartdılar, onlan tövləyə salıb qapını bağladılar.

## III

Beləliklə, Jilin yoldaşı ilə bir ay yaşadı. Aǧası elə gülürdü: "Tvoya, İvan xoroş - moya Abdul xoroş". Amma pis yedirdirdi: darı unundan bişirilmiş fətir və qoğal, bəzən isə yaxşı bişməmiş, xəmir çörəkdon başqa heç bir şey vermirdi.

Kostılin eve bir de maktub yazdı, pulun gelməsini gözləyir ve darıxırdı. Bütün günü tövlədə oturub günləri sayırdı ki, məktub nə vaxt gelecek, ya da yatırdı. Jilin ise bilirdi ki, məktub çatmayacaq, teza məktub da yazmırd.
"Anam üçün o qədər pul hardandır ki, mənim üçün versin, - deye fikirləşirdi. - Anam elə çoxu mənim göndərdiyim ilə dolanıb. O, bes yüz manat yıǧsa lap soyular: Allahın köməyilo özüm qurtararam".

Özū isə atrafa göz qoyur, çalışırdı ki, nece qaçsın.
Aulda gazinir, fit çalır, gah da oturub el işi görürdü, ya palçıqdan kukla düzəldir, ya çubuqdan bir şey hörürdü. Jilin əl işində usta idi. Bir dafe o burunlu, elli-ayaqlı, əyninde tatar paltarı olan bir kukla düzaldib damın üstünə qoydu.

Tatar qadınları suya gedirdilor. Ağanın qızı Dinka kuklanı görüb tatar arvadlarımı çağırdı. Onlar bardaqlarım yere qoyub baxdılar ve gülüşdülor. Jilin kuklanı götürüb onlara verdi. Onlar gülür, götürməyə isa cürət etmirdilər. O , kuklanı qoyub tövloyə getdi ki, görsün ne olacaq?

Dina qaçıb gəldi, atrafa baxdı, kuklanı qapıb qaçdı.
Səhər dan yeri söküləndə gördü ki, Dina kukla ile bayıra çıxdı. Kuklanı qırmızı cındırla bozomişdi, onu yırğalayır vo öz dilində layla deyirdi. Bir qarı çıxıb onun üstüne çığırdı, kuklanı əlinden alıb yere çırpdı, Dinanı harasa işe göndərdi.

Jilin ondan da yaxșı bir kukla düzeldib Dinaya verdi. Bir defə Dina bardaq gatirib yerə qoydu, oturdu və Jilinə baxmağa başladı. Özü də gülür, bardağı göstərirdi.
"O niya sevinir?"- deye Jilin fikirleşdi. Bardağı götürüb içməyə başladı. Elə bilirdi sudur, amma süd imiş. O, südü içdi.

- Yaxşıdır, - dedi.

Dina elo sevindi ki!

- Yaxşı, İvan, yaxşı! - deyib ayağa sıçradı, ol çalıb bardağı qapdı va qaçdı.

O vaxtdan beri hər gün onun üçün gizlince süd getirməyə başladı. Bezən tatarlar keçi şorunu qoğal kimi yastılayıb damda qurudurdular. Hemin qoğallardan da gizlinde onun üçün getirerdi. Bir dafe ağa qoyun kasmişdi. Qız qolunun içində bir parça ət getirib ataraq qaçdı.

Bir dəfə güclü tufan qopdu, yağıs bir saata kimi elo bil vedreden tökūlürdü. Çayların suyu bulandı. Dayaz yerlərin suyu üç arşına qalxdı, daşlan axıtmağa başladı. Her torəfdən sular axır, səsi dağlara düşürdü. Tufan keçen kimi kendin içinden sular axdı. Jilin ağasından biçaq alıb val, xırda taxta ve çarx düzeltdi, çarxların da her
iki terefine kukla berkitdi. Qızlar onun üçün xırda parça getirdilər, o kuklaların birine kişi, o birine ise qadın paltarı geyindirdi. Berkidib çarxları suya buraxdı. Carxlar firlanır, kuklalar ise tullanırdılar.

Bütün kend yığıldı: oğlanlar, qızlar, arvadlar geldiler. Tatarlar da gelib ağızlarını marçıldatmağa başladılar.

- Ay urus! Ay İvan!

Əbdüldo sınıq rus saatı vardı. O, Jilini çağırdı, saatı göstərib ağzını marçıldatdı. Jilin dedi:

- Ver düzoldim.

Alıb bıçaqla sökdü, yene yıǧıb verdi. Saat işlədi.
Ağası sevindi, öz köhno cındır arxalığını getirib, ona bağışladı. Neylosin, götürdü: gece üstə örtmok üçün kara gələrdi.

O vaxtdan Jilin haqqında söz yayıldı ki, o yaxşı ustadır. Uzaq kəndlərdən onun yanına gəlməye başladılar: kimi tüfəngin çaxmağımı, ya da pistoletini, kimi do saatını düzəltməyə gətirirdi. Ağası onun üçün karastı-kelbetin, burğu və suvant da getirdi.

Bir defe tatar xestələnmişdi. Jilinin yanına gelib dedilər:

- Gel, müalicə elo.

Jilin də bilmirdi ki, nece müalice edərlər. Gedib baxdı, fikirloșdi: "Belkə özü sağaldı". Tövləye gedib su ilə qumu qatı̧̧dırdı. Tatarların yanında suya pıçıldadı və içmək üçün xəstəyə verdi. Onun bextindon tatar sağaldı. Jilin onların dilini yavaş-yavaş anlamağa bașlamışdı. Ona öyreşən tatarlar lazım olanda çağırırdılar: "İvan, İvan", bəziləri ise ona vehși kimi baxırdılar.

Qırmızısaqqal tatar Jilini sevmirdi. Onu görən kimi qaşqabağını sallayır, üzünü kənara çevirirdi, ya da söyürdü. Onlarda bir qoca da var idi. O , aulda yaşamırdı, dağın ətəyindən gəlirdi. Jilin onu məscide gelib Allaha dua edəndə görmüşdü. Onun boyu balaca idi, papağına ağ desmal dolamışdı. Onun qısa vurulmuş saqqah ve bığı perqu kimi ağ, qırışıq üzü kərpic kimi qırmızı idi; burnu qırğı dimdiyi kimi əyri, gözləri ala, acıqlı, dişləri de yox idi. Yalnız iki köpək dişi var idi. Başında çalması, elinde əsası, canavar kimi etrafına baxa-baxa gezirdi. Jilini gören kimi mırıldanıb üzünü yana çevirirdi.

Bir defə Jilin dağın ətəyinə getdi ki, görsün qoca necə yaşayır. Yolla enib gördü ki, bir bağ, daş hasar, hasarın da o torəfinda gilas, şaftalı ağacı ve yastıdamlı daxma vardı. Qabağa gedib küloşdən hörülmüs arı petekleri gördü. Arılar uçub vızıldayırdı. Qoca da diz-
lori üsta çūküb an potaklarinin yanında ne ise edirdi. Jilin hündüre ̧alxıb baxmaq isteyirdi ki, ayağındakı kündo ses saldı. Qoca dönüb cıǧudı, belinden tapançanı çxarıb Jiline atdı. O, daşın dalında gücle gizlona bildi.

Qoca, ağanın yanına şikayatə geldi, Ağası Jilini yanına çağırıb gūldū vo soruş̣du:

- Qocanın yanına niyo getmişdin?

Jilin dedi:

- Men ona pislik etmomişom, istoyirdim görüm nece yaşayır.

Agası bunlan qocaya dedi. Qoca ise hirslenir, fisıldayır, no ise qıridadır, köpək dişlərini göstərərək Jilin üçün allərini ölçürdü. Jilin hamısını başa düşmedi, amma bildi ki, qoca teleb edir: ruslanı ōldürsün, daha aulda saxlamasın. Qoca getdi.

Jilin bu qocanın kim olduğunu ağasından soruşdu. Ağası dedi:

- Bu böyūk adamdır! O, birinci igid olub, çoxlu rus öldürüb, varlı olub. Onun üç arvadı, sokkiz oğlu var idi. Hamısı bir konddo yaşayırd. Ruslar gelib kondi talan etmiş vo yeddi oğlunu öldürmüşlar. Bir og̉lu qalmıs, o da ruslara satılmışdır. Qoca özü do gedib ruslann tərofine keçmiş, üç ay onların yanında yaşamış, orada öz og̉lunu tapıb ōldürmüş ve qaçmısdır. O zamandan vuruşmaqdan ol çokmiş, Mekkəye ibadetə getmişdir. Ona göre de başında çalma var. Mokkade olanlara Hacı deyirlar, başlarına da çalma qoyurlar. O , sizləri sevmir. O . deyir səni öldürüm; amma mən öldüre bilmərom, sənin ūçūn pul vermişəm, həm də mən, İvan, səni sevmişəm, soni noinki ōldūrmek, hatta söz vermesaydim buraxmazdım da, O, gūldū, rusca dedi: - Tvoy, İvan xoroş, - moya Abdul xoroş!


## IV

Jilin bir ay bele yaşadı. Gündüz aulu gezir, ya da el işi görür, gece aul sakitlaşonde ise tövloye gelib yer qazırd. Daş olduğundan qarmaq çatın idi. O, suvant ile daşlanı sürtür, divarın altından çıxmaq üçūn deşik açırdı. "Birce bilseydim ki, hansı yolla qaçsam yaxşıdır, - deye düşūndū. - Tatarlanın da heç biri demir".

Aga yola düsen kimi $o$, vaxt tapd: nahardan sonra aulun konarina, daglara san getdi. Oralara beled olmaq istəyirdi. Ağa yola
düşenda balaca oǧluna tapşırmışdı ki, Jilinin dalınca gezsin, onu gözden qoymasın. Balaca da Jilinin dalınca gozib qışqıdı:

- Getmo! Atam tapşırıb. Bu saat camaatı caǧırıram!

Jilin onu dile tutmağa başladı.

- Men, - dedi, - uzağa getmerem, ancaq o dağa qalxacağam. Sizin camaatı müalice etmok üçün mene ot lazımdır. Menimlo gedok. Men künde ilə qaça bilmərəm. Senin üçün sabah yayla ox düzoldacoyam.

Uşağı dilo tutdu, getdilor. Belo baxanda dağ uzaqda deyildi, amma kündo ilo getmək çotin idi; bir qodər getdi, dağa güclo dırmana bildi. Jilin oturub etrafa baxmağa başladı. Conubda, tövlonin dalında dəre var idi, ilxı otlayırdı, daha aşağıda başqa bir aul görünürdü. Auldan o yana daha sıldırım başqa bir dağ, o dağın arxasında ise daha bir dağ ucalırdı. Dağların arasından göy meşe görünürdü, sonra ise dağlar yeno do yuxart ucalırdı. Hamısından uca olan dağın başı qond kimi ağ qarın altında qalmışdı. Başı qarlı bir dağ o birilordən hündürə qalxırdı. Gündoğan və günbatana teref de bele dağlar uzanırdı, bezi yerlorde ise dorelərdəki aullardan tüstü qalxırdı. "Bütün bunlar onların terəfidir", - deyə fikirlaşdi. Ruslarm torəfine baxmağa başladı: aşağıda çay, öz aulu, ətrafı da bağçalar. Çaym sahilinde balaca kuklalar kimi arvadlar oturub paltar yuyurlar. Auldan o yana bir qodər aşağı dağ, ondan o terəfe meşəylo örtülmüş daha iki dağ var. İki dağın arasından ise düzen görünür. Lap uzaqlarda hemin düz görünen yere sanki tüstü yayılmışd. Jilin qaladakı evində yaşayarken güneşin haradan doğub, harada batdiǧmı xatırlamağa başladı. Düşündü, düz orada, bu dorədə bizim qala olmalıdır. Bu iki dağın arasıyla oraya qaçmaq lazımdır.

Güneş batmaǧa başladı. Qarı dağların rongi aǧdan al-qırmızıya boyandı; qarlı dağlar qaranlıqlaşdı; dereden buxar qalxdı, bizim qalanın yerloşdiyi dore ise qürubdan sanki alovlandı. Jilin diqqotlo baxdı, dərədə gözüne ne ise göründü, elə bil bacadan tüstü çıxırdı. Elo de qorara goldi ki, bu homin rus qalasıdır.

Artıq gec idi. Mollanın sesi eşidildi. ${ }^{1}$ Mal-qara qayıdır, ineklor böyürürdü. Balaca hey deyirdi: "Gedək". Jilin isə getmək istəmirdi.

Onlar eve qayıtdılar. "Artıq yolu tanıyıram, qaçmaq lazımdır", - deye Jilin fikirleşdi. O, homin gece qaçmaq istodi. Ayın qaranlı-

[^13]g̀̀ idi. Bedboxtlikden axşamüstü tatarlar qayıtdılar. Çox vaxt onlar ड̄zleri te mal-qara gatirir va buna göre de şən olurdular. Bu dafe isa heç na gotirmamişdilor: onlar öldürülmüş tatan yohərin üstüne aşraraq gotirirdilor, bu, küren tatarın qardaşı idi. Hacı acıqh idi. Onlar ōlünū dafn etmek üçün yığışdılar. Jilin de baxmaq üçün bayıra cıxdı. Ölünū ağa bükdülər, tabuta qoymadılar, kəndin dalındakı çmarn altına aparıb otun üstünə uzatdılar. Molla gəldi, qocalar yıg̀ldı, qabaqlanna dasmal sərdilar, ayaqqabılarımı çıxartdılar, diz üsta meyitin qabağında carge ile oturdular.

Qabaqda molla, arxada bir-birinin yanında başı çalmalı üc qoca, daha anxada ise tatarlar ayleşmişdilor. Başlarım aşağı sallayıb susurdular. Xeyli susdular. Molla başını qaldırıb dedi:

- Allah! - Bu bir sözü dedi, başlarını aşağı saldılar, yena xeyli susdular. Oturub yerlorinden terpenmirdiler.

Molla yena da başını qaldırdı.

- Allah! - ve hamı birden: "Allah" - dedi, yene de susdular. Otun üzerinda uzadılmış meyit terpenmirdi, onlar da ölü kimi oturmuşdular. Heç biri torpenmirdi. Yalnız çinar yarpaqlarının külekden titremesi eșidilirdi. Sonra molla dua oxudu, hamı ayağa qalxdı, meyiti qaldırb apardılar. Çalanın yanına getirdiler. Bu sade çala devildi, o zirzomi kimi yerin altunda qazılmışd. Meyiti qoltuqlarından ve qıçlanını qatlanacağindan tutub zydiler, astaca salladılar, onu yerin altına uzadıb allorini qarnının üstüne qoydular.

Noqay yassı! qamıs getirdi, çalanı qamışla örtüb üstüne tez torpaq tōkdülar, hamarladılar, meyitin başı tərefindon başdaşı qoydular. Torpaǵr tapdaladılar, yene de qəbrin qabağında cargə ila oturdular. Xeyli müddot susdular.

- Allah! Allah! Allah! - Ah çokib durdular.

Küren tatar qocalara pul payladı, sonra qalxdı, qamçını götürüb ūç dafo alnina vurdu va eve getdi.

Sabahı günū Jilin gördü ki, qırmızısaqqal tatar atı kəndin kenarna apartr, onun arxasinca ise üç tatar gedir. Onlar konddən kənara çxdrlar, kūren arxalıǵmı çxartdı, qollanmı çırmaladı, qolları güclü idi, xancarini çıxanb daşda itilodi. Tatarlar atın başım yuxarı qanırdilar, küren yaxınlaşd, atın bogazını kesdi, onu yere yıxd, yumruqlart ila darisini soymağa başladı. Arvadlar, qızlar gelib bağırsaqlarım ve içalatımı yumağa başladılar. Sonra atı doğrayıb eve getirdiler. Bütün kand küranin evina chsana toplaşd.

Üç gün at atini yeyib buza içørək ölünü yad etdilər. Tatarlar hamısı evdə idi. Dördüncü gün Jilin gördü ki, nahar vaxtı onlar harasa hazırlaşırlar. Atları getirdiler. On nefəre kimi yığışıb getdi, qırmızısaqqal tatar da getdi. Evdə təkce Obdül qaldı. Ay yenice doğmuşdu, geceler hele qaranlıq idi.
"Indi qaçmaq lazımdr" - deye Jilin fikirleşdi. Bunu Kostılinə de dedi. Kostılin ise qorxdu.

- Axı necə qaçaq, biz heç yolu da tanımırıq.
- Men yolu tanıyıram.
- Bir gecəya gedib çatmarıq.
- Çatmarıq meşedə gecələyərik. Mon çörək da götürmüşəm. Hele de oturub baxacaqsan? Pul göndərselər yene de yaxşıdır, bəlkə heç yığa bilmədilər. Tatarlar isə adamlarını ruslar öldürdüklərinə göre acıq̆ıdırlar. Danışırlar, bizi öldürmək istəyirlər.

Kostılin bir qeder fikirleşib dedi:

- Hə, gedək!


## V

Jilin deşiyə girib onu bir qədər genəldirdi ki, Kostılin de keçe bilsin; oturub aulun sakitloşməsini gözlədiler.

Aulda camaat sakitloşen kimi Jilin divarın altuna girib o tərəfden çıxdı. Kostıline pıçıldadı:

- Çix.

Kostılin de deşiye girdi, ayağı daşa ilişdi, gurultu qopartdı. Ağanın çox ayıq bir ala iti vardı. Yaman sert it idi. Adı Ulyaşin idi. Jilin qabaqca onu yedirdib özünə öyretmişdi. Ulyaşin ses eşidən kimi hürdü, dalınca da o biri itlər hürüşdü. Jilin alçaqdan fit çaldı, bir parça çörek atdı. Ulyaşin tanıdı, quyruǧunu bulayıb susdu.

Ağası eşidib evindon bağırdı:

- Qayıt, qayıt, Ulyaşin!

Jilin ise Ulyaşinin qulağının ardımı qaşıyır, it susur, özünü onun ayaqlarına sürtür, quyruğunu bulayırdı.

Bir qəder tinde oturdular. Sakitlik çökdü, ancaq tövledən qoyunların sesi ve suyun daşlara dəyib şırıldaması eşidilirdi. Qaranhıq idi, göyün dərinliklerində ulduzlar görünürdü: dağın üzərinde toze ay qızardı, batmağa başladı. Deredoki duman süd kimi ağarırdı.

Jilin qqalxıb yoldaşına dedi:

- Ha, qardass, haydı!

Yerlorindon torponib tazəce aralanmışdılar ki, molla damda azan çkdi: "Allah, bismillah! Olrohman!" Demeli camaat mescide gedacak. Yena da oturub divarın dibinde gizlondiler. Xeyli oturdular, gözladilar ki, camaat keçib getsin. Yenə ara sakitloşdi.

- Ya Allah! - deyib xaç vurdular ve yola düşdüler. Həyetdən keçib sıldınm dərənin atəyi ilə çaya tərəf getdilər, çayı keçdilər, dere ile getmaya başladılar. Sıx duman yere çökmüşdü, başlarının üstūnde ise ulduzlar görünürdü. Jilin ulduzlara baxıb bilirdi ki, hansı tarefo getmek lazımdır. Dumanh hava sorin, yerimek asan idi, ancaq uzunboğaz çakmeler köhne olduğundan ayaqlarını çatinlikla çekirdilər. Jilin özününküləri çıxarıb tulladı, ayaqyalın getdi. Bir daşın üstünden, o birisinin üstüne atılıb ulduzlara baxırdı. Kostılin geri qalmağa başladı.
- Yavaş get, - dedi, - lenətə gəlmiş ayaqqabılar ayaǧımı tamam sūrtüb.
- Çixart tulla, yüngūl olarsan.

Kostılin ayaqyalın getmaya başladı, bu, daha pis oldu: daşlar ayaqlanın tamam ezib doğrayırdı ve o yenə de geri qalırdı. Jilin ona dedi:

- Ayaqların yaralansa, yeno de saǧalar, amma tutsalar daha pis olar, ōldürarlar.

Kostılin heç bir şey demir, iralileyarək hıqqıldayırdı. Onlar düzanlikla xeyli getdilar. Eşitdilar ki, sağda itlər hürüşür. Jilin dayanıb atrafa baxdı, dağa dırmandı, oli ila yeri yoxladı.

- Eh, - dedi, - sohv etmişik, sağa torəf gelmişik. Bura özge auldur, mən onu dag̉dan görmüşdüm. Geriyə, həm də sola, dağa çıxmaq lazımdır. Orada meşe olmalıdır.

Kostulin ise dedi:

- Heç olmasa bir az gözlo, qoy nəfesimi dərim, ayaqlarım qan içindedir.
- Ay qardas, sağalar: sen yüngülce hoppan. Bax bele!

Jilin geriya, sol torəfdeki dağa, meşeye qaçdı.
Kostulin ise elo hey geri qalırdı, ah-uh edirdi.
Jilin ona susmaq üçün işare edir, özü ise hey gedirdi.

Daǧın üstüne qalxdılar. Elədir ki var, bura meşə idi. Meşəyə girdilər, tikanlar paltarlarını cırıq-cırıq eledi. Meşədə yolu tapdılar. Yola düzoldiler.

- Dayan! - Yoldan ayaq sesi geldi. Dayandilar, qulaq asdilar. At ayağının tappıltısı eşidilib kəsildi. Onlar yolu düzoləndə, yene həmin ses geldi. Onlar dayananda o da dayandı. Jilin sürünüb yola baxdı, orada nə ise dayanmışdı: ata da oxşamırdı. Atın üstündeki ocaib bir şey de adama oxşamırdı. Fınxırtı eşitdi. "Bu nə möcüzədir!" Jilin astadan fit çaldı, heyvan yoldan meşoye elo tullandı ki, meşəda şaqqıltı eșidildi, sanki firtına qopub budaqları sındırrr.

Kostılin qorxudan yere yıxıld. Jilin isə gülüb dedi:

- Maraldır. Eşidirsenmi buynuzlan ile budaqları nece sındırır. Biz ondan qorxuruq, o bizdən.

Yene getdilor. Ulduzlar enməyə başlayırd, sehere az qalırdı. Düzmü gedirler, ya yox, bunu onlar bilmirdiler. Jilinə ele gelirdi ki, onu həmin bu yolla aparmışdılar, öz adamlarına çatmaq üçün hele on verst olar, amma düzgün nişanə yox idi, həm də gece vaxtı ayırd etmek olmurdu. Talaya çıxdılar. Kostılin oturub dedi:

- Bilmirəm, daha mən gedə bilməyəcəyəm, ayaqlarım gəlmir.

Jilin onu dile tutmağa başladı.

- Yox, - dedi, - gedib çıxa bilmərəm, yeriyə bilmirəm.

Jilin hirslendi, tüpürüb onu söydü:

- Onda özüm tek gedərem, salamat qal.

Kostılin yerinden sıçrayıb onun dalınca getdi. Onlar dörd verste kimi getdilər. Meşedə duman daha da sıxlaşdı, qabaqda heç bir şey görünmürdü, ulduzlar da gücle seçilirdi.

Birdon qabaqda at nallarımın sesini eşitdilor. Nalların daşlara nece ilişdiyi de eşidilirdi. Jilin qarmı üste uzandı, qulağını yere qoyub qulaq asmağa başlad.

- Eladir ki, var, buraya, bize teref ath gəlir!

Onlar qaçıb yoldan çıxdılar, kolların dibinde oturub gözlədiler. Jilin yola torəf sürünüb gördü ki, bir ath tatar inek aparır. Burnunun altında ne ise mızıldayır. Tatar keçib getdi. Jilin Kostılinin yanına qayitd.

- He, redd olub getdi; dur gedək.

Kostılin durmaq istəyende yıxıldı.

- Dura bilmirem, vallah dura bilmirem, taqetim yoxdur.

Tosqun kök kişini tor aparırdı. Meşədəki soyuq duman onu būrümüşdü, ayaqlanı parçalanmış, eldon düşmüşdü. Jilin onu gücle qaldırmag̀a başladı. Kostılin berkden çı̆ırdı:

- Ay, incidir!

Jilin yerinde quruyub qaid.

- Niya bag̀ıırsan? Axı tatar yaxındadır, eşider. - Özü ise fikirlaşdi: "O, doğrudan da zeiflayib, indi mon nə edim? Yoldaşı atmaq olmaz".
- Basdir, qalx, - dedi, - gede bilmirsense min dalıma aparım.

Kostılini dalına alıb baldırlarından tutdu, yola çıxıb aparmağa baslad.

- Amma, İsa xatirina boğazımı sıxma, çiyinlorimden tut, - dedi.

Jilin ūçūn ag̀ır idi, ayaqlan qan içindo idi, özü do yorulmuşdu, ayilir, düzalir, Kostılini yuxan atırdı ki, o bir qader hündürde otursun ve sonra yoluna davam edirdi.

Gōrūnūr, tatar Kostılinin bağırtsımı eşitmişdi. Jilin eşitdi ki, arxadan kimse gelir, öz dilinde çağırır. Jilin kolluǧa cumdu. Tatar tūfengini qapıb ateş açdı, vura bilmədi, öz dilinde ne ise dedi ve yoluna davam etdi.

## Jilin dedi:

- Daha batdıq, qardaş! İndi o itin biri tatarları yığıb bizim ardımızca galacak. Oger üç verst getmosek onda batdıq. - Özü ise Kostılin barede fikirleşir: "Niye axı bu yükü özümle götürdüm. Tek olsaydım, çoxdan çıxıb getmişdim".

Kostalin dedi:

- San get, mene göre niya sən de əziyyət çakəsen.
- Yox, getmarem; yoldass atmaq olmaz.

Yene da onu çiynina qaldırıb yoluna davam etdi. Belelikla bir verst da getdilor. Meşo hey uzanır, sonu görünmürdü. Duman dağılmağa basladı, sanki buludlar da qatılaşdı. Artıq ulduzlar görünmürdü. Jilin elden düşmüşdü.

Yolda daşla hörūlmüs bir bulağa rast geldiler, Jilin dayanıb Kostılini yero düşurtdü.

- Qoy yorğunluğumu alım, su içim, - dedi, - çörək yeyek. Deyason yaxınlaşmışıq.

Su içmek üçūn yenice uzanmışdı ki, arxadan tappıltı eşidildi. Yene de sağa kolluğa, sildırım dağm oteyine atılib uzandılar.

Tatarların danışığı eşidildi; tatarlar, onların yoldan döndüklori yerdo dayandılar. Öz aralarında danışdılar, itləri qısqırtmağa başladılar. Kolluqda nəyin ise cırıldadığını eşitdilər. Yad bir it birbas üstlərinə geldi. Dayanıb hürdü.

Tatarlar da ora girdiler. Bunlar da özge tatarlar idi; onları tutdular, sarıyıb atların üstüne mindirerek apardılar.

Üç verst getmişdilər ki, ağaları Əbdül iki tatarla onların qarşısına çıxdı. Tatarlarla ne ise danışdı, Jilini ve Kostılini öz atlarına mindirib geriyo, aula apardılar.

Əbdül artıq gülmür, onlarla bir kelmə də danışmırdı.
Səhər açılanda onları aula getirdilər, küçədə oturtdular. Uşaqlar qaçışıb geldiler. Onlara daş atır, qamçıyla vurur ve çığırışırdılar.

Tatarlar yığılıb dövre vurdular, dağın ətəyindeki qoca da geldi. Söhbetə başladılar. Jilin eşitdi ki, onlara nə edeceklərindən danışırlar. Bezisi deyir ki, onlan uzaq dağlara göndərmok lazımdır, qoca isə deyir: "Öldürmək lazımdır". Əbdül mübahisə edib deyir: "Mən onlar üçün pul vermişem. Men onlardan ötrü pul almahyam". Qoca isə deyirdi: "Onlar pul verməyəceklər, ancaq başımıza bəla getirəcəklər. Həm də ruslara yemək vermək günahdır. Öldürmək lazımdır, vessalam".

Onlar dağılışdılar. Ağası Jiline yaxınlaşıb dedi:

- Əger sizdən ötrü pul göndərməsələr, iki həftədən sonra sizi şallaqlayacağam. Əgər bir de qaçmaq fikrine düşsən səni it kimi öldürəcəyəm. Məktub yaz, yaxşı yaz.

Onlar üçün kağız getirdiler. Onlar mektub yazdılar. Kündeləri ayaqlarına keçirib mescidin arxasına apardılar. Orada beş arşın dərinliyində bir çala var idi, onları həmin çalaya salladılar.

## VI

Onların yaşayış şəraiti daha da pisləşdi. Ayaqlarındakı kündəlori çıxarmır, bayıra da buraxmırdılar. Onlara ite tullayan kimi xəmir çörek atırdılar. Bardaqda ise su sallayırdılar. Çala iy verir, içərisi bürkü ve nəm olurdu. Kostılin lap xəstəlendi, şişdi, bütün bedeni ağrıyırdı. Ele hey zarıldayır, ya da yatırdı. Jilin de qəmginloşmişdi: görürdü ki, iş pisdir. Bilmirdi özünü nece qurtarsın.

Istedi lağm atsın, lakin torpağı tökmaye yer yox idi. Ağası da görüb öldüracayi ila hodalomişdi.

Bir dofé o, çalada sallağı oturub azadhıqda yaşamaq haqqında fikirloşir, ürayi darixırd. Birdon onun lap dizi üstüne bir qoğal, sonra yeno do bir qogal düşdü ve gilas sepalondi. Yuxan baxdı. Dinanı gördū. Dina ona baxıb güldū ve qaçd.. Jilin fikre getdi: "Dina kōmek etmezmi?"

O, çlada yeri temizlədi, qazıyıb palçıq çıxanıdı, kukla düzaltmeya başlad.. Bir neça adam, it düzaltdi, fikirlaşdi: "Dina gelendə onun ücūn tullayaram".

Amma o biri gūn Dina golmədi. Jilin at nallarnmn sosini eşitdi, kımler ise geldi, tatarlar mescidin yanına yığılıb mübahise edir, bağurr, ruslar haqqında danışırdılar. Qocanın da sesini eşitdi. Yax\$ı ayırd edo bilmedi, duydu ki, ruslar yaxınlaşıblar, tatarlar da qorxurlar ki. golib aula girerlor, bilmirlar ki, asirlari neylasinlor.

Danışıb getdiler. Birdon yuxandan xışıltı eşitdi. Gördü ki, Dina sallağı oturub dizlori başından da yuxarı qalxıb, boyunbağısı çala üzarinda yellenir. Gözlari ulduz kimi parıldayır. Qolunun içinden iki dena pendir qogalı çıxanb ona atdı. Jilin götürüb dedi:

- Na vaxtdır niya galmirdin? Mon senin üçün oyuncaq dûzeltmişom. Al bax! - Bir-bir ona atmağa başladı. Qız ise başını yellayir. baxmırd.
- Lazım devil! - dedi. Susdu, dinmezce oturdu, sonra dedi: Ivan. sani öldưrmok istayirler. - Özü da ali ila öz boğazını göstərdi.
- Kim ōldürmak istayir?
- Atam, ona da qocalar deyir, menim sene yazığım gelir.


## Jilin dedi:

- Oger yazığın galirse, mane uzun bir ağac gatir.

Qzz başını yelladi ki, "olmaz", Jilin qollarımı büküb qıza yalvardı:

- Dina, xahis edirom, Dinuşka, getir.
- Olmaz, gôrerlor, hamısı evdedir, - deyib getdi.

Axsam Jilin oturub fikre getmişdi: "No olacaq?" Hey yuxarı baxirds. Ulduzlar görūnürdū, ay ise hele çıxmamışdı. Mollanın sesi cşidildi, etraf sakitloşdi. Jilin mürgülaye-mürgüleye: "Qız qorxur" - deye fikirlaşdi

Birdan başna palçıq tõkūldü, yuxan baxdı-uzun bir paya çalanm o biri divarma daydi, sonra da aşağı enib çuxura düşdü. Jilin
sevindi, oli ilo payanı aşağı çokdi, paya möhkom idi. O, bu payanı qabaqlar aǧanın damı üstündə görmüşdü.

Yuxarı baxdı: ulduzlar göyün dərinliklərində parıldayırdı. Çalanın da üstünde, qaranlıqda Dinanın gözleri pişik gözləri kimi işıldayırdı. $O$, üzünü çalanın kənarına yaxınlaşdırıb pıçıldadı:

- İvan, İvan! - özü ise əllərini yellədib başa salırd: "Yəni yavaş".
- Nedir? - deye Jilin soruşdu.
- Hamı getdi, yalnız ikisi evdədir.

Jilin dedi:

- Ho, Kostılin, gedək axırıncı dəfə də çalı̧̧aq, mən səni dalıma alaram.


## Kostılin eşitmek de istemirdi.

- Yox, görünür mən buradan çıxa bilməyəcəyəm. Mon bu halda hara gedəcəyəm, tərpənməyə taqətim yoxdur.
- Onda əlvida, adımı pisliklə çəkme. - O, Kostılinlə öpüşdü.

Payadan yapışdı, Dinaya dedi ki, payanı tutsun, dırmaşmağa başladı. İki dafe yere goldi, künde mane olurdu. Kostılin ona kömək etdi, o birteher yuxarı qalxdı. Dina var gücü ile onun köynəyindən tutub dartır, özü də gülürdü.

Jilin payanı götürüb dedi:

- Apar yerine qoy, Dina, yoxsa bilib soni döyərlor.

Qız payanı apardı, Jilinse dağm etəyine terəf getdi. Qayanın altından iti bir daş götürüb kündonin qıfılını qırmağa başladı. Qıfıl ise möhkəm idi. Heç cürə sındıra bilmirdi, həm də onun üçün çox narahat idi. Eşitdi ki, dağdan kimse atıla-atıla gəlir. Fikirləşdi ki, yenə Dinadır. Dina qaçıb gəldi, daşı götürüb dedi:

- Ver mon elayim.

Dizləri üste oturub vurmağa başlad. Olləri çubuq kimi nazik idi, gücü çatmırdı. Daşı tullayıb ağladı. Jilin yene de qıfıilı qırmağa başladı. Dina isə onun yanında sallağı oturub çiyninden tutdu. Jilin atrafa baxıb gördü ki, solda dağın arxasında üfüq qıpqırmızı qızardı. Ay çıxmağa başladı. "Ay çıxana kimi deroni keçib, meşeyə çatmaq lazımdır", - deyə fikirleşdi. Qalxıb daşı tulladı. Künde ilə olsa da getmok lazımdır.

- Əlvida, Dinuşka, - dedi. - Ömrüm boyu səni xatırlayacağam.

Dina ondan yapışdı, qoğalları qoymaq üçün üstünü axtardı. Jilin qoǧalları götürdü.

- Cox sag̃ ol, ağılı qız, - dedi. - Men olmasam sənin üçün kim kukla düzoldacok? - Oli ilo qızın başımı tumarladı.

Dina agglayıb ellərini ūzüne tutdu, keçi kimi atıla-atıla dağa quaç. Qaranhıqda yalnız saçına bağladığı muncuqların küreklərine neca doydiyi eşidilirdi.

Jilin xaç cekdi, kündonin qufilım olina aldı ki, ses salmasın, yol ila gedorek ayağını sūrüyürdü. Özü isə ayın doǧduğu torəfə baxırdı. Yolu tanıdı. Düzünə səkkiz verst getmok lazımdır. Amma ay tamamile çıxana kimi meşəya çata biloydi. Çayı keçdi; dağın arxasında artıq hava işıqlaşmışd. Dere ilo gedorken atrafina baxırdı: ay holo gōrūnmūrdū. Artıq üfüq ağarmağa başladı, dərənin bir terəfine getdikeə daha çox işıq dūşürdü. Kölga dağın atəyinə tərəf sürünür, ona yaxınlaşırd.

Jilin kölga ilo gedirdi. O, telosirdi, ay ise daha süretlo çıxırdı. Artıq sag̉dan da zirvelor işıqlaşdı. Meşoye yaxınlaşmağa başladı, ay dağların arxasından çıxdı, atraf gündüz kimi aydın ve işıqh oldu. Aggaclarda būtūn yarpaqlar görünürdü. Dağlar sakit ve işıq̧h idi: sanki her şey cansız idi. Yalnız aşağıdan çayın şırıltısı eşidilirdi.

Meşayo çatdı, heç kese rast gelmedi. Jilin meşedo qaranlıq bir yer seçib dincelməya oturdu.

Dinceldi, qoğalı da yedi. Daş tapıb yene də kündəni sındırmağa başladı. Ollorini tamam azdi, amma qıfilı sındıra bilmedi. Qalxıb yol ile getdi. Bir verst getmis yoruldu, ayaqlan lap sınırd. On addım atıb dayanurd. "No etmeli, no qədər gücüm varsa gedeceyem, - dedi, - otursam dura bilmərom. Qalaya çata bilmərem, hava işqlaşan kimi meşedə uzanaram, gece yene do yol gedarem".

Būrūn gecani yol getdi. Yalnız iki nefor ath tatar gördü. Jilin uzaqdan onların sesini eşidib, ağacın dalında gizlondi.

Artuq ay solmağa başladı, şeh düşdü, sehorə az qalırdı, Jilinso helo meşanin kenanna çatmamışd. "Otuz addım da gedib meşeyo dönecayem, oturacağam", - deye fikirleşdi. Otuz addım getmişdi ki, gördū meşa qurtarır. Meşodon çıxıb gördü ki, etraf tamam işıqdır, çōl ve qala onun qarşısında sanki ovcunun içinde idi, solda ise lap yaxında dağın etoyinde işıqlar yamb-sönür, tüstü qalxır, adamlar da tonqualın etrafina yıgışmışlar.

Baxıb gōrdü ki, silahlar parıldayır - kazaklardır, esgerlerdir.

Jilin sevindi, son gücünü toplayıb dağın ətəyinə getdi. Özü isə fikirloşirdi: "Allah eleməsin ki, bu açıq ç̈lde atlı tatar olsun: yaxın olsa da qaçmaq çətindir".

Elo bunu fikirloşmişdi ki, solda iki desyatin aralıda topenin üstünde üç tatarın durduğunu gördü. Onu gördülər, ona toref cumdular. Üroyi tamam düşdü. Ollərini yelloyib var gücü ilə bağırdı.

- Qardaşlar! Xilas edin! Qardaşlar!

Bizimkilor eşitdilor. Atlı kazaklar sıçrayıb tatarlarm yolunu keserək ona terəf çapdılar.

Kazaklara uzaq, tatarlara ise yaxın idi. Jilin son gücünü topladı, kündəni əli ile tutdu, kazaklara toref qaçdı, heç özündə deyildi, xaç çekib bağırırdı:

- Qardaşlar! Qardaşlar! Qardaşlar!

Kazaklar on beş nəfor olardı.
Tatarlar qorxdular, çatmamış dayandılar. Jilin kazaklara torəf qaçdı.

Kazaklar onu dövreye alıb soruşdular: "O kimdir, neçidir, hardandır?" Jilinsə heç özündə deyildi, ağlayır və deyirdi:

- Qardaşlar! Qardaşlar!

Əsgerler qaçışıb geldilor, Jilinin başına yığıldılar, kimi ona ç̈rək, kimi xörək, kimi araq verirdi; kimi şinello üstünü örtürdü, kimi de kündeni sindırırdı.

Zabitler onu tanıdılar, qalaya apardılar. Əsgerler sevindiler, yoldaşları Jilinin yanına yığışdılar.

Jilin bütün başına gelənlori danışdı ve dedi:

- Eve yaman getdim, yaman da evlondim! Yox, görünür ki, qismotim deyilmiş.

O, qalıb Qafqazda qulluq etdi. Bir aydan sonra ise beş min verib Kostılini aldılar. Onu getirende lap yarımcan idi.

## ANTON PAVLOVIÇ ÇEXOV

(1860-1904)

## 6 No-li PALATA

I
Xestəxana həyətinde aypencesi, gicitkən ve çetənə kolluqlan ile bürünmūs kiçik bir fligel vardı. Fligelin domir damı paslanmışd; su novçass yantyadək sımb tökülmüşdü, artırmasının pillələri çürümüş ve quraq-bucağnda ot bitmişdi, evin suvağından takce iz qalmışdı. Fligelin qabaq trrafi xastexanaya, dal tarəfi iso çölə baxırdı. Fligeli çöldən, üstünə çoxlu mux çalnmmıs xestoxana hasan ayırıdı. Bu, uclanı yuxarı sancılmıs muxlar, hasarın ve fligelin özü, yalnız xestexana ve hebsxana tikililerine mexsus kodərli ve çox pis bir görünüşdə idi.

Zger gicitkenin dalayıb yandırmasindan qorxmursunuzsa, gelin dar çğrla gedib fligelin içerisine tamaşa edok. Birinci qapımı açıb dahlize giririk. Burada divarın ve sobanın dibine bir yığın xestoxana tôr-tökūntüsū atilmışdır. Dösekler, köhne cınq xalatlar, tumanlar, heç neye yaramayan gōy zolaqh köyneklor, yırtıq ayaqqabilar bir yere tökülmûs, ezilmis, qarışdınimışdır, bu şeyler çürüyür ve atrafa pis qoxu yayir.

Gözetçi Nikita, damağında çubuq, hemişe bu tör-töküntünün üstūne uzanırd;; bu, istefaya çixmıs köhne bir soldat idi, paltarına tikilmis baftalan bele saralmışdı. Üzü sert ve anqdı, sallaq qaşları sifetıni qoyun itine oxşadırdı, burnu pul kimi qırmızı idi; boyu alçaq, görünūgū anqdı, lakin gövdesi zehmli, yumruqlan saz idi. O, dünyada qayda-qanunu her şeyden çox seven ve ona göre de bunları dóymeyin zeruri olduğuna inanan sadedil, icraçı vo küt adamlar zümresine mensub idi. O, adamların üzüne, döşüne, kürəyine, hər yerine vururdu ve emin idi ki, bunsuz burada qayda ola bilmez.

Sonra, dəhliz hesab edilmezse, bütün fligeli tutan böyük, geniş bir otağa girirsiniz. Otağın divarları çirkli abı ronga boyanmış, tavanı his çekmişdir, yeqin qış vaxtı burada sobalar his verir ve otaqda dom olur. İçoridən çokilmiş barmaqlıqlar pencerələri eybocer bir şokle salmışdır. Döşəmə bozarmış və köhnalmişdir. Otaqdan turș keləm, esgi yanığı, taxtabiti ve ammonyak qoxusu gelir, bu qoxu ilk dəqiqədə sizə elə təsir bağışlayır ki, elə bil heyvanxanaya girmisiniz.

Otaqda döşeməye vintlenmiş çarpayılar vardı. Bu çarpayılarda göy xəstəxana xalatı geymiş və başlarına qədim modalı qalpaq qoymuş adamlar oturur va yatırdılar. Bunlar dali idiler.

Cemisi beş nəfer idi. Bunlardan yalnız biri adlı-sanlı idi, qalanlanı ise adi meşsanlar idi. Qapıdan birinci olan ucaboy, arıq, sanı bığları parıldayan, ağlar gözlü mesşan, başım ovuclarına dayayıb, gözlərini bir nöqtoyə zilləmişdi. Bu kişi gece-gündüz dərdəqüssəyə qapılır, başıı yırgalayır, ah çəkir və acı təbessümlə gülümsəyirdi, söhbotde az-az iştirak edir, suallara adatən cavab vermirdi. Yeməyi-içməyi da qeyri-ixtiyari idi: nə vaxt teklif etsəler; palatada bu pencorədən o pencerəyədək gezişir ve yanaqlarındakı qırmızılıq onun verəm xestəliyine tutulduğunu göstərirdi.

Onun o tayındakı çarpayıda alçaq boylu, zirek, xeyli oynaq bir qoca uzanmışd, onun keçi saqqalı, zənci saçları kimi qara, qıvıreıq saçları vardı. Gündüzlər palatada bu pencereden o pencerəyədek gezinir, öz yataǧinda bardaş qurub oturur, şaqraq quşu kimi fit çalır, yavaşca oxuyur ve hırıldayırd. Gecolor Allaha daha yaxşıı ibadət eləmək üçün, yəni yumruqlarını döşünə döymək və barmaqlanı ilə qapını qurdalamaq üçün duranda, uşaq kimi şen ve qıvraq olurdu. Bu , yəhudi Moyseyko idi, iyirmi il bundan ovval onun papaqç dükanı yanan zaman başına hava gelmişdi.

6 №-li palata sakinlərinden yalnız ona fligelden ve hetta xestoxana həyətindən küçəyə çıxmağa izn verilirdi. Xestəxanada uzun müddət qaldığına və dinc, zərərsiz bir dəli, bir şehər təlxəyi olduǧuna göre çoxdan beri bu imtiyazdan istifado edirdi, onu daima şeherin küçelorinde başına uşaqlar ve itlər toplaşmıs halda görmoye adet etmişdiler. Əynindo xalat, başında məzoli bir qalpaq ve ayağında tuflu, bezon de ayaqyalın ve hetta tumançaq küçeləri dolaşı, darvaza ve dükanların qarşısında durur ve dilenirdi. Bir yerde
una kvas, başa bir yerdo cörok, ūçūncū bir yerdo pul verirdilor, belelikko tligela bomise tox va pullu qayıdırd. Getirdiklorinin hamisini Nikita alindon alind. Soldat bu horoketi cox kobud vo qasèan edarak, yazıg̀n ciblerini çevirir vo Allaha and içirdi ki, bundan sonra cuhudu bir daha küçaya buraxmayacaqdır, cünki qanunsumluq ondan otrū hor seydon pisdir.

Moyseyka qulluq gōstormeyi sevirdi. Yoldaşlarma su verir, yatdaqlan zaman usstlorini örtür, horesine küçoden bir qopik pul gotirmeyi vo tazo sapka tikdirmoyi ved edirdi, sol torafindoki iflic чom̧̧̧suna yaşıqla xörok yedirirdi. Bütün bu xidmotlori yazığı geldiyi ücun vo ya unsanparver duygular xatirine deyil, yalnız sağ tarotindaki qonsusu Qromovu taqlid edorak qeyri-ixtiyari ona tabe olduğu üçũ edirdi.

Otuz üc yashl Ivan Dmitriç Qromov keçmişdo mohkamo pristavı, quberniya katibi olmuşdu, neciblerdendi, taqib olunma xastoliyine tutulmusdu. O, gah yumaq kimi yumurlanb yataqda uzanir, gah da sanki harakat etmak maqsadila, otaqda o küncdan-bu künce gazinirdi. O. hamiş machul, anlaşılmaz bir intizarla hoyocanlı vo gargin bir vaziyyatda idi. Dohlizdo azacıq bir xışiltı ve ya hoyotdo bir ses esitdimi. tez başını qaldınb diqqetlo dinlemeya başlardı: onun dalnca golmisler? Onumu axtarirlar? Bu zaman sifotindo böyük bir taşviş ve ikrah hissi oxunurdu.

Onun mübarizadon va uzun müddət davam eden qorxudan azab cekrmis ruhunu ayna kimi aks etdiren enli sümūklü, homişə solğun ve bedbaxt ifadel ûzū monim xoşuma gelirdi. Üzünde qoribe ve xesta bir ifade vardı. Lakin çöhrasinda darin ve semimi iztirabdan emole galan inca cizgilor ağl ve morifete dalalot edirdi, gözlorinde qaynar bir pariltı vards. O, mehriban ve xidmet göstoren adam olduğu ve Nikıtadan başqa hamı ile gözel reftar etdiyi üçün menim kopuma gelirdı. Xestalerden biri yere düyme, ya qaşıq salanda, celd yerindon ssçrayir, yere düşmūs seyi qaldirib yiyesine verirdi. Her seher yoldaglarna "sabahiniz xeyir olsun", yatanda ise "geceniz xeyre qalsen" deyordi.

Hemise gargin vaziyyatdo olmaqdan va üz-gözünü turşutmagdan bascqa, onun daliliyi bir de bundan ibarotdi: bezen axşamlar $3 z$ xalatına bork-bark bürûnuir, bütũn bodoni ilo asir, dişlori birbirine deyir, carpayilann arast ile o kūncdan-bu künce gezinirdi. Bu zaman a titreme-quzdirma tutmus adama oxsayırd. Gezerken
birdon-biro dayandıǧından ve yoldaşlarına baxdıǧından mühüm bir şey demək istədiyi anlaşilrd, lakin yeqin, onu dinlomeyəcoklorini ve ya anlamayacaqlarım fikirloşib, sebirsizliklo başım yırgalayır ve gozinmesinde davam edirdi. Amma danışmaq arzusu tezlikle hor cür mülahizelere qalib gelirdi ve iradesini toplayıb odlu-odlu danışmağa başlayırdı. O, sayıqlayan adam kimi horaratle danışırdı, sözleri qarışıq ve çox zaman anlaşılmaz olurdu, lakin gözlorinde de, sesinde de son derece gözol bir ifado duyulurdu. O, danışanda onu bir deli, bir insan kimi tanımağa başlayırsımz. Onun delilere moxsus qızğın nitqini kağızda aks etdirmok çotin işdir. O , adamların alçaqlığından, haqqı tapdalayan zülmden, bir zaman yer üzündo berpa olacaq gözəl həyatdan, hər dəqiqө ona zalımların kütlüyünü ve amansızlığını andıran pencere barmaqlıqlarından danışırdı. Belolikle, köhno, lakin hele oxunub qurtarmamıs mahnılardan qarışıq, pozuq bir popurri emelo gelirdi.

## II

On iki-on beş il bundan evvel şohorin baş küçesinde tikilmiş öz evinde Qromov adlı ağır-sengin vo varlı bir momur yaşayırd. Onun Sergey vo İvan adlı iki oğlu vardı. Sergey dördüncü kurs tolebəsi olduğu zaman verom xestəliyine tutulub ölmüşdü; bu ölüm Qromov ailesinda birdən-birə dolu kimi yağan bir stra bedbextliklerin başlanǧıcı oldu. Sergeyin defninden bir hefte sonra qoca atası saxtakarhq ve israf üstünde mehkəməye verildi ve çox çokmədən hebsxana xostoxanasında yatalaqdan öldü. Ev ve bütün emlak müzaido ilo satuldı vo İvan Dmitriç ailesi ile berabor evsiz qaldılar.

Qabaqlar, İvan Dmitriç atasının sağlğında Peterburq Universitetinde oxuyarken atasından ayda altmış-yetmiş manat xorclik alardı. Indi ise öz hoyatım tamamilo deyişməye mecbur olmuşdu. Seher tezden gece yarısmadek az bir muzdla ders vermeli, ona-buna cürbocür orize yazmalı olduğu üçün yeno ac-yalavac dolanırdı, çünki qazandığımın hamısın anasına göndorirdi. Nohayot, İvan Dmitriç bele ağır yaşayışa davam getirmədi: ruhdan düşüb xəstəlondi vo universiteti atıb eve qayıtd. Səhərde qəza məktebine müөllimliye girdi, lakin yoldaşlan ile yola getmediyinden ve şagirdlorin xoşuna golmodiyinden, tez bir zamanda müellimliyi buraxdı. Bir azdan sonra anası da öldü. Ivan Dmitriç altı ayadek işsiz qalıb yavan çörek ve su
ila dolanmağa mecbur oldu, sonra mehkemə pristavı vezifesine girdi. Xastaliyina göre qulluqdan çxarılanadak bu vezifade qaldı.

O heç vaxt, hotta talabolik illorinda bela sağlam adama oxsamurdı. Hemişe rengi sanı, bedeni anq idi, tez-tez soyuqlayır, az yeyir, pis yatırdı. Birce qodəh çaxırdan başı gicellənir ve özündən gedirdi. Adamlara böyük meyl göstorirdi, lakin xasiyyotinin tündlūyü va vasvasilığ̀ üzündan, heç kaslo isinişa bilmirdi, bu sebaba göre özüne dost qazanmamışd. Seherliləre həmişə heqarotlə baxardı, dediyina göre, onların kobud nadanlığı ve heyvani yaşayışları ona alçaq va mənfưr görünürdü. Tenor səsi ilo ucadan ve qızğin danısardı, səsinde narazihq ve qazab, yaxud da vecd ve heyrot duyulurdu. Onunla ne bareda danışrsan-danıs, tez söhboti eyni seyo çevirardi: seher hoyatı adamı darıxdırı, comiyyat ali meqsedlar ardınca getmir, sönük, menasız bir heyat sürür, həyatı tocavüzlərlə, qaba exlaqsızlıqla va ikiüzlülüklə boyayır, alçaq adamlar tox va üst-başlı olduqlan halda, namuslu adamlar ac-yalavac dolanurlar, yeni maktablar açmaq, düzgün bir istiqamat götürən yerli qazet, teatr, qiraetxana va ziyalı qüvvalarin birliyi lazımdır, comiyyat ōz vaziyyatini düşünüb dahşəta galmalidir. İvan Dmitriçin insanlar haqqinda mühakiməleri çox kəskin ve qəti idi; o bütün bəşəriyyati namuslu ve alçaq adamlara bölürdü; ondan ötrü orta bir pilla yox idi.

Qadın ve mehebbət haqqında hemişe ehtiras ve vəcdlə danışardı, lakin buna baxmayaraq ömründe bir dəfe de olsun birine vurulmamıșdı.

Mūhakimələrinin kaskinliyine ve özünün esəbiliyine baxmayaraq, soherde onu sevir ve öz aralarında onu mehribancasına Vanya adlandırrdılar. Onun fitri nezaketi, xidmatkarlıǧı, reğbotliliyi, exlaq temizliyi, köhnalmiş sürtuku, xesto görünüşü ve ailə bədbextlikleri adamda gözal, somimi ve kederli bir hiss oyadırd, bir de 0 , yaxş tehsil almış ve çox mütalie etmişdi, şehərlilərin reyince her seyi bilirdi va şeherda bir növ seyyar lüğat hesab olunurdu.

Mütaliəyo çox vaxt serf ederdi. Bir de görürdün ki, klubda oturub asebilikla saqqalın didişdirir, jurnal ve kitablan verəqleyir. Úzündaki ifadasindan anlaşılırdı ki, o, bütün bunları süretle oxuyur ve ceynemaden udur. Mütalie onun xeste verdişlərinden biri idi, çünki eline keçen har seyi, hetta keçanilki qezet vo toqvimleri de cyni acgözlükle oxuyurdu. Evde hemişe uzanıb mütalie ederdi.

Bir dofe payız sohəri, İvan Dmitriç paltosunun yaxalığmı qaldırıb, palçıǧı şappıldada-şappıldada döngələrdən, həyətlərdən keçərək, icra verəqesi ilo pul almaq üçün bir meşşann evine gedirdi. Hor sohər olduğu kimi indi de ovqatı təlx idi. Döngelerden birinde dörd noferden ibaret silahh konvoyla dövroye alınmış iki nefor ayağı qandallı dustağa rast geldi. Qabaqlarda İvan Dmitriç dustaqlara tez-tez rast goler ve hemişə onlarm halına yanardı, indi ise bu tosadüf ona xüsusi, qəribə bir tesir bağışladı. Nedənse, ona ela geldi ki, birden onu da bu dustaqlar kimi qandallayıb, palçıqh küçe ile qazamata apara bilərlor. Meşşanın yanından eve qayıdarkən, poçtun tininde tanış bir polis nəzarotçisine rast geldi, nəzaretçi İvan Dmitriçlo salamlaşdı və küçe ile bir neço addım onunla beraber getdi, bu hal ona, nədənse, şübhəli göründü. Eve geldikde bütün günü dustaqlar ve silahlı soldatlar fikrinden çıxmadı; anlaşılmaz bir həyocan kitab oxumasına ve fikrini cemleşdirməsine mane olurdu. Axşam lampa yandırmadı, gece ise gözüne yuxu getmədi, hey düşünürdü ki, onu da həmin dustaqlar kimi qandallayıb qazamata sala bilərlor. Özünü heç bir şeydə müqəssir hesab etmirdi ve gəlecakdə də heç bir kəsi öldürməyəcəyinə, yanğın törətməyəcəyinə, oğurluq etməyəcəyinə amin idi, lakin bilmədən, qeyri-ixtiyari cinayət etmək çatindirmi, böhtan qurbanı olmaq və nehayət, məhkəmədə sehv etmok mümkün deyilmi? Qoy heç kəs deməsin ki, mən dilənçi olmayacağam, ya həbsxanaya düşməyecəyəm, bunu esrlər boyu əlda edilmiş xalq tecrübosi göstərmişdir. İndi ki, mühakime üsulunda mohkəmə səhvi mümkün olan şeydir və bunda təəccüb ediləcək bir şey yoxdur. Özgenin iztirabına resmi, işgüzar bir alaqə besləyen hakim, polis nefəri, hokim kimi adamlar, zaman keçdikcə gördüklərine o qeder adet edirlor ki, bu, artıq adi bir verdiş olur ve onlar istoristəməz öz müştərilərinə resmi əlaqə bəsləyirlər, həmin adamlar bu cehatdon həyətarası qoyun ve dana kəsən ve tökdükləri qanı görməyen mujikdən heç do ferqlonmirler. Sexsiyyeto rohmsiz, formal əlaqə besləyəndə isə günahsız adamı bütün emlakından ve hüququndan məhrum edərək, özünü katorqa cezasma məhkum etmək üçün hakime yalnız birce şey lazımdır: vaxt. Bir para formal cehotlore riayet etmək üçün vaxt lazımdır ki, bunun üçün de hakimlorə maaş verib saxlayırlar, bundan sonra ise her şey bitdi, getdi. Sonra gel demir yoldan iki yüz verst uzaqda olan bu kiçik, palçıqlı şeherden edalet ve
komok gözlo! Hor bir zorakiliq comiyyot torofindon olverişli bir zarurat kimi qarsilandiqda vo hor bir morhomot, sofqot akt, mosolen, boraot hökmü comiyyotda bir sıra narazihqq ve intiqum hisslorine sobəb olduqda, odalot haqqunda düşünmok gülünc olmazdımı?

Sohar Ivan Dmitric yuxudan dohşot içindo ayıldı, alnum soyuq tor basmışd, artıq hor deqiqa hobs edilo biloceyino omin olduğu halda, yerindon qalxd. Dünonki ağr fikirlor indiyodok onu tork etmirdiso. demok, bunlarda azacıq da olsa haqiqet vardır, - deyo dūşūnürdū. Bu fikirlor adamin beynino sobobsiz girmozdi ki!

Bir qaradovoy tolasmoden penceronin qabağından keçdi: bu abas deyildi. Budur, iki nofor adam da sessiz-semirsiz evin yanında durdu. Bunlar niya danışmırlar?

Ivan Dimitriçdon ötrü azablı gündüzlor vo gecolor başlandı. Panceronin qabağından keçen ve hoyoto giron adamların hamısı ona casus vo polis xofiyyosi kimi görünürdü. Günorta çağı adəton ispravnik öz qoşatl! faytonunda küçodən keçirdi; o, şəhoryanı malikanəsinden polis idarosine gedirdi, lakin İvan Dmitriçe her defo elo galirdi ki, o çox yeyin gedir vo üzünda do xüsusi bir ifade var: yợin şehardə mühüm bir caninin zühur etdiyini bildirmeyo tolosir.

Ivan Dmitriç her defe qapının zengi çalınanda ve ya darvaza dōyūlande diksinir va sahibasinin yanında toza bir adam görəndo qorxudan rengi qaçrdi, polis neforina ve jandarmlara rast gelende gūlümsayir vo laqeyd oldugunu göstarmok üçün fit çalırdı. O hər deqiqa hobs edila bilacayini gözünủn altına aldığı üçün gecolor yatmırdı, lakin ev sahibosino özünü yatmış göstormək üçün ucadan xoruldayırdı ve köksūnü ötürürdü, axı yatmamışsa, demek vicdan ezabı çekir, bu ise şübhe oyada bilor! Faktlar ve sağlam mentiq onu inandırırdı ki, būtün bu qorxu sarsaqliq ve delilikdir, hebs olunmaqda ve qazamata düşokde ise derinden baxsan, mahiyyet etibant ile, heç bir qorxu yoxdur, teki insanm vicdans tomiz olsun; lakin o ne qedor ağılla va mentiqle mühakime edirdise, qelbindeki telaş daha siddetli ve daha iztirablı olurdu. Bu hal, insan ayağı deymomiş meşode guşenişin bir adamın ağacları qıraraq özüne mesken düzeltmak istediyine oxsayir, o, baltasını no qoder işladirmişse, ağaclar o qadar sürotla göyorib etrafı bürūyürmüs. IVan Dmitriç, nahayat bütūn bu taşebbūslorinin ebas olduğunu görüb, mühakime etmekden al çekdi ve bütünlükle ümidsizliye gapıldı, daimi bir qorxu içinde yaşamağa başladı.

O, tenhalıq axtararaq adamlardan qaçmağa başladı. Əvvollor qulluq etmokdon zohlosi getdiyi halda indi qulluq ondan ötrï lap dözülməz olmuşdu. O qorxurdu ki, birdon onu aldadarlar, xəbori olmadan cibine rüşvot qoyarlar, sonra da üstünü açarlar ve ya özü bilmedon resmi idaro kağızlarında saxtakarlığa berabor olan bir sehv eder, ya da özge pulunu itiror. Qoribe burasıdır ki, onun fikri heç bir zaman indiki kimi elastik ve yaradıcı olmamışdı, indi o azadlığmın ve namusunun ciddi tohlüke altunda olduğunu özüne tolqin etmok üçün hor gün min cür müxtolif soboblor uydurub düzoldirdi. Lakin burası var ki, xarici alome, xüsuson kitablara marağı xeyli azalmış, hafizosi zoiflomişdi.

Yazda qar oriyondon sonra doredoki qobiristanm yannda iki yarıçürümüş meyit tapmışılar, bunların biri qoca arvad, o biri oğlan uşağl idi, meyitlorde zorla öldürüldüklorini bildiren olamotlor vard. Sohorde hey bu meyitlordon ve bunları öldüronlordon danışırdılar. Ivan Dmitriç, ondan şübhəlonmesinlor deye, küçedo gülümsoyo-gülümsoye gezordi, tanışlarma rast golondo ise bonizi ağarır reng verib reng alır vo inandırmağa başlayırdı ki, dünyada zoif ve mezlum adamlan öldürmokdon daha alçaq bir cinayot ola bilmoz. Lakin bu yalan çox çokməden onu yordu vo bir az fikirleşib bu qorara geldi ki, onun veziyyotindo olan bir adam üçün on yaxsısı ev sahibesinin orzaq anbarmda gizlonmekdir. Anbarda bir gün, bir gece ve daha bir gün qaldı, bork dondu ve havanın qaralmasını gözloyib, oğru kimi anbardan yavaşca çıxıb öz otağına getdi. Sohor açılana kimi atrafdakı seslero diqqetle qulaq asaraq, qımıldanmadan otağın ortasında dayandı. Seher tezden ev sahibesinin yanına iki nefor sobaqayıran goldi, İvan Dmitriç bunların motboxdo soba qayırmaq üçün goldiklorini bilirdi, lakin qorxunun gücündon onları sobaqayıran paltarı geymiş polis noferlori hesab etdi. Yavaşca otağından sivişib, qorxu içerisinde, başı açıq ve sürtuksuz küçe ile qaçmağa başladı. İtlər onun dalınca düşüb hürüşürdü, arxasınca bir mujik bağırırd, hava qulaqlarında vıyıldayırdı. İvan Dmitriçe ele gelirdi ki, guya bu saat dünyanm bütün zor ve zülmü bir yere toplaşıb onun dalınca qaçır, onu qovur.

İvan Dmitriçi tutub eve getirdilor ve ev sahibesini hokim dalinca göndərdiler. Haqqında irelide behs edoceyimiz hekim Andrey Yefimıç, xastenin başına soyuq kompres qoyulmasım tapşırdı, dəfnegilenar damcısı yazdı, qemli-qəmli başını yırğaladı vo gedorken bir daha gelməyəcəyini ev sahibəsinə bildirdi, çünki adamların deli
olmasına mane olmaq lazım deyildir. Evdo yaşamağa ve müaliceyo vasait olmadığından, İvan Dmitriçi tezliklo xəstoxanaya göndərdiler va orada onu zöhrovi xəstəliklər palatasına yerloşdirdilər. O, gecelər yatmayib şitaqhq edir vo xestələrin rahathğım pozurdu; bir azdan sonra Andrey Yefimı̧̣n əmrinə görə onu 6 №-li palataya köçürtdülər.

Bir ildən sonra şəhərdə artıq İvan Dmitriçi yaddan çıxartdılar, ev sahibesi torəfindən talvar altındakı xizəyə atılmış kitablarını da xırda uşaqlar daşıyıb apardılar.

## IV

İvan Dmitriçin sol tərəfindəki qonşusu qabaqda dediyim kimi, cuhud Moyseyko idi, sağ torəfindaki isə - piy bağlamıs, yupyumru, küt vo büsbütün lakəsiz çöhrəli bir mujik idi. Bu - düşünmok va hiss etmok qabiliyyatini çoxdan itirmiş, herəkatsiz, qarınqulu va murdar heyvan idi. $O$, həmişe atrafa tünd boğucu bir qoxu yayırdı.

Onun yan-yörasini sil-süpür edən Nikita, yumruqlarına rohmi gəlmədən, var gücü ilo onu döyürdü, burada dəhşətli şey onun döyülməsi deyil, buna adət etmək olar, dəhşətli odur ki, bu kütloşmiş. duyğusunu itirmiş heyvan, döyülmesine ne bir seslo, ne bir hərəkətlə, nə de gözlərinin ifadəsile cavab verməyərək, yalnız ağır çellek kimi yavaşca yırğalanırdı.

6 No-li palatanın beşinci ve sonuncu sakini vaxtile poçtda çeşidçi olan xoş, lakin bir az hiylogər sifatli, alçaq boylu, sarışın bir meşşandı. Aydın va şən baxışlı, ağılı ve sakit gözlorindən ağh başında olduğu ve çox mühüm, xoş bir sirr gizletdiyi anlaşılırdı. Yatağının ve döşəyinin altunda heç kəsə göstərmədiyi bir şeyi vard, lakin bu şeyi heç kasa göstərmamesi - olindən alarlar va ya oğurlarlar, deyə qorxduğundan deyil, balkə utandığindandı. Bezən, görürsən, pencarəyə yanaşıb arxasını yoldaşlarına çevirir, döşünə ne ise taxır ve sonra başmı əyərek baxırdı, bu əsnada ona yanaşsaydın, pərt olar ve döşündəki şeyi dartıb gizlədərdi. Lakin onun sirrini tapmaq çətin deyildi. O, tez-tez İvan Dmitriçe deyirdi:

- Moni tobrik edin, ikinci dorəca ulduzlu Stanislav nişanı ilo taltif etmek istəyirlor, ikinci darəce Stanislav nişanı yalnız xaricilere verirler, lakin menden ötrü nedense istisna etmek istoyirlor, - O gülümsayir və çiyinlərini heyrətlə dartırdı. - Sözün düzü, men heç bunu gözlomazdim!

İvan Dmitriç qemli-qəmli dedi:

- Men bundan heç no anlamıram.

Keçmiş çeşidçi gözlərini hiylogərcesinə qıyaraq:

- Lakin xəbəriniz varmı, men gec-tez nəyə nail olmaq istəyirem? - deye sözüno davam etdi. - Mütleq İsveç "Qütb ulduzu" əldə edəcəyom. Bu nişanı almaq üçün elleşməye dəyer. Ağ xaç ve qara lent. Gözel şeydir.

Yeqin ki, heç bir yerde həyat fligeldəki kimi yeknəsəq deyildi. Sehər xestələr, iflic və yorğun mujikden başqa, dəhlizde iri çolləkdə el-üzlerini yuyub ve xalatlarmın otəyi ile qurulanırdılar: sonra Nikitanın baş korpusdan getirdiyi çayı qalay krujkalarda içirdilor. Her xestoye bir krujka çay düşürdü. Günorta turş kəlemden bişirilmiş borş ve daşma ile nahar edir, axşam ise nahardan qalmış daşmanı yeyirdilər. Boş vaxtlarda yatır, pencerədən baxır ve otağı o küncdenbu künce gəzirdiler. Bu rejim her gün tokrar olunurdu. Hetta keçmiş çeşidçi də həmişe eyni nişanlardan söhbət salırdı.

6 №-li palatada teze adamlara çox gec-gec rast gelmək olurdu. Başına tezece hava golon adamlan hekim çoxdan beri qebul etmirdi, dəlixanaları ziyarət edən həveskarlar isə bu dünyada çox deyil. Dəllək Semyon Lazarıç təqribən hər iki ayda bir dəfə fligele gelirdi. Onun dəlilorin başını nece qırxmasından ve Nikitanın bu işdə ona necə kömək etməsindən, habelə gülümsəyən kefli dəllək gelən kimi xestəler arasında nece şuluqluq düşmesinden burada danışmayacağam.

Fligele dəlləkdən başqa heç kəs gelməzdi. Xestələr hər gün yalnız Nikitanı görməyə məhkum idilor.

Lakin bu yaxınlarda xestexana korpusuna qeribe bir şayio yayıld.

Şayie buraxdılar ki, guya 6 №-li palatanı hekim ziyarət etməyə başlamışdır.

## V

## Qeribe bir şayiə!

Həkim Andrey Yefimıç Ragin özüne göre qəribə bir adamdı. Deyirdiler ki, o, gencliyinde çox dindar imiş ve özünü ruhani vezifəsine hazırlayırmış. 1863-cü ilde gimnaziyanı bitirdikdən sonra ruhani akademiyaya girmək fikrine düşür, lakin tobabot doktoru ve
carrah olan atası onu özüne oğul hesab etməyəcəyini bildirir. Bu əhvalatın ne qodər doğru olub-olmadığımı bilmirom, ancaq Andrey Yefimic tobabot elminə və ümumiyyatlo, xüsusi elmlərə rəğbet bəsləmədiyini dofələrlə özü etiraf etmişdi.

Hər halda o, tibb fakültəsini bitirdikdən sonra keşişliye getmedi. O, dindarlıq əlametleri göstərmirdi ve hekimliyə teze başlayan zamanlarda da, indiki kimi, ruhaniye çox az oxşayırdı.

Onun mujiklərə məxsus ağır ve qaba görkəmi vardı; sifətindən, saqqahndan, yatıq saçlarından vo yöndemsiz möhkəm gövdesindən böyük yol ağzında olan kök, həyasız ve kobud meyxanaçıya oxşayırdı. Üzü sərt, göy damarlarla örtülü, gözləri xırda, burnu qırmızı idi. Boyu uca, kürəyi enli, qolları ve qıçları nataraz idi; zorba yumruğu ilo bir dafe vursaydı adamın canı çıxardı. Amma yerişi sakit və ehtiyath idi; dar dəhlizdə adama rast gəldikdə, həmişə yol vermək üçün kənara çakilir va gözlədiyin kimi yoğun sesla deyil, yumşaq tenor sesi ile "bağşlayın!" deyirdi. Boynunda balaca bir şiş vardı, bu şiş nişasta yaxalıq taxmasma mane olurdu, ona göre həmişe yumşaq ketandan va ya çitdən köynək geyərdi. Ümumiyyatlə o, həkim kimi geyinməzdi. Bir paltan azından on il geyerdi, cuhud dükanından aldığı təze paltan da əynində daim köhnə, geyilmiş və əzik görünürdü, eyni sürtukda ham xəstələri qəbul edir, həm nahar elayir, həm do qonaq gedirdi; lakin bütün bunlar xəstəlikdən deyil, öz üst-başma əsla fikir vermadiyindan irəli galirdi.

Andrey Yefimıç vəzifəsini qəbul etmək üçün şəhərə gəldikdə, "xeyirxah idare" müdhiş bir halda idi. Palatalarda, dehlizlərde ve xestexana həyətində üfunatdən nəfəs almaq mümkün deyildi. Xəstexana mujikləri, xəstələrə baxanda ve onların uşaqları xəstələrlə borabor palatalarda yatırdılar. Tarakan, taxtabiti ve siçan əlindən dad çakirdilər. Carrahiyyo şöbəsindən qızıl yel xəstəliyi əskik olmurdu. Bütün xəstəxanada iki dənə cərrah bıçağı vardı, termometr isə kökündən yox idi, vannalara kartof tökmüşdülor. Nezarətçi, camaşirçı va feldser xastalari soyurdular. Andrey Yefimıçdan qabaqkı həkim barəsində danışırdılar ki, guya xestəxana spirtini elaltından satırmıs ve xəstəyə baxanlardan, xəstə qadınlardan özüne tam bir heremxana düzeldibmiş. Seherde bu biabırçılıqlanı yaxşı bilirdiler ve hatta mübaliğa ilo do danışırdılar, lakin bu, camaatı heç de narahat etmirdi, bir para adamlar bu biabırçılıqları safa çıxarırdılar,
guya xestoxanaya yalnız meşşanlar ve mujiklor gedir ki, onlar da narazı ola bilməzlər, çünki xəstəxanada onlar üçün öz evlərindəkindən yaxşı keçir, daha onlara koklik yedirtməyəceklər ki! Bezilori do xestəxana sahiblorinə haqq vermeyə çalş̧araq deyərdilər ki , zemstvonun yardımı olmadan yaxşı xəstəxana saxlamaq çotindir; Allaha şükür ki, heç olmasa xarab xəstexana var. Cavan zemstvo ise nə şəhərlər, nə də şəhər etrafinda xestəxana tikmək istəmirdi, §̧ehərin artıq öz xestexanası var, deyirdi.

Andrey Yefimıç xestexananı gözdən keçirərək, bu qərara geldi ki, bu exlaqsız bir idarədir ve ohalinin sağlamlığı işine son dərəce zererdir. Onun zennince, xestoləri bayıra atıb, xəstexananı bağlamaq ən ağılı iş idi. Lakin sonra Andrey Yefimıç düşündü ki, təkcə onun iradəsi kifayət deyil, bundan fayda çıxmaz, fiziki və exlaqi murdarlıqlan bir yerden qovduqda onlar başqa yere köçür; murdarlığın öz-özünə yox olub getməsini gözləmək lazımdır. Bir də əgər adamlar özlərine xəstəxana açmışlarsa ve buna dözürlərsө, demək, bu onlara lazımdır; mövhumat ve bütün bu meişə pozğunluqları, murdarlıqlanı lazımdır, çünki bunlar, zaman keçdikce, peyinin qaratorpağa çevrildiyi kimi, faydalı bir şeye çevrilirlər, dünyada heç bir yaxşı şey tapılmaz ki, onun ilk mənbəyində murdarlıq olmasın.

Andrey Yefimıç vezifesini qəbul etdikdon sonra bu biabırçılıqlara laqeyd baxdı. Yalnız xəstəxana mujiklərindən və xəstə baxıcılarından xahiş etdi ki, palatalarda yatmasınlar ve xestexanaya tibb alətleri ile dolu iki şkaf qoydu; nəzarətçi, camaşırçı, feldşer və qızıl yel tutmuş xəstəler ise öz yerlerinde qaldılar.

Andrey Yefimıç ağıl ve namusu son dərəce sevirdi, lakin öz atrafinda ağıllı ve namuslu bir heyat qurmağa kirdanı yox idi ve öz hüququna inanmırdı. Omr etməyi, qadağan etmeyi ve israf etməyi qətiyyən bacarmırdı. Adama elə gəlirdi ki, o, sesini heç vaxt ucaltmamağa ve felin əmr formasmı işlətməməye söz vermişdir. "Ver" ve ya "gətir" sözlərini deməyə üzü gəlmirdi, yemək isteyəndə qətiyyətsizliklə öskürərək, aşpaz qadına deyərdi: "Deyəsən, acmışam..." ve ya "Çay olsaydı, içerdim". Nəzarətçiyə oğurluqdan el çəkməsini söyləməyi ve ya onu qulluqdan çıxartmağı, ya da bu lazımsız, tüfeyli vəzifəsini büsbütün loğv etməyi heç cür bacarmırdı. Andrey Yefimıçı aldatdıqda, ya ona yaltaqlıq etdikde, yaxud da açıq-aşkar saxta bir pul sonədini ona imzalatmağa verdikdo, pul
kimi qızarrr, özünü teqsırlı bir adam kimi hiss edirdi, amma bununla bela yena da sənədi imzalayırdi; xastəler achqdan va ya kobud xestə baxıcılanından ona şikayət etdikde, o utanır ve taqsırlı bir adam kimi muzıldayırdı:

- Yaxsı, yaxsıı, bu işo baxaram... Yeqin burada bir anlaşılmazhq̣ var...

Andrey Yefimıç ilk zamanlar çox səylo işləyirdi. Hər gün səhərdən nahar vaxtınadək xəstələri qəbul edir, operasiya edir ve hetta mamalıq tacrübəsi ilə de məşǧul olurdu. Qadınlar onun barəsinde danışırdılar ki, guya çox diqqətlidir və xəstəlikləri, xüsusən uşaq ve qadın xastəliklərini çox gözəl bilir. Lakin zaman keçdikce iş öz yekneseqliyi va açıq-aydın görünen faydasızlığı ile onu darıxdırmağa başladı. Bu gün otuz xəstə qəbul etdiyin halda, sabah görürsan otuz beş nefər oldu, birisigün ise bunların sayı qırxa çatırdı, beləliklo gündən-güna, ildən-ilə xəstələrin sayı şiddətlə artır, ölüm hadiseləri de şehərde heç azalmırdı. Xestexanaya gələn qırx xəstəyə səhərdən naharadək ciddi yardım göstərməyə imkan yoxdur, demək, günde qurx xesteni aldatmalı olur. Hesabat ili ərzinde xestəxanaya gələn min iki yüz xəstə qəbul edilmişdi, demək, sadəcə olaraq min iki yüz adam aldadılmışdır. Ciddi xesteləri də palatalara qoymaq ve onlarla elmi qaydada məşğul olmaq mümkün deyil, çünki qayda varsa da, elm yoxdur. Felsefəni buraxıb, başqa hekimlər kimi qaydalara xırdaçılıq̣la riayət etdikdə isə, bundan ötrü çirk deyil, her şeydən avval təmizlik və ventilyasiya, iylənmiş turş kələmdən bişirilən borş deyil, keyfiyyətli xörək lazımdır və oğrular deyil, yaxşı kömakçiler lazımdır.

Bir da ölüm her kəsin normal va qanuni aqibatidirse, adamların ölümüne mane olmağın nə mənası? Bir alverçinin və ya bir məmurun beş-on il artıq yaşamasından ne çıxar? Tebabet elminin məqsedini dermanların insan əzablarını azaltmasında gördükdo ise, ortaya bele bir sual çıxır ki, bu əzabı ne üçün azaltmalı? Əvvelən, deyirlər ki, əzab insanı kamala çatdırır, ikincisi, beşeriyyet, doğrudan da, öz iztirablarmı cürbəcür həb va damcı dərmanları ilə yüngülləşdirməyi öyranse, dini va falsəfoni bilmərre atmış olar. Halbuki insanlar bu vaxta qadər din ve falsəfə vasitasilə neinki özlərini her cür fəlaketden qorumuş, hetta onlarda özlerine xoşbextlik de tapmışlar. Puşkin ölarken müdhiş ozablar çakmiş, zavallı Heyne bir neça il iflic
olub yorğan-döşəyə düşmüşdür, nə üçün həyatları mənasız keçən ve iztirab olmasaydı, amyöb kimi büsbütün boş bir ömür süren Andrey Yefimiç və ya Matryona Savvişna kimiləri xəstələnməsin?

Andrey Yefimiç bu cür mühakimələre qərq olaraq ruhdan düşdü və xəstexanaya gelməyə başlad.

## VI

Onun həyatı belo keçirdi. Adətən səhər saat səkkizə yaxın yuxudan durub geyinir və çay içirdi. Sonra kabinetində oturub mütalia ile məşğul olur ve ya xestexanaya gedirdi. Xestəxanada qaranlıq, dar dəhlizde ambulatoriya xəstələri oturub həkimin qəbulunu gözləyirdilər. Bunların yanı ilə çəkmələrini kərpic döşəməyə döyəcləyən mujikler və xəste baxıcıları, xalat geymiş arıq xəstələr keçir, çirkab qabları ve s. aparırlar, uşaqlar ağlayır, dəhlizdə aralıq küləyi əsir. Andrey Yefimıç bilirdi ki, titrətmeli, vərəmli ve ümumiyyatle həssas xəstələrə belə şərait əziyyət verir, lakin nə etməli? Qəbul otağında feldşer Sergey Sergeiç ona rast gəldi, bu, alçaq boylu, dolu bir adam idi, kök, qırxiq üzü tomizce yuyulmuşdu, tozo gen-bol kostyumundan feldsere deyil, əyana oxşayırdı. Sehərde geniş praktika ile məşğul idi, ağ qalstuk taxır ve özünü praktika ilə heç məşğul olmayan həkimlərdən məlumath hesab edirdi. Qəbul otağınn küncünde ağır qəndilli böyük bir ikona vardi; divarlardan arxiereylərin şəkli, Svyatoqorsk monastırının görünüşü və peyǧəmbər çiçəyindən eklillər asılmışdı. Sergey Sergeiç dindar adamdı ve temtərağı sevirdi. İkona onun xərci ile qoyulmuşdu; bazar günləri qəbul otağında xəstelərdən biri, onun əmrine görə, minacat oxuyardi, minacatdan sonra ise Sergey Sergeiç buxurdanla bütün palataları gezir və onlara kündür tüstüsü verərdi.

Xestə çox, vaxt ise az idi, ona göre is yalnız sual-cavabla ve xəstələrə ötəri bir sürtmə yağı ve ya işlətmə dərmanı verməklə bitirdi. Andrey Yefimıç yumruğunu yanağına dayamış halda oturub, xəstələre dalğın-dalğın ve qeyri-ixtiyari suallar verirdi. Sergey Sergeiç de oturub ellərini ovuşdurur və hərdənbir işe qarışırdı:

- Rehmli Allaha yaxşı ibadət etmədiyimiz üzündən xəstələnir və min cür məşəqqətlərə düçar oluruq, - deyirdi.

Andrey Yefimiç xəstələri qəbul edərkən heç bir operasiya etmirdi; operasiyaları çoxdan yadırğamışdı, qan görondo pis hala
düsür, həyəcana gəlirdi. Boğazına baxmaq üçün uşağın ağzımı açmaq lazım golondo, uşaq iso aglayaraq xırda allori ilo öz-özünü qoruyanda, uşag̀ın cıg̀rtısından başı gicellənir, gözlori yaşarırdı. O, dərman yazmaga talesir ve ellərini havada yellodərek, qadına işare edirdi ki, uşağı tez aparsın.

Qabul zamanı xastəlarin qorxaqliğı va kütlüyü, qəşəng Sergey Sergeiçin yaxmlıgı, divarlardakı sekillər ve iyirmi ildən artıq arası kasilməden verdiyi eyni suallar tezliklo onu darıxdırırdı. Buna görə bes-alı xəstə qəbul etdikdən sonra çıxıb gedirdi. Qalan xəstələri feldser özū qabul edirdi.

Andrey Yefimuç çoxdan beri xüsusi praktika ilo məşğul olmadığını ve buna görə ona heç kəsin mane olmayacağını düşünərek xoşhallıqla eva gelir, tez kabinetində stol başında oturur ve mūtaliəyə başlayırdı. O, çox oxuyur və bundan ayrıca bir zövq alırd. Maaşımın yarısını kitab almağa sərf edirdi, altı otaqdan ibarət olan menzilinin üç otag̀ı kitab ve köhnə jurnallarla dolu idi. Tarixə ve fəlsəfəya dair esərlari hamısından çox sevirdi; tababet elmindən ise yalnız "Vraç" jurnalını alırdı, bu jurnalı da hemişe axırından oxumag̉a başlardı. Mütaliəsi hər dəfə bir neçə saat çəkdiyi halda heç də onu yormurdu. Kitablanı İvan Dmitriç kimi tez-tez ve delicəsinə oxumayıb, ağır-ağır və mənasına fikir verə-verə oxuyardı, çox zaman bəyəndiyi ve ya anlaşımayan yerlərde dayamb fikirloşerdi. Kitabın yanunda həmişo kiçik araq qrafini vo boşqabsızzadsız mahudun üstünda duzlu xiyar, ya da alma olardı. Her yarım saatdan bir gözlərini kitabdan ayırmayaraq, bir qədəh araq töküb içirdi, sonra yena baxmadan əli ile xiyanı tapar ve dişlerdi.

Saat ūçdə ūsulluca mətbəx qapısına yanaşıb öskürər və deyərdi:

- Daryuşka, xörek yesəydim pis olmazdı...

Pis va xoşa gəlməyən nahardan sonra Andrey Yefimıç ellərini qoymuna qoyub otaqları gezir ve düşünürdü. Saat dördü, dalınca da beși vurur, o ise hey gazib düşūnmesinde davam edirdi. Herdənbir metbex qapısının cınilısı eşidilir ve Daryuşkanın qırmızı, yuxulu üzü gôrünūrdũ.

## Daryuşa:

- Andrey Yefimıç, pive içmek vaxtınız deyilmi? - deye qayğılı bir tarzde xatıriadırd.

Andrey Yefimiç:

- Yox, hələ vaxt deyil, - deyə cavab verirdi. - Mon gözlərəm... Bir az gözlerem.

Axşamüstü adətən poçt müdiri Mixail Averyanıç onun yanına gelirdi, Andrey Yefimıç yalnız bu adama ünsiyyet bağlayır və məclisine dözürdü. Mixail Averyanıç vaxtilə xeyli dövlətli bir mülkədar olub, kavaleriyada qulluq etmişdi, lakin sonradan müflis olub, qoca vaxtında poçt idarəsine qulluğa girmişdi. Bu, sağlam, gümrah görünüşlü, qəşəng ağ bakenli, nezakotli, xoş vo uca səsli bir adamdı. Morhəmətli ve həssas idisə de, xeyli ötkəmdi. Poçt idaresine golənlərdən biri etiraz edəndə, razı olmayanda ve ya mühakimə yeritməye başlayanda, Mixail Averyanıç hirsindən pul kimi qızarır, bütün vücudu ilo titroyir ve gurultulu seslo: "Sus!" deyə bağırırd, buna göre də poçt artıq çoxdan beri qorxulu bir idare kimi meşhur olmuşdu. Mixail Averyanıç Andrey Yefimıçı, mərifetli ve aliconab olduğuna göre sevir və ona hörmət edirdi, başqa adamlara isə öz tabeliyindəkilər baxan kimi lovğalıqla baxırdı.

O, Andrey Yefimıçın kabinetine girerkən:

- Bu da mən! - deyirdi. - Xoş gördük, əzizim! Deyəsən, zəhlənizi tökmüşøm, hə?

Doktor:

- Oksinə, çox şadam, - deyə cavab verirdi. - Sizin gelişiniz hemişə mənə xoşdur.

Dostlar kabinetde divan üstə oturub, bir qedər dinmezsöyləməz papiros çəkirdilər.

Andrey Yefimıç:

- Daryuşka, pive olsa, pis olmaz ha! - deyirdi.

Birinci butulkanı da dinməz-söyləməz içirdilər, doktor düşüncəyə dalır, Mixail Averyanıç isə çox maraqlı bir şey nağıl edəcək adam kimi nəşelənir ve dirçelirdi. Söhbeti həmişe doktor başlayırdı.

O , başını yırğalayaraq müsahibinin gözlorine baxmadan yavaşyavaş danışırdı ( 0 , heç vaxt adamın gözlorine baxmazdı).

- Çox təəssüf ki, Mixail Averyanıç, şhərimizdo bir nəfər do olsun ağıllı ve maraqlı söhbet eləyən adam yoxdur. Bu bizden ötrü böyük bir məhrumiyyetdir. Hetta ziyahlarımız da bayağılığa üstün galə bilmirler, inandırıram sizi ki, onların inkişaf dərəcesi aşağı silkdon heç do yüksek deyil.
- Lap doğru deyirsiniz. Sözlerinize tamamile şərikəm.

Doktor sakitca və kəlmə-kəlmə sözünə davam etdi:

- Siz özünüz da gözalca bilirsiniz ki, bu dünyada insan zakasının ülvi mənevi tazahürlorindon savayı, her şey ohəmiyyetsiz ve maraqsızdır. Ağıl heyvanla insan arasına möhkəm bir sədd çəkir, insanın ilahi bir vücud olmasına dalalat edir vo bir darəcəyə qədər hatta onun üçün ölməzliyi. yəni olmayan bir şeyi əvaz edir. Buradan bela bir natica çıxır ki, insanın ağh yeganə mümkün olan bir zövq mənbayidir. Biz isə yan-yörəmizdə ağlı nə görürük, nə də eşidirik, demek, zövqden məhrumuq. Olbatto, bizim kitablarımız vardır, lakin bu heç da canlı müsahibeni ve ünsiyyati əvez etmir. Oger bele bir müveffeqiyyətsiz müqayisəya icazo versəniz, casaratlo deyərəm ki, kitablar notdur, müsahibe ise mahnidır.
- Lap doğru deyirsiniz.

Aralıg̉a sükut çökdü. Daryuşka üzünde küt bir qüsse əlaməti olaraq metbexden çıxdı ve yumruğunu yanağına dayayaraq, söhbeti dinləmək üçün qapı aǧzında durdu.

Mixail Averyanıç köksünü ötürərək dedi:

- Eh, siz do indiki adamlardan ağıl umursunuz!

Sonra o, keçmişdəki həyatdan danışmağa başladı:

- O zamanlar adamın günü xoş ve maraqh keçirdi. Rus ziyalılanı ne qedər ağıllı, ne qədər zakalı idiler, namus ve dostluq mefhumlarını onlar nə qedər eziz tuturdular! O vaxtlar vekselsiz nə qədər istasən borc pul ala bilərdin, ehtiyacı olan bir yoldaşına yardım əlini uzatmamaq askiklik hesab olunurdu. Nece hərbi səfərlər, sərgüzaştlor. vuruşmalar, nece yoldaşlar, nece qadınlar vard!! Helo Qafqaz - no gözal bir diyar! Bir batalyon komandirinin arvadı zabit paltarı geyib axşmiar dağlara gəzməye gedərdi, bu qəribe qadın ōzū ile beledçi de götürmezdi. Deyirdilor ki, aulda onun bir knyazla romantik ahvalatı varmıs.

Daryuska:

- Ah parvardigara... - deye ah çekdi.
- Hela nece içirdiler! Neca yeyirdiler! Nece də diribaş liberallar vard!!

Andrey Yefimıç dinloyir, amma eşitmirdi; o ne ise düşünür ve piveni ağır-ağır qurtuldadırdı. $O$, Mixail Averyanıçın sözünü kaserak, birden-bire danıșmağa başladı.

- Çox zaman monim yuxuma aǧillı adamlar girir ve onlarla söhbot eləyirəm. Mon atamın sayesindo gözol tohsil almışam, lakin altmışmeı illorin ideyalarının tesiri altında atam məni həkimlik oxumağa mecbur etdi. Mone ele gelir ki, o zaman atama quiaq asmasaydım, indi zehni herekatın tam merkəzindo olardım. Ehtimal ki, bir fakültənin üzvü olardım. Olbəttə, ağıl da daimi deyil, keçib gedən müveqqeti bir şeydir, lakin mənim ağla ne üçün meyl göstərdiyimi siz artıq bilirsiniz. Həyat insana qüsse verən bir teledir. Mütəfekkir bir adam yaşa dolub kamala çatdıqda özünü ixtiyarsız olaraq çıxılmaz bir telede hiss edir. Doğrudan da, o öz iradesine zidd olaraq, her hansı bir təsadüf nəticəsində heçlikdən həyata keçirilmişdir... Nə üçün? Mütəfəkkir adam öz həyatunn mənasını və məqsədini bilmək istəyəndə, ona demirlər, ya da sarsaq şeylər söyləyirler, o, qapını döyür, amma açan olmur; ölüm də onun iradəsine zidd olaraq onu yaxalayır. Hebsxanada ümumi bedbextlikle bir-birinə bağh olan adamlar bir yere toplanarken özlerini yüngül hiss etdikləri kimi, həyatda da analize ve ümumileşdirməyo nail olan adamlar bir yere toplanıb, vaxtlarını meǧrur ve azad ideya mübadilesi ile keçirdikde, telədə olduğunu hiss etmirsen. Ağıl bu mənada əvezedilməz bir zövqdür.
- Tamamilə doğrudur.

Andrey Yefimıç müsahibinin gözlərinə baxmadan sakitce və ara verə-vere ağıllı adamlar ve onların söhbeti haqqında danışưdı, Mixail Averyanıç ise onu diqqətle dinləyir ve "tamamile doǧrudur" deyə onunla razılaşırdı.

Poçt müdiri birden:

- Siz ruhun ölməz olmasına inanırsınızmı? - deyə soruşdu.
- Xeyr, möhterem Mixail Averyanıç, inanmıram ve inanmağa da əsasım yoxdur.
- Sözün düzü, mən də şübhələnirəm. Hərçənd məndə belə bir hiss vardır ki, guya heç ölməyəcəyəm. Bu yandan da öz-özüme deyirem: ay qoca kaftar, vaxtındır, bu gün-sabah ölecəksən. Amma ürəyimde bir ses mənə deyir: inanma, ölməyeceksen!..

Mixail Averyanıç saat ona işləyənde çıxıb getdi. Dehlizda kürkünü geyinərkən içini çəkərək dedi:

- Amma tale bizi ne hicra bir guşeye atıb! Her şeydən çox adam buna yanır ki, biz ele burada da öleceyik. Eh!..


## VII

Andrey Yefimıç dostunu yola sahb stol başına oturur ve yene kitab oxumağa başlayır. Axşamın, sonra gecenin sükutu heç bir səslo pozulmur, sanki vaxt dayanır ve doktorla berabor kitabın üzerinde donurdu, adama ela golirdi ki, bu saat dünyada bu kitabdan və yaşıl şarh lampadan başqa heç bir şey yoxdur. Doktorun mujiklore moxsus kobud sifoti insan zekasının hərəkati qarşısında yavaşyavas riqqət ve vach təbassümü ilo parlayırdı. "Ah, nə üçün insan ölmaz deyil! - deya o düşünürdü. - Əgar her şey torpağa gömülməya mahkum isa va nehayet, Yer kürəsinin qabığı ila bərabor soyuyacaqsa, sonra da milyonlarla il menasız ve meqsedsiz bir halda güneşin atrafina dolanacaqsa - acaba, beyin mərkəzleri ve qırı\$ıqlan, görmə, damısma qabiliyyəti, xüsusi hisslər, düha nə üçünmüs? Soyumaq ve sonradan güneş etrafinda menasızcasına hərlenmək üçün, yoxluqdan yüksək ve belke de ilahi ağla malik insan yaratmaq, sonra da onu sanki lağa qoymaq üçün torpağa çevirmek naya lazımmıṣ?"

Maddələr mübadilesi! Lakin bu ölməzlik surroqatı ilə özünə tasalli vermak na böyük bir qorxaqlıqdır! Tabiatdə baş veron sūursuz proseslor insan safehliyinden de alçaqdır, çünki safehlikdə, neca olsa, şüur ve irade var, proseslorde ise heç ne yoxdur. Yalnız ölŭm qarşısında qorxaqliğı qürur va leyaqatindan çox olan bir qorxaq özūnə tasalli vere biler ki, bir zaman onun bədəni otda, daşda, qurbag̉ada yasayacaqdır... Öz ölmezliyini maddelər mübadilasinda görmak-qiymetli vo aziz bir skripka sındıqdan sonra, onun qabının parlaq gələcəyi olduğunu qabaqcadan xəbər vermək kimi çox qeriba bir şeydir.

Saat zang vuranda Andrey Yefimıç kresloya söykanib bir az dūşunmek ûçŭn gözlarini yumur, sonra kitabdan oxuduğu gözal fikirlerin tesiri altında öz keçmişine ve hal-hazırına bir nezer salırdı. Keçmis iyroncdir, bunu yadına salmasan yaxşıdır. Lakin hazırda da har sey keçmisdeki kimidir. Andrey Yefimıç bilirdi ki, onun fikirləri, soyumus yer kürəsi ila birlikda günün etrafinda horlənmokdə ikən, həkimin manzili ilo yanaşı olan böyük korpusda adamlar cürbecür xesteliklor ve natəmizliklor içərisinde ezab çakirler; belke bu saat bu adamlardan biri heşeratla çarpışır, digeri qızıl yel xestaliyine tutulur ve ya berk sannmış sarğ̀nın eziyyotinden
inləyir; bəlkə xəstələr xəstə baxıcıları ile bir yerde kart oynayır, yaxud da araq içirlor. Hesabat ili orzindo min iki yüz adam aldadılmışdır; xəstəxananın bütün işi, iyirmi il bundan qabaqkı kimi, oğurluq, qeybet, dava-dalaş, qohumbazlıq, kobud şarlatanhq üzərinde qurulmuşdur, ona göre xestəxana yenə qabaqkı kimi əhalinin saǧlamlığı üçün son dərəce zərərli bir müəssisədir. O bilirdi ki, 6 №-li palatada Nikita xəstələri barmaqlıq arxasında kötekloyir, Moyseyko da hər gün şəhəri dolaşıb sədəqə yıǧır.

Diger tərəfdən, ona gözəlce məlum idi ki, son iyirmi beş il içorisində təbabot elmində ağlasığmaz bir dəyişiklik oməle gelmişdir. Universitetde oxuyan zaman ona elo gəlirdi ki, təbabot elminin aqibeti de tezliklə yalançı kimyanın ve metafizikanın aqibetine dönəcekdir; indi ise gecelər mütaliə edərkən tababət elmi ona təsir edir, onda heyrət oyadır ve hətta onu vəcde getirərdi. Doğrudan da, nə gözlənilməz inkişaf, nə böyük bir inqilab! Antiseptika sayəsində elo operasiyalar edilir ki, böyük alim Piroqov bunu hetta in sne ${ }^{1}$ qeyri-mümkün hesab edirdi. Adi zemstvo həkimlori diz oynağının kəsilməsi əməliyyatına cesarətlo girişirler, mədə operasiyasının yalnız yüzdə biri ölümlo nəticələnir, daş bağlama xəstəliyi isə, o qədər bekara şey hesab olunur ki, hətta bu xüsusda heç yazmırlar. Sifilisi olan xəstə tamamilə sağalır. Hələ irsiyyət nəzeriyyəsi, hipnotizm, Pasterin ve Koxun kəşfləri, statistika ile gigiyena, hela bizim rus zemstvo tobaboti! Psixiatriya indiki xesteliklor tesnifatı ile, xastəliyi tanımaq vo müalice etmek metodlan ilo bərabor qabaqkına nisboton tam bir Elbrusdur. İndi ağlımı itirmiş adamların başına soyuq su tökmür ve əyinlərine dəli köynəyi geyindirmirlər, başına hava golmiş adamları indi insan kimi saxlayır ve qəzetlorde yazıldığı kimi, hetta onlar üçün teatr tamaşaları va ballar da düzeldirlor. Andrey Yefimıç bilirdi ki, indiki baxışları ve zövqleri nəzere aldıqda, 6 №-li palata kimi bir biabırçıliq yalnız demir yolundan iki yüz verst uzaq olan bir yerdə mümkündür, bu, yalnız bolədiyyo raisi ve bütün qlasnılanı yarımsavadlı messan olan seherde ola bilor; çünki bu yarımsavadlı meşşanların nəzərində həkim elə bir kahindir ki, o, xəstənin boğazına qalay töksə belə, ona tənqidsiz-zadsız inanması lazımdır! Başa yerda olsaydı, camaat ve qezetlor bu balaca Bastiliyanı çoxdan darmadağın etmişdilər.

[^14]Andrey Yefimıç gözlərini açıb öz-özündon soruşdu: "Yaxşı, bes no olsun? Bundan ne çxsın? Antiseptika da var, Kox ve Paster de var, amma mahiyyot etibarilo, işlər heç dəyişmomişdir. Xostolik vo ölüm hadisaləri eyni dərəcodədir. Dolilor üçün ballar vo tamaşalar düzəldirlar, amma onlan azadlığa buraxmırlar. Demək, bütün bunlar boşboş seylordir, abos yere allaşib-vuruşmaqdır vo gözal Vyana klinikası ilə mənim xəstexanamın arasında, mahiyyet etibarile, heç bir fərq yoxdur"

Lakin kader ve paxıllığa oxşayan bir hiss onun laqeyd qalmasına mane olurdu. Bu yeqin yorğunluqdan idi. Ağırlaşmış başı kitabin üstünə düşür, yumşaq olsun deyə əllərini üzünün altına qoyub düşünürdü:
"Men zarorli bir işo xidmot edirəm, aldatdığım adamlardan maas alıram. men namuslu adam deyilem. Ancaq öz-özlüyümde men axı bir heçom, yalnız zəruri ictimai bəlanın bir zərrəsiyom: bütün qəza memurları pisdirlor, ziyanh adamdırlar ve müfto maas alırlar... Demək. öz namussuzluğuma müqəssir mən deyilem, zamanədir... iki yüz il bundan sonra dünyaya gəlsəydim, başqa adam olardım".

Saat üçũ vuranda Andrey Yefimıç lampanı söndürüb yataq otağına getdi. Lakin o yatmaq istomirdi.

## VIII

Iki il bundan avval zemsto sexavato gelib, zemstvo xastexanasi açllanadək şhər xəstəxanasında işləyən tibbi heyotin güclondirilməsi üçün ildə üç yüz manat buraxmağı qərara almışdı, qəza həkimi Yevgeni Fyodonç Xobotov Andrey Yefimıça köməkçi sifəti ila gōndarilmişdi. Bu, helo otuz yaşına dolmamış, qarayanız bir gonc idi, onun boyu uca, almacıq sümüklori enli, gözlori xırda idi; yeqin ki, ata-babası başqa millətdənmiş. Şəhere qəpiksiz gelmişdi, yanında balaca bir çamadan vo gonc, lakin kifir bir qadın vardı, öz dediyino göre, bu onun aşpazı idi. Qadının südəmer bir uşağı vardı. Yevgeni Fyodoriç gūnlüklü şapka ve uzunboğaz çokmə geyirdi, qışda isə yarımkûrkdə gəzirdi. O, çox çəkmədən feldşer Sergey Sergeyeviçlə ve xezinadarla dostlaşdı, qalan memurlan ise nedense aristokrat adlandırır ve onlardan çekinirdi. Monzilinde vur-tut bir kitabı vardı. "Vyana klinikasının 1881-ci il üçün on yeni reseptleri". O, xəste-
lerin yanına gelerken hemişe bu kitabı özü ilo götürərdi. Axşamlar klubda bilyard oynard, kart oyununu ise heç sevmezdi. Danışarkon: ganitel, sirkeli mantifoliya, indi basacaq gopa ve sair bu kimi sözlori hevesle işlederdi.

Xestexanaya heftede iki defe geler, palataları gezer ve xəstələri qəbul edərdi. Antiseptikanın yoxluğu ve hocemət banklan onun xoşuna gelmezdi, lakin Andrey Yefimıçı haramzade bir adam sayırd, onun böyük mobloğ sahibi olduğunu güman edir vo ona həsəd aparırd. Mümkün olsaydı Andrey Yefimıçın yerini momnuniyyatle tutardi.

## IX

Bahar gecelerinden birinde, martin axırlarmda, qar tamam oriyorkən, doktor öz dostu poçt müdirini qapıyadək ötürmək üçün həyəte çıxmışdı. Bu dəmde sedeqə yığmaqdan qayıdan cuhud Moyseyko hoyate girirdi. Onun başı açıqdı, yalm ayaqlarına dayaz qaloş geymişdi, elinde balaca bir sedeqe torbası vardı.

O, soyuqdan ese-ese tobessümle doktora müraciot etdi:

- Bir qepik ver!

Redd etmeyi bacarmayan Andrey Yefimıç ona bir dene ikişahılıq verdi. Doktor onun qırmızı, anıq topuqlu yalın ayaqlarına baxıb fikirleşdi:
"Bele de iş olar? Bu soyuqda ayaqyalm nece davam gotirir?"
Doktor hem yazığı gəlməyə, hem de iyrenməyə oxşayan bir hisslo, gah yehudinin daz başına, gah qırmızı topuqlarına baxaraq, onun ardınca fligele getdi. İçəri girerkən Nikita cır-cındır üstündən qalxıb gerneşmeye başladı.

Andrey Yefimiç yumşaq bir torzdo dedi:

- Xoş gördük, Nikita. Bu yehudiyə bir cüt çəkmə düzeltsəydik, pis olmazdi, yoxsa soyuqlayacaqdır.
- Baş üste, zati-aliləri! Buyurduğunuzu nəzarətçiye çatdıraram.
- Zehmet olmasa! Menim dilimden xahiş edersən. De ki, doktor özü tovəqqe elədi.

Dohlizin palataya olan qapısı açıldı. İvan Dmitriç çarpayıda uzanmışdı. O, özge adamın sesini eşidib dirseklendi. Dinleməyo başladı ve danışan adamın doktor olduğunu anladı. Qezobindon
būtün vücudu titrədi, acıqh üzü qızarmıs, gözləri hədəqədən çıxmış bir halda yerindən sıçrayıb, palatanın ortasına yüyürdü.

- Doktor galdi! - deya bağırdı ve qəhqəhə çəkdi. - Axır ki, gelib çıxdı! Ağalar, təbrik edirom, doktor sizi yad eləyib! Alçaq hərif! - deye lap özündən çıxmış bir halda çığırdı, palatada bu vaxta qadər onda bele hal görməmișdilər, o, qəzəble ayağını yere döydü. - Bu əclafi öldürmək lazımdır! Yox, öldürmək də azdır! Ayaqyoluna salıb boǧulmalıdır!

Bu sözləri eşidən Andrey Yefimıç dahlizdən palataya baxdı və yumşaq bir ada ilo dedi:

- No üçün?

İvan Dmitriç hədələyici bir görkəmla ona yanaşdı ve reşe ile xalata bürünərək:

- Nə üçün? Onun üçün ki, oǧrusan! - dedi ve tüpürmək istəyirmiș kimi dodaqlarımı nifrotlə büzdü. - Şarlatan! Cəllad!

Andrey Yefimıç taqsırımı duyan bir adam kimi gülümsəyərək dedi:

- Sakit olun! İnandırıram sizi ki, mən ömrümdə bir dəfə də olsun oğurluq eləməmişəm, qalan şeylərə gəldikdə siz çox mübaliğa edirsiniz. Mənim əlimdən acıqh olduğunuzu görürəm. Xahiş edirem, sakit olun va soyuqqanliqla deyin: niye menim elimdən acıqlısmız?
- Mani niya burada saxlayırsını?
- Xestə oiduğunuz üçün.
- Hə, xəstəyəm. Amma onlarla, yüzlərlə dəli azad gəzib dola§̧ır, çünki siz nadan olduğunuz üçün onları sağlam adamlardan ayırd edə bilmirsiniz. No üçün mən və bu yazıqlar hamının əvəzində bir günahkar kimi burada qalmalıyıq? No üçün siz, feldşer, nəzaratçi və sizin kimi bütün xəstəxana rəzilləri, əxlaqca bizdən qat-qat aşağı olduğunuz halda, özünüz burda yatmayıb, bizi yatırdırsınız? Bes mentiq hanı?
- Dxlaqin ve mentiqin buraya dəxli yoxdur. Her şey təsadüfdən asılıdır. Kimi tutub buraya salıblarsa, o burada qalır, kimi salmayıblarsa, özü üçün gəzir, vəssalam. Mənim doktor, sənin isə ruhi xəstə olmağında ne bir exlaq var, nə də bir məntiq, bu yalnız boş bir tasadūfdür.

İvan Dmitriç boğuq bir sesle:

- Mənim bu cefongiyatdan başım çıxmır... - deyib öz çarpayisına əyleşdi.

Nikita doktorun hüzurunda Moyseykanın ciblorini axtarmaqdan utandı; Moyseyko yığmış olduğu çörək qırıqlanını, kağız ve sürsümükləri yataǧı üzərinə qoydu. O, soyuqdan hələ də titrəyə-titrəyə yəhudi dilinde nə ise avazla danışmağa başlad.. Yeqin tesəvvür edirdi ki, özüne bir dükan açıbdır.

İvan Dmitriç titrek bir seslə:

- Məni buraxin! - dedi.
- Buraxa bilmerem.
- Axı nə üçün? Ne səbəbə?
- Ona görə ki, buna mənim ixtiyarım yoxdur. Özünüz fikirləşin, mən sizi buraxsam, bundan sizə nə fayda? Gedin. Şehər ehli və ya polis sizi tutub yene buraya salacaq.

İvan Dmitriç:

- Hə, hə, düzdür... - dedi və alnımın tərini sildi.
- Bu dəhşətdir. Bes mən başıma nə kül töküm? Ne çarə qılım?

İvan Dmitriçin sesi ve onun xoş ifadeli gonc siması Andrey Yefimıçın xoşuna gəldi. O, bu cavan oğlanı oxşamaq ve sakit etmək istədi. Onun yanında çarpayıya oturdu, bir qədər düşünüb dedi:

- Siz soruşursunuz ki, başıma nə çare qılım? Sizin indiki vəziyyətinizdən yaxşı çarə - buradan qaçmaqdır. Lakin təessüf ki, bundan bir fayda çıxmaz. Sizi tutacaqlar. Comiyyət özünü canilərden, ruhi xəstələrdən ve ümumiyyətle, yaramaz adamlardan qoruduqda, ona batmaq olmaz. İndi birce çarəniz var, siz bu qenaəte gelmelisiniz ki, burada qalmağınız vacibdir.
- Monim burada qalmağım kime lazımdır?!
- Madam ki, həbsxanalar ve delixanalar var, demək, bunlarda bir adam yatmalıdır, eləmi? Siz düșməsəniz, mən düşəcəyəm, mən düşməsən, bir başqası düşəcək. Səbr eləyin, bir vaxt gəlecək ki, həbsxana ve delixanalar olmayacaq, o zaman ne pencerelerde barmaqliq olacaq, ne de delilere geyindirilen xalatlar. Olbette, bele bir zaman gec-tez gelib çatacaqdır.

İvan Dmitriç istehza ile gülümsedi və gözlerini süzərək dedi:

- Siz zarafat edirsiniz. Siz ve sizin kömekçiniz Nikita kimi ağalar geleceyin fikrini çekmirsiniz, lakin, möhtərəm cenab, өmin ola bilərsiniz ki, gözol vaxtlar gelib çatacaqdır. Qoy mənim sözlerim
sizin xoşunuza gelməsin, bu sözlere gülün, lakin yeni həyat şefeqi parlayacaq, həqiqət qalib gələcək ve bizim küçədə də bayram olacaqdır! Mən bunu göre bilməyəcəyəm, ölüb gedəcəyəm, ancaq kimin isə navəsi, nəticesi o günüüz ö gözlari ilə göracək. Onları səmimi qalbdən tabrik edirem ve xoşbəxtliklerine sevinirəm! İreli! Allah köməyiniz olsun, dostlarım!

İvan Dmitriçin gözləri fərəhlə parladı, o ayağa qalxdı və elini pencerəya dog̀ru uzadaraq həyəcanlı sesi ilə sözünə davam etdi:

- Bu barmaqhqlar arxasından size xeyir-dua verirem! Yaşasın heqiqat! Man seviniram!

İvan Dmitriçin hərəkati doktora bir qədər suni göründüse də, yene xoşuna galdi. O :

- Burada sevinməya bir sabəb görmürem, - dedi. - Həbsxana və dəlixanalar olmayacaq, siz buyurduğunuz kimi, həqiqət qalib gələcak, lakin sseylərin mahiyyati dayişməyəcək, təbiət qanunlanı olduğu kimi qalacaqdır. Adamlar indiki kimi xestelənəcek, qocalacaq va öləceklər. Həyatınızı ne qədər gözəl bir şəfəq işıqlandırsa da, yenə axırda sizi tabuta qoyub torpaǧa basdıracaqlar!
- Bas ölməzlik, bas əbadiyyat necə?
- Besdir, canım!
- Siz inanmırsmız, amma mən inanıram. Dostoyevskinin ve ya Volterin asərlerinda birisi deyir ki, ager Allah olmasayd, onu insanlar özū uydurub yaradardılar. Mən qəti suretde əminem ki, ölmazlik - abədiyyat yoxdursa, böyük insan zəkası buna gec-tez nail olacaqdır.

Andrey Yefimıç sevincindən gülümsəyərək dedi:

- Yaxşı sözdür. Sizin bu cür etiqadlı olmağınız yaxşıdır. Belo bir etiqadla, adamı lap divar arasına hörselor bele, adam firavan yaşayar. Siz bir yerdo tohsil almısınızmı?
- Beli, universitetda oxumuşam, ancaq qurtarmamışam.
- Siz düșünceli va dərrakəli adamsınız. Siz hər bir şөraitdə özözünüzdən tesəlli tapa bilərsiniz. Həyatı dərk etməyə çalısan azad və dərin təfəkkür və dünyanın mənasız qayğılarına tam bir heqaretle baxmaq - insan bu iki nemetden ən yüksek bir şey görməmişdir. Siz üç qat barmaqlıq arxasında yaşamalı olsanız belo, bu nemetlera nail ola bilərsiniz. Diogen çallək içində yaşadığı halda, būtūn dünyadakı padşahlardan xoşbext imiş.

İvan Dmitriç qaşqabağını töküb:

- Sizin bu Diogeniniz sarsağm biri imiş, - dedi va birdən-birə acıqlanaraq yerindən sıçradı, uca seslo danışmağa başladı, - Diogen ve ya no bilim derk etmək barəsində danışmaqdan ne çıxar! Mən həyatı sevirəm, həm də ehtirasla sevirəm! Məndə toqib olunma xəstəliyi, əzabverici daimi qorxu var, amma elo deqiqələr do olur ki , yaşamaq arzusu mənim bütün vücudumu qapayır, bele anlarda qorxuram dəli olam. Ehtirasla, ağlagəlməz bir həvəslə yaşamaq istəyirəm!

O , həyəcan içinde otaqda gezindi ve alçaq seslo dedi:

- Xəyala dalanda məni kabuslar narahat edir. Yanıma bir cür adamlar gelir, cürbəcür səslər, musiqi eşidirəm, mənə elə gəlir ki, meşelərdə, dəniz sahilində gezirəm... İstəyirom, yana-yana istəyirəm ki, mənim də işim-gücüm, qayğılarım olsun... Bir deyin, görüm, orada yeni bir şey varmı? - deyə İvan Dmitriç soruşdu. Orada ne var?
- Siz şəhər barəsində bilmək istəyirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə?
- Əvvelce mənə şəhər haqqında danışın, sonra ümumiyyətlə.
- Nə olar, deyim də. Şhərdə qüssədən bərk darıxırsan. Bir adam tapmırsan ki, dərdini ona açıb deyəsen, ya da birini dinloyesen. Təze adam yoxdur. Amma bu yaxında şehere Xobotov adh genc bir həkim gelibdir.
- O helə menim vaxtımda gelib. Yoxsa qanmazdır?
- Beli, tərbiyəsiz adamdır. Qəribə işdir... Hər şeydən görünür ki , bizim paytaxtımızda zehni durǧunluq yoxdur, hərəkət var. Demək, orada həqiqi adamlar da olmalıdır, amma nədənsə hər dəfə oradan bizə sarsaq adamlar göndərirlər. Şəhərimiz nə bədbextdir!

İvan Dmitriç ah çekdi və:
-Hə, bədbext şəhərdir! - deyə güldü. - Yaxşı, indi də ümumiyyetle danışın. Qəzetlerde ve jurnallarda ne yazırlar?

Palata artıq qaranlıqdı. Doktor ayağa qalxıb, xarici ölkelerdə ve Rusiya mətbuatında nelər yazıldığımı ve ictimai fikrin hansı istiqamətə doğru yönəldiyini nağıl etməyə başladı. İvan Dmitriç diqqətlə qulaq asır və suallar verirdi, lakin birdən dehşetli bir şey xatırlayan adam kimi ellori ile başım qucaqladı ve arxası doktora olaraq yatağa uzandı.

Andrey Yefimıç soruşdu:

- Size ne oldu?
- Bundan sonra siz məndən bir söz də eşitməyəcəksiniz! - deyə Ivan Dmitriç kobud cavab verdi: - Moni tok buraxın!
- Axı nə üçün?

Andrey Yefimıç çiyinlorini dartdı, köksünü ötürüb bayıra çıxdı. Dohlizdon keçarkən dedi:

- Nikita, buranı sil-süpür eləsəydin, nə yaxşı olardı... Havası çox ağırdır!
- Baş üstə, zati-aliləri.

Andrey Yefimıç öz mənzilinə gedərkən düşünürdü: "No xoş gəncdir! Burada yaşadığım müddat orzinda bu, gerək ki, söhbət eləməyə layiq olan birinci adamdır. O, mühakimə yürütməyi bacarır ve mahz lazımlı șeylərlə maraqlanır".

O, mütaliə edərkən ve yatağında uzandıǧı zaman hey İvan Dmitriç haqqında düşünürdü, səhər tezdən yuxudan oyandıqda ise dünen ağıllı ve maraqlı bir adamla tanış olduğunu xatırladı ve mümkün olan kimi onun yanına getməyi qərara aldı.

## X

İvan Dmitriç dünənki vəziyyətdə uzanmış, başını əlləri arasına almış və qıçlarını altına yıǧmışdı. Üzü görünmürdü.

- Xoş gördük. dostum, - deyə Andrey Yefimıç onunla salamlaşdı. - Yatmayıbsinız ki?..

İvan Dmitriç üzünü yastıqdan ayırmayaraq dedi:

- Ovvalən, mən siza dost deyiləm, ikincisi, nahaq yerə zehmət çəkirsiniz: məndən bir kəlmə də söz ala bilməyəcəksiniz.

Andrey Yefimiç port olub mızıldandi:

- Qəribə işdir... Dünən sizinlo mehribancasına söhbat edirdik, amma nedənsə birdən-birə inciyib söhbati qırdınız... Belkə mən söhbətimdə kobud bir söz işlatmişəm, ya da belkə, sizin əqidənizə zidd bir fikir söyləmişəm...

İvan Dmitriç yerində dikələrək istehza ve teşvişlə doktora baxdı. Gözləri qızarmışdı.

- He, siz dediniz; mən de inandım! - dedi. - Casusluq etmek ve işgance vermak üçün başqa yerə getmoniz məsləhətdir, buradan size bir iş çıxmaz. Mən sizin buraya nə üçün gəldiyinizi hələ dünən duymuscdum.

Doktor gülümsünüb dedi:

- Qeribe bir fantaziya! Demək, sizin zenninizce, mən casusam?
- Beli, mən bele güman edirəm... Yanına sınanmaq üçün qoyulduğum adam casusdur, yoxsa doktor bunun məndən ötrü fərqi yoxdur.
- Amma, məni bağışlayın... Siz qəribe adamsınız!

Doktor, yatağın yanındakı kürsüdə əyloşib başını məzəmmətlə yırğaladı.

- Yaxşı, tutaq ki, siz haqhssınız, - dedi. - Ferz edək ki, mən sizi polisin əlinə vermək üçün sizdən söz alıram. Bunun nəticəsində sizi həbs edib məhkəməyə verirlər. Lakin məhkəmədə və ya həbsxanada gününüz buradakından pismi keçəcək? Sizi sürgün etsələr ve hətta katorqaya göndərseler, bu fligelde oturmaqdan pismi olar? Zennimizce, pis olmaz... Bes nedən qorxursunuz?

Bu sözlər, deyəsən, İvan Dmitriçə təsir etdi. O, sakitce yatağa oturdu.

Axşam saat beşə işləyirdi. Andrey Yefimıç adətən bu vaxtlar öz otaqlarında gezinər ve Daryuşka, pive içmək vaxtı deyilmi, deyə ondan soruşardı. Hava sakit ve aydmn idi.

## Doktor:

- Nahardan sonra bir az gezmək üçün evdən çıxmışam və gördüyünüz kimi, sizin yanınıza gelmişəm, - dedi. - Bayırda bahar havası var.

İvan Dmitriç soruşdu:

- İdi hansı aydır? Martdırmı?
- Beli, martın axırıdır.
- Bayır palçıqdır?
- Xeyr, bir qədər yox. Bağda artıq cığırlar açılıbdır.

İvan Dmitriç yuxudan təzəce durmuş adam kimi, qızarmış gözlarini silorek dedi:

- Belə gündə adam faytona minib şəhər kənarına seyrə çıxaydı, sonra da eve, ilıq havalı rahat kabinetə qayıdaydı... ve başının ağrısını qabiliyyətli bir həkimə müalice etdirəydi... Çoxdan bəridir ki, mən insana layiq bir həyat keçirmirəm. Bura isə çox murdar yerdir! Dözülməz dərəcədə murdardır!

O dünənki həyəcanından sonra yorğun və əzgindi, həvəssiz damışırdı. Barmaqlanı titreyirdi, üzündən başının bərk ağnıdığı balli olurdu.

Andrey Yefimiç dedi:

- Ihq ve rahat kabinetlo bu palata arasunda heç bir forq yoxdur. Insamın rahatlığ vo firavanlıg̀ı onun xaricindo deyil, daxilindedir.
- Neca yoni?
- Adi bir adam yaxşı ve ya pis bir seyi xaricdon, yoni fayton vo kabinetdon gözloyir, zokah adam isa bunu özündo görür.
- Bu folsofoni tobliğ etmok üçün Yunanıstana getmoyiniz moslahordir, ora ilıqdir va havası narme qoxusu verir, bu folsofo buranun iqlimino uyğun galməz. Diogen haqqunda men kiminlo danısirdim? Sizinlomi?
- Bali, dūnən menimla danışırdınız.
- Diogenin kabineto ve isti otağa ehtiyacı yox idi; ora onsuz da istidir. Çəlləyin içində otur, zeytun va portağal yeyib ləzzət çak! Amma Rusiyada yaşamaq ona qismot olsaydı, neinki dekabrda, hetta may ayında da evdon bayira çıxmazdi. Soyuq ona bir toy tutardı ki...
- Xeyr. Soyuğu va ümumiyyatla, hər bir ağrım hiss etmomək olar. Mark Avreli deyib ki, "ağı - ağrı haqqında canlı bir tosovvūrdür. Bu tasevvūrū dəyişmek üçün iradəne güc ver, onu konara at, sikayat eləmə - ağrı öz-özüne yox olar". Bu, dogrru fikirdir. Filosof ve ya sadacə olaraq tafokkürlü, zəkalı bir adam mehz bununla ferqlonir ki, iztiraba heqaratlo baxır. O , homişe razıdır vo heç bir seya heyrot etmir.
- Demek, mon azab çakdiyim, narazı olduğum vo insan razalatine heyret etdiyim üçün axmağam.
- Siz nahaq belo danışırsınız. Ogor siz dorinden düşünseniz, bizi həyacana gatirən bütün xarici aləmin ne qədər boş, ohəmiyyotsiz olduğunu duyarsınız. Hayatı derk etmoye çalışmaq lazımdır. Haqiqi nemat de mehz bu dark etmakdir.

Ivan Dmitriç ūz-gözünü turşudub dedi:

- Dork etmek... Xarici, daxili... Bağışlayın, men bunları başa düşmūrem. - O , ayağa qalxaraq acıqla doktora baxdı ve: - Mon ancaq onu bilirem ki, Allah meni isti qandan ve aseblorden ibaret olaraq yaratmışdır! - dedi. - Üzvi toxuma isə, yaşamaq qabiliyyetine malik olduqda, her bir qiciqlanmadan herekete gelmelidir. Mon ōzûm de harəkete gelirem! Ağrıya çı̆ırtı ile ve göz yaşı tökmokle, alçaqhiga - qezeble, razilliye - nifretle cavab verirom. Mence, bunun özũ ele heyat demekdir. Orqanizm ne qeder alçaq
olursa, o qodor az hossas olur ve qiciqlanmaya daha zoif cavab verir, oksino, orqanizm no qoder yüksok olursa, o qoder do hessas olur ve hoyata, mühito qarṣı münasibətini daha qəti göstorir. Bunu bilmomek olarmı? Özünüz doktorsunuz, amma belo boş şeylordon xeboriniz yoxdur! Əzab ve oziyyete nifrot etmok, homişo razı qalmaq vo heç bir şeyo təoccüb etmomək üçün, bax, bu dərocəyə çatmaq lazımdır, - deye İvan Dmitriç piy bağlamış kök mujikə işarə etdi, - ve ya gərək şiddətli iztirablara dözərək özünü elə möhkəmlodeson ki, hor cür hessaslığı itiresen, yoni başqa sözle, yaşamaqdan ol çekəson. Baǧıslayın, mən ne alimem, nə filosof, - deyo İvan Dmitriç osebi halda sözüno davam etdi, - ve bunlardan heç başım çıxmır. Mühakime etməyə halım yoxdur.
- Oksine, çox gözol mühakimə edirsiniz.
- Özünüzü bənzotdiyiniz stoistlor ${ }^{1}$ çox gözol adamlardır, ancaq onlarm nozariyyosi holo iki min il bundan qabaq donub qaldı, bir qarış belo irelilemedi vo irəlilaməyəcekdir de, çünki bu nezeriyyə əmeli ve həyati deyildir. Bu, yalnız öz həyatım hor cür nəzariyyəlori tohlil vo toshih etmoklo keçiron azlıq arasında müvoffeqiyyot qazana bildi, ekseriyyet ise bunu anlamırdı. Sorvete ve hoyat rahatlığına laqeydlik, iztirablara ve ölümo nifrot tobliğ edən nəzeriyye isə böyük ekseriyyet üçün tamamile anlaşılmazdır, çünki bu okseriyyət heç vaxt var-dövlot, hoyat rahatlığı görmomişdir; bu eksəriyyət üçün iztiraba nifrot etmək, həyatın özüno nifrət etmok deməkdir, çünki insanın bütün varlığı aclığı, soyuğu, heqarəti, itkini ve ölüm qarşısında Hamlet qorxusunu hiss etmekdon ibarotdir. Bütün heyat da bu hadiselər üzərinde qurulmuşdur: heyatdan usanmaq olar, ona nifret etmok olar, lakin ona heqaretlo baxmaq yaramaz. Boli, tokrar edirom ki, stoist toliminin heç vaxt gelacəyi ola bilmez, halbuki, gördüyünüz kimi, mübarize, ağrıya qarşı həssaslıq ve qicıqlanmaya cavab vermok qabiliyyoti ezel vaxtdan indiyedek tereqqi etmekdedir.

İvan Dmitriç birdon fikrinin izini itirib dayandı vo toessüfle alnının terini sildi. Sonra:

- Mühüm bir şey deyəcokdim, heyif ki, unutdum, - dedi. - No deyecokdim? Aha, yadıma düşdü: stoistlerden biri yaxın bir dostunu azad etdirmek üçün, özünü bir qul kimi satmışd. Görürsünüzmü,

[^15]demok, stoist do qıeıqlanmaya cavab verirmiş, çünki yaxın dostunun yolunda canundan keçmok kimi aliconab bir horeket üçün qozeblonmiş rohmli bir qolb lazımdır. Mon öyrondiklorimin hamısın bu hobsxanada unutmussam, yoxsa yeno do bir sey xatirlardım. Hezret ísanı götürok. İsa hoqiqi varlığa ağlamaq, gülümsəmok, kodorlonmek. acıqlanmaq, hotta qüsselonmeklo cavab verirdi; o, iztirablan tabossümlo qarşilamır vo ölüme nifrət beslomir, o, bu felakətdon yaxa qurtarnaqu ūçün Gefsiman bağında ibadot eloyirdi.

İvan Dmitriç gülüb oturdu.

- Tutaq ki, insanın rahatlığı vo firavan dolanması xarici mühitden deyil. onun daxilindon asılıdır, - dedi. - Tutaq ki, iztiraba nifret baslomek vo heç bir şeya heyrot etmomok lazımdır. Lakin siz bunu nəyo asason tablig̀ edirsiniz? Siz alimsiniz? Filosofsunuz?
- Xeyr, mən filosof deyilom, lakin bunu ağıllı fikir olduğu üçün har kas tablig̀ etmelidir.
- Yox, men bilmok istəyirom ki, niya siz dərk etmək, iztiraba nifrot baslomək vo sairəda özünüzü solahiyyatli hesab edirsiniz? Magar siz ömrünŭzdo iztirab çokməmisiniz? Iztirabın ne olduğunu bilirsiniz? Baǧıslayın, sizi heç uşaqhıqda qamçı ile döyüblor?
- Xeyr, menim ata-anam fiziki cezaya nifrot edirdiler.
- Meni ise atam rehmsizcosine döyardi. Atam yorğun, ezgin ve sart xasiyyetli bir momur idi, burnu uzun, boynu sarı idi. Lakin gelin sizin baronizdo danışaq. Bütün ömrümüz boyu sizo heç kes barmağınun ucu tle bela toxunmamıs, heç kas sizi qorxutmamış, döymemişdır, siz ōkūz kimi sağlamsını, atanızın qanadı altında böyümüş ve onun hesabına oxumussunuz, sonra birdon-biro işi az, maaşı çox olan qulluga girmisiniz. Iyirmi ilden artıq yanacağı, işığı, qulluqçusu olan havayı monzilda yasamısını vo istodiyiniz kimi, istediyiniz qader islamək, hetta heç işloməmək hüququna malik olmusunuz. Siz tabietce tenbel, in bir adamsiniz, ona göre de hoyatınızı ele qurmaga çalışıbsınız ki. sizi heç bir sey narahat elomesin vo yerinizdon debertmesin. İ̧lorinizi feldşere ve ya başqa yaramaz adamlara tohvil verib, özùnūz isti vo sakit bir yerdo oturmusunuz, vaxtmizı pul toplamaqla, kitab oxumaqla, cürbecür yüksək mənasızlıqları düşünmekle ve (lvan Dmitriç doktorun qurmızı burmuna baxdı) sorxoşluq etmokle keçirmisiniz Xülase, beyatı gōrmomisiniz, onu asla tanımırsınız, heqiqotle ise yalniz nezeri cehotdon tanış olmusunuz. İztiraba nifret baslomayinizin ve heç bir seya heyratlonmomənizin sebobi ise
olduqca sadedir: menasız fikirlor ve qayğılar, heyata, iztirablara ve ölüme xaricen ve daxilon nifrot boslomek, hoyatın mahiyyotini dork etmok cohdlori, hoqiqi nemot - bütün bu folsofo Rusiya tonbollori üçün on olverişli bir şeydir. Mosolen, siz bir mujikin öz arvadmı döydüyünü görrürsünüz. Niyo müdaxilo edəsiniz? Qoy döysün, onsuz da hor ikisi gec-tez ölocokdir; hom do döyon adam öz şapalaqlan ilo, döydüyü adamı yox, özünü tohqir edir. Sorxoşluq etmok axmaq, odobsiz bir horoketdir, lakin içson do ölocokson, içmoson do. Görürson, bir arvad golib diş ağrısından şikayot eloyir... Ne olsun ki? Ağrı, ağrıı tosovvür etmokdir vo bir do dünyada xostoliksiz yaşamaq olmaz, hamımız ölocəyik, ona göro do arvadı başından rodd elo, o senin düşünmoyine ve araq içmoyino mane olur. Gonc bir oǧlan ne elomok, no cür yaşamağı öyronmok üçün yanınıza məslohoto gelir; başqası cavab vermozdon ovvel bir az düşünordi, sizin iso cavabmız hazırdır: hoyatı dork etmoye ve ya hoqiqi nemoti oldo etmoyo çalıs. Əceba, bu fantastik "hoqiqi nemot ne olan şeydir? Olbetto, buna cavab yoxdur. Bizi burada barmaqlıq arxasında saxlayır, canımızı çürüdür, bizo ozab verirlorse, bu çox gözol ve ağıllı işdir, çünki bu palata ilo isti, rahat kabinet arasuda heç bir ferq yoxdur. Olverişli folsofodir; görülocek bir iş yox, vicdanm tomiz, özünü de bir alim kimi hiss edirson... Xeyr, cenab, buna folsofo, tofokkür, geniş baxış demok olmaz, bu tonbollik, sehrbazlıq, sayıqlamadır. Boli!- deye İvan Dmitriç yene acıqlandı. - İztiraba nifret edirsiniz, amma barmağımız qapı arasında qalsa elo baǧırarsmız ki, boğazmız yırtılar!

Andrey Yefimıç holimcesine gülümsoyorok dedi:

- Belko bağırmaram...
- Boli, inandıq. Meselon, sizi iflic vursa, ya, tutaq ki, axmaq ve alçaq bir adam, öz mövqeyinden ve rütbosindon istifado edorek, sizi camaat qarşısında tehqir etse ve siz ona ceza verilmeyeceyini bilsoniz, adamlan başından eloyib heyati idraka ve heqiqi nemeto doğru yöneltmenin ne olduğunu anlarsınız.

Andrey Yefimıç zövqündon güldü ve allorini ovuşduraraq dedi:

- Bu çox maraqlidır. Sizin ümumileşdirmoye olan meyliniz meni heyrete salır, mene indice verdiyiniz xarakteristika misilsizdir. Etiraf etmeliyem ki, sizinle apardığım söhbet mene böyük zövq verir. Mon sizi dinlodim, indi do xahiş edirom moni dinleyosiniz.

Bu söhbot təqribən bir saat daha davam etdi və görünür, Andrey Yefimıça dərin tesir bağısladı. Bundan sonra o hər gün fligelə gəlməya başladı. Oraya səhərlor va nahardan sonra galirdi ve çox vaxt Ivan Dmitriçlo söhboti qaranlıq düşənədək davam edirdi. İvan Dmitriç avvaller ondan qaçır, onun gizli bir niyyotda olduğundan şübhelanir va ondan zohlasi getdiyini açıq bildirirdi, sonra ise ona כугəşib öz qaba reftarım tovazökar-kinayəli bir əlaqəya çevirdi.

Bir azdan sonra bütün xəstoxanaya şayio yayıldı ki, doktor Andrey Yefimıç 6 No-li palataya gəlib-getməya başlayıb. Heç kəs nə feldşer, nə Nikita, nə də xəstə baxıcılan doktorun oraya nə üçün getdiyini, nə üçün orada saatlarla oturduğunu, na barədə danışdığımı va no üçūn resept yazmadıg̀̀m heç cür başa düşmürdü. Doktorun hareketlari adama qoribe galirdi. Mixail Averyanıç çox vaxt onu evdo tapmırdı, halbuki qabaqlar heç belo ittifaq düşmozdi. Daryuşkanın da ovqatı talx idi; çünki dostlan piveni daha vaxtında içmir ve bozon hetta nahara da gecikirdi.

Bir dəfe iyunun axırlarında, doktor Xobotov bir iş üçün Andrey Yefimıçın yanına galmişdi; onu evdo tapmadı, həyəte çıxıb axtarmag̀a başladi; heyatdəkiler dedilar ki, doktor ruhi xastəlorin yanına gedib Xobotov fligela girib dəhlizdo durdu ve bela bir söhbat eșitdi.

- Bizim eqidemiz müxtalifdir, siz məni öz məsləkinize sarı calb eda bilməzsiniz, - deyə İvan Dmitriç asəbi halda danışırdı. Siz həyatla bilmerre tanış deyilsiniz ve ömrünüz uzunu heç vaxt iztirab çakmemisiniz, mon isə anadan olduğum gündən indiyədək arasıkəsilmedən azab çəkmişəm, ona görə də açıq deyirem; men ōzūmū sizden yüksek va her bir cehatce melumath hesab edirem. Monim başıma ağıl qoymayın.

Andrey Yefimiç dediklorinin anlaşılmadıǧına toossüf edorek sakitce dedi:

- Mon sizi heç da ōz etiqadıma calb etmok iddiasında deyilom. Is bunda deyil, dostum. Mesələ onda deyil ki, siz iztirab çəkmisiniz, men yox. Iztirab ve sevinc keçicidir. Bunlardan ol çakək. İs ondadır ki, siz ve mon fikirleşirik, bir-birimizde düsünmok ve mühakime etmek qabiliyyati olduggunu görürük; bu hal, eqidəlarimiz nə qəder müxtalif olursa-olsun, bizi həmray edir. Bilsaniz, dostum, ümumi
sefihlik, korazehinlik, kütlük zohlomi nə qədər tökübdür və hər dəfə sizinlə söhbət eleməkdən ne qəder xoşlanıram! Siz ağıllı adamsınız, men sizdən zövq alıram.

Xobotov qapını bir verşok qəder aralayıb palataya baxdı; başında kalpak olan İvan Dmitriçle doktor Andrey Yefimıç yataqda yanyana oturmuşdular. Deli üz-gözünü qurışdırır, diksinir və ya reşe ile xalatına bürünürdü, doktor isə, başın aşağı dikib, sakitcə oturmuşdu, üzü qırmızı, qüsseli idi, onda bir acizlik ifadosi vard. Xobotov çiyinlərini qısıb gülümsündü və Nikitanın üzünə baxdı. Nikita da çiyinlərini çakdi.

Ertasi gün Xobotov feldşerlo birlikdo fligelo galdi. Hor ikisi dəhlizdə durub içəridə gedən söhbeti dinləməyə başladı.

Xobotov fligeldon çıxarken dedi:

- Bizim qoca, deyosən, çox qorxub.

Sergey Sergeiç tomiz silinmiş çokmələrini bulamasın deyə, gölmoçələrin kənarı ile üsulluca keçərək:

- Perverdigara, biz günahkar bendələrinin günahından keç! deye ah çokdi. - Sözün düzü, hörmətli Yevgeni Fyodorıç, mən bunu çoxdan gözleyirdim.


## XII

Bu əhvalatdan sonra Andrey Yefimıç hər terefinde esrarəngiz şeylər müşahidə etməyə başladı. Mujiklər, xəstə baxıcıları və xəsteler ona rast gəldikde sualedici nəzerle ona baxır ve sonra pıçıldaşırdı. Nəzarətçinin qızı Maşaya xəstexana həyətindi rast gelməyi seven doktor, indi de, qızın başımı sığallamaq üçün tebessümle ona yanaşdıqda, nedense qız ondan qaçırdı. Poçt müdiri Mixail Avreyanıç onu dinlərkən əvvelki kimi "Tamamile doğrudur demir, anlaşılmaz bir pertlikle "he-he" deye mızıldayır, dalğın-dalğın ve kədərle ona baxırdı, nədənse o öz dostuna araq ve piveni tergitmoyi mesləhət görməyə başlamışdı, lakin mərifətli adam olduğundan, o bunu açıq söylamirdi, eyhamla deyirdi: gah misilsiz adam olan bir nəfor batalyon komandirindən, gah da yaxşı bir polk keşişindon danışırdı, bunlar çox içməkdən xestelənmişdilor, lakin içkini tergidon kimi tamamile sağalmışdılar. İş yoldaşı Xobotov iki-üç dəfo Andrey Yefimıçın yanına gelmişdi; o da spirtli içkilori
torgitmayi məslahot görürdü vo heç bir bohana olmadan bromlu kalium içmeyi məslohət görürdü.

Avqust ayında Andrey Yefimıç bolədiyyo roisindən bir moktub aldt. Rais çox mühüm bir məsəlo üçün onun gelməsini xahiş edirdi. Andrey Yefimıç toyin olunmuş vaxtda boladiyya idaresine, orada qoşun roisini, qoza məktəbinin stat nəzaratçisini, bolodiyyə idarasi üzvünü. Xobotovu və kök, sarışın bir cənab gördü, bu axırnemı Andrey Yefimıça həkim sifətilo təqdim etdilor. Polyak familiyası çetin təleffüz edilon bu hokim şohorin otuz verstliyində olan at zavodunda yaşayırdı, indi yolüstü şohore golmişdi.

- Burada sizin işinizo dair bir ərizo var, - deyo hamı bir-birile görüşūb stol başına oturduqdan sonra boladiyya idaresinin raisi, Andrey Yefimıça müraciot etdi. - Yevgeni Fyodorıç deyir ki, baş korpusda aptekin yeri darısqaldır, onu fligellardən birine köçürmək lazımdır. Əlbatto, bu, düzəlan şeydir, ancaq asas səbəb odur ki, fligeli tamir etmok lazım goləcakdir.

Andrey Yefimiç bir az düşündükden sonra dedi:

- Beli, təmirsiz keçinmək mümkün olmayacaq. Məsələn, apteki kūncdəki fligele köçürtsək, buna, məncə, azı beş yüz manat pul sərf etmak lazımdır. Bu, samorasiz xercdir.


## Bir az susdular.

Andrey Yefimiç sakit səslə sözünə davam etdi:

- Mon hale on il avval rasmi məlumat vermişdim ki, bu xastəxana hazırkı halında, şeherin vesaitini nezere aldıqda, onun üçün bəzəkden başa bir şey deyil. Xestəxana qırxıneı illərdə tikilmişdir, lakin o vaxtlar vasait imkanı bambaşqa idi. Şeherimiz lazımsız tikililere ve artıq vezifelare çox böyük məbleğlər serf edir. Menim zennimca, başqa qayda olsaydi, bu pullara iki nümunevi xestexana saxlamaq olardı.

Beladiyye idaresinin reisi celd dedi:

- No olar, golin toza qayda qoyaq!
- Bu xüsusda öz reyini demek şerəfi məne artıq nesib olmuşdur: tibb işlorinin zemstvo ixtiyarnna verilmesini meslohət görmüşom.


## Sansşin hokim:

- Beli, bad olmaz, pullanı zemstvoya verin o da oğurlasın, - deye gûldũ.

Belediyyə idarəsinin üzvū de gülərek:

- O daha ümumi qaydadır, - deye onunla razılaşd.

Andrey Yefimıç əzgin ve tutqun bir baxışla sarışın hokime baxıb dedi:

- Odaletli olmaq lazımdır.

Yenə susdular. Çay geldi. Nedənse bərk portleşmiş qoşun reisi əlini stolun üstündən Andrey Yefimıçın oline yavaşca toxundurub dedi:

- Bizi lap yaddan çıxarmısınız ha, doktor. Amma orası var ki, siz rahibsiniz; kart oynamırsınız, qadınları xoşlamırsınz. Bizimlo oynamaq sizi darıxdırır.

Hamı qanacaqlı bir adam üçün bu şəhərde yaşamaǧin ne qədər qüsseli olduğundan danışmağa başladı. Ne ağıllı-başh teatr var, ne musiqi var, bir neçe gün bundan ovvel klubda düzeldilmiş reqs gecesindo iyirmi nefor xanım olduğu halda, yalnız ikice kavaler vard. Gencler reqs etmir, ya bufetin ətrafinda herlonir, ya da kart oynayırlar. Andrey Yefimıç yavaşca, heç kose baxmadan, danışmağa başladı ki, təossüf olsun, şehərlilər öz həyat energiyasını, öz qelbini ve ağlım kart oynamağa ve dedi-qoduya sorf edirler, vaxtlarımı maraqhı söhbetle vo mütalio ile keçirmeyi bacarmır, ağlın verdiyi zövqdon istifade etmok istəmirlor. Yalnız ağıl maraqh ve gözəldir, qalan ne varsa xırda, ehomiyyetsiz ve alçaq şeylərdir. Xobotov öz iş yoldaşına diqqetle qulaq asırdı. Birden o soruşdu:

- Andrey Yefimıç, bu gün ayın neçosidir?

Cavab aldıqdan sonra, o sarışın hekim, öz bacarıqsızlığını duyaduya imtahan eden adamlar kimi, Andrey Yefimıçdan bu günün adını, ildə neçə gün olduğunu ve 6 №-li palatada doğrudanmı qeriba bir peyğəmber yaşadığını soruşmağa başladı.

Sonuncu suala cavab vererkən Andrey Yefimıç qızarıb dedi:

- Beli, o, xəstədir, ancaq çox maraqlı gencdir.

Ona daha heç bir sual vermodilor.
Andrey Yefimıç dəhlizdo paltosunu geyərkən, qoşun reisi elini onun çiynine qoydu ve köksünü ötürərək dedi:

- Biz qocaların istirahot etmok vaxtı çatıbdır!

Andrey Yefimıç bolədiyyə idaresindən çıxarken, bu adamlarm onun əqli qabiliyyotini yoxlamaq üçün toyin edilmiş bir komissiya olduğunu anladı. Ona verilen sualları xatırlayıb qızardı ve nedonse, ömründe ilk defe tebabot elminə berk yazığı geldi. Hekimlorin
indicə onu todqiq etdiklorini xatrrlayıb düşündü: "Perverdigara, bunlar ki, halo bu yaxında psixiatriyanı keçib imtahan veribler. Bos bu cohət, nadanlıq haradandır? Bunlar ki, psixiatriyadan heç bir sey başa düşmürlor!"

O, ömründə ilk dəfo özünü tohqir olunmuş hesab etdi ve acığı tutdu.

Mixail Averyamıç homan günün axşamı onun yanma gəldi. Poçt müdiri salamlaşmadan ona yanaşıb əllərindən tutdu ve həyecanh bir sosla dedi:

- Əziz dostum, mənim siza baslədiyim semimi hörmatə inandığınızı va mani dost saydığınızı sübut edin... - $O$, Andrey Yefimıçın damısmasına mane olaraq həyəcanla sözünə davam etdi: - Dostum! Men sizi mərifətli ve alicenab olduğunuza göre sevirəm. Məni dinloyin, azizim. Elmin qaydaları hokimlori məcbur edir ki, həqiqati sizdən gizlatsinlər, lakin mən heqiqati bir asgər kimi açıqaşkar deyirom: siz xestəsiniz. Məni baǧıslayın, dostum, amma bu heqiqatdir, bunu atrafdakıların hamısı artıq çoxdan müşahido ediblar. Bu saat doktor Yevgeni Fyodoriç mona dedi ki, Andrey Yefimıç, öz sağlamlığını qorumaq üçün istirahət etmek ve əylənmek lazımdır. Tamamilə doğrudur! Gözal taklifdir! Bu günlərdə mən məzuniyyat alıb, havanı dəyişmək üçün başqa yerə gedəcayam. Mənimia dost olduğunuzu sübut edin, bir yerda gedak! Keçmişleri, cavanlıǵımızı yada salaq.

Andrey Yefimiç düşünarək dedi:

- Mən özümũ tamamila sağlam hesab edirəm. Geda bilməyocəyəm. İzin verin, dostluğumu size başqa yolla sübut edim.

Bir səbəb olmadan, kitabsız, Daryuşkkasız, pivesiz başqa bir yera getmok iyirmi il arzində qurulmus bir qaydanı birdən-birə pozmaq, - belo bir ideya ilk dəqiqədə ona vehşi ve fantastik gōründū. Lakin balədiyyə idarasindəki söhbati ve oradan eve qayıdarken ehvalının pozulduğunu xatırladı ve axmaq adamların onu deli hesab etdiklori bir şohorden az bir müddeto başqa bir yere getmok fikri xoşuna goldi.

- Siz axı hara getmek fikrindesiniz? - deye soruşdu.
- Moskvaya, Peterburqa, Varşavaya... Varşavada men beş il yasamışam. Hoyatımın on xoşbext illorini orada keçirmişom. Ne gōzal şaherdir! Gedek menimle, ezizim!

Bir həftədən sonra Andrey Yefimıça teklif etdilor ki, istirahotə getsin, yəni istefa versin. Bu təklif ona çox da, təsir etmədi. Bir həftə də keçdikdon sonra o, Mixail Averyanıçla bəraber poçt tarantasına minib an yaxında olan dəmiryol stansiyasına getdi. Günlor sərin ve aydın keçirdi, göy üzü mavi, üfüqler şəffaf idi. Stansiyayadək iki yüz verstlik yolu iki güne getdilər va yolda iki dəfe gecelediler. Poçt stansiyalarında pis yuyulmuş stokanlarda çay verdikdo ve ya atlan gec qoşduqda, Mixail Averyanıç hirsindən qızarır, bütün vücudu ilo esir va "Sus! Cox danışma!" deya bağırırdı. Tarantasda oturarken ise, bir deqiqə belo susmaq bilmodən, öz Qafqaz ve Polşa səyahatindən nağıl edirdi. No qədər başına macəralar golmiş, nə qədər xoş tesadüfler olmuşdu! O, ucadan damışır ve danışarken gözlerində elo bir heyrət ifadesi əməle golirdi ki, adam onun yalan danışdığını zann edirdi. Bundan başqa, o, nağıl edərkən, nəfəsini Andrey Yefimıçın üzüne verir ve qəhqohe ilo gülənde ağzını onun qulağına tuturdu. Bu, doktorun xoşuna gelmir, onun düşünməyinə ve fikrini toplamağa mane olurdu.

Domir yolu ile, qənaət üçün, üçüncü klasda, papiros çəkməyənlore mexsus vaqonda gedirdilər. Sernişinlerin yarısı yuxarı təbəqədən olan adamlar idi. Mixail Averyaniç çox çəkmədən sernişinlorin hamısı ilo tanış oldu. O, skamyadan-skamyaya keçərək, belo biabırçı yollarla getməye dəyməz, - deye ucadan danışırdı. Hər yerde deləduzlar yuva salıblar! At belinde getmək bundan min defo yaxşıdır: bir gündə yüz verst yol getdikdən sonra özünü sağlam və gümrah hiss edirsən. Qttliğa geləndə, qitlığın sobəbi odur ki, Pinsk bataqlıqlarım qurudublar. Ümumiyyotle, qayda-qanunsuzluq heddini aşıbdır. O özündən çıxır, ucadan danışır ve başqalarımı danışmağa qoymurdu. Bu tükənməz boşboğazhq, uca qəhqəhelər ve ifadeli hərakatlor Andrey Yefimıçı yorurdu. "Hansımız dəliyik?" deyə təəssüflə düşünürdü. - Heç bir şeylə sərnişinləri narahat etmeməyə çalı̧̧an mənmi, yoxsa özünü buradakıların hamısından ağıllı və yaraşıqh sayan ve buna göre də heç kəsə dinclik verməyən bu xudpesendmi?

Moskvada Mixail Averyanıç poqonsuz zabit sürtuku ve qırmızı qaytanlı şalvar geydi. O, küçədə hərbi furajkada ve şinelde gezdiyi üçün soldatlar ona tozim edirdilor. Andrey Yefimıça indi elo gelirdi
ki, bu, vaxtila malik olduğu agahaq sifetlerinden yaxşılarım bilmerre unutmus ve xarabaların mühafiza etmis bir adamdır. $O$, heç lazım olmadiğı halda belo, ona xidmət göstərilməsini sevirdi. Kibrit qutusu stol üstə olduğu halda, o özünü görmoməzliye vurub, lakeya bağırır, kibrit gatirilmasini omr edirdi, qulluqçu qızın qabağında köynoktumanda gozmokdon utanmırd, lakeylorin hamısim, qocaları belo "sən" deyo cag̀rrr, acıqlananda onlan axmaq ve safeh adlandırırdı. Bu cür raftar Andrey Yefimuça ağayana, lakin iyronc görünürdü.

Mixail Averyanıç öz dostunu avvelce İverski kilsesine apardı. O, ürəkdən dua edir, gözlorindən yaş axıdaraq səcdəyə düşürdü, duanı oxuyub qurtardıqdan sonra isə derin bir ah çekib dedi:

- Adamin etiqadı olmasa da, dua eloyondon sonra, nədense, təskinlik tapır. Siz də dua eloyin, əzizim.

Andrey Yefimıç pert oldu va ayilib tasviri öpdü. Mixail Averyanıç ise dodaqlarını şişirtdi ve başımı yırğalayaraq, pıçıltı ile dua oxudu, gözləri yenə yaşardı. Sonra Kremlə gedib tsar-puşkaya ve tsar-kolokola ${ }^{1}$ tamaşa etdiler va hatta elleri ilo do onlara toxundular. Zamoskvoreçyenin monzarəsini seyr etdilər. Spasitel kilsəsini ve Rumyantsev muzeyini ziyaret etdiler.

Nahan Testovun restoranında elədilor. Mixail Avçryanıç saqqaimı tumarlayaraq xöreklorin adlarına xeyli baxdı ve restoranlarda ōzūnū ōz evindəki kimi sarbast hiss edan bir qarınqulu kimi dedi:

- Görak bu gün bizi nəya qonaq edacaksiniz, malak!


## XIV

Doktor gazir, baxır, yeyir, içir, lakin birce şey hiss edirdi: Mixail Averyanıçın horəkətləri onun zəhlasini tökmüşdü. Öz dostundan qaçmaq. gizlonmek istəyirdi, dostu ise onu gözdan qoymamağa və mümkūn qədər çox əylənməyə çalışırdı. Tamaşa edilecek bir sey olmayanda onu öz söhbotlori ilo əylondirirdi. Andrey Yefimıç iki gûn dözdū, üçüncủ gün xastə olduğunu vo buna görə də bưtün gūnū evda qalacağımı bildirdi. Dostu da onun xatiri üçün evdə qalacağms sōyledi. Doğrudan da dincelmok lazımdır, yoxsa bu qeder gezmeye ayaq davam getirmez. Andrey Yefimıç divana
${ }^{1}$ Kreznlda an böyük topun va an bōyük kilso zanginin adıdir.
uzanıb üzünü divanın söykənəcəyine çevirdi ve canımı dişine tutub dostunun boşboğazlığımı dinləməyo başlad; dostu qızğın-qızğın danışaraq inandırırdı ki, Fransa gec-tez Almaniyanı darmadağın eləyəcək, Moskvada dələduz adamlar çoxdur ve atın zahirindən onun yaxşı-yamanlığını toyin etmok olmaz. Doktorun quiaqları sas salırdı, ürəyi şiddətlo döyünməye başlamışd, bununla belo ədəb gözləyərək dostunun çıxıb getmesini ve ya susmasını xahiş edə bilmirdi. Xoşbextlikden Mixail Averyanıç nömrede oturmaqdan darıxdı ve nahardan sonra gezməye çıxdı.

Andrey Yefimıç tək qalıb istirahət hissine dald.. Divanda qumıldanmadan uzanmaq ve otaqda tok-tənha olduğunu düşünmək ne qədər xoşdur! Tənhalıq olmadan heqiqi səadət mümkün deyil. İblis, yəqin, başqa meləklərin bilmədiyi tekliyi arzuladığı üçün, Allaha xəyanət etmişdir. Andrey Yefimiçın son günlər ərzindo gördüklorini və eşitdiklərini düşünmok istəyirdi, lakin Mixail Averyanıç heç cür onun başından çıxmırdı.
"Axı o, dostluğundan, alicenablığından mezuniyyət götürüb buraya gelmişdir, - deyo doktor təəssüflə düşünürdü. - Bu dostluq qəyyumluğundan daha pis şey yoxdur. Bunca xoşdil, sexavatli, nəşeli olduğu halda yenə darıxdırıcı adamdır. Dözülməz derəcədə cansıxıcıdır. Homişe ağıllı ve gözal sözler danışan bunun kimi adamlara yaxından baxdıqda küt olduqları anlaşılır".

Bundan sonrakı günlərdə Andrey Yefimıç özünü xəstəliyə vurub, nömrədən bayıra çıxmırdı. Dostu onu öz söhbeti ilə eyləndirməyə başlayanda o, üzünü divanın söykənəcəyine tutub danxırdı, dostu olmayanda ise bu veziyyetde uzanıb istirahət edirdi. Buraya geldiyi üçün özünə və gündən-güne daha boşboğaz ve şitengi olan dostuna acığı tuturdu, öz fikirlərini ciddi, yüksek bir tonda qurmağa heç cür nail ola bilmirdi, o öz xırdaçılığına acıqlanaraq düşünürdü: "Məni, İvan Dmitriç deyən kimi, həqiqət əlinə alır. Ancaq bu boş seydir... Eve qayıdaram, yene hər şey köhne qayda ilo geder..."

Peterburqda da eyni vəziyyet oldu: o , bütün günü nömrədən bayıra çıxmayıb divanda uzanırdı, yalnız pive içmək isteyendo ayağa dururdu.

Mixail Averyanıç hey onu Varşavaya getməye təlesdirirdi.
Andrey Yefimıç yalvarıcı bir sosle deyirdi:

- Dziz dostum, menim orada ne işim var? Siz tok gedin, mənə isa, izn verin eva gedim! Xahiş edirom!

Mixail Averyaniç etiraz edorek dedi:

- Heç cür al çkən deyilom! Varşava misilsiz bir şohordir. Orada mon bes il bextiyar hoyat keçirmişem.

Andrey Yefimıç dediyinə israr etmək iradəsi çatmadığından, canım dişine tutub Varşavaya getdi. Burada da nömreden bayıra çıxmır, divanda uzanır ve özünə, dostuna ve rusca başa düşmək istoyen lakeylore acığı tuturdu. Mixail Averyanıç isə, həmişeki kimi sağlam. gümrah ve nəşeli olub sehərdən axşama qədər şəhəri gezir va köhne tanışlarını axtarırdı. Bir neçe dəfo o, hetta evde do yatmamısd. Bir dəfo geceni harada iso keçirdikdon sonra, səhər tezdan çox həyecanh bir halda eve qayıtd, rengi bork qızarmışı, saçlan dağınıqdı. Uzun zaman otaǧı o küncden-bu künce gezdi, ne ise dodaqaltı mızıldadı, sonra birdon-bire dayanıb dedi:

- Namus her seyden vacibdir!

Bir qadar do gazdikdən sonra ikialli başımı qucaqladı və faciəli bir sasla dedi:

- Beli, namus hər şeydən vacibdir! Bu Babil şehərina gəlmek fikrina düşdüyüm daqiqəyə lənətlər olsun! Əziz dostum, - deyə doktora müraciət etdi, - mənə nifrot edin! Pullarımın hamısın qumara qoymuşam! Xahiş edirom, mone beş yüz manat borc verin!

Andrey Yefimıç beş yüz manat sayıb dinməz-söyloməz dostuna verdi. Mixail Averyanıçın rongi hələ də utandığından ve qəzəbindən qırmızı idi, ağızucu mənasız bir and içərək, şapkasını geydi ve bayıra çxdı. İki saatdan sonra qayıdıb kresloya serildi ve ucadan bir ah çakib dedi:

- Namus xilas edildi! Gedək, dostum, daha bu mənhus şəhərdə bir doqiqa bela qalmaq istəmirem. Burada deladuzlar, Avstriya casuslan doludur!

Dostlar öz şəhərlerine qayıtdıqda artıq noyabr ayı idi, küçəleri qalın qar ōrtmūṣdü. Andrey Yefimıçın yerini doktor Xobotov tutmuşdu, o hale köhnə manzilinda olurdu, Andrey Yefimıçın gelib xestexanadakı menzilini boşaldacağını gözloyirdi. Aşpaz qadın adlandırdıgı kifir qadın fligellorin birində yaşayırdı.

Sohore yeni bir xestoxana dedi-qodusu yayılmışdı. Deyirdiler ki, hemin kifir qadın nezarətçi ile savaşmışdır ve nezaretçi onun qabağinda diz çőkerok üzr istoyir.

Andrey Yefimıç gelon kimi özünə yeni, monzil axtarmalı oldu. Poçt müdiri ona qorxaqcasına dedi:

- Bağışlayın, soruşmağa cesaret eləyirəm, dostum, vesaitdənzaddan nəyiniz var?

Andrey Yefimıç dinmez-söyləməz pullarımı sayıb dedi:

- Seksen altı manat.

Mixail Averyanıç doktoru anlamayaraq pert halda dedi:

- Mən o barede soruşmuram. Mən bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlo ne kimi bir vesaite maliksiniz?
- Mon de sizo cavab verdim ki, seksen altı manat!.. Bundan başqa heç nəyim yoxdur.

Mixail Averyanıç doktoru namuslu ve nəcabetli bir adam hesab edirdi, bununla belə onun heç olmasa iyirmi mine qədər pulu olduğunu güman edirdi. İndi isə Andrey Yefimıçm çox yoxsul olduğu və yaşamağa heç mümkünü olmadığımı bilib, nədənsə, birdən-birə ağladı ve dostunu queaqladı.

## XV

Andrey Yefimıç meşşan Belovanın üçpəncereli evində yaşayırdı. Evin motbəxdən başqa üçce otağı vard, Küçeyo pencerəsi olan iki otağı doktor tutmuşdu, üçüncü otaqda ve metbexde ise Daryuşka ve üç uşağı ile bərabor Belova olurdu. Bezen ev sahibesinin yanına oynaşı gelirdi, bu, sərxoş bir mujik idi, geceler səs-küy salır, uşaqlan və Daryuşkan qorxudurdu. Bu mujik geləndə metbexde oturub araq istoyir ve hamının yerini dar edirdi, ona göre doktor ağlayan uşaqlara yazıǧı gelib, onları öz yanına alır ve döşome üste yatırdırdı, bu hal ona böyük zövq verirdi.

Doktor qabaqkı kimi saat sekkizdə durur ve çay içenden sonra öz köhnə kitab ve jurnallarını oxuyurdu. Təzələrini almağa mümkün yox idi. Kitablar köhnə olduğundanmı ve ya belke şerait deyişdiyindenmi, mütalio əvvalki kimi onu celb etmir ve yorurdu. Vaxtı boş keçməsin deye, kitabları üçün müfessol kataloq düzəltmişdi, onların kötüklərine nömre yapışdırırdı, bu mexaniki ve zehmetli iş ona mütaliedən maraqlı gelirdi. Yeknəsəq və zəhmətli iș onun fikirlorini anlaşılmaz bir surotdə oxșayırd, o heç bir şeyin fikrini çəkmirdi, vaxt da sürətle gelib keçirdi. Hetta motbexde oturub

Daryuska ilə kartof soymaq və ya dan artmaq ona maraqlı gelirdi. Şənbə və bazar günləri kilsəyə gedirdi. Divar dibində durub gözlərini süzür, nəǧməyə qulaq asır və atası, ailəsi, universitet, din haqqında düşünürdü; özünü sakit, kədərli hiss edirdi, sonra kilsədən gedərkən ibadətin belə tez qurtardığına heyifsilenirdi.

O, söhbət etmək üçün iki dəfə xəstəxanaya, İvan Dmitriçin yanına getmişdi. Lakin İvan Dmitriç hər dəfə onu çox həyəcanlı ve qəzəbli qarşılamışdı; Andrey Yefimıçdan onu rahat buraxmasını xahiş etmişdi, çünki boşboğazlıq çoxdan bəri onun zehlosini tökmüşdü, o deyirdi ki, çəkdiyi olmazın əziyyətlər qarşısında bu əclaf ve alçaq adamlardan yalnız birce mükafat istəyir - onu tekbaşına dama salsınlar. Olmaya bunu da ona çox gördüler? Andrey Yefimıç hər iki dəfə onunla xudahafizləşərkən gecəniz xeyrə qalsm deyəndə, o, donquidanıb demişdi:

- İzala ol başımdan!

İndi Andrey Yefimıç iki yol arasında qalmışdı; bilmirdi ki, bir do onun yanına getsin, ya yox? Getməyi isə arzu edirdi.

Ovvellər Andrey Yefimıç nahardan sonra otaqları gəzib düşünürdü, indi isə nahar zamanından axşam çayınadək divanda üzü divara uzanaraq xırda-xuruş fikirlərə dalırdı və bu fikirlere heç cür qalib gelə bilmirdi. İyirmi ildən artıq xidməti qarşısında ona ne bir təqaüd, nə də birdəfəlik maddi yardım göstərmədikləri ona bərk təsir etmişdi. Olbəttə, o, namusla işləməmişdi, lakin tə̨aüdü, namuslu oldu-olmadı, hər bir qulluqçu alır. Müasir ədalət məhz bundan ibarətdir ki, rütbə ile, ordenlə ve təqaüdlə insanın exlaqi keyfiyyəti və qabiliyyəti deyil, ümumiyyətlo hər cür xidmət taltif edilir. Bes nə üçün təkcə o, istisna təşkil etsin? Pulu heç yox idi. Dükanın qabağından keçməyə və ev sahibəsinin gözünə görünməyə utanırdı. Pivə üçün artıq otuz iki manat borc yığılmışd. Meşşan Belovaya da borclu idilər. Daryuşka köhnə paltarlardan və kitablardan satır ve ev sahibəsinə yalan söyləyirdi ki, guya doktor bu yaxınlarda böyük pul alacaqdır.

Yığmış olduğu min manatı səyahətə xərclədiyinə heyifsilənirdi. Bu min manat belə gündə onun üçün böyük iş görerdi! Adamlar onu dinc qoymurdular. Xobotov öz xəstə is yoldaşını hərdənbir yoluxmağı özünə borc bilirdi. Andrey Yefimıç onun hər şeyindən: tox sifetindən, pis, təvazökar danışığından, "iş yoldaşı" deməsindən,
uzunboğaz çəkmələrindən zəhləsi gedirdi, ən iyrənc şey də o idi ki, - Andrey Yefimıçi müalice etməyi özünə borc bilirdi və doǧrudan da onu sağaltmaqda olduğunu güman edirdi. Hər dəfə gələndə özü ilə bir şüşə bromlu kalium ve ravend hebi getirirdi.

Mixail Averyanıç da öz dostunu yoluxmağı və onu əyləndirməyi özünə borc bilirdi. Hər dəfə Andrey Yefimıçın yanına gelənde saxta açıq-saçıqhqla danışır, zoria qəhqəhə çəkir və doktoru inandırmağa başlayırdı ki, şükür Allaha, bu gün rengi durudur, bundan sonra halı daha yaxşı olacaq. Bundan bele nətice çıxarmaq olardı ki, o öz dostunun halını ümidsiz hesab edir. Varşavada aldığı borcu hələ qaytarmadığı üçün bərk xəcalət çəkirdi, ona görə də özünü o yere qoymayaraq, daha ucadan qəhqəhə çəkir və gülməli söhbətlər edirdi. Danışdığı latifələr və hekayələr istər Andrey Yefimıça, istərsə də özünə indi tükənməz və darıxdırıcı görünürdü,

Andrey Yefimıç həmişə onun hüzurunda divana uzanıb üzünü divara çevirir ve canın dişine tutub dostunun boşboğazlığını dinləyirdi, qəlbi acıqla dolurdu və hər dəfə dostu gedəndən sonra bu acıq getdikce artır ve sanki boğazını tıxayırdı.

Xırda fikirləri başından qovmaq üçün tez düşünməyə başlayırdı ki, o özü də, Xobotov da, Mixail Averyanıç da gec-tez məhv olub gedəcek və özlərindən sonra heç bir iz-əsər buraxmayacaqlar. Ogər milyon il bundan sonra fazada yer kürəsi yanından bir ruh uçub keçsə, ehtimal ki, yerdə gil və çılpaq qayalanından başqa heç bir şey görməyəcəkdir. Hər şey - mədəniyyət də, əxlaq qanunu da - məhv olub gedəcək və hetta yerində alaq otlar1 da bitməyəcekdir. Daha dükançıdan xəcalat çəkmək, vecsiz Xobotovla, Mixail Averyanıçla dostluq etmək nə deməkdir? Bütün bunlar boş və mənasız şeylərdir.

Lakin bu cür mühakimələr đaha kömək etmirdi. Yer kürəsinin milyon il sonrakı halımı təsəvvürünə gatirən kimi, çılpaq qayalığın arxasından uzunboğaz çəkməli Xobotov və ya gərgin bir surətdə qəhqəhə çəkən Mixail Averyanıç görünür ve hətta onun xəcalatli pıçıltısı da eşidilirdi: "Varşavada aldığım borcu, ezizim, bu yaxında verəcəyəm... Arxayın ol".

## XVI

Bir dəfo Mixail Averyanıç nahardan sonra dostunun yanına goldi; Andrey Yefimuç divanda uzanmışdı. Ela bu zaman Xobotov da tosadüfon goldi, özü ilo bromlu kalium gotirmişdi. Andrey Yefimıç yerinda ağrr-ağr dikoldi vo allorini divana dayayaraq oturdu.

Mixail Averyanı̧̧ sözo başladı:

- Bu gün. dostum, rongin dünənkine nisbaton xeyli durulmuşdur. Qoçaq adamsmız! Vallah, qoçaqsımz!

Xobotov asnoya-asnoya dedi:

- Olbətto, sağalmaq lazımdır. Söz yox ki, bu üzüntü sizi təngə getiribdir.

Mixail Averyanıç noşo ilo dedi:

- Sağalmağınıza söz ola bilməz. Helo yüz il do yaşayacağıq! Bas na!
- Yüz il olmasa da, heç olmasa iyirmi il yaşayanıq, - deya Xobotov tasalli verdi. - Eybi yoxdur, azizim, ruhdan düşməyin... Bu qadar qüssa çakdiniz, yetor.

Mixail Averyanıç:

- Biz hələ özümüzū göstərəcayik - deyə qəhqəhe çakdi. - Hələ ōzümüzü göstoracəyik! Golon il, Allah qoysa, Qafqaza gedərik vo oranı basdan-başa at belində gezerik - hop-hop! Hop! Qafqazdan qayıdanda da, ölmasək, sağ qalsaq, toy elərik. - Mixail Averyanıç hiylagarcasina göz vurdu. - Sizi, bizim aziz dostumuz, evlondirarik... Beli, evlendirorik...

Andrey Yefimıç birdon sebr kasasının dolduğunu hiss etdi; ūroyi bork-bork döyünmayə başlad. Celd yerinden durub pencereya yanaşdı ve:

- Bu bayağılıqdır! - dedi. - Məger bayağı danışdığınızı anlamırsiniz?

O, yumşaq ve nezaketle danışmaq istəyirdi, lakin iradesine zidd olaraq yumruqlarını düyünledi ve başından yuxarı qaldırıb reşoli bir sesle bagırd::

- Meni rahat buraxın! - Rəngi pul kimi qızarmışdı, bütün bedani asirdi. - Radd olun buradan! Ikiniz de redd olun!

Mixail Averyanıç ve Xobotov ayağa qalxdılar ve evvelce ona heyretla, sonra ise qorxu ile baxmağa başladılar. Andrey Yefimıç yene bagirirdi:

- Hər ikiniz redd olun! Kütün biri kütlər! Mene sənin nə dostluğun lazımdır, ne de dormanın, kütün biri küt! Ne qoder bayağıııq! Ne qeder rezillik!

Xobotov ve Mixail Averyanıç karıxmış halda bir-birine baxdılar, dal-dalı çekilib dehlizə çıxdılar. Andrey Yefimıç bromlu kalium şüşsini qapıb onların dalınca tulladı, şüşe cingilti ile kandara deyib qırıldı. Sonra onların dallarınca yüyürüb ağlar sesle bağırdı:
-Redd olun buradan! Cehennem olun başımdan!
Qonaqlar çıxıb gedənden sonra Andrey Yefimıç titrotmoqızdırmalı adam kimi eserek, divana uzandı ve uzun zaman:

- Küt adamlar! Axmaqlar! - deye tekrar etdi.

Hirsi soyuyandan sonra ilk avvel başına belo bir fikir geldi ki, zavallı Mixail Averyanıç indi yeqin bərk inciyib ve ürəyi sınıbdır, ne qədər dəhşətli bir hal! Əvvəllor heç vaxt bele şey olmazdı. Bəs mənim ağlım ve merifətim hanı? Mənim idrakım ve felsefi laqeydliyim hanı?

Doktor xəcaletindən və təəssüfündən bütün gecə yata bilmədi, sehəri ise saat ona yaxın poçt idaresine gedib müdirdon üzr istedi.

Bundan mütəossir olmuş Mixail Averyanıç içini çəkərək:

- Golin, dünenki ohvalatı heç yada salmayaq, - dedi ve onun elini bork sıxdı. - Keçmişi yada salanın gözü çıxsın. Lyubovkin! - deyo ucadan elo bağırdı ki, bütün poçtalyonlar ve camaat diksindi. - Stul ver görek. Sen gözlo! - deyə barmaqlıq arasından ona sifarişli mektub uzadan bir qadının üstüne qışqırdı. - Görürsen ki, başım qarışıqdır! - Sonra üzünü Andrey Yefimıça tutub nəzakotlo dedi: - Keçmişi yada salmasaq yaxşıdır. Oturun, ozizim, xahiş edirem.

O bir deqiqeliye dizlorini sığalladıqdan sonra dedi:
-Sizdən incimək heç mənim fikrimə bele gelməzdi. Xestəliklə zarafat olmaz, dostum. Sizin dünenki tutmanız doktorla məni qorxutdu, sonra uzun-uzadı sizin haqqımızda danışdıq. Oziz dostum, niya siz öz xəstəliyinizle ciddi məş̆̌ul olmursunuz? Heç bu yarayan işdir? Dostluğumuza ork eləyib açıq danışmağıma sizdon üzr istəyirom, - deyə Mixail Averyanıç pıçıldadı, - sizin yaşayışımız olduqca pis şəraitdə keçir: darısqallıq, natəmizlik, qulluq edeniniz yox, müalice üçün vesaitiniz yox... Əziz dostum, doktorla beraber sizdən bir xahişimiz var, məsləhətimize omel edin: xəstəxanada yatıb özünüzü müalice etdirin! Orada yemok de, qulluq da, müalice
də var. Söz yanınızda qalsın, Yevgeni Fyodonıç ətiacı adam olsa da, melumatlıdır, ona tamamile bel bağlamaq olar. Mone söz verib ki, sizinla maşğul olar.

Andrey Yefimiç poçt müdirinin somimiliyindən vo birdən-birə yanaqlarında işıldayan göz yaşlarından mütəossir olub, elini döşüne qoydu va:

- Hörmetli dostum, buna inanmayın! - deye pıçıldadı. - Onların sözünə inanmayın! Yalan danışırlar! Menim xəsteliyim yalnız bundan ibaratdir ki, iyirmi il ərzinde bu şehərdo yalnız birce ağılh adam tapmışam, ancaq o da dəlidir. Məndə heç bir xəstalik yoxdur, ancaq mən çıxış yolu olmayan bir tilsimə düşmüşəm. Ferqi yoxdur, mon her bir şeyo hazram.
- Xestəxanada yatmağınız məsləhətdir, əziz dostum.
- Mandan ötrü heç farqi yoxdur, istər lap qəbir olsun.
- Ancaq, dostum, xahişim budur, söz verəsiniz ki, Yevgeni Fyodonçın dediklorine qulaq asacaqsınız.
- Söz veriram. Ancaq takrar edirəm, hörmetli dostum, mən tilsimə düşmüşəm. İndi hər şey, hetta dostlarımın səmimi müdaxiləsi bela, birca şeya - mənim məhv olmağıma sövq edilibdir. Mən məhv oluram va bunu matanatla etiraf ediram.
- Fikir etmayin azizim, sağalarsınız.

Andrey Yefimıç asabi halda dedi:

- Bu sözlərdən nə çıxar? Ömrünün axırında, mənim indi keçirdiyim halati keçirməya adam tək-tək tapılar. Sizo desələr ki, mesələn, böyrəkləriniz xarabdır və ürəyiniz şişibdir, özünüzü müalicə etdirməyə başlarsınız və ya sizə dəli, yaxud da cani deselor, xülasə, adamların diqqeti sizə calb olunsa, - bilin ki, çıxılmaz bir tilsimə düşmüsünüz. Bu tilsimdən çıxmağa can atdıqda, yolunuzda daha da azacaqsimız. Bu cür veziyyotdo teslim olmaq lazımdır, çünki heç bir insan qüvvəsi sizi bu falaketdən qurtara bilməyəcakdir. Mence beladir.

Barmaqliğın dalındakı adamlar getdikce artırdı. Andrey Yefimıç müdirin işine mane olmasın deye, ayağa qalxıb xudahafizleşməyə başladı. Mixail Averyanıç, xəstəxanada yatacağına dair ondan bir daha sōz aldı ve onu bayır qapıya qoder ötürdü.

Hemin gün axşama yaxın Xobotov gözlonilmedən Andrey Yefimıçm yanına goldi, aynindo yarımkürk, ayağında da uzunboğaz çək-
mə vardı, o elə bir əda ilə danışmağa başladı ki, guya dünən heç bir şey olmayıbmıs.
-Sizin yanınıza bir iş üçün golmişəm, dostum. Sizi dəvət etmək istəyirem: mənimlo konsiliuma galmok istərsinizmi?

Andrey Yefimıç Xobotovun onu gezinti ilo əyləndirmək ve ya ona doğrudan da pul qazanmaq üçün imkan vermək niyyətində olduğunu güman edib, tez geyindi və onunla bərabər küçəyə çıxdı. O , dünənki taqsırımı ört-basdır etməyə və banışmağa can atırdı, dünənki əhvalat haqqinda diline bir kəlmə bele söz gətirməyən ve ehtimal ki, ona yazığı gələn Xobotova ürəkdən təş̧kkür edirdi.

Andrey Yefimiç soruşdu:

- Xestəniz haradadır?
- Mənim xəstexanamda. Mən çoxdan bəri onu sizə göstərmək isteyirdim... Cox maraqlı bir xastelikdir.

Xestəxana həyətine girdilər, baş korpusu ötüb, ruhi xəstələrin olduğu fligele yollandılar. Nedənse buraya gələnəcen heç danışmadılar. Nikita adəti üzre yerindən sıçrayıb, ayaq üstə dik durdu.

Xobotov Andrey Yefimıçla palataya girərkən asta səslə dedi:

- Burada bir xəstənin ciyərində ağırlaşma əmələ gəlmişdir. Siz burada gözləyin, mən bu saat gelirəm. Stetoskop gətirecəyəm.

Xobotov bayıra çıxdı.

## XVII

Hava qaralırdı. İvan Dmitriç üzünü yastığa tixayıb öz yatağında uzanmışd; iflic xəste həreketsiz oturub yavaşca ağlayır və dodaqlarımı titredirdi. Kök mujik ve keçmiş çeşidçi yatmışdılar. Sakitlikdi.

Andrey Yefimıç İvan Dmitriçin çarpayısında oturub gözloyirdi. Yarım saata qədər keçdi və palataya Xobotovun əvəzində Nikita girdi, qucağında xalat, kimin ise köynək-tumanı ve tuflisi vard.

O sakitce dedi:

- Buyurun geyinin, zati-aliləri. - Yeqin, təzə getirilmiş boş bir çarpayını göstərərək əlave etdi:- Yatağımız budur, buraya buyurun. Eybi yoxdur, Allahın kömekliyi ile sağalarsınız.

Andrey Yefimiç məseləni anladı. Dinməz-söyloməz durub Nikitanın göstərdiyi çarpayıda oturdu; Nikitanın dayanıb gözlodiyini gördükdə, lüt soyundu və soyunduğuna xəcalət çəkdi. Sonra
xostexana paltarm geydi, tuman çox gödok idi, köynək uzun idi, xalat isa quru balıq qoxusu verirdi. Nikita:

- Allah qoysa, sağalarsımz, - deyo tokrar etdi vo Andrey Yefimıçın çıxartdığı paltan qucaǧına alıb bayıra çıxdı ve qapını baglad.

Andrey Yefimıç utana-utana xalata bürünorək vo öz toze kostyumunda dustağa oxşadıǧ̀mı hiss edorək düşünürdü: "Forqi yoxdur... ister frak olsun, ister mundir olsun, isterse de bu xalat olsun - heç farqi yoxdur..."

Bas saat? Yan cibindəki yazı dəftərçesi? Papiros? Nikita paltanı hara apardı Îndi, deyesən, ölenə kimi daha şalvar, jilet ve çekme geymək müyessar olmayacaq. Bütün bunlar ilk zamanlar ona bir növ qoribe ve hetta anlaşılmaz görünürdü. Andrey Yefimiç indi de bu fikirde idi ki, meşssan Belovannn evi ila 6 №-li palata arasında heç bir fərq yoxdur, bu dünyada her şey mənasız ve qarmaqarışıqdır, bununla belə Andrey Yefimıçın alləri əsir, ayaqları soyuyurdu, bir azdan sonra İvan Dmitriçin durub onu xalatda görəcəyi fikrindən qorxurdu. O, durub otaqda bir az gezdi ve yene oturdu.

Yanm saat, bir saat oturdu, bu cür boş-boşuna oturmaqdan berk danxdi; aceba, bu adamlar kimi burada günlerle, heftelerle ve hetta illarle yaşamaq olarmı? Andrey Yefimıç darıxdığından oturur, gezir, yene da otururdu; gedib pencerəden bayıra baxmaq ve otaqda vargel elamək olar. Bes sonra? Büt kimi hey bu cür oturub düşünməkdən nə çıxar? Yox, bu mümkün deyil.

Andrey Yefimıç uzandı, lakin tez ayağa qalxdı, xalatının qolu ile alnımı tərini sildi ve üzü quru balıq qoxusu verdiyini hiss etdi. Yenə otaqda gəzinməyə başladı. Qollarımı heyrətlə açaraq dedi:

- Burada anlaşılmazlıq var... Moseloni aydınlaşdırmaq lazımdır, mütloq anlaşılmazlıq var...

Bu zaman İvan Dmitriç yuxudan oyandı. Çarpayısında oturub yumruqlarm yanaqlarına dayadı. Tüpürdü. Sonra tenbal-tenbel doktora baxdı və yəqin ki, ilk dəqiqə heç bir şey anlamad; lakin az sonra onun yuxulu üzü acıqlı və istehzalı bir şəkil aldı. Gözünün birini qıyaraq, yuxulu sosi ile xırıldad:

- Aha, dostum, sizi de buraya basdılar! Çox şadam, vaxt var idi siz adamların qanını içirdiniz, indi ise sizinkini içacəklər. Gözel işdir!

Andrey Yefimıç İvan Dmitriçin sözlorinden qorxaraq:

- Burada bir növ anlaşılmazlıq var, - dedi, çiyinlerini qısdı ve: - Bir növ anlaşılmazlıq var, - deyo tekrar etdi.

İvan Dmitriç yene tüpürüb yerine uzandı.

- Mənhus həyat! - deyə donquldandı. - Bu həyatın, çəkilən iztirablar qarşısında mükafatla, opera apofeozu ilə deyil, ölümle bitəcəyini düşünmok ne qodər acı, nə qədər ağırdır! Ölon kimi mujiklər gelib qol-qıçından yapışacaq ve seni zirzemiye atacaqlar. Uf! Zorər yoxdur... O dünyada da bizim kefimiz kök olacaqdır. Men o dünyadan kabus kimi buraya gelib bu eclafları qorxudacağam. Məni gördükde qorxudan saçları, saqqalları ağaracaq.

Moyseyko qayıtdı ve doktoru gördükdə elini ona uzadıb dedi:

- Bir qəpik sədəqə ver!


## XVIII

Andrey Yefimıç pencerəyə yanaşıb çölə baxdı. Hava qaralırdı, üfüqde, sağ terəfden soyuq ve tünd qırmızı ay çıxmaqda idi. Xestoxana barısının toqriben yüz sajanlığında daş divarla hasarlanmış uca bir ev vardı. Bu, həbsxana idi.
"Bax, həqiqət budur!" - deyə Andrey Yefimıç düşündü və onu dəhşə bürüdü.

Ay da, həbsxana da, hasarın üstünə çalınmış mıxlar da, sümükyandıran zavodun uzaq alovu da dəhşətli idi. Arxa tərefden iniltili ses eşidilirdi. Andrey Yefimıç geri döndü, döşündə parlaq ulduzları və ordenləri olan bir adam gördü, bu adam gülümsəyir nə hiyləgərcesine göz vururdu. Bu da Andrey Yefimıça dəhşetli göründü.

Andrey Yefimıç öz-özünü inandırırdı ki, ayda da, hebsxanada da qeribe bir şey yoxdur, ruhen sağlam olan adamlar da orden taxırlar ve bütün bunlar vaxtile çürüyüb torpaǧa döneceklər, lakin birdən onu ele bir ümidsizlik qapladı ki, her iki oli ile barmaqlıqdan yapışıb var gücü ilə onu silkələdi. Möhkəm barmaqlıq heç qımıldanmadı da.

Sonra qorxusu artmasın deye gedib İvan Dmitriçin yanında oturdu. O, titrəyərek ve alnının soyuq terini silərek dedi:

- Ruhdan düşdüm, ezizim. Ruhdan düşdüm. İvan Dmitriç istehza ile ona dedi:
- Siz holo bir az da filosofluq eloyin.
- Aman Allah, aman Allah... Elədir, elədir... Siz, gərək, demişdiniz ki, Rusiyada felsofo yoxdur, amma her kes, hetta xırda-xuruş adamlar da filosofluq edir. Axı bu cür adamların filosofluq etmasinin heç kasə zarəri yoxdur, - deya Andrey Yefimiç ağlamaq istoyon va qarşısındakının üroyini yumşaltmağa çalışan bir adam kimi dillondi. - Daha bu cür istehzalı gülüş nəyo lazımmış? Bu xırdaxurus adamlar tomin olunmadıqları halda, nece filosofluq etmesinlor? Ağılh, merifotli, moğrur, azadlıq seven, Allah sifetli bir şexs üçün çirkin, sarsaq bir şəhərə aralıq hakimi getmokdon ve ömrūnū küpə qoymaq, zəli salmaq, qan aldırmaqla keçirməkdən başqa çxış yolu yoxdur. Bu qədər şarlatanhq, məhdudluq, bayağılıq olar? Ay Allah!
- Siz axmaq söz danışırsımız. Aralıq həkimi olmağı boyənmirdinizse, nazir gedaydiniz.
- Heç yero, heç yero mümkün deyil. Biz acizik, əzizim. Øvvellər mən laqeyd idim, sağlam və ağıllı mühakimələr yürüdürdüm, ancaq həyat qaba bir surətdə mənə toxunan kimi ruhdan düşdüm... Bu , yorğunluq naticasi idi... Biz zaifik, yaramazıq... Siz do belasiniz, monim ozizim. Siz ağıllısınız, aliconabsınız, ana südü ile birlikdə siza gözəl hisslər aşılanmışdır, lakin hoyata qodəm qoyan kimi yorulub xastəlenmisiniz... Zaifsiniz, zaif!

Qaranlıq çökəndo Andrey Yefimıçı, qorxu və inciklik hissindon başqa, zəhlatōkən bir şey də yormağa başladı. Nohayət, o, başa dūşuū ki, xətri piva və papiros istəyir.

- Men buradan çıxacağam, ezizim, - dedi. - Deyəcəyəm buraya işıq gətirsinlər... Dözə bilmirəm... qüvvəm çatmır...

Andrey Yefimıç gedib qapım açdı, lakin Nikita celd yerindon sıçrayıb onu qabaqlad::

- Hara gedirsiniz? Olmaz, olmaz! - dedi. - Yatmaq vaxtıdır! Andrey Yefimiç talosik dedi:
- Men ancaq birce deqiqe həyətde gezmək istəyirəm!
- Olmaz, olmaz, buyruq yoxdur. Özünüz ki, yaxşı bilirsiniz.

Nikita qapını çırpdı ve arxasını qapıya dayadı.
Andrey Yefimiç çiyinlorini qısaraq soruşdu:

- Mon buradan çıxsam, kime zerər toxuna biler? Başa düşe bilmirəm! - Sonra titrak bir səslə dedi: - Nikita, men çıxmalıyam! Mene lazımdır!

Nikita öyüd terzinde dedi:

- Qayda-qanunu pozmayın, yaxşı deyil!

İvan Dmitriç birden:

- Bu ne oyundur, bele de iş olar? - deyo bağırdı ve yerindən sıçradı. - Onun ne haqqı var buraxmasın? Onlar ne cesaretle bizi burada saxlayırlar? Qanunda, gorək ki, aydın deyilir: heç kəs məhkəməsiz, azadlıqdan məhrum edile bilməz! Bu zorakılıqdır! Özbaşınalıqdır!

Andrey Yefimıç İvan Dmitriçin bağırmasından üreklenerok dedi:

- Olbette, özbaşınahıqdır! Mene lazımdır, ona görə de çıxmahıyam! Onun haqqı yoxdur! Burax, sene deyirem!


## İvan Dmitriç:

- Eșitmirsən, qanmaz heyvan? - deyə bağırdı ve yumruğu ile qapını döydü. - Aç, yoxsa qapını sındıraram! Qaniçon!

Andrey Yefimıç bütün vücudu ile osərek çığırdı:

- Aç qapın! Mon telob edirem!

Nikita qapı dalından:

- Danış görrk! - deye cavab verdi. - Danış!
- Heç olmasa Yevgeni Fyodoriçi buraya çağır! De ki, səni Andrey Yefimıç bir deqiqəliyə yanına çağırı! - Sabah özü gelecekdir.

İvan Dmitriç sözünə davam edərek dedi:

- Bizi heç vaxt buraxmayacaqlar! Burada çürüdəcəklər. Perverdigara, doğrudanmı o dünyada cehennem yoxdur ve bu alçaq hərifler bağışlanacaqlar! Bes ədalet hanı? Aç qapıı, yaramaz, bağrım çatladı! - deyo o, cır səsle qışqırdı ve qapıya tekan verdi. Vurub başımı partladaram! Qatiller!

Nikita tez qapımı açdı, əlləri ilo, dizi ilo Andrey Yefimıçı kobud surətde iteledi, sonra qolaylanıb üzünə bir yumruq ilişdirdi. Andrey Yefimıça ele gəldi ki, guya başından böyük bir dalğa aşdı ve onu çarpayıya doğru sürüklədi; aǧzı doğrudan da şor olmuşdu; ehtimal ki, dişləri qanamışdı. Üzüb dalğanın üstünə çıxmaq istəyirmiş kimi, ellərini havada yırǧalamağa başladı ve kimin ise çarpayısından yapışdı, bu zaman Nikitanın iki defə küreyine vurduğunu hiss etdi.

İvan Dmitriç ucadan bağırd, yeqin onu döyürdülər. Sonra her şey sakitloşdi. Ay işığı barmaqlıqdan keçerok döşeməye tor kimi
səbəkəli kölge salmı̧̧d. Adamı vahimə bürüyürdü. Andrey Yefimıç notesini gizlotmisdi: onu bir daha vuracaqlarını qorxu ilo gözloyirdi. Sanki bir adam orağı qapıb onun sinəsine ve bağırsaqlarına saplamış va burmuşdu. Ağrımın gücündan yastığı dişloyirdi, dişlərini borkbərk qıcamışd; birdon bu hərc-mərclik içindo başından dəhşətli, dözülməz bir fikir keçdi: aym işığında indi qara kilkələr kimi gōrünən bu adamlar da, demek, illor boyu her gün onun bu saat hiss etdivi ağnlan, isgenceleri keçirmişlor. Nece olmuşdur ki, o iyirmi il arzində bu zavallılarnn çokdiyi əzab ve iztirabdan xəberi olmamış ve bunu bilmək de istəməmişdir. O , ağrımı ne olduğunu bilmirdi, demak müqəssir deyildi, lakin Nikita kimi lal ve qaba olan vicdan onu təpədən dırnağa qədər soyumağa məcbur etdi. Andrey Yefimıç yerindon dik atıldı, var gücü ile bağırmaq, Nikitanı, sonra Xobotovu, nəzarətçini ve feldşeri, axırda da özünü öldürmək üçün tez qaçmaq istədi. lakin sinəsindon heç bir səs çıxmadı, ayaqlan da ona tabe olmadı, o, hirsinden tengnefos olub əynindeki xalatı ve köynəyi parçaladı, döşəmayə sarələnib özündən getdi.
bil murdar bir şey bütün bodønini, hotta barmaqlarını bürüyorok, modesinden başına yayıldı, gözlərini ve qulaqlarım qapladı. Gözlorinde yaşıl işıltılar omolo goldi. Andrey Yefimıç ocəlinin çatdığını anladı ve İvan Dmitriçin, Mixail Averyanıçla ve milyonlarla adamların əbediyyoto inandıqlarını xatırladı. Belke əbədiyyot var? Lakin o bu obediyyəti istəmirdi, bunu yalnız bir anlığa düşünmüşdü - dünen kitabda oxuduğu fövqəlade gözəl və zərif bir maral sürüsü gözünün önündon keçdi; sonra bir arvad ona moktub uzatdı... Mixail Averyaniç nə isə bir söz dedi. Sonra her şey yox oldu ve Andrey Yefimıç abodi yuxuya getdi.

Mujikler gelib onun qol-qıçından yapışdılar ve ibadotxanaya apardılar, stol üstüne uzatdılar. Andrey Yefimıçın gözleri açıq qalmışdı, ay işığı üstünə düşmüşdü. Səher Sergey Sergeiç galib çarmıxa çokilmiş İsanın tosviri qarşısında dua oxudu ve keçmiş müdirinin gözlorini qapadı. Ertesi gün Andrey Yefimıçı dəfn etdilər. Defnde Mixail Averyanıçdan ve Daryuşkadan başqa heç kəs yox idi.

Ertəsi gün sehər onun başı bərk ağrıyır, qulaqları uğuldayırdı, bütün badani azgin, taqətsiz idi. Dünənki zaifliyini xatırlayarkən, utanmır, sıxılmırdı. Dünen o, qorxaqlıq gösterir, hetta aydan da qorxurdu, qabaqlarda heç ağlına getirmodiyi hissləri ve fikirləri, məsalon, filosofluq edon xırda-xuruş adamların temin edilmədiyi fikrini səmimiyyatlə ifadə edirdi. İndi isə ondan ötrü heç bir şeyin forqi yox idi.

O, yemir, içmir, herekatsiz uzanır ve qusurdu.
Ona sual verəndə: "Mendən ötrü fərqi yoxdur, - deyə dūşûnürdü. - Cavab verməyəcayəm... Məndən ötrü ferqi yoxdur".

Nahardan sonra Mixail Averyanıç gelib ona bir çetvər çay, bir girvenke de marmelad getirdi. Daryuşka da geldi, qüsseli-qüsseli dūz bir saat onun çarpayısının yanında hərekətsiz dayandı. Doktor Xobotov da onu ziyaret etdi. O bir şüşe bromlu kalium getirmişdi. Nikitaya tapsırdı ki, palataya dərman qoxusu versin.

Axşama yaxin Andrey Yefimiç apoplektik zerbeden öldü. Ovvelce ōzünde sarsıdıcı bir üşütme ve ürekbulanma hiss etdi; elo

# ALEKSEY MAKSIMOVIÇ QORKİ 

(1868-1936)

## MAKAR ÇUDRA

(hekaya)
Dənizdən əsən rütubətli və soyuq külək sahile torəf yeriyən dalgalarnn həzin melodiyasını vo sahildəki kolların xışıltısım düzenliye yayırd. Bezen şiddətli külak kolların qurumuş ve bürüşmüş yarpaqların gatirib ocaǧa atır, alovu artırıdı; bizi əhatə edon payız gecosinin qaranlığı diksinir va qorxaqcasma kenara çekilirdi; bir an üçün, sol torafden intəhasız düzonlik, sağdan isə ucsuz-bucaqsız doniz vo qarsımda qoca qaraçı Makar Çudra aydın görünürdü; o bizdon alli addım uzaq̧da yerloşmiş ve qaraçı kőçünün atlarımın keşiyini çakirdi.

Makar, arxalıg̀ının yaxasından soxularaq tüklü sinəsine amansız suratda dəyən küləyə etina etmədən, üzü mənə tərəf olaraq, sərbast bir veziyyotdo uzanmışdı; böyük çubuğunu müntəzəm surətdə sorur, qalın tüstünü ağzından və burnundan atrafa buraxırdı. O , gözlarini başımın üstündən düzanliyin ölü kimi sakit qaranlığına dikib, kūləyin sart zarbalərindən qorunmaq üçün heç bir horəket etmir ve aramsiz suratda manimla danışırd.

- Demali, san gazirsən? Yaxşı işdir! Özünə yaxşı peşe tapmışsan. laçımım. Belo de lazımdır, gəz, gör, tamaşadan doyduqdan sonra uzan, öl - vessalam!

Onun "bela de lazımdır" sözünə etdiyim etirazı şübhe ile dinloyib, davam etdi:

- Hoyatm? Basqa adamlarmı? Eh! Bunlar nəyine lazımdır? Meger son özūn hayat deyilsonmi? Adamlar sensiz yaşayırlar, bundan sonra da yasayacaqlar. Yoxsa, elo bilirson ki, son bir adama lazımsan? Sen na çorreksan, ne de al ağacı, odur ki, heç kase lazım deyilson.
- Oyronmok vo öyratmak deyirson? Sən insanları xoşboxt etmayi öyrone bilersenmi? Yox, bilməzsən. Ovvel qoy başın ağarsın,
sonra öyrətməkdən danış. No öyrədəcoksən? Her kəs özünə lazım olan şeyi bilir. Ağıllılar gördüklərini götürürlor, axmaqlar ise heç bir şey götürmürler, hər kes özü öyrenir.
- Senin dediyin adamlar gülmolidirlor. Bir yero toplaşıb, basırıq salırlar, halbuki dünyada ne qeder bos yer var, - o, bunu deyerək, əlini geniş açıb, çölo uzatdı, - hamısı da işləyir. Ne üçün? Kimə? Heç kəs bilmir. Görürsen biri yer şumlayır, düşünürson: bax, bu kişi qan-tər töküb, torpağın üstündo işləyir, axırda da uzamb, həmin torpağın içinde çürüyəcek. Dünyada bir əsər-elameti de qalmayacaq, şumladığı yerden o yanı görmür, axırda da axmaq doğulduğu kimi, axmaq da ölocekdir.
- Megər o, yer qazmaq üçün doğulub ki, axırda da, özü üçün bir qobir qazmaǧa belo macal tapmadan ölüb getsin? Azadlığın nə olduǧunu bilirmi? Geniş çöllərin nə olduğunu başa düşürmü? Dəniz dalǧalarını söhbeti onun üroyini açırm? O , dünyaya qul galib, bütün ömrünü də qul kimi keçirib gedəcek. O özünə ne eləyə bilər? Bir az ağıllansa, özünü boǧub öldürrr.
- Amma menim, budur bax, elli sokkiz yaşım var. Dünyada gördüklorimi kağıza yazsan, senin torban kimi min torba tutmaz. Sen bir de görüm mən hansı ölkelərde olmamışam? Deyo do bilmezsən. Mən gezdiyim ölkələri sən heç tanımırsan. Dünyada belə yaşamaq gərəkdir: gəz, gəz, vəssalam! Bir yerdə çox dayanmaqdan ne çıxar?! Gece ile gündüz bir-birini qova-qova yerin ətrafinda qaçan kimi, sən də həyatdan usanmaq üçün həyat barəsində düşünməkdən qaç! Düşünsən, həyatdan zəhlon gedər. Həmişe belo olur. Mənim də başıma gelib. Eh! Gəlib, laçınım!
-Qaliçinada həbsxanada oturmuşdum. Bir gün ürək sıxıntısından başıma belə bir fikir gəldi: "Dünyada ne üçün yaşayıram?" Həbsxana adamı darıxdırır, eh, yaman darıxdırır, laçımım! Pencorəden çölə baxanda ürəyim tutuldu, elo bil, ürəyimi kolbotinlo sixdılar. Kim özünün nə üçün yaşadığını deye bilər? Heç kas deyo bilməz, laçımım! İnsan heç özüne bu sualı verməməlidir. Yaşa, vessalam. Gəz, aləmi seyr elə, üreyine heç bir qəm-qüssə gire bilməz. Amma onda mən az qalmışdı toqqamla özümü boğum!
- He! Mon bir adamla söhbot eləyirdim. Sizin ruslardan idi, ciddi bir kişi idi. O deyirdi ki, adam öz kefi istodiyi kimi yox, Allah buyuran kimi yaşamalıdır. Allaha itaət elə ki, o da istediyin şeyi sene versin. Özünün ise paltarı tamam cır-cındır idi. Mən ona
dedim ki, özün üçün Allahdan bir dəst paltar istə. Hirsləndi və məni söyüb qovdu. Ondan bir az ovvel deyirdi ki, insanlan bağışlamaq va sevmek lazımdrr. Monim sözlorim ona toxunmuş olsa da, bağışlamalı idi. Bu da bir növ müəllim idi! Belələri xalqa "az yeyin" deyirlar, özlari isa günda on dafa yeyirlor.

Makar tonqala tüpürüb susdu ve çubuğunu yenidən doldurmağa baslad.. Külək həzin-həzin ve sakitce vıyıldayırdı. Qaranlıqda atlar kişnəyir. qaraçı köçündən zərif və həris bir nəğmə eşidilirdi. Oxuyan Makarn q̨ız gözal Nonka idi. Onun sineden gəlan gur sesini tanıyırdım. Bu sasdə mahnı oxuyanda da, salam verənde de, həmişe bir əcaiblik, narazılıq va talabkarlıq hiss olunurdu. Onun qaraşın sifetinde çariçaya məxsus bir qürur müşahida olunurdu; üstünə kölgə düşmüş kimi gōrünən qara gözlarinda öz gözalliyine ve cazibədarlığma qarşı bir iftixar parlayır va özündən başqalarına bir heqaret cilvelənirdi.

Makar çubuǧunu mene uzatd.

- Çak. Qız yaxşımı oxuyur? Belə bir qızın seni sevməsini istərdinmi? Yox? Yaxş!! Belo do olmalıdır, qızlara etibar eləmə və onlardan uzaq gəz. Qızla öpüşmək - mənim çubuq çəkməyimdən daha yaxşı va lazzatlidir, amma elə ki, öpdün qəlbindəki azadlıq da ōlūr. Səni görünməz və qırılmaz bir şeyle özünə baǧlayır ve sən tamam qəlbini ona verirsen. Doğru deyirəm! Qızlardan özünü gözlə! Onlar həmişə yalan danışırlar! "Seni dünyada hər şeydon artıq sevirem" deyirlər, lakin bir sancaq batıran kimi, əlbetto parçalayırlar. Mon onlar! tanıyıram! Eh, ele tanıyıram! İstəyirsen sone bir ahvalat sőylayim, laçınım? Onu yadında saxla: saxlaya bilson, həmişo azad quş kimi olarsan.
"Zobar adında ganc bir qaraçı var idi. Loyko Zobar. Bütün Macanıtan, Çexiya, Sloveniya va sahilboyundakı bütün yerlardə onu tanıyırdılar, - qoçaq oğlan idi! O atrafda bir kend yox idi ki, orada beşaltı adam Loykonu öldürmək üçün and içmomiş olsun. Loyko isə istadiyi kimi dolanırdı. Birinin atı xoşuna goldimi, at bir polk soldaun arasında olsa da, Zobar onu minib, çapacaq idi! Bir adamdan da qorxusu yox idi. Seytan özü qoşunu ile onun üstüne gelseydi, Zobar ona bir bıçaq soxmasaydı da, mütloq möhkəm söyər, hər birinin aǵzına bir yumruq vurardı - başqa cür ola bilmezdi!

Būtün qaraçı kőçlori onu tanıyırdılar, ya da adını eşitmişdilor. Onun atdan başqa heç bir seyden xoşu gelmezdi, atı da çox saxla-
mazdı. Bir az minenden sonra satıb, pulunu da ona-buna paylardı. Onun üçün əziz bir şey yox idi. Ürəyi senə lazım olsaydı, ancaq senin könlün xoş olsun deye o, ürəyini çıxarıb sənə verərdi. O, belə oğlan idi, laçınım!

O vaxt bizim köçümüz Bukovinada düşmüşdü. On il bundan əvvel idi, yadımdadır bir dəfə bahar gecolərindən birində əyleşmişdik, mən idim, Koşut ile müharibədə olmuş soldat Danilo idi, qoca Nur idi, başqaları da var idi. Danilonun qızı Radda da orada idi.

Monim Nonkamı tanıyırsanmı? Lap padşah qızıdır! Amma Raddanı onunla müqayisə etmək olmaz, bu, Nonka üçün böyük bir şərəf olardı! Raddanı söz ilə tərif eləmək olmaz. Onun gözəlliyini bəlkə kamançada çalmaq olar və bunu çalan adam da kamançanı öz canı kimi sevmelidir.

O, çox cavanların ürəyini həsrət oduna yandırdı, bəli, çox üreklor yandırdı! Moravada qoca, kəkilli bir mülkədar onu görendə mat qald. Atın üstündə oturaraq, ona baxır, sanki isitmo içorisinde titreyirdi. Çox gözəl kişi idi, at ayaqlarmı yere vurduqca güləbetinli çuxası, yanından asılmış qılıncı ildırım kimi parıldayırdı. Qılıncı bașdan-bașa göyün bir parçasına bənzəyirdi. Qoca, təşəxxüslü mülkədar idi. Raddaya baxıb-baxıb: - Ay qız, məni öp, senə bir kise pul verərəm! - dedi. Radda cavab verməyib yalnız üzünü kənara çevirdi. Qoca mülkədar davam edərək: -Sözümdən incidinsə, bağışla - deyib, qızın ayaǧının altına bir kise, böyük bir kise pul atdı. Radda etinasızııqla kisəni ayağı ilə palçığın içinə saldı. Mülkədar bunu görüncə:

- Eh, yamanca qızsan! - deyib, atını qamçıladı, atın ayaqlanı altından bulud kimi toz qalxd.

Ertəsi gün yenə gəldi və obada ildırım kimi guruldayaraq:- Onun atası kimdir? - deyib bağırdı. Danilo qabağa yeridi. - Qızımı mənə sat, nə istəyirsen verim! - Ona dedi: - Donuzdan tutmuş vicdanlarınadək hər şeylarini satmaq - panlarm peşesidir. Mon ise Koşut ilo yanaşı müharibədə olmuş adamam, alış-veriş edən deyiləm! - Ağa hirsindon bağırıb qulıncına ol atd. Lakin bizim cavanlardan biri onun atımın qulağına yanar qov soxduğundan, at onu götürüb qaçdı. Biz do yığışıb oradan köçdük. İki gün yol getdikdən sonra, yene golib bizə çatdı! - Ay camaat, Allahın ve sizin qarşımzda vicdanım tomizdir, siz gəlin, qızı məne arvadlığa verin, men çox dövlətli adamam, varyoxumu sizinlə bölərəm, -dedi. Dili damısırdısa da, bedəni at üstündə, yarpaq külək qabağında əsən kimi, əsirdi. Biz fikrə getdik.

Danilo qızindan yavaşea soruşdu:

- Qızım, cavabun nadir, söyla!
- Qaraquş öz xoşu ilə qarğa yuvasua getsə, - o nə olar? - deyə Rada bizden soruşdu.

Danilo ve biz hamımız bu söza güldük.

- Aforin, qızım! Eşitdinmi, ağa? İs düzəlmir! Özüne başqa bir yar axtar.

Bunu deyib, yola düşdük.
Ağa isa qeyzindən papağmı yerə çıpıb, atmı ela çapdı, elə çapdı ki. yer titrodi. Radda bela bir qız idi, laçmum!

Beli! Bir dafò geca vaxtı ayləşmişdik, düzanlikdən musiqi sasi geldi. Gözol musiqi idi! Eşidonlorin damarlarında qan qaynamağa baslayr ve onları namelum bir yere çokirdi. Hamımıa ela gelirdi ki, bu musiqini eşitdikden sonra dünyada yaşamaq lazım deyil, yaşasan da. garek comi dünyaya ağahqq edason, laçınm!

Budur, qaranlıqdan bir at çxdı, onun üstünde bir nəfer çala-çala bize taref gelirdi. Tonqaln yannnda dayandı, çalğm buraxıb gülogüla biza baxmağa başladı. Danilo onu görünce şadhqla qısqırdı:

- Ehe. Zobar, sensen! - Bu, Loyko Zobar idi.

Çiyninadək uzanmış buğları qıvrım saçlarna qarışıışd; gözlori ulduz kimi şfeq verirdi; gülüşü isə, vAllah, bir güneşdi! Onun att ilo ōzūnū sanki damirçi bir parça dəmirdən döymüşdü. Alovun işıǧnda qana bulanmış kimi dayanıb, dişlorini parıldadaraq, gülürdü. O hələ meni dindirmemisdi va ya menim da bu dünyada yaşadığmı görmemişdi. amma man onu özüm kimi sevmədimse, lanəta gelim!"

Dünyada belə adamlar da var, laçınım! Bir defe gözlorine baxmaqla ruhunu asir edir, san iso xəcalat çakməyib, hotta foxr edirsan. Belo adamla yaşadıqda sən özün de onun kimi birdən-birə yaxşı olursan. Bele adamlar dünyada azdır, dostum! Az olmaǧı da yaxsıdrı! Dünyada yaxsı sey çox olsa idi, qiymet veron olmazd!! Beli, bali! İndi ardna quaq as.
"Radda dedi: - Loyko, sen ne yaxşı calirsan! Belo gözzl ses ve hessas kamançanı sonin üçün kim düzaldib? Loyko gülüb dedi: - Ōzūm dūzaltmişam! Hem de bunu taxtadan yox, sevdiyim cavan bis qızm sinesindan hazırlamısam. Simlorini onun üreyindən çakmışam. Hale de bir az yaxşı çalmır, amma mon yayı elimde möhkam tutmağı bacariram!

Molum işdir, oğlanlar homişe, üreklerini yandırmasın deye, qızların gözlerini dumanlatmağa çalışır ve onları özlerino celb edib, üreklerini hesratle doldururlar. Loyko da belelerindendi. Amma belasine rast gelməmişdi. Radda üzünü o biri tərefe döndərdi ve essneyib: - Zobar ağılıı ve qoçaqdır deyirdiler - insanlar nə yalançı imiş! - deyib uzaqlaşdı.

- Ehe, gözal qız, sonin dişlorin iti imiṣ! - deyib, gözlori qızarmış Loyko atdan düşü. - Xoş gördük, qardaşlar! Budur, men da siza qonaq geldim!

Danilo cavabında: - Qonaq buyursun! - dedi, öpüsdük bir az söhbat edanden sonra yatdiq... Çox bark yatdıq. Soher oyanarkən Zobarın başmı desmalla sarınmış gördük. Bu nədir? Gecə yuxuda ikən onu at tapikla vurub, dediler.

E-ee!.. Men ve Danilo gülümsündük, hansı atın onu vurduğunu anladıq. Loyko Raddaya layiq deyildimi? Amma di gör ki, basqa idi. Qiz na qədər gözel olsa da, üreyi dar ve dayaz idi. Boynundan bir pud qızıl assaydın da ferqi yox idi. Olduğu kimi qalacaqdı. O belo idi!

Bir neçə müddet orada yaşadıq. īslərimiz o vaxtlar yaxşı gedirdi. Zobar da bizimla bir yerdo idi. Yaxşı yoldaş idi! Yaxşı adamlar kimi ağıll, hər bir seydən xəbərdar, madyarca ve rusca savadh idi. Danışmağa başlayanda yüz il yatmayib, onun söhbetine qulaq asmaq istordin, amma nece calğı çalırdı!.. Əgor dünyada onun kimi bir çalğı̧̣ı varsa, başıma ildrrım düsssün! Yaymı bir defe simə çekəndə qulaq asan adamın ürəyi yerindən oynayır, ikinci dafə çakəndə isa elə bil qulaq asa-asa adamın ürəyi dincelirdi. Loyko ise, çalıb gülürdü. Onu dinlərkən insan həm gülmək ve həm də ağlamaq istəyirdi. Ele bil kamançasının altundan biri nalə edib, kömok istəyir ve nalo də adamın ürəyini yandırrı, elə bil ki, çoll göylerə qəmgin nağıllar söyloyirdi. Sevimli cavanı yola salan bir quz ağlayırd!! Sevimli cavan qızı çölə çağrrırdı. Birdən - hey! - deyo bir ses eşidilirdi. Serbast ürek açan bir nəğme gur-gur guruldayırd, elə bil ki, günəş özü də bu nəğmənin səsinə göydə reqs edirdi. Bax, belə, laçmım!

Adamın bütün damarları o nəğməni duyurdu, adam o nəğməyo qui olurdu. O vaxt Loyko: "Bıçaqlara el atn, yoldaşlar!" - deye bağrsaydi, hamımız onun göstərdiyi adamla bı̧̧aq döyüşüñ atlardıq. O , adama hər ne isteseydi ederdi, hamı onu sevirdi, berk sevirdi. Yalnız Radda ona etina etmir vo bununla da kifayetlonməyib,
istehza edirdi. Quz, Zobarm üroyini yandırmısdı, yaman yandırmışd!! Dişlorini qıcıdır, bığlarmı yolurdu, gözlori dorine düşmüşdü, bozan do gözlorindo, baxanları dohşato getiron bir parıltı görünürdü. Gecəlor igid Loyko düzo çəkilir va orada kamançasımı sübhə kimi ağladırdı, kamançanın sosi sanki Zobarm iradosini alindon alırdı. Biz do uzanıb qulaq asır vo düsünürdük: ne etmeli? Bunu da bilirdik ki, bir-birinin üstünə yumalanan iki daşın arasına giron, yagin azilocakdir, ís belo idi!

Bir dafo hammuz bir yera yığlıb, işdan danışırdıq. Kefimiz bir qeder pozuldu. Danilo Loykodan xahiş etdi: "Zobar, bir az oxu, üroyimiz açlsın!" Zobar gözünü, bir az kənarda arxast üsto uzanıb, göyə tamaşa edon Raddaya dikib, simleri səsləndirdi. Kamança doğrudan da bir qız qalbi kimi toronnüm etdi va Loyko oxudu:

> Hey-hey, könlüm odlanır.
> Cöl iso çox uzanır!
> Manim acıqh atım
> Yel kimi qanadlanır!

Radda başını qaldırıb çevrildi ve oxuyanın gözünün içina baxıb güldū. Loyko dan yeri kimi alışd.

> Hey-hey, uç, apar,
> Atım, mani iroli!
> Bürümüs qaranhqlar
> Nahayətsiz çöllori!
> Orda bizi gözlayir
> Qızıllanan dan yeri!
> Uçbb qarşlayaq gal,
> Qızaran şofaqlari!
> Hey-bey, durmadan
> Yüksokloro uçaq biz.
> Ayın qurım saçına
> Ancaq toxunmayaq biz!

Gözel oxuyurdu! Indi daha heç kes belo oxumur! Radda ise su süzülmūs kimi dedi:

- O qədər də yüksəklərə uçma, Loyko! Sonra ağzı üstündə bataqlığa yıxılarsan, bığların bulaşar Loyko vehşi heyvan kimi ona baxıb durdu. Bir söz demodi. Oxumasına davam etdi:

> Hey-hey, gün golib Bizi yatmıs göracek, Hey-hey... Onda üzümüz
> Utanb qızaracaq!

- Noğmə buna deyərlər! - deyə Danilo səsləndi. - Ömrümdə bele noğme eşitmomişəm. Yalan deyirəmse, Allahın lenetine galim!

Qoca Nurun gah bığları terpoşir, gah da çiyinlori qısılıb açılırdı. Zobarın bu gözel nəğməsi hamının ürəyine yapışdı, tokce Raddaya xoss gelmedi.

- Bir gün ağcaqanad da qaraquşun nəresini bu cür yamsılamısdı, - deya Radda cavab verdi; elo bil ki, üstümüze soyuq su tökdülər.

Danilo qızına yönelib:

- Radda, bolka könlün qamçı istəyir? - dedi.

Zobar ise acığından yer kimi qapqara qaraldı ve papağıı yere çrpıb dedi:

- Dayan, Danilo! Harın ata polad yüyon lazımdır! Qızımı mənə are ver!

Danilo cavabinda:

- Ocab söz danışırsan! - deyə güldü. - Bacarırsansa al, - dedi.

Loyko:

- Çox gözol! - deyib, üzünü Raddaya tutdu: - Ay qız, çox lovğalanma, bir az moni dinlə! Sonin kimilorini çox görmüşom ey, çox görmüşəm! Ancaq heç biri mənim ürəyime sənin qədər yatmamı̧dr. Eh, Radda, sən monim ruhumu əsir etdin! No etmeli? Görünür, olacağa çare yoxdur... dünyada ele bir at yoxdur ki, adam ona minib öz-özündən qaça bilsin!.. Allahm, namusumun, sənin atanın ve buradakı adamların qarşısında səni özümə arvadlığa qəbul edirem. Ancaq menim irademe qarşı durma! Mən azad bir adamam ve istədiyim kimi yaşayacağam! - O, dişlərini qıcadıb, gözlorini parıldadaraq, qıza yaxınlaşdı, olini ona uzatdı.
- Boli, Radda çöl atının ağzına yüyon vurdu! - dedik. Amma birdən Loyko əllorini qaldıraraq, arxası üstə yıxıldı!..

Bu nece isdir"' Sanki cavanm üroyine bir gülle doydi. Demə, Radda qayıs qamçım onun ayağına dolayıb, özüne toraf çokmiş ve Lovkonu yixmisdi.

Radda yene sakitce uzanıb, qımıldanmadan gülürdü. Biz baxıb, isin axınm gözloyirdik. Loyko yerde oturub, ellərile başmı sıxırdı, sanki bası bu saat partlayacaqdı. Sonra sakitce qalxıb, kimsəyə baxmadan çolə üz tutdu. Nur mene pıçldayıb: - Onu gözdən qoyma! - dedi. Mon do gecenin qaranlğ̀nda onun dalınca düzonliyo yollandım. Bela-bela işlar. laçımm!.."

Makar çubuǧunun külünü boşaldıb, yenidon doldurmag̀a başladı. Man şinela daha bark bürünüb, yerde uzandığım halda onun gûnden va küləkden qaralmış qoca üzüna baxırdım. Başım qaşqabaq̧h ve ciudi bir halda aşağı salıb. dodağı altında danışırdı: çal bığlan asirdi. külak saçlarını qanışırırdı. O. indi, ildırımdan yanmış, lakin möhkam, mağrur va öz qüvvesina güvenən bir palıd ağacına benzevirdi. Dəniz əvvalki kimi sahille söhbetine davam edir, külək da bu söhbeti çölə yayırdı. Nonka daha oxumurdu, göyün üzünü tutmus buludlar payız gecosini daha da qaranlıq etmişdi.
"Loyko başıı aşağ dikərek ve qollarını qamçı kimi yanına salaraq. yavaş-yavas gedirdi. Çayın kənarına yetişib, daşın üstündə oturdu ve dərindan bir ah çəkdi. Onun çəkdiyi ah, üroyimi qana dōnderdi: lakin özümū saxlayıb ona yaxınlaşdım. Sözlo darde alac etmok olmaz. devilmi?! Olbattə! Bir saat keçdi, iki saat keçdi, amma Loyko daşın üstünda aylaşib tərponmirdi.

Men bir kenarda uzanmışdım. Aydınlıq gece idi, çöl ayın gümüş işıǵna qorq olmusçu, har yan görünürdü.

Bir də baxdım, kōç terəfdon Radda təlesik gedirdi.
Úrayim şad oldu. dedim: - Afarin sena, qoçaq Radda!
Radda yaxınlaşdı, oturmaqda olan Loykonun xaberi yox idi. Olini Loykonun çiynine qoyarkan Loyko diksinib, başını celd qaldırdı ve tez qalxıb bıçaga al atdı! İndice qızı öldüracək, - dedim ve gece ser salmaq va özūm de onlara teref yüyürmek istedim. Birdən Raddanin sesini eşitdim:

- Burax! Yoxsa topeni dağıdaram.
- Baxdım. Radda alindaki tapançanı Zobarın alnına dayamışdı. Onz devil, bir seytan idi. Indi bunlar qüvvetce baraber idilar. - Görək axin na olacaq? - dedim.

Radda tapançanı kəmərine taxıb, Zobara dedi:

- Qulaq ver, Zobar, biçağı kənara at, mən søni öldürməyə yox, səninle barışmağa gelmişəm! - O da bıçağı atıb, qaşqabaqhı bir halda Raddanın gözünün içinə baxdı. Qəribə mənzərə idi, qardaşım! İki adam üz-üze durub vehşi heyvan kimi bir-birine baxırd, ikisi de qəşəng, qoçaq. Bu menzərəni bir nurlu ay, bir də mən seyr edirdim.


## Radda dedi:

- Mənə bax, Loyko, mən səni sevirəm! Loyko, əl-ayağı bağh adam kimi, ancaq çiynini oynatdı. - Dünyada çox cavan görmüşəm, sən onlarım hamısından həm igid, həm də gözelsən. Onlarım hansına göz elase idim, bığlarım qırxdırar, xahiş elase idim, ayağıma yıxılardı. Amma nə fayda! Onların heç birini igid adlandırmaq olmazdı. Men asanlıqla onların hamısını arvada döndərdim. Dünyada igid qaraçı az qalmışdır, Loyko! Mon heç vaxt heç kəsi sevmemişəm. Loyko, amma səni sevirəm. Bir de mon azadlığı sevirəm, azadlığı səndən daha artıq sevirəm. No mən sənsiz yaşaya bilərem, nə sən mensiz. Ona görə men istəyirəm ki, sənin qəlbin də, vücudun da mənim olsun, eşidirsənmi?

Loyko gülümsündü.

- Eşidirəm! Sonin səsini eşidəndə adamın ürəyin şad olur! Yene danış görek!
- Bir sözüm də var, Loyko! Nə qəder o yan-bu yana çapalasan, yene de mən sənin öhdəndən gəlecəyəm. Axırda mənim olacaqsan! Ona göre vaxtı nahaq yere itirmə: səni mənim öpüşlərim və nəvazişlarim gözləyir... Mən səni bərk-bərk öpəcəyəm, Loyko mənim öpüşlərim sənin igidlik həyatmı unutduracaq, cavan qaraçıların ürəyini şad edən nəğmələrin daha düzənliklərə yayılmayacaq, sən ancaq mənə, öz Raddana məhəbbət nəğmələri oxuyacaqsan! Vaxtı itirmə. Mən sözümü dedim, sabah sən öz böyük yoldaşma itaət edən kimi, mənə itaət edəcəksən. Gərək bütün köçün qabağında mənə ikiqat təzim edib sağ əlimi öpesən! Onda mon də sənin arvadm olaram.

Şeytan qız gör ne toləb eləyirdi! Belə bir ohvalatı eşidən belo olmamışdır! Keçmişdə belo bir adot qaradağhlar arasında varmış, qocalar danışrdılar, qaraçılar arasında ise belo şey esla olmamışır. Laçımm, bundan daha gülmoli bir şey söyloyə bilersənmi? Bir il baş çatlatsan da, ağlma bele bir şey gele bilmez!

Loyko kənara çəkilib, sinəsinə güllə dəymiş kimi, qışqırdı. Onun səsi bütün düzə qayıtdı. Radda diksindi, lakin qorxduǧunu bildirmodi.

- Salamat qal, mən gedirəm. Sabah mənim əmrimə əməl edərsen. Eşidirsanmi, Loyko!
- Esidirəm! Söylədiyin kimi edərəm, - deyə Loyko əlini Raddaya uzatdı. Radda etinasızcasına dönüb getdi. Loyko acığından titroyib, küləkdon sınmıs ağac kimi yerə sərildi. O həm gülür, həm aglayırd.

Məlun Radda igidi yaman hala sald. Mən onu güclo özünə gatirdim.

Ehe! İnsanların çakdiyi bu qəm-qüssə nəyə lazımdır? Qəmdən ürəyi parçalanan adamın ah-zarına qulaq asmaq kimin xoşuna gələr? Di, gal, bas çıxar!..

Obaya qayıdıb, gördüyümü aǧsaqqallara danışdım.

- Gözlayək, görək, axırı haraya çıxır, - dedilər.

Axırı gör no oldu. Axşamtərəfi hamımız tonqalın kenarına yığlmışdıq. Loyko da oraya geldi. Bir geconin içindo doyişmiş, anıqlamışdı; gözləri dərinə düşmüşdü; gözlərini yerə dikib, başını qaldırmadan dedi:

Yoldaşlar, bilirsiniz nə var? Bu geco ürəyim baxdım. Orada keçmiş azad yaşayışdan bir aser tapmadım. Orada ancaq birca Raddanın yerini gördüm! Odur, baxın, gözal Radda, şah arvadı kimi baxıb gūlür. O , öz azadlığımı məndən artıq sevir, mən isə onu azadlığımdan artıq seviram, odur ki, onun amrina görə, mən ona təzim etməyə gəlmişam. Qoy hamı görsün ki, indiyədək qızlarla, laçın ördəklə oynayan kimi, oynayan Loyko Zobarın üreyini bu qızın gözolliyi neca asir etmişdir. Sonra o, mənim arvadım olacaq, məni öpüboxşayacaq ve mən de azadlığımı yaddan çıxarıb, daha sizə nəğmələr oxumayacağam! Belədirmi, Radda! deyib, qəmli bir nəzərlə onun gözlorina baxdı.

Radda ise dinmezce başı ile ona razılıq verib, ayaqlarım göstordi. Biz da kənardan baxıb, bir şey anlamırdıq. Hetta çəkilib, qəlbimizdə Loyko Zobarın qız ayağına, - bu qız Radda olsa belo - yıxılacağın görmak istamirdik. Bu hadisə hamını utandırırdı, hammız heyfsilonir ve kaderlonirdik.

Radda:

- Haydı! - deye Zobara qısqırdı.

Loyko polad kimi cingildəyərək güldü ve dedi:

- Ehe, təlasma, hələ mənə aziyyat veracak günlərin qabaqdadır... - Sonra üzünü biza tutdu:
- Îş belədir, yoldaşlar! Çarəm nədir? Raddamın ürəyinin zonn etdiyim qədər möhkəm olduğunu sınamalıyam. Bağışlayın məni, qardaşlar!

Biz onun nə demək istədiyini başa düşmədik. Birdən Radda yerə sərildi. Zobarın əyri bıçağı dəstəsinədək onun sinəsinə sancılmışd. Donub qaldiq.

Radda xənceri köksündən çıxarıb atdı ve qara saçlarını yarasına basıb güldü və uca, aydın bir seslo:

- Olvida, Loyko! Mən bilirdim ki, son belə eləyəcəksən!.. - deyib öldü.

Anladınmı neçe qız idi, laçınım?! Yalan deyirəmse, lənətə golim, şeytan kimi qız idi!

Loyko:

- Eh! Məğrur şahzadə, indi mən sənin ayağına yıxılıram, - deyib, var gücü ilo bağırdı ve yere yıxılıb, dodaqlarını ölmüş Raddanın ayaqlarına yapışdıraraq donub qaldı. Biz papaqlarımızı çıxarıb, kənarda dinmez durduq.

Buna son ne deyirsen, laçımm? Nur: "Onun qollarım bağlamaq lazımdır!.." - demək istədi. Loykonun qolların bağlamağa kimin əli gələrdi? Heç kəsin əli gəlməzdi. Bunu Nur da bilirdi. Olini tovlayıb kənara çokildi. Danilo Raddanın tulladığı bıçağı yerdən götürüb, bir qədər baxdı; əyri ve iti bir bıçaq idi, üzərində Raddanın qanı hələ qurumamışdı. Sonra Danilo Loykoya yaxınlaşıb, bıçağı onun ürəyinin tuşundan küreyinin arasma sancdı. Qoca soldat Danilo, nece olsa, Raddanın atası idi!

Loyko Daniloya tərəf dönüb:

- Bax belo! - deye Raddanın dalınca getdi.

Biz tamaşa edirdik: bir çəngə saçımı yarasına basmış Radda ala gözlerini göyə dikmiş halda yıxılmışd. Onun ayağımın altında serilmiş igid Loyko Zobarın üzü saçları ilə örtülmüşdü.

Hamımız fikre getmişdik. Qaşqabağını tökmüş qoca Danilonun bığları titrəyirdi, gözlerini göyə dikib susmuşdu. Saçı-saqqalı qar kimi ağarmış Nur ise üzü üstə yero yıxılıb, elə hönkürtü ilə ağlayırdı ki, çiyinləri tərpenirdi.

Orada ağlamalı şey vardı, laçınım!
...Indi gedirson, yaxşı, öz yolunla düz get. Yolundan dönmo. Belke, nahaq yerə tələf olmaya bilərsen, laçınım!"

Makar susdu, çubuğunu vo kisəsini cibinə qoydu, çuxasının yaxasını düymolodi. Narın yağıs yağırdı, külək şiddotlonir, dənizin gurultusu get-gedo artırdı. Atlar bir-birinin dalınca sönmokdo olan tonquala terəf gelib böyük, fərasetli gözlərilə bizo tamaşa edirdilər. Axırda bizi hor torofdon ohatə elədilər. Makar öz sevimli qara atınum boynunu tumarlayib dedi:

- Hop, hop, ehe! - ve mənə müraciatlo: - Yatmaq vaxtıdı! dedi... Sonra çuxasını başına çəkib, zorba bədənini yerə sərdi.

Mon yatmaq istəmirdim. Qaranlıq çöldə əyloşib, gözlorimi dənizə dikmişdim. Gözümün qabağında Raddanın gözəl, nəcib, məğrur siması cilvələnməya başladı. Saçının ucunu əlində dəstələyərək yarasının üstüne basmışdı. Qara, nazik barmaqlarının arasından dam-e1-dameı qan axır və od kimi qırmızı ulduzlar tökülürdü.

Onun dalınca igid Loyko Zobar gedirdi. Üzünə tökülmüş qara tellorinin altından tez-tez iri ve soyuq gözyaşı damcıları axmaqda idi.

Yağıs siddətlonirdi; dənizin dalğaları bir cüt vüqarlı qaraçı gözəline Loyko Zobara ve qoca soldat Danilonun qızı Raddaya kedərli ve sanlı nəğmələr oxuyurdu.

Onların hər ikisi gecənin qaranlığında havada sakitce süzürdü, gözəl Loyko məğrur Radda ilə bərabərleşə bilmirdi...

## ALEKSANDR İVANOVIÇ KUPRİN

(1870-1938)

## ZÜMRÜD

Tayı-barabari olmayan ablaq löhram Xolstomera itfah ediram.

## I

Amerikan biçimli, hündür boylu, ala, tomiz, gümüşü-poladı rengdə olan qaçağan dördyaşar ayğır Zümrüd adəti üzre gecə yarısına yaxın öz peyəsinde yuxudan ayıldı. Onun yan-yörəsindo, sol ve sağ tərəfində, habelə oradakı dəhlizin o biri terəfinde olan atlar otu dişlərinde lezzatlo xırtıldada-xırtıldada ve arabir tozdan finxırafinxıra, bir qerarla ve tez-tez, sanki hamısı bir ahonglə gövşəyirdilər. Növbatçi mehtər küncdaki güles yığımı üstündə xoruldayırdı. Zümrüd günlərin növbəleşməsindən və xorultunun xüsusi sesindən bilirdi ki, yatan Vasilidir; atlar bu genc oğlanı sevmirdilər, çünki o, tövlədə pis qoxulu tonbəki çəkirdi, tez-tez atlarm yanına kefli golirdi, dizile onların qarnına vururdu, yumruğunu az qala onların gözüne soxurdu, noxtanı tutub kobudcasına dartırdı vo homişo atların üstünə batıq, hodələyici bir səslə bağırı̈dı.

Zümrüd qapının barmaqliǧına yanaşdı. Onun qapı qonşuluğundakı holə yetkinloşməmiş olan gonc qara madyan Payızbülbülü öz axuru yanında dayanmışdı. Zümrüd qaranlıqda onun bədənini görmədi, lakin o, hər dəfə otdan ayrılıb başımı geri çevirdikdə Payızbülbülünün iri gözləri bir neça saniyo gözal bonövşəyi işıq kimi parlayırd. Zümrüd burnunun ince deşiklərini açıb köksüne bol-bol tomiz hava ötürdü, madyanm derisinin az hiss edilon, lakin tünd, heyəcanlandırıcı iyini qavrayıb qısaca kişnədi. Madyan cold geri ̧̧evrilerək zeif, titrok, nəvazişli vo oynaq bir kişnəmə ilə cavab verdi.

O andaca Zümrüd sag̀ torəfindən qısqanc bir nəfos sesi eşitdi. Araya giran hola herdonbir şahərin tokbotək priz yarışlarında qaçmaqda istirak edon Onegin adh qoca, tors, qonur ayğrr idi. Hor iki atm arasinda nazik taxtadan arakesme var idi ve bir-birini görə bilmirdilor, lakin Zümrüd burnunu barmaqhğ̀n sağ böyrünə dayayaraq ¢̧eynənmis otun Oneginin tez-tez nofes alan burun deşiklorindən çıxan açıq iyini aydınca duya bildi... Ayğrrlar qulaqlarım başlarına qısib boyunlarm aydilor, bir-birino get-gedo daha berk acıqlanaraq qaranlıqda bir müddat iyloşdilar. Birden hor ikisi bir zamanda hirslo qiyyo çakdilar hayxırdı vo dırnaqlarım yerə döydü.

- Yena başladmız, lonata galmişlor! - deya mehtər həmişəki adati ila hada-qorxu gelib yuxulu-yuxulu qışqrdı.

Atlar diksinib cald barmaqlıqdan çakilərək qulaqlarımı şəklədilor. Onlarn çoxdan bori bir-birindən zəhləsi gedirdi, lakin indi, üç gūn bundan avval hamin tövloya ince, boy-buxunlu qara bir madyan qoyduqlanndan, - adoton iso belo etmirlor vo bunun sobəbi yalnız cıdıra hazırlaşdıqlarından yerin çatmaması idi, - gün olmurdu ki, aralannda bir neçə dəfə böyük dalaşma olmasın. İstər burada, istər bir yere yıǵssanda, istərsə də suvanılmağa aparılanda onlar bir-birinə meydan oxuyur, savaşmağa atılırdılar. Amma Zümrüd bu uzunsov lovğa ayğırın qarşısmda, bu kinli atın tündmezacı qarşısında, deve xirtdəyina oxşayan dik xirtdəyi, kədərli çökük gözləri qarşısında, xüsuson onun illor boyu güclü cıdırlarda ve keçmişdəki savaşmalarda sanki daşa dönmüs sümükləri qarşısında ürəyində bir qədər qorxu duyur, ondan çekinirdi.

Heç də qorxmur vo indica ela bir şey olmamışdır, - deyə Zümrüd ōz-ōzūna toxtaq verərək çevrildi, başını axura oyib otu yumşaq, çevik, elastik dodaqlan ilə o yan-bu yana çevirməyə başlad. Ovvolcə o ancaq aynı-aynı otları ağzına götürüb dadına baxdı, lakin az sonra gōvşamenin lazzatina aluda olub aməlli-başl yemə girişdi. Eyni zamanda onun başında yavaş-yavaş maraqsız fikirlor dolaşır, arabir suratlar, iylar ve saslar galib xatirina düşmakla bu fikirlor irəlilardo olan ve indiki anı geride buraxan zülmatli sonsuzluqda abedi yox olub gedirdi.
"Ot" - deye o düşünərkən axşamdan ot vermiş baş mehter Nazan xatırladi.

Nazar kişi ehvallı bir qoca idi; ondan hemişə ne qəder de xoş qara çōrek ve azca da şrab iyi golirdi; onun herekətlori asta ve
mülayim idi, yulaf ve ot vermek onun növbesine düşənde ağıza daha dadlı gelirdi, ata tumar verib altını tomizloyərkən onunla alçaqdan danışıb nevazişle danladıǧına ve kehiltisine qulaq asmaq nece de xoş idi. Lakin Nazar kişidə nə isə başlıca bir şey çatışmırdı, yeni atçılıq hünəri yox idi, atı telim məşqine çıxarıb sürendə cilovu tutmasından hiss edilirdi ki, əlləri əsir ve düzgün sürmür.

Vaskada da bu nöqsan vardır, o qışqırb atlara tepinirdisə də, bütün atlar bilirdilor ki, o qorxaqdır, buna göre ondan çəkinmirlor. Vaska at minmoyi do bacarmır - hey yüyoni dartır, atın belindo atilıb-düşür. Cepgöz olan üçüncü mehtər isə, onlarm hər ikisindən yaxşı idi, lakin o atları sevmirdi, bedreftar ve hövselosiz idi, elləri do ela bil taxtadan olub ağır tərponirdi. Andriyuşka adlı dördüncü mehtər helə lap uşaq idi; o, südəmər dayça anasilə oynaqlaşdığı kimi, atlarla oynaqlaşır, xəlvete salıb atların üst dodağından ve burnunun deşikləri arasından öpür, - bu isə heç do xoşa gəlmir və gülüncdür.

Amma üzü qırxıq olub gözlorinə qızıl eynək taxan uca boylu, arıq ve belibükük adam isə tamamilo özgə sayaq idi. O, ağılh, hünərli ve qorxmaz olub bütün varlığı ilo elo bil qoribe bir atın təcəssümü idi. O, heç bir zaman hirslənmir, qamçı ilə əsla vurmur, hatta hədə-qorxu da gelmir, amerikankada ${ }^{1}$ oturduqda isə onun güclü, fərasətli, hər şeyi dərk edən barmaqlarının hər bir işarəsinə tabe olmaq nece do sevinc, vüqar doğurur, son dərəcə xoşdur. Zümrüdü bədəninin bütün qüvvəsini toplayıb sürətlo qaça biləcəyi bir uǧurlu ahəngdar vəziyyətdə sürməyi yalnız təkcə o bacara bilir, hom de bu nece də fərehli ve xoşdur.

O andaca xəyal Zümrüdü cıdır meydanına apardı, ora gedən qısa yol, texminen her bir ev, yol boyundakı her bir direk, meydanın qumu, tribuna, qaçan atlar, yamyaşıl ot, sarı lentler gözünün qabağına gəldi. Bu günlərdə ayağı çuxurda burxulub axsayan üçyaşar qara kəhər birdon yadına düşdü. Onu düşünə-düşüne Zümrüd özü azca axsamağı xəyalında sınadı.

Zümrüdün ağzına düşmüş bir çəngə otun xüsusi ve qəribe olan ince bir tamı vardı. Ayğır onu çox kövşedi, udduqdan sonra isə solmuş çiçoklərin ve iyli quru otların zarif otri həlo bir müddət ağzında qaldı. Atın xəyalından qarışıq, tamamilo tutqun, uzaq bir xatire gəlib keçdi. Bu, bəzən papiros çəkən adamlarda olduğuna

[^16]banzor bir sey idi; küçədo geda-gedo papiros çokirkon tosadüfon bir sümürne onların nazorinde bir göz qırpımında neləri canlandımut - divarınun kağızı qodim çeşnoli, bir az qaranlıq dahliz ve butet ūzarinde takce bir sam ve ya geco uzaqlara gedon bir yol, zunqerovlarn ahengdar sasi va üzücü mürgü, yaxud da yaxında göy bir mess, gözlori qamasdıran qar, ovçuların heyvanı qovarağa salaraq qaldırdiqlan hay-küy dizlori asdiron ehtirash bir sobirsizlik bir an içinda göz quabag̀na gelir - bir zaman keçirilon, sonra da unudulan, xəyala gotirirken üroyi çırpıdıran va indi alakeçmaz olan duyğular bir anliga beloca könüle galib ona sirdas olur, nazla aylondirir, bilmmaz bir qüssaya salır.

Bu aralıqda indiya qəder axurlar üstündəki sezilməyan kiçik qara pencore bozarmağa va qaranlıqda görünmoya başlad. Atlar indi daha tenbel-tanbal gövseyir. bir-birinin ardinca ag̉r-ağır ve qolayca nofeslorini ötürürdülor. Bayırda xoruz tanış sesla seypur kimi gur va zildon banladı. Otrafda da, ta uzaqlardakı basqa xoruzlar da oradaburada aǵz-agıza verib ara vermodan hey banlamaqda idilor.

Zūmrūd başını axura sallayıb gövşediyini ağzında saxlamağa, anlaştmaz xatironin toxminen bodone yer eloyen ve onda ince tosir oyadan həmin zövqū yenə de canlandırmaga, qüvvatləndirməyə nə qedar çahı̧̧dısa da, mümkün olmadı. Zümrüd bu fikirdo ikən özü bilmadon mürgülodi.

## II

Onun ayaqlari ve bodeni çox səliqəli olub heç bir nöqsanı yox idi. buna göro do homişo ayaq üsto yatub azca qabağa ve geriye torpenordi. Bazan o diksinordi, o zaman onun bork yuxusunu bir neço saniyolik qolay sayqq mürgũ avaz edardi, lakin uzun dəqiqəlor çokmoyon yuxu o qadar darin yuxu idi ki, bu müddatdo onun azalalori, asobleri ve darisi rahatlanardı, teravetlonerdi.

Dan yeri ağaranda $\sigma$, yuxusunda gördü ki, erken bir yaz soheridir. yer üzū al sofogdon yanır, aranda otirli bir çomondedir. Ot ne qader de qalin ve şiroli idi. gözalliyi vasfogalmaz şoffaf, yamyaşıl of safóqdan no qader da latafatli bir çahrayı rong alıb-rong verirdi, eh har torefde sayrişan işıqlar kimi parlayırdı. Belo bir manzareni
adamlar ve heyvanlar yalnız uşaq̧ıq çağlarında görürlər. Müxtəlif ətirlər yüngül və seyrək havada təoccüb ediləcək dərəcədə aydınca duyulur. Kendde bacadan burula-burula qalxan mavi ve şoffaf tüstünün qoxusu səherin sərin havasında hiss edilir, çəməndəki çiçoklorin hərəsi bir ətir saçır, çəpər kənarından uzanıb gedən izli-rizli nఅm yolda bir çox iy: adam iyi, qatran iyi, at peyini iyi, toz iyi, keçib gedən naxırın toze südünün iyi, hasarm küknar tirlərinin ətirli qatran iyi bir-birine qanışmışdır.

Yalı qırxılmıs yeddiaylıq Zümrüd başın sallaq tutaraq ve dal ayaqlanı ilo topik ata-ata çöldə avara-avara yel kimi uçur. O sanki havadan yoğrulduğundan öz bodoninin ağırlığmı asla hiss etmir. Otirli çobanyastığı çç̧kləri onun ayaqları altunda geriyo-geriyo qaçışır. O, birbaş güneşe doğru qanad almışdır. Nom ot onun topuqlarım, dizlərini qamçılayaraq, onları üşüdüb qaraldır. Mavi göy, yamyaşıl ot, al güneş, gözal hava, gencliyin, qüvvatin ve quş kimi uçmağm verdiyi foroh başqa aləmdir!

Lakin budur, Zümrüd qısa, həyəcanlı, nəvazişkar və haylayan bir kişnəmə eşidir, bu kişnəmə ona o qədər yaxındır ki, həmişe uzaqdan min ses içindon tamıs golir. O, süretli qaçışına bir saniyəlik ara verir, başım dim-dik tutur, nazik qulaqlarmı torpedir, qısa ponbe quyruğunu süpürgevari saxlayır, sonra da sas golen torəfe zengulali bir səslə cavab verir, vücudu titrəyə-titrəyə anasmm yanına qaçır.

Arıq, qoca, sakit bir madyan olan anası nomli sifatini otdan ayırıb yuxarı qaldırı, celd ve diqqetlo dayçam iyloyir ve o saatca yeno də, sanki tocili bir işi görməyə təlosirmiş kimi, yeməyə girişir. Dayça çevik boynunu anasının qarnı altına oyib sifatini yuxan tutaraq adeti üzre dodaqları ile ananın dal ayaqları arasını dürtmeloyir, şirin, azca turşmezo südle dolu olan ilıq elastik amcayi tapıb hey emir ve ayrılmaq bilmir, süd onun ağzına nazik isti şınaqla fəvvarə vurur. Ana öz sağrısını ondan ayırır va özünü elo göstorir ki, guya dayçanın qasığmı dişlomək istəyir.

Tövle tamamile işıqlaşdı. Atlar arasında yaşayan üfunətli, qoca, saqqallı keçi dalına içəridən tir söykənmiş qapıya yanaşdı, dala, mehtore sarı baxaraq moledi. Ayaqyalın Vaska pırtlaşıq başımı qaşıyaqaşıya onun üçün qapım açd. Bir qədər soyuq, buludsuz, sert payız soheri idi. Qapı taybatay açılan kimi tövlodən çıxan ilıq buğ dumanı bütün qapı ağzımı bürüdü. Bayırdan qırov və xəzəl atri xefifce içəri, axurlar üzorine yayıld.

Atlar yaxştca bilirdilor ki. indico yulaf tökocoklor ve sobirsizlikdon arakosmo yamıda yavaşcadan ag̀ılarımı marçıldadırdılar. Acgöz vo siltaq Onegin dırnaqları ilo taxta döşomeni döyacloyir, pis adoti ūzro axurun domir sahınmış sürtük böyrünü üst dişlori ila çeynoyorok boynunu uzadır, hava udur vo goyirirdi. Zümrüd sifotin 1 arakasmayo sürtüb qasıyırdı.

O biri mehtorlor do goldilor - onlar hamısı dörd nofor idi - ve domir ölcü qablannda axurlara yulaf gotirib tökmoyo başladılar. Nazar xışldayan ağır donoli yulafi Zümrüdün axuruna tökdükco, ayğr iliq nofos buraxan burnunun deşiklorini titrodorok tolasotolase qocanm gah çiynindon, gah da oli altından yemo dürtülürdü. Mūlayim atın bu sobirsizliyini xosllayan mehtor qosdon tolosmoyorek dirsayilo axurun qabağıı kasib xeyirxahane bir qabalıqla donquldanurd::

- Ay q̧arınqulu... heyvanın bir acgözlüyüne bax... Yavaş, təporson... Olmaya isteyirson bir aǧzm sapalaqlayım... Holo bir sifotilo meni dümsükloyir do.

Axurların üstündəki kiçik pencorədən aşağı dördbucaq şəklindo çopoki bir forəhli günoş sütunu uzanırdı vo bu sütunda, aralarından poncerenin çorçivasindon düşan uzun kölgolor keçon milyonlarca quzil tozcuqlar oynaşir, uçuşurdu.

## III

Zümnüd yulafi clo tazacə yeyib qurtarmışdı ki, hoyəto çıxarmaq ûçun dalmea goldilor. Hava istiloşdi. Torpaq azca yumşaldı, lakin gecodon tōvlonin divarlarına düşon qurov holo ağarırdı. Tövlodon yenico küronib bayıra yığlmıs peyin qalaqlarından qalın buğ qalxird. peyinde eşlonen sarçelor, sanki öz aralarında bohsloşirlermis kımi, bark çıgırısdılar. Zümrüd qapıda başını ayib ehtiyath addımlarla kandardan keçdi, dərinden nofos alıb köksüne atirli hava aldı, sonra boynu vo butūn bodoni ile silkinorek borkdon finxırd. Nazar ciddi bir tövrlo Zümrüda: "Canun sağ olsun!" dedi. Zümrüd haroketsiz dura bilmirdi. Güclü horekotlor etmək, gözlorine və burun deşiklorine celd axib gelon havanin qidiqlandirici tosirini hiss ctmak, ûroyini qızğn-qızğın çırındırmaq, dorindon nofes almaq istoyirdi. Diroyo baglanan Zümrüd kişnoyir, dal ayaqlarını atıb
oynayır, boynunu yana oyib ağmda qırmızı damarlar olan qara iri domba gözlorilo qara madyana çopoki baxırdı.

Nazar su ile dolu olan vedroni güclo tövşüyo-tövşüyo başından yuxarı qaldırıb madyanın kokilinden quyruğuna qədor beline tökdü. Zümrüd homişo qefildon olduğu üçün zohmli olan bu tosiro, onun xoşuna gelen ve qıvraqlaşdıran tesire ahışmışdı. Nazar yene su getirib onun yanlarına, sinəsine, ayaqlarına ve quyruğu altına sepoledi. Hor dofe de qabarlı ovcu ile atın bodonini möhkomce üzüaşağı sürtüb suyu sıxırdı. Geriye dönüb baxırkon Zümrüd birdon qaralan vo güneşde par-par parıldayan öz azca sallaq sağrısımı gördü.

Cıdır günü idi. Zümrüd bunu mehtorlorin, atların hondoverinda çox asebicesine tolesik qurdalandıqlarından bilirdi; bezilorine qarınları gödok olduğundan adeton nalların toxunduğuna göro dırnaqlanı üstündon dori ponce geydirirdilor, o birilorinin ayaqlarına topuğundan dizine qedər kətandan sarğı sarıyrrdılar ve ya qabaq ayaqlanı torəfdən sinolerinin altına haşiyesi xozdon olan enli terliklor bağlayırdılar. Anbardan hündür qozlaları olan yüngül ikitokorli amerikankaları itoləyib bayıra çıxarırdılar; təkerlor horlonirkən onların demir millori titreşe-titroşo parıldayırdı, qırmızı çenborlor vo enli qabarıq qırmızı yan dişləlor üzorlorine tozace lak çokildiyindon işıldayırdı.

Tövlonin baş sürücüsü olan ingilis goldiyi zaman artıq Zümrüd tamamilo qurudulmuş, şotka ilo tomizlonmiş, yun olcoklo silinib tumarlanmışdı. O, çiyinlori vo beli azca dik, ollori uzun olan arıq vo ucaboy bir şoxs idi; atlar da, adamlar da onun eyni dorocodo hörmotini saxlayır ve ondan eyni dərecədo qorxurdular. Onun üzü qırxıq idi, günoşden yanıb qaralmışdı, daş kimi bork ve nazik olan əyri dodaqları gülünc biçimli idi. Qızıl eynok taxırdı; ala vo parlaq olan gözlori dik-dik, inadla ve sakitce haxırdı. O, hündür uzunbogaz çokmədəki uzun qıçlarım bir-biri üzorino aşırıb ollərini şalvarımın derin ciblerine qoymuş halda ve ağzındakı siqarı dodağının gah bir, gah o biri küncündo sümüre-sümüre yır-yığışı izloyirdi. Əyninde xoz boyunlu sarı gödekçe, başında ise kenarları ensiz ve günlüyü düz uzun dördkünc qara kartuz var idi. Bezon o, qırıq-qırıq vo saymazyana bir tonla qısaca dillonərək iradlar tutur, göstərişlor verirdi, o andaca bütün mehtorlorle fehlelor başlarm ona toref çevirir, atlar da qulaqlarmı ona sarı sekleyirdilor.

Onun nəzəri xüsusən Zümrüdün necə qoşulmasında idi, atın alnundan dırnaqlarma qədər bütün bədənine diqqət yetirirdi. Zümrüd də bu düzgün, diqqetli baxışın ona dikildiyini duyaraq başını vüqarla qaldırı, çevik boynunu azca yana çevirir vo nazik, işıq keçon qulaqlarımı şax tuturdu. Sürücü özü barmağın atın qarmı ilə qarınaltisı arasına keçirərək onun bork bağlanıb-bağlanmadığım yoxlayırdı. Sonra atların üstünə qırmızı haşiyeli ve üzərində atların gözlarina yaxın torefde qırmızı dairevi butalanı ve dal ayaqlarına yaxım tərəfda aşaǧıda qırmızı tuğraları olan boz katan çul örtdülər. İki mehtər, Nazar ilə çəpgöz, hər iki tərəfdən Zümrüdün yüyənindən tutub onu, o üz-bu üzündə tək-tək böyük daş evləri olan, yaxşıca bələd olduqları döşənmiş yol ile cıdıra apardılar. Dairevi cıdır meydanına gedən yol dördda bir verstdən da az idi.

Cıdır həyotinda artıq çoxlu at var idi, onların hamısın dairədə bir istiqamətdə, yəni saat əqrəbinin hərekətinə oks olaraq dolandıqlan qaçış dairəsində aǧır-ağır gezdirirdilər. Yerişe davamlı olan vo quyruqlanı gödek vurulmuş köməkçi kiçik atları hoyətin içində yedəkdə dolandırırdılar. Zümrüd həmişə bərabər qaçdıqları ağ ayǧrı o saatca tanıdı ve her iki at bir-birini salamlamaq olameti olaraq yavaşca ve nəvazişla kişnədi.

## IV

Cıdırda zəng çalındı. Mehtərlər Zümrüdün üstündən çulu götürdülər. İngilis eynək arxasında günəşdən qamaşan gözlərini qıyaraq at dişlərine oxşayan san, uzun dişlərini qıcırda-qıcırda ve qırmancım qoituğunda tutub alcəklərini düymələyə-düymələyə yaxına gəldi. Mehtərlordən biri Zümrüdün topuǧuna qədər düşən yumşaq gur quyruğunu eline alıb onu ehtiyatla amerikankanın qozlası üzerine qoydu, belo ki, quyruğun açıq rengli uclanı qozlanın dalından sallandı. Elastiki dişleler bedənin ağrrlığından rezin kimi dartınıb silkeləndi. Zümrïd çop-çəp dala baxıb, onun sağrısına lap kip oturan və ayaqlarım qabağa uzadıb dişlələrin üzərine qoyan sürücünü gördü. Sürücü taləsmədən cilovu allərine ahb mehtorləre qısaca qışqırdı, onlar ikisi də birdən allərini atdan çəkdi. İndicə meydanda qaçmağa başlayacağından sevinən Zümrüd qabağa dartınmaq istədise, güclü ellor onu dartıb saxladı, buna göre do o ancaq dal ayaqlanı üsto azca
qalxdı, boynunu silkələdi, gen, seyrək addımi löhrom yerişlə darvazadan çıxıb cıdır meydanna yüyürdü.

Taxta hasar boyunca, mosafosi bir verst olan ellipsvari sarı qum yol - geniş qaçış yolu uzanırdı; qahın səpilmiş qum bir qadər nəm idi; buna göre de atların ayaqları altında yay kimi sıxılıb qalxır ve ayaqları yormurdu. Atların dırnaqlarının sivri izlori, quttaperça şinlorinin buraxdıqları hamar ve düz zolaqlar lentini şırımlamışdı.

Yan torəfindo iki yüz at gövdəsi uzunluğunda hündür taxta binadan ibaret olan tribuna ucalırdı, burada aşağıdan ta nazik direkler üzərinde olan damına qəder dalğa kimi tərpeşen ve uğultulu hay-küy salan camaatla dolu idi. Cilovun yavaşca ve az qala eşidilməz tərpenişindən Zümrüd anladı ki, yerişi sürətləndire bilər ve toşokkür edirmiş kimi finxırdı.

O, boynunu ireli uzadıb azca sol dișiyle sarı tutmuş halda, sifətini yuxarı qaldıraraq, belini, demək olar, tərpətmədən revan, geniş addımlı löhrəm yerişle yüyürürdü. Onun çox uzun olsa da, seyrək addımla qaçması uzaqdan elə təsir bağışlayırdı ki, sürətlə çapmır; sanki löhrom dırnaqlarının uclarını yere azca toxunduraraq, təlosmədən yolu pərgar kimi düz olan qabaq ayaqları ilə ölçürdü. Bu, əsl amerikan at sürməyi idi; burada isə bütün mətləb ondan ibarətdir ki, atın nəfes alması asanlaşdırılmış olsun ve havanın müqavimeti son dərəce azaldılsın, qüvve səmərəsiz yere serf edilməsin deyə qaçışda bütün lüzumsuz hərəkətlər aradan qaldırılmışdır, qaçışın xarici gözəlliyindən qaçınaraq, əsl diqqət atın asan, tor basmadan, dərin nəfəs ala-ala və yorulmadan qaçmasma verilir ki, bu da onu qüsursuz işləyən canlı bir maşına çevirir.

İndi, iki qaçıs arasındakı fasilodə, atlarm keyini açdırırdılar; bunu ise hemişe atlarm celd ve həvəslə qaçmaqlanı üçün edirlor. Bir çox at, o cümlədən Zümrüd də bayır dairədə bir istiqamətdə, içəri dairədə üzbəüz qaçışırdılar. Xalis Oryol cinsindən olub yarmarka atına oxşayan, dik, biçimli boynu ve novçavari quyruğu, bədənində alma boyda tutqun ləkələri olan ağ sifətli, ucaboy boz, löhrəm Zümrüdü ötüb keçdi. O qaça-qaça artıq tərdən qaralan kök, geniş sinəsi ve su içinde olan paçaları ile silkinib qabaq ayaqlarmı dizden aşağı yanakı atır ve hər addımında dalağı gur seslo atılıb düşürdü.

Sonra daldan qara seyrek yall, boy-buxunlu, uzun bedənli mələz keher madyan gelib yanaşdı. Ona da, Zümrüd kimi, amerikan sistemi
ilo gözalcesinə təlim verilmişdi. Onun hamar-saya tükü parıldayır, azələlərinin hərəkətindən rəng albb-rəng verirdi. Sürücülər nə barədə isə söhbətlə məşğul ikən hər iki at bir müddət yanaşı getdi. Zümrüd madyanı iyladi və gedə-gedə onunla oynaqlaşmaq istədisə, ingilis icaza vermədi, at tabe oldu.

Qarşıdan onlara torəf tam löhrom yerişlə yekə bir qara ayğır gəlirdi; onun bütün ayaqları dizdən așağı tonziflo sarınmıșd, dizlərine meşin taxılmış ve qabaq ayaqlarının qoltuq altına terlik bağlanmışdı. Onun qoşulduğu amerikankanın sol dişləsi uzun olub sağ dişlədən yarım arşın qabağa çıxmışdı, başı üstündə qövsdəki halqadan keçirilen ober-çekin qayışı yuxarıdan və hər iki yandan atın burnu üstünü bərk sıxmışdı. Zümrüdlə madyan ikisi də birdən onu gözlərinin uclan ilə süzdü və o andaca yəqin etdi ki, löhrom son dərəcə qüvvatli, cəld qaçan və dözümlü atdırsa da, eyni zamanda çox tərs, tündxasiyyət, lovğa və tez küsəyəndir. Qara ayğırın ardınca açıq boz rəngli, bəzək-düzəkli bir ayğır gəlib keçdi. O, balaca olduğundan məzəli idi; ayaqlarımı yerə çox tez-tez çırıı dizlarindən yuxarı çox hündürə atdığından və kiçik, qəşəng başı ilə səliqəli olan boynunu çox ciddi tutub canfoşanlıq göstərdiyindən kənardan elə zənn etmək olar ki, o son dərəcə sürətlə çapır. Zümrüd bir qulağını ona tərəf tutub onu ancaq nifrətlə çəpəki süzdü.

O biri sürücü söhbətini qurtarıb at kişnəməsinə oxşar bir səslə bərkdən və qısaca güldü və madyanı sərbest bir löhrəmlə sürdü. O heç bir güc gəlmədən, sakitcə, sanki qaçışının sürəti əsla özündən asıh deyilmiş kimi, Zümrüddən ayrılıb beli uzunu keçən və gücle nəzərə çarpan qara qayışlı hamar və qəşəng arxasını rəvan tutaraq irəli qaçdı.

O anda, burnu üstündə böyük ağ ləkəsi olan tünd-kürən bir ayğır Zümrüdə də, madyana da çatıb dördayaq çapa-çapa onları geridə buraxdı. O, uzun addımlarla tez-tez hoppana-hoppana gah uzanıb yere əyilir, gah havada qabaq ayaqlarım dal ayaqları ilo az qala birləşdirirdi. Onun sürücüsü bütün bədənini dala yıxıb tarım tutduğu cilovdan asılaraq qozlada oturmaq deyil, uzanmış idi. Zümrüd çırpınmaǧa başlayıb celd kənara buruldu, lakin ingilis yavaşca cilovu çəkib onu saxladı, atın hər bir hərəkətinə çevik ve həssas olan əlləri ağılaşıb birdən sanki dəmirə çevrildi. Daha bir dəfə də dairəni dolanmış olan kürən ayğır tribunanın yaxınlığında yenə Zümrüdü ötüb keçdi. O , bu ana qədər çapırdı, indi artıq ağzı köpük
içində idi, gözləri qızarmışdı, finxıra-finxıra nəfes alırdı. Qabağa əyilmiş sürücü onun kürəyi boyunca var gücü ilə bir qamçı ilişdirdi. Nəhayət mehtərlər darvaza yanında onun yolunu kesib cilovundan və ağzındakı yüyənindən tuta bildilər. Onu çim su içində, nəfəsi təngimiş halda, əsə-əsə, bir dəqiqədə anıqlamış halda cidır meydanından çəkib apardılar.

Zümrüd tam löhrəm yerişlə bir də dairəni yarıya qədər qaçdı, sonra qaçış meydanına köndələn olan yola buruldu ve darvazadan heyotə keçdi.

## V

Cıdır meydanında bir neçe dəfə zəng çalındı. İldırım sürətilə çapan löhrəmlərin ayaq sesləri arabir açıq darvazalardan eşidilirdi, tribunalarda adamlar birdən çığırmağa başlayıb ol çalırdılar. Zümrüd başqa löhrəmlərin xetti ile aşağı əydiyi başını yırgalaya-yırğalaya və kətan kisəcikdeki qulaqlarmı tərpədə-tərpədə çox vaxt Nazarla yanaşı gedirdi. Keyi açdırıldıqdan sonra qan onun damarlarında rahatca ve coşqunca axırd, nəfəsi getdikcə daha da dərinləşir və sərbəstləşirdi, bütün bədəni rahatlaşdıqca və sərinləşdikcə, - bütün əzələləri yenə qaçmaq üçün səbirsiz bir arzu hiss edirdi.

Yarım saat keçdi. Cıdır meydanında yenə zang çalındı. İndi sürücü amerikankaya əlcəksiz əyləşmişdi. Onun Zümrüddə həm rəğbət, həm qorxu oyadan ağ, yekə, sehrli əlləri vardı.

İngilis tələsmədən Zümrüdü cıdır meydanına sürdü. Gəzdirilib keyi açdırılmış atlar oradan bir-bir həyətə daxil olurdu. Dairədə ancaq Zümrüd və yolda onunla rastlaşan yekə qara ayğır qalmıșdı. Tribunalar aşağıdan yuxarıya qədər adamla dopdolu idi, iyne atsaydın yerə düşməzdi; bu insan dəryasında saysız-hesabsız qədər üzlər ve ellər - bir-birine qarışmış halda dalğalanır, ağarırdı, çetirlər ve şlyapalar rengden-rənge çalmaqda idi, ağ kağızda çap olunmuş proqramlar əllərdə yarpaq kimi əsirdi. Az-az yürüşünü artıran və tribuna boyunca qaçıb gedən Zümrüd minlərce gözün ayrılmadan ona dikildiyini hiss edirdi, o, aydınca başa düşürdü ki, bu gözlər ondan celd olmasın, var qüvvəsini toplamasım, ürəyinin qüdratlə çırpınmasını istəyir və bu düşüncə onu həvəsləndirir, əzələlərinə fərəhləndirici bir yüngüllük və şux bir çeviklik verirdi. Üstündə bir oğlan oturan tanış ağ ayğır Zümrüdün sağ tərəfində onunla yanaşı, qısa hoppanma ilo qaçırdı.

Zünıüd bodonini azca sola çevirmiş halda, rovan, selis, löhrem bir yerişlo sort dönərok üzərindo qırmızı çevra olan tirə yaxınlaşmaga başladı. Cıdır meydanında zongi qısaca çaldılar. İngilis, demok olar, nozore çarpmadan qozlada özünü yığışdırdı vo onun ellori birden cilovu möhkəm-möhkem tutdu. "Indi buyur, meydan senindir, lakin qüvvani qoru. Hala vaxtı deyil!" - Zümrüd anladı ki, cilovun harakatlori ona bu sözlori deyir va bunu anladığını bildirmek istəyirmis kimi öz nazik, həssas qulaqlarmı bir saniyoliye daha aydi vo yene düz tutdu. Ag̀ ayğur yanda, bir qodər rovan addımlarla qa̧̧rd. Zümrūd öz yalı böyründa onun bir qaydada aramla nofos aldıg̀mı esidirdi.

Qırmuzı tir gerida qaldı. Zümrüd daha bir sort dönüş edib düz yola çıxır, ikinci tribunaya yaxınlaşır, uzaqdan hay-küy salan camaatın rengden-ronga çalan qaraltısı görünür ve her addımda qaraltı böyūyûr. "Bir az da güc vur! - sürücü izn verir, - bir az da, bir az da!" Zümrüd bir qadar qızışır va qaçışda var qüvvasini toplayıb birdon işo salmaq istəyir. "Olarm?", - deyə o düşünür. "Yox, həlo tezdir, təlaş etmo, sonra", - deya sehirli ellor cavab verib onu sakit elayir.

Hor iki ayğr priz tirlori yanından, ikisi de birden, lakin her iki tribunanı birloşdiron diametrin qarşı toraflorindən vurub keçir. Cox tarım çokilon sapa yüngülce toxunub onu cold qırması Zümrüdü xofa salaraq qulaqlarm səakklo terpotməyo məcbur edir, lakin bütün varlig̀ ila diqqetini ecazkar alloro vermesi o andaca xoflanmanı ona unutdurur. "Daha bir az güc vur! Qızışma! Düz get!" - deye sürücü omr edir. Tribuna - dalğalanan insan doryası bir an içindo göz qabagından galib keçir. Daha bir neça on sajen iroliledikdon sonra dördü de - Zümrùd, ağ aygır, ingilis ve qısa üzongide ayaq üsta duraraq dōsü ilo atın yalt üzarina sorəlonən kömekçi oğlan tonlaşir, birbirina kip qouuşan yekpare bir vücud teşkil edir, vahid bir iradədən, qüdratli harakatlarin misilsiz gözalliyindan, musiqi kimi saslanan bir ahongdon itham alaraq forohle qanad alıb gedir. Zümrüd ayaqların yere bir qerarla ve bir taktla vurur - tap-tap-tap-tap! Kömekçi bunu qisa vo siddothi soklo salıb qosalasdirrr - tarap-turup, tarap-turup! Daha bir dönüs do edor-etmaz, ikinci tribuna get-gedo yaxınlaşır. "Süreti artırım?" - deya Zümrüd soruşur. "Artır, ancaq özündən çixma!" - deye ollar cavab verir.

İkinci tribuna galib göz qabaġından keçorək geride qaiır. Adamlar qışırib no iso deyirler. Bu, Zümrüdü heveslendirir, o qizışır.
daha cilovu hiss etmir, bir anlığa ümumi, sazlanmış yeriş taktından çıxır, sağ ayağı ile dörd defo şıltaq̧ıqla hoppanır, lakin o deqiqoce cilov bork dartılaraq onun ongini ezişdirir, boynunu burub aşağı əyir və başımı saǧa döndərir. İndi sağ ayaqla hoppanmaq daha asan deyildir. Zümrüd hirslonir vo ayağım doyişdirmok istoyir, lakin sürücü duyuq düşüb atı qətiyyetlə ve sakitce löhrom yerişlə sürür. Tribuna artıq çox geride qalır, Zümrüd yene taktla yerişe keçir, əllər do yenə yumşaq dost ollori olur. Zümrüd öz taqsırmı hiss edib löhrom yerişini iki qat arturmaq istəyir. "Yox, yox, holə tezdir, - deyə sürücü xoşhalhqla qeyd edir. - Eybi yoxdur, bizim bu sehvi düzoltməye helo vaxtimız var".

Beləlikla, onlar aralığa heç bir ongəl-ilişik çıxmadan an yaxşı bir hemrəyliklo bir daha dairəni ve yarısını başa vurdular. Lakin bu gün qara ayğır da qiyamət eləyir. Zümrüd cilova baxmayıb yerişini pozduğu zaman qara ayğır onu altı at gövdosi qodər uzunluqda gerido buraxmışdı, amma indi Zümrüd geriliyini düzoldir və axırıncıdan evvelki tir yanunda qabağa keçib onu 3 saniye ve saniyenin dörddə biri qədər gerida buraxır. "Indi olar. Get!" - deya sürücü omr edir. Zümrüd qulaqlarımı başına kip qısıb yalnız birce dəfe cold geriye baxır. İngilisin gerginlik, qətiyyot, hədafə doğru can atmaq ifadosi oxunan siması qıpqırmızı qızarır, səbirsizlikdən qışqırıb büzülon qırxıq dodaqları arasından bir-birine berk sıxdığı sarı, yeke dişləri görünür, ucada tutduğu cilov: "No qədər gücün varsa, ver gəlsin!" - deye amr edir. - "Bir do, bir da!" - Ingilis birdən fit səsi kimi yüksəlon bərk titrok sesle qışqırı:

- H-e-y-y-y, hey!
- Bax, belə, belo, belə, belə!.. - deyə-deyə köməkçi uşaq qaçışa uyğun bir ahengle zil vo gur sesle bağırır.

Sürət indice qırilacaq nazik bir tük kimi on yüksek bir gerginliyo çatır. Tap-tap-tap-tap! - Zümrüdün ayaqları yerdo düz izlər buraxir. Tarap-turup, tarap-turup! - irolido dördayaq qaçıb Zümrüdü ardınca yüyürdən ağ ayğırın ayaq soslori eşidilir. Qaçıs taktı ilo homaheng halda çevik dişlələr torpeşir, yohor üstündoki ve atın toxminen boynuna uzanmış uşaq da dördayaq qaçış taktı ilo hemaheng olaraq atilib düşür.

Qarşıdan yarıb gelon hava qulaqlarda vıyıldayır, burnunun teztez yoǧun şırnaqla buğ çıxan deşiklorini qıdıqlayır. Nofos tongleşir, dərini isti ter basır. Zümrüd bütün bodenile burulub son dönüşü
hərlonib keçr. Tribuna canlanır ve oradan Zümrüdü ürküdən, həyəcana salan va sevindiron min avazla nəre-bağırtı qopur. O , daha löhrom yerişla qaça bilməyəcak dərəcəyə gəlir, hoppanmaq, qaçmaq istayir, lakin arxadakı bu qəribe əllər hom yalvarır, həm omr edir, ham ovundurur: "'Zzizim, hoppanma!.. Ancaq hoppanma!.. Bax belo, bax belə, bax belo". Zümrüd tirin yanından yel kimi uçub gedərək, hiss etmadan nozarat sapını qırır. Tribunadan qısqırtı, gülüş, alqış sasləri səlalə kimi çağlayır. Ağ elan vərəqələri, çotirlər, əl ağacları, slyapalar havada firlanır, tərpoşon üzlar ve əllar arasında səyrişir. Ingilis cilovu yavaşca boş buraxır. Bu hərəkət Zümrüdə deyir: "Daha sözüm yox, saǧ ol, əzizim!" və o, qaçışını güclə saxlaya addımiama yerişa keçir. Bu anda, 7 saniye sonra qara ayğır qarşı terafdaki öz tirina təzaca galib yanaşır.

İngilis keyləşon ayaqlarını güclo qaldırıb amerikankadan ağırağır yera hoppanır va məxmer qozlanı götürüb onu özü ila çəkdirmək üçün tərəziya aparır. Qaçıb gələn mehtərlər Zümrüdün od kimi yanan belina çul örtürlor ve onu çekib hayətə aparırlar. Camaatın uģultulu hay-küyū va jüri üzvləri köşkündən galon zəng cingiltisi onu müsayiat edir. Atın ağzından yere ve mehtərlorin ellorine qov kimi yüngül sarımtıl köpük düşür.

Bir neça deqiqe sonra Zümrüdü artıq qoşqudan açılmış halda yene tribuna yanına getirirlər. Zümrüdün tez-tez tövlədə gördüyü uzun paltolu va işıldayan yeni şlyapalı ucaboy adam onun boynunu ovuşdurur, ovcundakı qənd parçasım ağzına dürtür. İngilis də, buradaca. camaat arasındadır, o gülümsünür, üzünü qırışdıraraq uzun dişlərini ağardır, Zümrüdün üstündən çulu götürdülər, üzerində qara parça olan ūçayaqlı qutu qabağında dayandırırlar, boz paltarda olan bir cenab bu parça altında gizlənib orada no isə edir.

Budur adamlar tribunadan qara bulud kimi axışıb gelir, onlar har tarəfdən atı dövrolayib bağırır, al-qol atırlar, gözlori parıldayır, ũzlori qızarıb-bozarmış halda başlarını yaxından bir-birino əyirlor. Onlar nedensa narazıdırlar, barmaqlarını Zümrüdün ayaqlarına, başına ve böyürlorine dürtürlor, damğa vurulmuş sağ sağrısının tükūnü allaşdirirlər və yenə hamısı birdən bağırır. Zümrüd "Qəlb atdır, saxta lōhromdir, bizi aldadırlar, bu dəleduzluqdur, pulu qaytarın!" seslorini eşidir, bu sözlori anlamayıb qulaqlarını təlaşla tərpedir. Zümrüd təəccüblənib düşünür: "Onlar nə edirlər? Axı
mən nece də yaxşı qaçırdım!" Bu anda onun nezəri ingilisin sifetine sataşır. Həmişe sakit olub azca gülümsenen ve daş kimi bərk olan bu sifət qezəbdən alișıb-yanır. Birdən ingilis ucadan boğuq bir sesle bağırıb nə ise deyir, celd elini tolazlayır ve sert bir sillo sesi ümumi hay-küyü bir anlığa pozur.

## VI

Zümrüdü çəkib eve apardılar, üç saatdan sonra ona yulaf verdilor, axşam ise quyu başında suvarılarken hasarın arxasından sarı rəngə boyanan yekələnmiş ayın ucaldığını gördükdə ayın zohmi onu basıb üreyine ağır vahime saldı.

Sonra isə darıxdırıcı günlər başlandı.
Onu daha nə təlimə, nə keyini açdırmağa, nə də cıdıra çıxardırdilar. Lakin hər gün tanış olmayan bir çox adamlar gəlirdilər - onlara baxdırmaq üçün Zümrüdü həyətə çıxarırdılar, burada onlar Zümrüdü nəzərdən keçirir, hər sayaq əlləyib yoxlayır, ağzımı aralayıb dişlərinə baxır, pemza ile dərisini qaşovlayır va hamısı bir-birinə qışqırırd.

Sonra o xatırlayır ki, bir dəfə onu axşamdan xeyli keçmiş tövlədən nece bayıra çıxartdılar, daş döşəməli uzun, xəlvət küçələrlə, pencerələrindən işıq gələn evlərin yanı ilə çəkib apardılar, çox yol getdilor. O da yadındadır ki, vaǧzala getirib yırğalanan qaranlıq bir vaqona saldılar, uzaq bir yere aparırdılar, yolun uzaqlığı onu taqatdən salmışd, qıçları titroyirdi, yol boyu parovozların ara-sıra fitlori eşidilir, relslər uǧultu ilə guruldayır, tüstünün boğucu qoxusu ətrafa yayılırdı, tutque işıqh fenərlər yellənirdi. Bir stansiyada onu vaqondan düşürtdülər, tanıs olmayan yerlərlə xeyli yol getdilər, geniş çılpaq payız çöllərindən, kəndlərin yanından keçdilər, nəhayət yad bir tövloyə getirib saldılar, başqa atlardan uzaqda, tək-tənha saxladılar.

Əvvellor o hey cıdırdakı qaçışlarını, öz ingilisini, Kaskanı, Azarı, Onegini xəyalına gətirir, onları tez-tez yuxusunda görürdü, lakin vaxt gəlib keçdikcə, onların hamısım unudub getdi. Onu kimdən ise gizlədirdilər, onun bütün gənc, gözel bedəni sıxılır, qüsse çəkir və hərəkətsizlikdən süstləşirdi. Bir də görürdün yenə tanıs olmayan yeni adamlar gelirdilər vo yene Zümrüdün ətrafinda qurdalanır, onu əlləyib yoxlayır, didişdirir ve bir-birine hirslənib söyüşürdülər.

Zümrüd bəzən tasadüfi olaraq, açılan qapı arasından həyətdo azada gazib qaçışan atları görərdi, bu zaman o qısqırar, onlara hiddətini bildirer ve sikayətlənərdi. Lakin o andaca qapmı örterdiler, 0 , yenə tak-tənha qalar, kədərli günləri davam edərdi.

Bu tövlodo baş mehter kök üzündə xırdaca qara gözləri və nazik qara bığı olan yekəbaş, gözüĭ yuxulu bir adam idi. O, Zümrüdə qarşı tamamilo etinasız idi, Zümrüd ise ondan anlaşılmaz bir qorxuya dūṣmüsdü.

Budur, bir dafe, səhər tezdən, hələ bütün mehtərlər yatdığı zaman bu adam yavaşca-yavaşca, səssiz-səmirsiz, ayaqlarının ucunda Zümrüdün yanına geldi, özü onun axuruna yulaf töküb getdi. Zümrüd buna bir az tooccüblondi. lakin itaatlo başım aşağı salıb yemoye başladı. Yulaf sirin, bir qedər da acttəhər idi, zehər dadı verirdi. "Qəribadir,deyə Zümrüd fikirloşdi, - man bu vaxta qedər belə bir yulaf dadmamısam".

Birdan o, qarnında yüngül bir sancı hiss etdi. Sancı başlanandan bir qadar sonra dayandı, lakin yenə başlamb avvelkindən şiddetli oldu və deqiqəbədəqiqə artdı. Nohayət ağrı dözülməz oldu. Zümrūd batıq səslə inlədi. Onun gözlerinin qabağında od saçan takərler hərlənirdi, qəfildən üz verən zeiflikdən bütün bədəni çim su oldu, tamam keylaşdi, ayaqlanı titredi, dizlari qatlandı ve ayğır gurultu ilə döşəməyə yıxıldı. O, çox çalışdı ki, ayağa qalxsın, lakin ancaq birca dafe qabaq ayaqları üstə qalxa bildi ve yenə böyrü üstə yere sərəlendi. Başında uğultulu bir qasırğa herlendi; ingilis at dişi kimi uzun dişlərini ağarda-aǧarda gəlib xəyalından keçdi. Onegin ōz dəvə xirtdəyina oxşayan xirtdəyini qabardaraq berkdən kişnəyəkisnəya galib onun yanından sovuşdu. Hansı bir qüvva ise Zümrüdū amansizlıqla və sürətlə çox dərin bir uçuruma, qaranlıq və soyuq bir quyuya sürüklayirdi. $O$ daha terpena bilmedi.

Birden qic tutub ayaqlarını ve boynunu bükdü, belini əydi. Atın bütūn derisi narın-narın ve süretle titredi, keskin qoxu saçan kōpūya büründü.

Fenerin boylanan sarı işığı bir anlığa Zümrüdün gözlerini qamaşdırdı va o deqiqace gözlarinin nuru getdi, işığı görməz oldu. Qulağı hele galon adamın kobud bağırtısını sezirdi, lakin o, çəkmə dabanı ile böyrüne vurulan topiyi daha hiss etmədi. Sonra da her şey əbədi yox olub getdi.

## ivan alekseyeviç bunin

(1870-1953)

## QARANLIQ XİYABANLAR

(hekaya)
Soyuq ve yağış̧ bir payız günü; yağış suyu basmış va bir çox qara tokər izlori il şırımlanmış Tula şahrahlarından birindo uzun bir daxmaya üstlüyü yarıya qədər qaldırılmış, zığ-palçığa batmış üçatlı bir fayton yanaşdı. Faytona çamıra batmamaq üçün quyruqları düyülmüş lap adi atlar qoşulmuşdu. Uzun daxmanın bir başında poçt yerleşirdi, o biri başında ise xüsusi bir otaq var idi; burada dincelmək, yaxud gecelomek, nahar etmək, yaxud da samovar qaynatdırmaq olardı. Daxmanın qarşısında dayanan faytonun sürücüsü qalın çuxa geymiş, belini qayışla möhkəm bağlamış, qarabuğdayı və olduqca sağlam, ciddi bir mujik idi, seyrok qara saqqalı vardı; lap qodim quldura bənzəyirdi. Faytonda başına qabağı uzun günlüklü böyük furajka qoymuş qədd-qametli bir hərbçi qoca oturmuşdu. Qunduz xəzindon dik yaxalıqlı boz Nikolay şineli geymiş qocanın qaşları şəve kimi qara olsa da, bığları tamam ağarmışdı; bığı ağ bakenbardları ilo birlaşirdi; çənəsi qırxılmışdı; bütün zahiri görünüşü II Aleksandra oxşayırdı; bu cür zahiri görünüş Aleksandrın padşahlıq etdiyi dövrda hərbi xidmotçilər arasında geniş yayılmışdi; onun baxışı da sualedici, ciddi və eyni zamanda yorğun bir adamın baxışı idi.

Atlar dayananda, düz qunclu hərbi çekmə geymiş qoca ayaǧını faytondan sallayıb, zamşa əlcəkli əlləri ilo şinelinin ətəklərindən yapışaraq yüyürə-yüyürə daxmanın artırmasına qalxdı.

Sürücü qaba torzdo qışqırdı:

- Sol tarofe, zati-alileri.

Ucaboylu qoca astanada başını bir az oyib, dohlize, sonra da sol tərəfdəki otağa daxil oldu.

Otaq isti ve seliqəli idi; sol bucaqda təzə, zərli çərçivədə İsa peyğəmberin şəkli asılmışd; onun aşağısında üstüne təmiz, cod
süfro salınmıs masa vard; masanın arxasında tor-tomiz skamyalar görünürdü; xeyli konarda, sag̀ bucağı tutmuş motbox sobası tabaşirlo tozoca agardılmısdı. Yaxında taxta benzəyen çarpayı var idi; taxtın üstünə ala çullar salınmışd; çulların kənarı sobanın böyrüne diranirdi; sobanın üstündə, - kalam, mal oti ve dofne yarpağından hazırlanmıs sorbanın iştahaaçan xos qoxusu yayılırdı.

Müsafir şinelini skamyanm üstünə atanda, mundir və çəkmələrda daha qamətli göründü; sonra papağımı çıxartdı, solğun anıq əlini yorg̀un halda başına çəkdi; onun gicgahlarında gözlərinin künclorina san daranmıs çal saçlanı qıvrım idi; qaragözlü uzunsov ve qaşeng sifətinin bozi yerlorinde axırda çç̧̧ izləri qalmışd. Otaqda heç kas yox idi, kişi dəhlizin qapısımı açıb hiddatlo qışırdı:

## - Ey, kim var orda?

Otağa darhal qarasaçlı bir qadın daxil oldu, onun da qaşları qara idi, o da yaşına uyğun olmayan dərəcədə gözal idi; yaşlı qaraçıya benzeyirdi: üst dodağında ve yanaqlarımın kenarlarında qara narm tüklar görünürdü; kök olmasına baxmayaraq gümrah yeriyirdi; qırmızı koftasının alından iri döşləri qabarır, dişi qaz qarmı kimi üçbucaq qamı qara ipok yubkasımın altından seçilirdi.

Xos golibsiniz, zati-alilori. - Qadm dedi. - Yemakmi yeyoceksiniz, yoxsa buyurursunuz, samovar gatirek?

Müsafir qadımın atli çiyinlərine va qırmızı nimdaş tatar başmaqları geymiş çevik ayaqlarına ötəri nəzər salaraq, kəsik-kəsik və saymazyana cavab verdi:

- Samovar. Sen burada sahibkarsan, yoxsa xidmetçi?
- Sahibkaram, zati-alilori.
- Demeli, buranı özün idare edirsen?
- Eledir ki, var. Özüm.
- Bas niva belo? Dulsan ki, işi tak özün aparırsan?
- Dul deyilom, zati-alilori, bir şeylo yaşamaq lazımdır, ya yox? Bir da ki, tasarrüfatçılığı xoşlayıram.
- Bela de. Bu yaxsıdır. Nece de tamiz, saliqeli otağın var.

Gözlarini azca qıyıb, ona böyük maraqla baxan qadın cavab verdi.

- Tomizliyi do xoşlayıram. Axı mən ağaların evindo boya-başa çatmışam, özümə ədəble, tərbiyə ile aparmaya bilərəmmi, Nikolay Alekseyeviç?

Müsafir qoddini cold düzaltdi, gözlorini geniş açıb qızardı, toləsik dillendi:

- Nadejda! Sensenmi?

Qadin cavab verdi:

- Mənəm, Nikolay Alekseyeviç.

Hərbi adam taxtın üstündə əyləşərək, düz qadının gözünün içine baxa-baxa dedi:

- Aman Allah, pervərdigara! Kimin ağlma gelo bilərdi! Biz neçe ildir görüşmomişik? Otuz beş il varmı?
- Otuzdur, Nikolay Alekseyeviç. Menim indi qırx səkkiz yaşım var, sizin ise, zənnimce, altmışa yaxındır?
- Teqribən elədir... Aman Allah, nə qəribə işdir, təəccüblüdür!
- No təoccüblüdür, cənab?
- Elə hər şey, hər şey... Sən bunu nece başa düşmürsən!

Müsafirin yorğunluğu da, dalğınlığı da yox olmuşdu; 0 , ayağa qalxıb döşəməyə baxa-baxa otaqda qətiyyətle var-gəl etməyə başlad. Sonra dayandı, ağsaqqallı sifəti qızarmış halda danışmağa başladı:

- O vaxtdan bori sonin haqqında heç bir şey bilmirem. Buraya necə gelib çıxmısan? No üçün aǧaların yanında qalmadın?
- Sizdən bir az sonra ağalar mənə azadlıq verdilor.
- Bes harada yaşayırdın?
- Uzun əhvalatdır, cenab.
- Deyirsən, ərə getməyibsən?
- Yox, getməmişam.
- No üçün? Sonin kimi gözal bir qadin...
- Mon bunu edo bilmozdim.
- Nə üçün edə bilməzdin? Nə demək istəyirsən?
- Burada izah olunmalı ne var? Mənim sizi nece sevdiyimi, yəqin ki, xatırlayırsınız.

Müsafir ele qızardı ki, az qala gözləri yaşaracaqdı; qaşqabaǧını töküb, yenə var-gəl etməyə başladı. Burnunun altında dedi:

- Hər şey keçib gedir, azizim. Sevgi, genclik - her şey. Adi, bayağı bir əhvalatdır. İllər ötdükcə hər şey keçib gedir. İovun kitabında bu barede nece deyilib? "Axıb gedən sular kimi xatırlayacaqsan".
- Allah kimə ne verirse odur, Nikolay Alekseyeviç. Hamının gencliyi keçib gedir, sevgi ise başqa şeydir.

Kişi başımı qaldırdı, ayaq saxlayıb, iztirabla gülümsədi.

- Axı sen meni bütün ömrün boyu seva bilməzdin ki!
- Deməli, bilərdim. Ne qədər vaxt keçsə də, daim bir hisslo yaşayırdım. Bilirdim ki, siz əvvelki adam deyilsiniz, belə adam çoxdan
yoxdur; onu da bilirdim ki, sizin üçün sanki heç bir şey mövcud olmamısdr, amma baxın... indi mozommot etmok gecdir, ancaq bu, haqiqəordir ki, siz moni çox insafsızcasma atdınız, tokce bu haqsızhga göre neçə dəfo canma qosd etdim, özümü öldürmək istədim, hələ bundan olava bas veren ohvalatları demirem. Axı vaxt var idi ki, mən sizi Nikolenko adlandırırdım, Nikolay Alekseyeviç, siz do mənə - yadmızadırmı? - Qadm acı-acı gülümsəyərək, olava etdi, - daim "qaranlıq xiyabanlar" haqqında cürbəcür şeirlor oxuyurdunuz.

Kissi başını bulayıb dedi:

- Ah, son no qeder gözal idin! Nece coşqun, nece göyçek idin! Na cŭr badən, no cür gözlər! Yadındadırmı, hamı sənə nece məftunluqla tamassa edirdi??
- Yadımdadır, cənab. Siz de çox gözəl idiniz. Axı öz gözəlliyimi. öz coşqunluğumu man siza verdim. Belo şeyi neco yaddan çxarmaq olar?
- Ah, hor sey keçib gedir, har şey yaddan çıxır.
- Har sey keçib gedir, ancaq her şey yaddan çıxmır.

Müsafir üzünü kənara çevirib, pəncərəyə yanaşaraq dedi:

- Get buradan. Get, xahiş ediram.

Sonra da desmalını cibinden çıxanı, gözlerine sıxaraq, yeyinyeyin alava etdi:

- Taki Allah məni bağıslasın. Sən isə, görünür, bağışlayıbsan.

Qadın qapının ağzında ayaq saxladı:

- Yox. Nikolay Alekseyeviç, bağışlamamışam. Bir halda ki, söhbat bizim hisslorimiza aid oldu, açığımı deyəcayəm: mon sizi heç vaxt baggsslaya bilməzdim. O vaxt mənim üçün dünyada sizdən əziz bir mexluq olmadığı kimi, sonralar da olmayıb. Ona göre de men sizi baǧışlaya bilmərem. Oşi, xatırlamağın ne mənası var? Ölülər qabiristandan qayıtmır.

Müsafirin sifoti artıq ciddi ifado almısdı; $o$, pencerenin qabagindan çəkilarak, cavab verdi:

- Ho. hə. mənası yoxdur, emr elə, atlan qoşsunlar. Senə yalniz bunu deyo bilərom ki, heç vaxt xoşboxt olmamışam, xahiş edirəm, ayn şey düşünmo: meni bağışla, ola bilsin ki, mən senin heysiyyətine toxunmuram, lakin açıq deyirem - mən arvadımı bütün varlıgimla, dolicasina sevirdim. Lakin o mənə xəyanət etdi, vefasızlıq edib, seni atdıgımdan daha betər tehqirle meni atdı. Oğlumu meftunluqla sevirdim, ona ne cür ümidler bəsloyirdim! Halbuki eclaf,
yaramaz çıxdı; bədxərc, həyasız, daşqəlbli, şəəfsiz, vicdansız bir adam oldu... Bir do elo bütün bunlar da ən adi, bayağı ohvalatdır. Salamat qal, əzizim. Güman edirəm ki, səni itirmoklə həyatımda malik olduğum on eziz mexluqu itirdim.

Qadın kişiyə yanaşıb onun əlini öpdü.

- Omr elo, atlan...

Solğun qürub güneși göründü. Sürücü atları yortma sürürdü, o daim qara şırımları deyişir, faytonu palçığı az olan izlorle sürürdü, o da no barede ise fikirleşirdi. Nehayet, ciddi və sərt ifado ilo dedi:

- Zati-aliləri, biz yola düşəndə o arvad pencerədən elə hey bizə tamaşa edirdi. Yeqin ki, siz onu çoxdan tanıyırsınız, eləmi?
- Coxdan, Klim.
- Çox ağıllı arvaddır. Özü də deyirlər ki, yamanca varlıdır. Faizlo pul borc verir.
- Bunun heç bir əhemiyyeti yoxdur.
- Necə yəni ohəmiyyəti yoxdur? Yaxşı yaşamağı kim istəməz? Vicdanla borc verondo, pislik de az olar. Deyirlor ki, o arvad bu barede adalatlidir. Ancaq torsxasiyyotdir! Vaxtında qaytarmadın - vay halına - özündən küs!
- Hə, hə, özündən küs... Yeyin sür, xahiş edirəm, qatara gecikmesek yaxşıdır...

Üfüqo sallanan günəş boş çöllərə sarı işıq saçırdı, atların ayaqları müntəzəm olaraq gölməçələrdə şappıldayırdı. Qara qaşlarım çatmı̧ müsafir tez-tez görünən nallara baxa-baxa düşünürdü:
"Hə, özündən küs. Hə, əlbəttə, ən yaxşı dəqiqələr özü də ən yaxşı, heqiqətən məftunedici dəqiqələr! Çiçək açmışdı hər tərəfdə al-qırmızı giləmeyvələr. Cökələr, qaranlıq xiyabanlar, xəlvet guşəler... Lakin perverdigara, bəs sonra nə olard!? Mon onu atmasaydım, nə olardı? Həmin Nadejda - müsafir otağı saxlayan sahibkar qadın - mənim arvadım, mənim Peterburqdakı evimin sahibesi, mənim uşaqlarımın anası?" No mənasız cofongiyat?!

O, gözlərini yumub başım bulayırd.

## GÜn VURmuşdu

Nahardan sonra gur işıqh vo isti yeməkxanadan göyərtəye cıxıb. sürahinın yanmda dayandılar. Qadın gözlorini yumdu, elinin dalım yanaġna dayayaraq, məsum, məlahətli əda ilə güldü, - bu balaca qadının bütün hərəkətləri, bütün ədaları misilsiz dərəcədə gözal idi. O dedi:

- Man, deyasen, sərxoşam... Siz haradan mena rast geldiniz? U̧̧ saat bundan qabaq mən heç bilmirdim do ki, siz bu dünyada varsinız, yoxsa yox. Sizin varlıgımıdan da xaborsiz idim. Gemiyə harada mindiyinizi də bilmirəm. Samaradamı? Lakin fərqi yoxdur... Menim, deyəsən, başım hərlənir, ya da ki, geminin hansı tərəfəsə döndərirler.

Qabaq teraf qaranlıq idi, işıqlar sayrışırdı. Qaranlıqdan onların üzüne şiddətli, sərin külək əsirdi, amma işıqlar harasa yana hərəket edirdi: gemi Volqaya yaraşan toşoxxüslo geniş vo sert daira vuraraq. sûratla kiçik körpüya yanaşırdı.

Poruçik qadının alindan tutub, dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Günden yanıb qaralmış, balaca, qüvvatli aldən günəş qoxusu gelirdi. Bütöv bir yay ərzinda cənub günoşi altında, isti dəniz qumunda uzanandan sonra, - qadın demişdi ki, Anapadan galir, onun nazik ketan donunun altundakı çox möhkom bədəni, yəqin ki, gündən qaralıb asmer rong almışdır, - deya düşünenda zabitin qolbi sevinc ve dehşatle çırp̣ırdı. Poruçik dedi:

- Gelin düşok...

Qadin heyratlo soruşdu:

- Hara?
- Bu körpüda.
- No üçŭn?

Zabit dinmodi. Qadın olinin dalını yenə qızğın yanağına dayadı. - Bu, dalilikdir...

Zabit monasiz-monasiz tekrar etdi:

- Düşak, yalvarıram siza...

Qadın üzünū yana çevirib dedi:

- Asti. nece istayirsiniz edin.

Süratlo hərakət eden gemi, ehmallıca, tutqun işıq düşen körpüyo doydi. onlar az qala bir-birinin üstüne yıxılacaqdılar. Kondirin
ucu onların başı üzərindon keçdi, sonra gəmi geri çəkildi, su səsküyla qaynadı, gezdirma körpülorin taqqıltısı eşidildi... Poruçik başıalovlu şeylorin dalınca yüyürdü.

Bir deqiqəden sonra onlar ağır sükuta dalmış körpüdən keçdilər, dərin qumluğa çıxaraq, dinməz-söyləməz minik arabasına əyleşdilor. Əyri, seyrak fenərlərın arası ilo dike qalxan, toxdan yumşalmış yol onlara bitib-tükənməz görünürdü. Nəhayət, qalxdılar, daş döşonmiş yola çıxanda arabanın çarxları taqqıldamağa başladı, qarşıda meydan göründü, hökumət idarələri, qüllə gözə çarpdı, onları yay gecosinin qaranlığına dalmış isti qəza şəhərinin qoxuları bürüdü... Sürücü arabanı işıq düşon küça qapısının qabağında oylədi, açıq qapıların arxasından yuxanı qalxan köhne taxta pillelər görünürdü, çəhrayı köynək və sürtük geymiş, nədənsə narazı olan saqqalı xidmətçi müsafirlərin şeylərini götürüb, qabaǧa düşdü. Böyük, lakin dəhşətli dərəcədə bürkülü, bütün gün ərzinda günəşin od kimi qızdırdığı nömrəyə daxil oldular. Nömrənin pencərelərinə ağ pərdələr çəkilmişdi, ayna mizinin üstündə yanmayan iki şam var idi, onlar içəri girdilər, xidmətçi otaqdan çıxıb, qapımı örtən kimi, poruçik qadının ağuşuna elə atıldı, ikisi də qucaqlaşıb dodaqlarını bir-birine elo coşqunluqla sıxdılar ki, sonra bu anları uzun illər unuda bilmirdilər, bütün ömrü boyu, heç bir zaman nə zabit belə nəşə duya bilmişdi, nə də qadın.

Günəşli, isti, xoşbəxt səhər çağı idi; kilsə zənglərinin səsi ətrafa yayılırdı, mehmanxana qarşısındakı meydan bazarı səs-küylü idi; otrafi bürümüş ot, qatran qoxusu, qəza rus şəhərini adəton bürüyən nə varsa, yenə də həmin mürəkkəb və ətirli şeylərin hamısından saçılan təravetli qoxular her torəfi ağzına almışdı.

Saat onda, adını hələ də deməyən, zarafatyana özünü qəşəng yad qadın adlandıran bu adsız balaca qadın yola düşüb getdi. Onlar az yatmışdılar. Lakin sehər, qadın çarpayı yanındakı arakosmənin arxasından çıxaraq, beş dəqiqə ərzində əl-üzünü yuyub, paltarım geyəndon sonra, on yeddi yaşlı qız kimi toravetli idi. O, utanırdımı, sıxıhrdımı? Yox, çox cüzi tarzdə. Ovvəlki kimi sadə, şn ve artıq dərrakeli idi.

Zabit yeno d birlikdə getməyi xahiş edonde qadın ona belo cavab verdi:

- Yox, yox, mənim azizim, yox, siz monden sonrakı gemini gözlemelisiniz. Hergah biz birlikdo yollansaq, her şey korlanar. Bu
manim üçün heç do xoş olmaz. Sizo sədaqotdon deyirom, vicdanıma and içirom ki, mon heç do sizin haqqımda düşüno bilocəyiniz kimi adam deyilem. Monim bassıma gəlon bu ehvalata hotta zorre qodar da banzayon bir sey heç vaxt olmayıb, olmayacaq da. Monim elə bil ki. gözüm bağlanmış, ağhm çaşmışdı... Yaxud da, doğrusu, bizim ikimizi do no iso ela bil, gün vurmuşdu...

Poruçik onunla nase çox tez razılaşdı. Özünü xoşbext hesab edən kefi kök zabit qadım körpüyo qoder ötürdü, - onlar körpüye çehrayı "Toyyarə" adlanan gəminin yola düşdüyü məqamda çatmısdılar: zabit göyortəda, hamının yanında qadım öpdü, gezdirmə körpūnū geri çakdikləri məqamda körpüyə atıla bildi.

Zabit elo bu cür do yüngülce, qayğısızhqla mehmanxanaya qayıtdı. Buna baxmayaraq, nə isə dəyişmişdi. Qadınsız nömrə ona nə isa tamamila başqa cür göründü. Otaqda holo do qadın hökm sürürdü - amma otaq boş idi. Bu, toaccüblü idi! Qadının gözol ingilis odekolonunun atri hala də otaqdan çakilməmişdi, onun yarrya qədər içilmiş fincan halə de məcmayide idi; amma ki, qadın özü yox idi... Qefleten poruçikin qalbi ela mehriban bir duyğu ila, elo şefqetle sıxıldı ki, tez-tolasik papiros yandırib, otaqda var-gol etməyə başlad.

Zabit gözlorinin yaşardığım hiss edərek, gülüb ucadan dedi:

- Dcaib macoradır! '"Vicdanıma and içirom ki, mon heç do sizin düsûna bilocayiniz kimi adam deyiləm..." Özü də yola düşüb getdi...

Arakəsma kənara çəkilmişdi, yorğan-döşək holo yığışırılmamısdı. Zabit hiss edirdi ki, indi bu yatağa baxmag̀a taqati çatmır. Poruçik arakasməni yatağın qabağına çakdi, pencorəleri örtdü ki, bazarın ses-küyünü ve çarxların cıriltısımı eşitmosin; qırış kəsmiş ağ pordaleri saldı. divanda ayleşdi... Bali, bu da bizim "yol macaramızu" sonu! Getdi - indi artıq uzaqlardadır; yəqin şüşobondli ağ salonda. yaxud da göyərtədə əyloşib, günəş şüalarında parlayan noheng çaya. qarşıdan gəlon gəmilərə, san ləpədöyənlərə, çayın bərq veren uzaq sularna ve semaya, bütün bu ucsuz-bucaqsız Volqa enginliklerine tamaşa edir... Özü de ki, əlvida, indi daha homişolik, abədi olaraq... Ona göre k1, axı biz daha bundan sonra harada görüşe bilorik? - Zabit düşünürdü: "Axı mon ki, ağına-bozuna baxmadan onun ōzū, ari, üc yaşında qızının yaşadığı, ümumiyyotlo, bütün ailosinin yasadığı ve bütün adi hayatının corəyan etdiyi şohərə ki gedə bilmərom!" - Indi bu şher ona no iso xüsusi, olduqca əziz, toxunulmaz
görünürdü. Qadının bu şəhərdə öz yalqız həyatı ilo, ola bilsin, onu tez-tez xatrrlayaraq, onlarm tesadüfi, bu cür ötori, ani görüşlərini yada sala-sala yaşayacağım, özü ise onu bir daha göro bilməyacəyini düşündükce bu fikir onu heyroto salır, bütün varlığım sarsıdırdı. - Yox, bu ola bilməz! Bu, hədsiz böyük bir vəhşilik olardı, qeyritəbii, heqiqetden uzaq bir şey olardı! - Poruçikin qəlbi elo sızıldad, onsuz keçəcek həyatımı lüzumsuzluğunu, mənasızlığımı elə dərindən hiss etdi ki, dohşetə gelib ümidsiz halda köksünü ötürdü.

Zabit ayağa qalxdı, otaqda yene var-gel edə-edo arakəsme arxasındakı yatağa baxmaqdan özünü zorla saxlayırdı. - Oşi, nədir, axı məne ne olub? Axı o qadının nəyi meni belo meftun edib, oslinde, axı nə olub? Axı o qadımin noyi məni bele meftun edib, əslində, axı ne olub? Doğrudan da elo bil meni lap gün vurub! Əsas məsələ budur ki, mən indi bu ucqarlıqda bütün günü onsuz necə keçirəcəyəm?"

Qadının bütün meziyyətlərini o həle do yax\$̧ı xatırlayırdı, onun on kiçik xüsusiyyotləri zabitin yadında idi; gündon qaralmış bədəninin, ketan donunun ətri, möhkəm bədəni həlo də gözünün qarşısında idi; gümrah, sade ve şen sosindəki molahət hele de qulaqlarında seslənirdi... Bir az bundan əvvel onun bütün qadıniıq letafatindon duyduğu fövqelade nəşe zabiti həle də tərk etməmişdi, lakin indi başlıca cohet, hər halda, ikinci, tamamile yeni yaranmış olan duyğu idi, - qeribe ve anlaşılmaz bir duyğu; ne qədər ki, onlar bir yerdə idiler, bele bir duyğudan əser-elamet do yox idi, bunu o heç ağlına da getirmezdi; dünən onunla tanış olanda zabit ancaq əylenmək fikrində idi, məzəli bir əylənce haqqunda düşünürdü, indi ise bu duyğu barədə qadına heç bir şey demək olmazdı.

## Poruçik düşünürdü:

"Başlıcası budur ki, axı mən bunu heç vaxt deyə bilməyəcəyəm! Bes mən nə edim, bu qurtarmaq bilməyən günü necə başa vurum; suları işıq saçan, çohrayı gomini qadınla birlikdo çokib aparmış olan Volqa sahilində Allah tərefindon də unudulmuş bu ucqar şəhərcikdo belo dözülməz əzabla, bu cür xatirələrlə nece yaşaym??!"

Bu derddən xilas olmaq, bir şeylo meşğul olmaq, fikirlordən yayınmaq, bir yerə getmək lazım idi. Poruçik qati bir hərəkətlo papağın başına qoydu, qırmancı oline aldı, mahmızların cingildodocingildəde boş dəhlizdən keçib hündür pillolərlo küço qapısına san yüyürdü... Getməyinə gedirəm, amma hara? Küço qapısmın qaba-
gında yarasıqh çuxa geymis gone sürücui arxayın-arxayın tonboki çokirdi. Poruçik ona çasqum halda ve heyretlo nozer saldı: şahnişindo bu cür arxaym oturub tənbəki çokməkmi olar, ümumiyyətle, heç mümkün seydirmi ki, belo sado, qayğısız, laqeyd bir adam olasan?

Zabit bazara tarəf gedə-gedo düşünürdü:
"Görünür, bütün bu şehərda belo dehşətli dərecedo bodbext adam takco mənəm".

Bazar camaatı dağılmağa başlamışdı. Poruçik no üçünse arabalann arasındakı təzakdo, xiyar yüklonmiş arabaların, toptəzə kasalarm, gūveclorin arasinda gazindi; yerdace oturan arvadlar bir-birinin ardinca onu səsləyirdiler; güvacləri allərine ahb taqqıldadır, barmaqlanı ila döyəəlayib xalis ve möhkom mal olmasını nümayiş etdirirdilar, mujikler bağıra-bağıra ona müraciot edirdiler: - "Zati-alilori, buyurun, ela xiyardir!"

Bütün bunlar o dərəcedo sarsaq ve menasız idi ki, zabit bazardan çıxıb qaçdı. Kilsaya girdi, orada artıq ucadan, şn ve əzmlə dini mahnı oxuyurdular; poruçik sonra xeyli gazib-dolandı, dağın döşünda, suyu polad kimi parlayan enli çaym sahilindoki kiçik, isti vo baxımsız qalmış bag̉da ayaq döydü...Poqonlan vo herbi köynəyinin dūymələri elə qızmışdı ki, onlara toxunmaq da olmurdu. Furajkasın!n quraqlan tardon islanmışdı, sifoti elo bil yanırdı...

Poruçik mehmanxanaya qayıdanda, aşağı mərtəbədəki böyük, bos ve sorin yeməkxanaya məmnuniyyatlo ayaq basdı; furajkasım böyük bir nəşa ilo başından götürüb, açıq pencerə yanındakı masa arxasında oyloşdi; pencərədən içəri isti galse də, hor halda tomiz hava dolurdu; poruçik buzlu botvinya şorbası sifaris etdi... Hor sey yaxşı idi, her seyde misilsiz bir xoşboxtlik, böyük bir sevinc vard;;
 də, bu köhno qaza mehmanxanasinda da bu xoşboxtlik hökm sürürdü; eyni zamanda onun qoibi sadəcə parçalanırd. Zabit bir neçə qədah araq içib, azca duzlanmış şüyüdlü xiyarla qəlyanaltı edirdi; o hiss edirdi ki, hərgah bir möcüzo baş versoydi - yəni qadını buraya qaytarmaq mümkün olsaydı, onunla bugünkü günü də birlikdə keçirmok mümkūn olsaydı, o heç bir seyə baxmayaraq günü sabah ölərdi, zabit ancaq ona göre o qadınla bir yerdo olmaq isteyir, yalnız ona görə bu günūnū onunla keçirmək istəyirdi ki, onu necə iztirabla, necə coşqunluqla sevdiyini qadına söyloye bilsin, ülvi mehebbetini bir
şeylo ona sübut etsin... No üçün sübut etsin? No üçün inandırsın? Bilmirdi no üçün, lakin bu onun üçün hoyatında vacib idi.

Zabit qədəhine beşinci dəfə araq süzüb dedi:

- Oseblerim lap korlanı!

Botvinyanı kənara itəleyib, qara qəhve sifaris etdi, papiros yandırıb, dərin düşüncəyə daldı: İndi o necə etsin, bu nagahani, gözlonilmez mehebbetdon canım nece qurtarsın? Lakin can qurtarmaq, xilas olmaq mümkün deyildi - poruçik bunu bütün varlığı ilo hiss edirdi. O yene celd ayağa qalxdı, furajkasını ve qırmancını götürdü; poçtun yerini xəber alaraq, tolesik poçta yollandı; teleqramda yazacağı ifadoni yadında saxlamışdı: "Bundan bele mənim bütün həyatım ömürlük, qəbirə qədər sizindir, sizin ixtiyarınızdadı", Lakin poçtun ve teleqrafin yerleşdiyi qalın divarlı köhne eve çatanda dohşəte gəlib ayaq saxladı. Poruçik qadının yaşadığı şəhərin harada olduğunu bilirdi; bilirdi ki, onun ori ve üç yaşlı qızı vardı, lakin onun ne familiyası poruçikə melum idi, nə de adı! Dünən nahar edondo vo mehmanxanada bunu qadından bir neçə dəfe soruşmuşdu, hor defo de qadın gülüb deyirdi:

- Mənim kim olduğumu, adımı bilmək sizin nəyinizə lazımdır?

Tinde, poçtla yanaşı fotoqraf vitrini var idi. Poruçik dayanıb. Ensiz alnı, çiyinlərindo sıx naxışh ve saçaqlı epoletləri, donba gözlori, olduqca gözel ve yaraşıqlı bakenbardlan ve çox enli sinəsi olan bir nəfer hərbi xidmətçiye xeyli tamaşa etdi; onun sinəsi ordenlərlo dolu idi... İnsanm qolbi yaralananda, fərohsiz, adi şeylor adama nece də əcaib, dəhşetli tosir bağışlayır, - boli, onun qelbini bu dəhşətli "gün vurması", hədsiz böyük məhəbbət, misilsiz böyük bir səadot yaralamışdı!

O , tazacə evlonen ər-arvada nəzər saldı - uzun sürtuk geymiş cavan oğlan ağ qalstuk bağlamış, saçımı girdələmə vurdurmuşdu; qəddini şax tutub, nazik ipok parçadan gelinlik paltarı geymiş qızın qoluna girmişdi; poruçik gözünü onlardan çokib, başına yanakı tolobo şapkası qoymuş bir nəfor qoşeng vo şux baxışlı qızın şə slinə nezər saldı... Sonra, tanımadığı, iztirab çəkməyon bu adamlara qar\$̧ı üzücü həsəd duyğusundan usanaraq, gərgin nəzərlərlə küçə boyunca baxmağa başladı.

- Hara gedim? Neco edim?

Küça bombos idi. Evlarin hamısı bir cür - ağ, ikimertobeli tacir evlori idi; böyük bağlan vard, adama elo golirdi ki, bu evlerdo bir noter do yaşamır; das döşnmis küçonin üzerinə qəliz aǧ tox çökmüsdü; bütün bunlar adamin gözünü tor kimi tuturdu; hər sey qaynar, alovlu ve ferohli güneş şualarnna qarq olmuşdu, lakin burada güneşin ziyası sanki lüzumsuz idi. Uzaqda küçe dike qalxırdı; donqarlaşır ve buludsuz, bozumtul, parlaq üfüqə dirənirdi. Bütün bu mənzerədə nə iso cenuba benzayon olamot vard, adama Sevastopolu, Kerçi... Anapanı xatırladırd. Buna iso heç dözmok olmurdu. Ona göre gözü qamaşan poruçik başını aşağı saldı, ayağıın altına diqqatlo baxaraq, sontirlaya-səntirloya, büdroyo-büdroye, mahmızlan bir-birina ilişoiliso geri addımlad.

Zabit mehmanxanaya elo yorğun, taqetsiz halda qayıtdı ki, elo bil, haradasa Türküstanda. Böyük sehrada çox uzaq səfore çıxmışdı. Poruçik bütün qüvvasini toplayıb özünün böyük ve boş nömrəsinə daxil oldu. Nömroni artıq yığışdırmışdılar; qadımı xatırladan heç bir aser-elamet qalmamışdı; qadının yadından çıxarmış olduğu birce dənə baş sancağı ayna mizinin üstünde qalmışdı! Zabit kitelini çıxanb, aynada özüne baxdı: sifati gündən yanıb bozarmış olan adice zabit sifati idi; bığlarını da gün yandırmış, ağımsov rong almışdı: gōzünün ağı maviyo çalırd;; üzü gündən qaraldığı üçün gōzlori daha ağ görünürdü, - indi onun gözlerində delicesine həyəcanlı ifade vardı; dik yaxahıq, kraxmallanmış nazik köynokdə ne ise bir genclik, derin qem-qüssə ve sarsmtı duyurdu. Poruçik arxası üstə çarpayıya uzandı, tozlu çakməlorini bir-birindən arah qoydu. Pancaraler açıq idi, pardalar salınmışdı, xafif külak arabir onları yelladirdi; gūndən qızmış dəmir damların bürküsü otağa dolurdu, Volq̧anın bütün bu işıq saçan, indi büsbütün boşalmış, ses-semirsiz alemi onun üçün cəhənnəm əzabına çevrilmişdi. Poruçik əllərini boynunun ardında daraqlayıb uzanmışd, gözünü zilloyib qarşısına baxırdı. Sonra dişlarini qıcadı, gözlerini yumdu, hiss etdi ki, göz yaşı yanaqlarına axır; nehayat, yuxuya getdi; yuxudan ayılanda ise gördü ki, pərdelərin arxasında, saralan axşam günəşinin qırmızımtul suaları parlayır.

Külek yatmışd, mehmanxana otağı alovlanan soba kimi bürkü ve xəfif idi... Dünenki günü de, bugünkü sehəri de zabit ele xatırlayırdı ki, ela bil bütūn bu ehvalat on il bundan qabaq baş vermişdi.

O , aram-aram qalxdı, teləsmədən əl-üzünü yudu, pərdələri qaldırdı, zongi çalıb samovar sifariş etdi; tapşırdı ki, haqq-hesab kağızını getirsinler; xeyli oturub limonlu çay içdi. Sonra omr etdi ki, fayton çağırsınlar, şeylorini faytona aparsınlar; oturacağı gündən solub saralmış faytona əyloşərək, mehmanxana xidmetçisine bes manat verdi.

Sürücü cilovları qaldırıb gülo-gülə dedi:

- Zati-alileri, deyesen, axı gece sizi buraya mon getirmişdim!

Körpüyə enəndə Volqa üzərinə gecənin göyümtül qaranlığı çökmüşdü, çaya bol-bol əlvan işıqlar sopələnmişdi, sürətle yaxınlaşan gəminin do dor ağaclarında işıqlar sayrışırdı.

Sürücü yaltaqlıqla dedi:

- Sizi lap vaxtında getirmişom!

Poruçik ona da beş manat verdi; bilet alıb körpüyo keçdi... Dünənki kimi, indi de gemi yan alanda ehmallıca körpüye toxundu, poruçikin ayaǧının altı titrədiyi üçün başı azca hərləndi; havada süratlo keçən kondiri gördü; sonra bir az geri çə ${ }^{\text {kilon }}$ gəminin çarxları altında kükrəyib iti axan suyun şırıtısı eşidildi... Artıq hor torefinde işıqlar yanan, metbexin qoxusu yayılan bu izdihamlı gemi ona fövqəladə fərohli və xoş tosir baǧışladı.

Bir deqiqədən sonra gəmi yuxarıya sarı, səhər çağı qadını apardığı semte horekət etdi.

Tutqunlaşan yay şəfəqi üfüqlordə söndükce uzaqlarda titrəşən sularda hole də eks olunurdu: ətrafı bürüyən qaranlığa sepelənmiş işıqlar üfüqlərin şefəqi altında sürətlə geriyə süzürdü.

Poruçik göyərtədəki talvar altında əyləşmişdi, o özünü on il qocalmış hiss edirdi.

## LEONID NIKOLAYEVIÇ ANDREYEV

(1871-1919)

## BEN-TOVİT

(hekava)
Yer üzünda on böyük cinayotin baş verdiyi Qolqofda, bir cüt quldurun arasında İsa mosihin çarmıxa çokildiyi o dohşotli gündo dan yeri agarandan Qüdslü tacir Ben-Tovitin dişlori ağrıyırd.

Oslindo. ağrı dünon axşamdan başlamışdı: ovvolce sağ çonosi zoqquldadı, ağıl dişinin böyründoki diş do elo bil bir balaca dikolmişdi, dil doyondo sızıldayırdı. Amma sam yemoyindon sonra ağrı tamam kasdi. Ben-Tovit hor şeyi unudub sakitloşdi. Bir do ki, dünen onun kefi çox kök idi, öz qoca uzunqulağını cavan, güclü bir esşaya doyismisdi.

Geconi çox rahat yatdı. Ancaq səhərə yaxın nədonso yerindo qurcalanmağa başladı, elo bil yuxuda kimse onu harasa çağırırdı. Ben-Tovit diksinib oyananda dişlori omelli-başl, lap düşmencosino ağrayırdı. Özü də ağrıyan tokco dünenki diş deyildi, o biri dişlori do ona qoşulmuşdu. Baş-beyni dahşotli ağrıyla doluydu; sanki ağzunda bir ovué qıpqırmızı közormiş mismar çeynoyirdi.

Saxsı kuzəden ağzına bir qurtum su alıb saxladı - ağrı bir anlıga kasdi. Ben-Tovit yene yatağa uzandı, aldığı esssoyi yadma salıb fikırlaşdi ki. bu lənətə golmiş diş ağrısı olmasaydı, indi yeqin dünyada ondan xosbext adam tapılmazdı. Ele bu xəyallarla da gözlərini yumub mürgülomak istedi.

Amma ağzına aidığı su ilıq idi - bir azdan ağrı tazədən, ovvelkindan da bark qayıdı, onu dik qaldırib yataqda oturtdu. Ben-Tovit ağndan yelpalang kimi yırğalanırdı. Bütün sifati qırışıb iri burnunun etrafina yığllmışdı. Jzabdan ağappaq aǧarmış bu burnun ucunda bir damla soyuq ter donub qalmışd.

Sübh tezdon Qolqofdakı o üç çarmıxı görüb, dohşotdon vo dorddon rongi qaralan günoşin ilk şüaları üzüne düşondo Ben-Tovit holo do ağrıdan yırğalana-yırgalana inildoyirdi.

O zavallı haqqı sevon, yaxşıı vo xeyirxah adam idi. Amma arvadı yuxudan oyananda dözmedi, ağzını gücnon aralayıb ona diṣinin dibindon çıxanı dedi:
-Ölsom do, heç kosin vecino olmaz. Sohorocon tok-tənha çaqqal kimi ulaya-ulaya qalmışam.

Arvadı orinin kinli adam olmadığımı yaxşı bilirdi, Elo buna göre do, onun bu haqsız sözlorini sobirlo dinlodi vo sonra kirimişco gedib dərman getirdi; üzüne yapışdırmağa siçan nəcisi, dişino qoymağa oqrob zohori.

Hor dofo dorman qoyulanda ağrı kosildi, amma bir azdan tozoden, ovvolkindon de bork tuturdu. Ağrısı kiriyon deqiqolerdo BenTovit eş̧̧yini yadına salıb özüne toskinlik verirdi, ağrı şiddotlonendo ise inildoyo-inildəyo arvadmı söyürdü, ağn kəsməse başımı daşa çrpıb parça-parça edocoyini deyirdi.

O , beloco donquldana-donquldana evinin yastı damında o yan bu yana vurnuxurdu. Amma damın qırağma yaxınlaşmağa utanırdı, çünki başımı, üz-gözünü arvad kimi yaylıqla sarımışd. Arabir qonşunun uşaqlarn yüyüro-yüyüro gelib aşağıdan onu sosloyirdilor, bir-birinin sözünü kose-kose Nazaretil İsa haqqında danışıdılar. Ben-Tovit bir anlığa dayanırdı, ağrıdan üz-gözünü büzüşdürüb onları dinloyirdi, sonra hirsli-hirsli ayağını yero çrrıb uşaqları qovurdu. Doğrudur, o xeyirxah adamıydı, uşaqları da çox sevirdi, amma indi belo boş bir şeydon ötrü zohlesini tökən bu uşaqlarm olindon lap zara gelmişdi.

On pisi bu idi ki, küço do, qonşu evlorin damlan da adamla doluydu ve bu işsiz-gücsüz camaat ağzım ayırıb arvad kimi başımı sarıyan Ben-Tovito baxırdı. Ben-Tovit elo damdan aşağı enmek istayirdi ki, arvadı üzünü ona tutub:

- Ora bax,--dedi, - quldurları aparırlar. Bax, bolkə fikrin dağıldı.

Ben-Tovit aciqli-aciqh donquldands:

- Dl çok, sen Allah! Görmürson no haldayam?!

Amma arvadınn sözlori onda bir balaca ümid oyatdı ki, bolko baxsa ele doğrudan da dişlərinin ağrısı koser. Odur ki, könülsüzkönülsüz damın qırağına yaxınlaşıb bir gözünü yumdu vo yanağımı eliyle tutub üz-gözünü büzüşdüro-büzüşdüro aşağı baxdı. Daǧa
qaixan ensiz küçaylo hay-küylü izdiham yeriyirdi. Sesdon qulaq, tozdan göz tutulurdu. İzdihamın ortasıyla küroklorindoki xaçlarm dğırlıg̀ndan bellori bükülmüş canilar gedirdilor. Onların başları üzarinda Roma asgorlərinin qamçıları ilan kimi qıvrilıb-açılırdı. Qoflotan o canilerin bir ayağının altına atılmış daşa ilişib yıxıldı; yazıg̀m çivnino tökülon uzun. sanışn saçları tordon islanmışdı, dizine çatan uzun, qanlı köynayi do cırıq-cırıq idi. Camaat bir az da borkdon çg̀ırısıb onun başım! üstünü aldı, o yazıq sanki rongborong dalgalarn altında qalıb gözdon itdi.

Ben-Tovit qefil ağrıdan diksindi, ele bil dişine odda qızmış iyno sancıb burdular, ikrahla sir-sifotini büzüb ufuldaya-ufuldaya damın qırağndan çokildi: "U-u-u..."

- Gör bir na çğırışrlar!..

Ben-Tovit o çığrışanların indi gen-bol açılmış ağızlarındakı sağlam. möhkom dişlori gözünün qabağına gotirib hosodlo donquldandı va üroyinde fikirloşdi ki, dişlori belo ağrımasaydı gör bu deqiqa o őzü neca çığırardı. Va bunu fikirloşan kimi ağrı ela qızışdı ki, o başın sağa-sola silkəloyib öküz kimi böyürdü:

- Mu-u-u!.."
- Deyirlor, bu badbaxt korların gözünü sağaldırmış.

Hela do damın qrağından çekilməyen arvadı bunu deyib asgarlorin qamçıyla döya-döyo yıxıldığı yerdan qalxıb yeriməyo macbur elediyi Isaya bir das tulladı.

Ben-Tovit istehzayla:

- Heyif!.. - dedi. - Elo bacanğı vardısa, gorok dișimin ağrısına bir ancam çokoydi.

Sonra camaatı göstorib acı-acı dillondi:

- Gör ne tozanaq qaldınblar!.. Elo bil qoyun sürüsüdü. Bunları gorok çubuğun qabag̉ına qatıb qovasan. Moni bir aşağı endir, Sara!..

Arvadı haqlı çıxdı, gördüyü tamaşadan Ben-Tovitin ohvalı bir az düzoldı, bolka de yanağına yapışdırdığı siçan nəcisi kömək elədi, har naydiso, axır ki, yuxuya getdi. Yuxudan oyananda dişlorinin ağnst tamam kesilmişdi, təkce sağ yanağı bir balaca şiş idi, o da lap guicla hiss olunurdu. Arvadı deyirdi ki, yox, heç o da hiss olunmur, amma Ben-Tovit bic-bic qımışırd, çünki arvadının xeyirxah adam olduğunu ve onun könlünü almaq üçün belo dediyini yaxşı bilirdi.

Elo bu vaxt qonşulan dabbaq Samuil galdi vo Ben-Tovit onu tövloye aparıb toza eşseyini göstordi. Samiul esşoyi do, Ben-Toviti do ağızdolusu toriflodi.

Sonra Saranın xahişiylo Qolqofda çarmıxa çokilonloro tamaşa etmeyo yollandılar.

Yol boyu Ben-Tovit hor şeyi - dünon axşam sağ çonosinin zoqquidamağını da, gecoyarısı dişinin ağrısından diksinib yuxudan dik atılmağmı da lap başdan Samuile danışdı. Özü do, o, dediklorini tosvir eloyo-eləyo üz-gözünü turşudub gah gözlorini yumurdu, gah da başını yırğalayıb inildoyirdi. Samuil başını torpodib ağappaq saqqalını yelloye-yelloyo onun dordino şərik olurdu:

- Ay-ay-ay! Ağrıya bir bax ha!..

Ben-Tovit do bundan xoşallanıb, öz nağılım bir do tozodon başlayırdı. Beloce, ağızdolusu söhbət edə-edə golib Qolqofa çatdılar. Bu dehşetli günde dünyanı işıqlandırmağa mohkum olunmuş güneş uzaqdakı topolorin dalında batmışdı. Alaqaraniıqda çarmıxlar güclo sezilirdi ve ortadakı çarmıxın altında diz çöküb dayanan tok-tük adamlar da adamdan çox kölgoye oxşayırdılar.

Camaat çoxdan dağıışmışdı, hava get-gedo soyuyurdu. Çarmıxa çakilenlere gözucu baxandan sonra Ben-Tovit tolosik Samuilin qolundan yapışıb onu eve sarı dönderdi, yarımçıq qalan söhbetine davam eloyib yena yolboyu ufuldaya-ufuldaya, üz-gözünü büzüş-düro-büzüşdüro dehşetli diş ağrısmdan danışıb üreyini boşaltdı. Samuil onun derdine şərik çıxıb başını terpedə-tərpede "ah-uf" elodikce Ben-Tovit lap qızıșırdı.

Dorin dorelorin dibindon, ucsuz-bucaqsız sohralarin qoynundan qalxan geconin qatı qaranlığı yavaş-yavaş dünyamı tuturdu. Qaranlıq ela bil bu gün yer üzündə baş veron o dohşotli cinayoti göy üzündon gizlomok istoyirdi.

## YARIMÇIQ HEKAYə

Arvadm məni oyadanacan, ötən günün qeyri-müəyyənliyindən tonga golib elo pah-paltarlı yataqda yuxulamışdım. Olindo tutduğu şamın işığı geconin bu vədəsindo nədənso monə günoşin şöləsi kimi parlaq göründü. Şamın işıg̀̀nda arvadımın solğun çonəsi torponirdi vo bir cüt iri yad gözlori parıldayırd.

- Xəborin var, - dedi, - xəbərin var, bizim küçədə barrikada qururlar.

Sakitliyiydi. Ikimizdo bir-birimizin yad gözlorine baxırdıq ve men reng-rufumun get-gede nece ağardığını hiss elayirdim. Bir anın içinda həyat harasa yoxa çıxdı, - sonra, ürəyin gurultulu döyüntüsü ila yenidən qayıtdı. Sakitliyiydi. Şamın alovu havada yırğalanırdı vo homin bu xırda, tutqun alov əyri qılınc kimi iti görünürdü.

- Qorxursan? - soruşdum.

Arvadımın solğun çenəsi əsirdi. O kipriklorini belə qurpmadan bir cūt gözünü düz mənə zilləmiş̧i və mən yalnız indi o qorxunc gözlerin menə ne qedər yad olduğunu anladım. On il idi ki, hər gün baxdığım bu bir cüt gözü öz gözlorimdon yaxşı tanıyırdım, amma məne yaxşı tanış olan bu bir cüt gözdə indi adını bilmədiyim ne iso təza bir şey vardı. Moğrurluğa da oxşayırdı, amma yox, bu ne ise tamam ayrı, lap taze bir sey idi. Ovcuma aldığım əli sopsoyuğuydu. O bu soyuq aliylə menim əlimi bərk-bərk sıxdı, ancaq bu elsıxmanın özünde də mənə yad olan ne ise bir yenilik vardı. İndiyecon birce dəfa da olsun əlimi bu cür sıxmamışd.

- Çoxdan qururlar? - soruşdum.
- Saat birde başlayıblar. Qardaşın da getdi. Deyesen, qorxurdu ki, buraxmazsan, ona göre de sessizce sivişib aradan çıxdı. Amma ne qedər ehtiyath tərpensə də, evdən çıxanda gördüm.

Demali, doğrudur: başladı. Yerimdən qalxdım vo nedense səharlar işə getdiyim vaxtlarda olduğu kimi uzun-uzadı əl-üzümü yudum. Arvadım elində tutduğu şamla mənim üçün işıq salırdı. Sonra samı söndürüb küçəyə açılan pencərəyə yaxınlaşdıq. Yaz idi, may ayıydı ve açıq pencərədən içəri elo bir hava dolurdu ki, bu cür havaya bu qədim, noheng şhərdə helə heç vaxt rast gəlinmomişdi. Neça gün idi ki, fabriklor de, dəmir yolları da işsiz dayanmışdı
və kömür tüstüsündon canımı qurtaran hava çöllərin, çiçok açan bağçaların, lap elo şehin özünün do qoxusunu canına çokmişdi. Düzü heç bilmirəm yaz gecesi şəhərdon çıxıb lap uzaqlaşanda belə gözəl ətir qoxuyan nedi. Orda, şəhərdən uzaqda ne bir fenər, nə bir ekipaj gözo dəyir, nə də ki, şəhərin ucu-bucağı görünməyən daş yollarından qopan ses-küy qulağı deşir. Adam gözlorini yumanda ona ele gelir ki, kenddedir. Qulaq as - it hürür. Men hele bu günecən heç vaxt şehərdə İtin nece hürdüyünü eşitmomişdim, ona görə de sevindiyimden güldüm.

- Qulaq as, - it hürür...

Arvadım moni qucaqlayıb dedi:

- Orda, küçonin tinindədilor.

Əyilib pencerədən aşağı boylandıq. Orda, dupduru qaranlığın lap dibində nəsə torpəşirdi. Amma heç kim gözə dəymirdi. Nəyisə sökür, nəyisə tikirdilər. Kimsə ələkeçməz kölgə kimi tərpənirdi. Qefil taqqıltı sosi eşidildi; ya balta, ya da çokic taqqiltısıydı. Ele cingiltiyle, sevincle taqqıldayırdı ki, ele bil meşədə, çay qırağında ya qayıq düzəldirdilər, ya da ki, bend tikirdilər. Nəse xoş, yaxşı bir hadisəni hiss eləyən adamlar kimi sevincok arvadımı qucaqladım. O, evlərin damından yuxarıda durub qüruba terəf əyilən itibuynuzlu aya baxırdı. Ay elə cavan, elə gülməli görünürdü ki, sanki arzularla yaşayan ve bu arzularını bir kimsəyə danışmaǧa ürək eləməyən cavan qız idi. Göydə durub üz üçün işıq saçırdı.

- Görəsən nə vaxt bədirlənəcək.
- Lazım deyil! Lazım deyil! - arvadım mene yad bir qorxuyla sözümü kəsdi. - olacaqlar haqda danışmaq lazım deyil. Nəyinə lazımdı axı, nə vaxt bədirlənəcək? Gəl keçək bu yana.

Otaq qaranlıq idi və göz-gözü görməyon bu qaranlıqda hor ikimiz eyni şey haqda fikirleşe-fikirleşe xeyli susduq. Ağzımı açıb danışmağa başladığım vaxt mənə elə goldi ki, danışan mən deyilom, kimse başqasıdı: mən heç nəden qorxmurdum, amma bu danışanın sesi xırıltılıydı, sanki susuzluqdan boğazı qurumuşdu.

- Nece olsun?..
- Bes onlar?
- Onların yanında sen olarsan, anadan çokdikləri bosləridi. Onsuz da artıq bacarmıram.
- Bes men bacararam?

Bilirom. hec yerindon do torpenmodi, amma hiss elədim ki, getgedo menden uzaqlaşır - lap uzaqlaşır. Otaq yaman soyudu, ellorimi ona san uzatdım. - ancaq o, allorimi geri itolodi.

- Yüz ildə bir defo insanlar üçün bayram olur, sense bu bayramı mena çox görürsan. Naya göra? - dedi.
- Axı səni öldüre bilorlər. Uşaqlarımız da mohv olar.
- Tanrı özü onlara kömok olar. Yox agər ölsolər belo... Bütün bunlar o deyirdi, monim arvadım, o qadın ki, onunla on il idi bir yerdo yasayırdım! Hola dünonəcen ancaq uşaqları fikirleşon, onlar ücūn qorxan, olacaqların qorxunc işartısımı duyub dohşeto gelon o qadın - görasen, buna no oldu bela? Dünen... axı mən özüm do dünen olanların hamısını yaddan çıxarmışam.
- Manimlo getmok istəyirsan?
- Osablaşma! - ela bildi ki, hirslonmişam. - Bu gün onlar barrikadanin qurmaga başlayanda sen holo yuxudaydın ve mon onda başa düşüm, birdon başa düşdüm ki, or do, uşaqlar da hamısı - elo bela, müvaqqati şeylərdi. Mon səni çox seviram,- oliyla alimi tapıb mana hela de yad olan həmin o qüvvayla sıxdı. - Eşidirson, taqqıdadırlar? Taqqıldadırlar - dardasa divarlar uçulur, genişlik açılır, gūnaş oralara işıq saçır. Otuz yaşım var. Otuz yaş az deyil, amma indi mona ela golir ki, on yeddi yaşundayam vo kimiso bakira, böyük, sonsuz bir sevgiylo seviram.
- Gecəya bir bax! - dedim. - Ele bil şəhər yoxa çıxıb. Doğrusu, indi man özüm da neça yaşım olduğunu xatırlamıram.
- Taqqıldadırlar, - bu sas mənim üçün bütün ömrüm boyu eşitmek arzusunda olduǧum musiqi, naǧma kimidi. Heç bilmiram kimi bu dalisov sevgiyle sevirəm, belo bir sevgidən adamın hom ağlamağı golir, hom gülmoyi tutur, hem de adam mahm oxumaq isteyir. Neca de açıqlıq, necə də genişlikdi - bu xoşboxtliyi olimden alma, qoy man orda, galacayi bela casaratla çağran, məhv olmus keçmişi mezardan qaldıran o adamlarla bir yerda ölüm.
- Vaxt yoxa çıxıb.
- Sona elo gelir?
- Hə, vaxt yoxa çıxıb. Son kimsən? Mon soni yaxşı tanımamısam. Sen adamsan?

Ele cingiltili bir sasle güldü ki, sanki doğrudanda on yeddi yaşı vard.

- He. Amma, heç mən özüm do bunu bilmirdim. Son do adamsan? Nece de qəribe, gözol seslənir: adam.

Bu yazdıqlarım lap çoxdan başverənlərdir ve indi kimlor ki, boz heyatın derin yuxusuna dalıb ele yuxudaca ölürler, - mene inanmayacaqlar: o günlor vaxt yoxuydu.güneş çıxırdı ve batırd. Saatın eqrebleri daire vurub firlanırdı, amma di gel ki, vaxt yoxuydu. Homin günlərdə başqa qeribe və möhtoşom şeylər də baş verdi, ancaq indi, boz hoyatın derin yuxusuna dalıb elo yuxudaca ölonlor mone inanmayacaqlar.

- Getmok lazımdır, - dedim.
- Gözlo, qoy sənə yemək getirdim. Bu gün heç no yeməmisən. Görürsen de ne qədər tədbirliyəm: özüm sabah gedəcəm. Uşaqlan verib gelib seni tapacam.
- Yoldaş, - dedim.
- He, yoldaş.

Açıq pencerədən içəri çəmənlərin havası və sakitlik, arabir isə baltanın cingiltisi, şen taqqıltı sesi dolurdu. Mense stolun arxasında oturub baxırdım, qulaq asırdım. Hor şey o qeder sirli, yeni idi ki, adamın gülməyi gəlirdi. Divarlara baxırdım ve divarlar mənə şüşə kimi şəffaf görünürdü. Elə bil bütün əbodiyyətə birce dəfə göz gəzdirməklə onların nece uçacağımı görürdüm. Təkce mən həmişo olmuşam, varam ve olacam. Her şey ötüb keçocək, mənsə qalacam. Hər şey mənə qəribe vo gülməli görünürdü - sanki gördüklərimin hamısı saxtaydı - stol da, yemok do, yan-yöromdo ne vardısa hamısı şəffaf və yüngül, müvəqqəti, hələlik mövcud olan şeylər idi.

- Niyo yemirson? - arvadım soruşurdu.

Gülümsündüm:

- Cörrek - çox qoribodi.

O, çörəyin bayat, quru diliminə baxdı ve nədənse üz-gözünde kədər göründü. Elo o cür baxa-baxa əlloriylo astaca önlüyünü düzoltdi, başım bir azca, lap bir azca yana, uşaqlar yatan tərəfo çevirdi.

- Onlara yazıǧin golir? - soruşdum.

Gözünü çörəkdən çokməyib başımı yırğaladı.

- Yox. Heyatda bu günəcən olub keçənlər yadıma düşü. Hər şey nece do qeribedi! Her şey - o uzun yuxudan duran adam kimi heyrot içindo otağa göz gezdirdi, - hər şey qeribedi. Burda biz yaşamışıq.
- Son monim arvadım olmusan.
- Ordakılarsa bizim uşaqlarımıdı.
- Sonin atan burda, - divarın o biri üzündo canım tapşırıb.
- Ha, camını tapşırıb. Amma ayılmadan ölüb.

Usaq̧ların on kiçiyi yuxuda qorxub ağladı. Aşağıda barrikadalar qurulan bir vaxtda bu seffaf dörd divar arasında öz payını istoyon adi uşaq çığırtsı adama çox qəribe gelirdi.

Usaq ağlayırdı. Adi bir sığal almaq ve ya güc-bolayla onu sakitloşdiracak hansısa gülməli bir söz, bir vad eşitmok istoyirdi. Ağladı vo tez do kiridi.

- Yaxsı. get! - arvadım pıçıltıyla dedi.
- Usaqlan öpmok istəyirem.
- Qorxuram oyadasan.
- Yox, oyanmazlar.

Sən demə böyüyü yatmayıbmıs, hər şeyi eşidib anlayıbmış. Comi doqquz yaşı vardı, amma hor şeyi başa düşübmüş - mənalı ve sert baxışlarla moni qarşıladı.

- Tüfəng götüracakson? - fikirli-fikirli soruşdu.
- Ho. götürəcəm.
- Sobanin altundadı.
- Sen hardan bilirsen? Öp meni görüm. Meni yada salacaqsan?

O öz gödak köynakcasinda isti yorğan-döşəkdən dik qalxıb bark-bərk boynumu qucaqladı. İlıq elləri yumşaq ve incəydi. Peysarindəki saçlarını qaldırıb ihq, inca boynundan öpdüm.

- Seni öldüracəklər? - düz qulağımın içina pıçıldadı.
- Yox. Qayıdacağam.

Bas göran niya ağlamırdı? Horden mon adi günlorda evdən bayıra çıxanda bir do görürdün ki, ağlamağa başlayırdı - məgər bu ona da tasir edib? Kim bilir - o möhtəşəm günlərda o qədər qəriba seylar bas verildi ki!

Divarlara, çörəya, alovu helə de yırğalanmaqda olan şama baxdim ve arvadımin alini sixdim.

- Di, halolik.
- He, - halalik.

Ele bu. Va mən getdim. Qaranlıq pillekənlərdən zirzibil iyi gəlirdi; daş divarlar ve zülmət dörd tərəfdən məni əhatəyə almışd. Birtaher axtanb tapdığım pillokenlerla aşağı endiyim vaxt homin qeribe, sirli, xos olan o yeniliyi bir daha hiss etdim. Mon sevincek o yeniliya taref addımlayırdım.

# MIXAIL AFANASYEVIÇ BULQAKOV 

(1891-1940)

# MASTER Vヲ MARQARITTA 

II fasil

## PONTI PİLAT

Qan-qırmızı astarh ağ plaşda, yaz ayı nisanın on dördünde seher tezdən İudeyanın prokuratoru Ponti Pilat əyri ayaqlarmı sürüyəsürüyə Böyük İrodun sarayının iki qanadını birləşdirən üstüörtülü sütunların arasına daxil oldu.

Dünyada prokuratorun ən çox gül yağının qoxusundan zəhləsi gedirdi, indi də hər şey nəhs gündən xəbər verirdi, çünki bu qoxu onu lap ertədən izloməyə başlamışdı. Prokuratora ela gəlirdi ki, baǧdakı serv aǧacları, palmalar gül yağı qoxuyur, mühafizeçilerin dəri geyimlərinin ve özlərinin tor iyinə də lənətə gəlmiş gül yağı qarışıb. Prokuratorla birlikdo Yerşalaimə gələn On ikinci İldırımsürətli legionun birinci koqortası' yerleşən sarayın arxasındakı fligellordən qalxan tüstü, bağın yuxarı meydançasından ötüb sütunları bürümüşdü və kenturiyalardakı ${ }^{2}$ kaşevarların ${ }^{3}$ nahar hazırlamağa başladığımı göstərən acı tüstüyə də yenə həmin gül yağımın qoxusu hopmuşdu.
"Ey allahlar, allahlar, nəyə görə siz məni cozalandırırsız?.. He, şübhə yoxdu! Bu odur, yenə odur, başın tən yarısım ağrıdan dəhsətli, məğlubedilməz hemikraniya xestoliyi. Onun dərmanı, əlacı yoxdu. Çalışım başımı tərpetməyim..."

[^17]Fowvarənin böyründoki mozaikalı döşoməyo kreslo qoyulmuşdu sa prokurator hec kimə baxmadan oturub olini yana açd. Katib peryament parçasmt ehtiramla onun eline qoydu. Prokurator ağrıdan üzünü turşudub, yazıya ötəri göz gozdirdi, perqamenti katibo verib zorla dillondi:

- Qalileydən olan məhkumdu? İşi tetrarxa ${ }^{1}$ gönderibsiniz?
- Bali, prokurator, - katib cavab verdi.
- Bas no deyir?
- O, ray vermakdən imtina edib, Sinedrionun ${ }^{2}$ ölüm hökmünü sizin tosdiqiniza yollayıb.

Prokuratorun yanağı soyridi va o, astadan dedi:

- Müttohimi gatirin.

O saat iki legioner bağın meydançasından iyirmi yeddi yaşlarında bir adamı sütunlann altındakı eyvana, prokuratorun kreslosunun qarşısına gətirdilər. Bu adamın aynindeki köhnə mavi xiton cınq-cınq idi. Başındakı ağ örtük alnından qayışla sıxılmış, elləri arxadan bağlanmışdı. Sol gözünün altında iri qançır var idi, ağzının cızılmıs kənarında qan qurumuşdu. Gətirilon adam həyəcanla, maraqla prokuratora baxirds.
$O$ ise bir az susandan sonra arami dilinde astadan soruşdu:

- Yerşalaim məbədini dağıtmaq üçün camaatı qızışdıran sen idin?

Prokurator das kimi oturmuşdu, yalnız sözləri deyondo dodaqlan azca tərponirdi. Dohşətli ağndan partlayan başını tərpetmeye qorxurdu.

Olleri bağlı adam bir qeder qabağa əyilib danışmağa bașladı:

- Xeyirxah insan! Inan məna...

Ancaq prokurator yena avvalki kimi terpenmedən, sasini qaldırmadan onun sözünü aǧzında qoydu:

- Son məni xeyrxah insan adlandırırsan? Sehv edirsen. Yerşalaimde hamı pıçıldaşır ki, mən qaddar yırtıcıyam, bu da tamamile doğrudur, - hemin yekneseq sasle alave etdi: - Kenturion Siçovulqıranı yanıma çağırın.

Olahidda kenturiyaya komandanlıq edən Siçovulqıran leqəbli kenturion Mark prokuratorun qarşısında dayananda hamıya elo geldi ki, eyvana qaranlıq çökdü.

[^18]Siçovulqıran legionun on uzun əsgərindən do bir baş hündürdü və kürəyi o qədər enliydi ki, həle yüksəyo qalxmamıs günəşin qarşısım büsbütün kasdi.

Prokurator kenturiona latın dilinde dedi:

- Cinayetkar meni xeyirxah insan adlandırır. Onu bir deqiqeliye buradan apar, monimlo nece danışmaq lazım olduğunu ona başa sal. Ancaq şikəst eləmə.

Horeketsiz oturan prokuratordan başqa hamının baxışı, elinin işarəsiylə məhbusa arxasınca gelməsini tapşıran Mark Siçovulqırana dikilmişdi.

Ümumiyyotlo, Mark Siçovulqıran harda peyda olur-olsun, boybuxununa göre hamının baxışı ona dikilirdi, onu ilk dəfe görenlor ise hem do kenturionun eybecer hala düşmüş sifotindon gözlorini çokə bilmirdilor: alman toppuzu ne zamansa onun burnunu xurdxəşil elamişdi.

Mozaikalı döşmədo Markın ağır çəkmələri taqqıldadı, elləri bağlı mehbus sakitce onun arxasınca getdi. Sütunlarm arasına sükut çökdü, eyvanın böyründəki baǧda quruldayan göyərçinlorin səsi eşidildi, bir do fovvarədon axan su öz sirli, hezin mahmısı oxuyurdu.

Prokurator istodi qalxsın, gicgahlarm fevvaronin altına tutub, beləca donub qalsın. Ancaq bilirdi ki, bu da ona kömək etməyəcek.

Siçovulqıran mohbusu sütunların altından bağa aparıb, tunc heykelin yanında dayanmış legionerin elindən qırmancı aldı, yüngülce qolaylamb, məhbusun kürəyine çokdi. Kenturionun zərbəsi yüngül olsa da, əlləri bağlı məhbusun ayaǧı yerdən üzüldü, havası çatmadı, rongi qaçdı, gözləri axdı. Mark sol əliylə onu boş torba kimi asanca göye qaldırı, ayaqları üsto yere qoydu vo arami sözlorinin qol-qabırğasımı sındıra-sındıra burnunda mızıldandı.

- Roma prokuratoruna - igemon' de. Başqa söz demə. Düz dayan. Məni başa düşdün, ya səni vurum?

Mohbus səndirlosə də özünü düzəltdi, rəngi üzünə qayıtd, nəfəsini dorib xırıltılı səsle cavab verdi:

- Soni başa düşdüm. Moni vurma.

Bir deqiqe sonra o yene prokuratorun qarşısında dayanmışd.
Boğuq xasto sas dedi:

[^19]- Adin?
- Monim? - məhbus tezce dillondi, bütün varlığı ilo göstorməyə calı̧̧dı ki, onu bir daha qozəbləndirməmək üçün aǧıllı-başlı cavab vermoya hazırdı.

Prokurator astadan dedi:

- Mənim adım məne melumdu. Özünü olduğundan da gic göstarmaya çalı̧̧ma. Adın?
- leşua. - mahbus talesik dillondi.
- Ayaman var?
- Qa-Nosri.
- Oslin hardandi?
- Qamala şhərindan, - məhbus başıyla göstərdi ki, orada, uzaqlarda, ondan sağ tərofdə, şimalda Qamala şəheri var.
- Damarinda hansı qan axır?
- Daqiq bilmiram, - mohbus tez cavab verdi, - valideynlorimi xatırlamıram. Mana deyibler ki, atam suriyalı olub...
- Daimi yaşayıs yerin var?
- Daimi yaşayıs yerim yoxdu, - mohbus sıxılaraq dedi, -şohərsahar gazirem.
- Bunu bir sözlə də ifadə etmək olar: avara, - prokurator sözüne davam etdi: - Dog̀maların var?
- Heç kimim yoxdur. Dünyada təkəm.
- Savadin var?
- Beli.
- Arami dilindon başqasını bilirson?
- Bilirom. Yunan dilini.

Sişmis göz qapağı qalxdı, ozabdan dumanlaşmıs göz məhbusa dikildi. Bir gözū açılmamışdı.

Pilat yunan dilindo danışd:

- Demək, son məbədi uçurmaq istəyirdin, xalqı da buna çağırardin?

Bu yerde mahbus yene dirçaldi, gözlorindən qorxu çokildi ve o, yunan dilindo dedi:

- Mon, xey... - az qala çaşdığına göre mohbusun gözlorindo qorxu yamb söndü, - igemon, mən heç vaxt mebəd uçurmaq fikrindo olmarmışam, heç kimi de bu mənasız horeketo tehrik etmemişom.

Alçaq stola terəf oyilib mohbusun verdiyi ifadeni yazan katibin sifetinden teəccüb oxundu. O, başını qaldırıb, dərhal da perqamentə sarı oydi.

- Bayramlarda bu şəhəre cürbəcür adamlar gəlir. Onların arasında sehrbazlar, münəccimlər, falçılar, qatillər olur, - prokurator yeknəseq səslo dedi, - ancaq yalançılar da olur. Mesələn, sən yalançısan. Aydınca yazılıb: məbedi uçurmağa tohrik edirdi. Adamlar belo şahidlik edir.
- Igemon, bu xeyirxah adamlar, - məhbus dedi ve təlesik əlavə etdi: - heç no öyronməyiblor va dediklorimin hamısın dolaşıq sahblar. Men, ümumiyyətlo, bu dolaşıqliğın holə çox uzun zaman davam edocəyindan qorxuram. Hamısı da ona görədir ki, menim dediklərimi o düzgün yazmır.

Sükut çökdü. Artıq hər iki xəste göz məhbusa baxırdı.
-Sonuncu dəfo təkrar edirəm: özünü dəli yerinə qoyma, quldur, - Pilat yumşaq, yeknəsəq səslə dedi, - sənin barəndə az yazılib, ancaq yazılanlar səni asmaq üçün kifayotdir.

- Yox, yox, igemon, - mohbus onu inandırmağa çalışd, - bir nofor elindo keçi dərisindon perqament arxamca gazib ela hey yazır. Bir dofe bu perqamente baxanda dəhşete gəldim. Orada yazılanların heç birini men deməmişom. Ona yalvardım: allah xatirinə, öz perqamentini yandı! Ancaq onu vlimdon qapıb qaçd.
- Kim? - Pilat candordi soruşdu ve oliyle gicgahını sıxdı.
- Levi Matvey, - məhbus həvəslə bildirdi,-o, vergiyığan olub, ilk dəfə onunla Viffaqiyə gedən yolda, encir bağlarının yanunda görüşüb söhbet etdim. Əvvel-əvvəl mənə düşmən kimi yanaşd, hotta məni tohqir etdi, daha dogrusu, ele bildi it adlandırmaqla moni tohqir edir, - bu yerdə məhbus gülümsədi, - mən şəxsən bu heyvanda pis bir şey görmürəm ki, həmin sözdən də inciyəm.

Katib yazmağı dayandırıb, altdan-altdan toəccüblo məhbusa yox, prokuratora baxdı.

- ...Ancaq menə qulaq asdıqca yumşalmağa başladı, - İeşua sözünə davam etdi, - nehayət, pullarım yola atıb dedi ki, mənimlə gedacak...

Pilat saralmıs dişlərini göstərib, bir yanağı ilə gülümsədi ve bütün bədəniylə katibe sarı dönüb dedi:
-Ey, Yersalaim şhəri! Burada nolor eşitmirson. Eşitdinizmi, vergiyığan pullarm yola atıb!

No cavab verəcoyini bilmədiyindən, katib do Pilatın təbəssümünü yamsıladı.

- O dedi ki, daha pula nifrot edir, - leşua Levi Matveyin qəribe harakatini izah eladi. - hamin vaxtdan o monim yol yoldaşım oldu.

Hola de acı-acı gülümsəyon prokurator mehbusa, sonra sağ torofdo. lap aşağılarda uzanan hippodromun at heykəllorinin başı üstündon durmadan yüksələn günəş̧ baxdı vo dözülməz ozab içindo fikirlaşdi ki, vur-tut ikice kolmə: "Asm onu", - deyib, bu qeribo qulduru eyvandan qovmaq on canqurtaran işdi. Mühafizo destəsini de qovsun, sütunların altından sarayın içine getsin, tapşırsın ki. otağı qaranlıq elosinlor. yataga yıxılıb soyuq su istosin, yazıq sasla iti Banqanı çagırsın, ona qemikraniyadan şikayatlonsin. Prokuratorun ağrıyan başından bir anlığa zohər haqqımda şirniklondirici fikir da keçdi.

O, dumanlı baxışlarla məhbusu süzdü, bir müddet susub, sehersoher insafsızcasına yandırıb yaxan Yerşalaim günoşinin altında dōyülmakdan sifəti aldan çıxmış məhbusun ne üçün onun qarşısında dayandığını və hale ne qəder bu adama heç kime lazım olmayan suallar veracayini azabla düşündü.

- Levi Matvey? - xasto xıriltılı saslo soruşub gözlorini yumdu.
- Bali, Levi Matvey, - ona isgonce veron zil sosi eşitdi.
- Bes bazardakı camaata məbəd haqqinda, axı, nə deyirdin?

Cavab veron adamın sosi sanki Pilatın gicgahını deşirdi, ona son darace azab verirdi ve bu sas deyirdi:

- Igemon, mən deyirdim, köhno inamm məbədi uçacaq ve hoqigetin yeni mobedi qurulacaq. Bela deyirdim ki, anlasılar.
- Avara, axı, sen ne üçün haqqında tesəvvürün belo olmadığı hoqiqotdan danışıb, bazar camaatını caşdırırdın? Nedi heqiqet?

Bu yerda prokurator fikirloşdi: "Ey monim allahlarım! Mon ondan mahkeməde lazım olmayan şeylor soruşuram... Ağlım daha mene xidmet etmir..." Ve tünd maye dolu kasa yene gözünün qabagina goldi. "Zahar verin mono, zehor..."

Yene hamin sasi eşitdi:

- Her şeyden avval haqiqət odur ki, sanin başun ağrıyır ve elo mōhkem ağrıyır ki, ürəksiz do olsa. ölüm haqqında fikirloşirson.

Noinki mənimlə danışmaq, mənə baxmaq belə sənin üçün çətindi. Mon indi qeyri-ixtiyari sonin celladına dönmüşem, bu da məni kederlendirir. Sen ne barədese düşüne de bilmirsen, yalnız itini arzulayırsan, görünür, bağlı olduğun yegane varlıqdı. Ancaq ezabların indi qurtaracaq, başının ağrısı kesecek.

Katib gözlorini bereldib mohbusa baxırdı ve deyilonlori daha yazmırdı.

Pilat ezab dolu gözlerini məhbusa sarı qaldırdı ve gördü ki, günəş artıq hippodromun üstündə xeyli yüksəkdə dayamb, gün işığı sütunların arasına düşərok, leşuanın oyilmiş sandallarına doğru sürünür, o ise gün işığından kenara çekilir.

Prokurator kreslodan qalxıb, bașını əlləri ilo sıxdı ve qırxılmış sarımtıl sifetinde dohşet ifade olundu. Ancaq o saat da ağrısını boğub, yenə kresloya çökdü.

Mehbus ise həlo danışırdı, ancaq katib artıq heç nə yazmırdı, boǧazını qaz kimi uzadıb, aǧzından söz qaçırmamağa çalışırdı.

- Budur, her şey qurtardı, - mehbus dostcasına Pilata baxa-baxa dedi, - mən buna son dərece şadam. İgemon, sənə məsləhat görerdim, saraydan çıxıb piyada bu etrafda, heç olmasa, Yeleon dağındakı bağda gezesən. Tufan qalxacaq, - mohbus günəşe baxıb gözlorini qıydı, - gec, axşama yaxın. Gəzinti sənə çox fayda verərdi, mənse, məmnuniyyotlo, səni müşayiot edərdim. Başıma yeni fikirlor gelib, güman edirem, sənin üçün de maraqlı olar, hevəslo onları seninlo bölüşərdim, üstəlik də, sen çox ağıllı adam təsiri bağışlayırsan.

Katib meyit kimi ağardı vo perqament bükülüsünü əlindon döşeməye saldı.

- Badbextlik ondadı ki, - heç kimin sözünü kəsmədiyi əli bağlı məhbus davam etdi, - sən həddindən çox qapalısan və adamlara olan inamın büsbütün itirmisen. Razılaş ki, bütün mehrini ito salmaq olmaz. İgemon, senin həyatın kasıbdı, - danışan adam bu yerde gülümsəməyə cosarət etdi.

Katib indi ancaq bir şey haqqında fikirloşirdi, öz qulaqlarına inansın, ya inanmasın. Inanmaq lazım gelirdi. Onda çalışdı ki, mohbusun görünmomiş edəbsizliyi qarşısında özündən tez çıxan prokuratorun qezəbinin mehz hansı əcaib sekildə olacağım tosevvür etsin. Prokuratoru yaxșı tanısa belə, katib bunu da tosəvvür edə bilmədi.

Bu vaxt prokuratorun üzgün, xırıltılı sesi eşidildi. $O$, latın dilindo:

- Onun qollarımı açın, - dedi.

Mühafiza dəstəsindəki legionerlərdən biri nizeni yere vurub, başqasına verdi, yaxınlaşıb mehbusun elini açdı. Katib perqament bükülüsünü yerdən qaldırdı, qərara aldı ki, hələ heç ne yazmasın, heç nəya də təaccüblənməsin.

- Boynuna al, - Pilat astadan yunanca soruşdu, - son böyük hokimsen?
- Yox, prokurator, mən həkim deyiləm, - məhbus əzilmiş, şişib qızarmış biləklərini lazzatlo sıǧalladı.

Pilatın sert baxışları mehbusa sancılmışd, artıq bu baxışlar dumanlı deyildi, onlarda hamıya tanıs olan qığılcımlar emolo galmişdi.

- Bayaq heç soruşmadım, - Pilat dedi, - bolkə latın dilini do bilirsən?
- Bəli, bilirəm, - məhbus cavab verdi.

Pilatın sarımtıl üzünə qızartı çökdü ve o, latınca soruşdu:

- Nodən bildin ki, mən itimi çağırmaq istəyirəm?
- Çox sadace, - məhbus latınca cavab verdi, - sen elini havada gezdirdin, - mahbus Pilatın jestini tokrar etdi, - ele bil sığallamaq istzyirdin, dodaqların da...
- Ha, - Pilat dedi.

Susdular, sonra Pilat yunanca soruşdu:

- Demək, həkimsən?
- Yox, yox, - məhbus təlesik cavab verdi, - mənə inan, hekim deyiləm.
- Di yaxşı. Oger bunu sirr kimi saxlamaq istoyirsənse, saxla. Bunun işə dəxli yoxdur. Sən israr edirsən ki, məbədi dağıtmağa... yandırmağa, ya hər hansı bir yolla uçurmağa kimsoni təhrik etməmison?
- İgemon, mən takrar edirəm, heç kimi bu cür hərəkətə çağırmamışam. Mogər mən ağıldan kəm adama oxşayıram?
- Sen ağıldan kəmə oxşamırsan, - prokurator astadan dedi vo sifətinda nəsə qorxunc bir təbəssüm göründü, - and iç ki, belə bir sey olmayib.
- Sən nəyə and içməyimi istəyirsən? - əlləri açılmış məhbus hevaslo soruşdu.
- Heç olmasa, öz canına and iç, - prokurator dedi, - ona and içməyin əsl vaxtıdı, çünki o, tükdən asılıdı, bunu bil.
- Yoxşa elə bilirsən onu son asıbsan,igemon? - mohbus soruşdu, - eger belədirse, çox sehv edirsən.

Pilat diksindi ve acıqla dedi:

- Mən bu tükü kəsə bilərəm.
- Elə buna görə də səhv edirsən, - məhbus əlilə gündən daldalanaraq işıqh bir tobossümlə etiraz etdi, - razılaş ki, o tükü yalnız onu asan kese biler.
- Belə, belə, - Pilat gülümsədi, - indi mən heç şübhə etmirəm ki, Yerşalaimdoki veyillorin hamısı qarabaqara sənin arxanca gəzirmiş. Bilmirem sene kim dil verib, ancaq yaxşı dil verib. Yeri gəlmişkən, doğrudurmu ki, sən Yerşalaimə Suz darvazasından eş̧yin belindo giribson, dalınca düşen qara camaat da seni peyğəmber kimi salamlayırmış? - bu yerdə prokurator perqament bükülüsünü göstərdi.

Məhbus təəccüble prokuratora baxd.

- Mənim eşsəyim yoxdur, igemon, - o dedi. - Doğrudur, mən Yerşalaime Suz darvazasından keçib gelmişəm, ancaq piyada, tokcə Levi Matveyin müşayətilo. Heç kim də məni salamlamayıb, çünki o vaxt Yerşalaimdə məni kimse tanımırdı.
- Sən bu adamları tanıyırsanmı, - gözünü məhbusdan çəkmədən Pilat sözünə davam etdi, - biri Dismas, o biri Hestas, üçüncüsü Var-ravvan?
- Mon bu xeyirxah insanları tanımıram, - məhbus cavab verdi.
- Doğru deyirson?
- Doğru deyirem.
- İndi mənə de görüm, ne çox "xeyirxah insanlar" sözünü işlədirsen? Nodi, sen hamm belo adlandırrsan?
- Hammı, - mohbus cavab verdi, - dünyada pis insan yoxdu.
- İlk dəfədi bunu eşidirəm, - Pilat gülümsədi, - bəlkə de mən həyatı yaxşı bilmirem! Daha yazma, - onsuz da heç no yazmayan katibe dedi ve məhbusla danışmağa davam etdi: - hansısa yunan kitabindan bunu oxuyubsan?
- Yox, öz ağlımla bu neticəyə gəlmişəm.
- Bunu da təbliğ edirson?
- Beli.
- Yaxşı, misal üçün, kenturion Mark, ona Siçovulquran ləqəbi veriblor, o xeyirxah insand??
- Beli, - məhbus cavab verdi, - doğrudu, o, bedbext adamdı. Xeyirxah insanlar onu eybocer hala salandan sonra qoddar ve sərt olub. Maraqhidı, kim onu eybacer hala salıb?
- Hovəslə danışa bilərəm, - Pilat dedi, - çünki mən bunun şahidi olmuşam. İtlər ayınn üstünə tökülüşdüyü kimi xeyirxah insanlar onun üstünə tökülüşdülər. Almanlar onun boynundan, ellərindən, ayaqlarından yapışdılar. Piyada manipul ${ }^{1}$ mühasirəyə düşmüşdü və agər menim komandanlıq etdiyim süvari turma ${ }^{2}$ cinahdan yarıb keçməsəydi, sən, filosof, indi Siçovulqıranla danışası olmayacaqdın. Bu hadisa İdistavizo yaxınlığında Qız vadisindəki döyüşdə olub.
- Dger mən onunla söhbət etsəydim, - mehbus birdən xəyalpərəstliklə dedi, - əminəm ki, o büsbütün dəyişərdi.
- Güman ediram, - Pilat dedi, - ager legionun zabit ve asgərlerinden her hansı biriyle danışmaq fikrine düşsen, legionun leqatı buna çatin ki, sevinsin. Amma, hamımızın xoşbextliyindən, bu, baş verməyəcək, özü də bunun qayğısına qalanlardan birincisi mən olacağam.

Bu vaxt bir qaranquş süzüb sütunların arasına girdi, qızıl suyuna çakilmiş tavanın altında dövrə vurub aşağı endi, qanadı az qaldı taxçadakı mis heykəlin sifetine toxunsun ve sütunun kopitelinin arxasında yoxa çıxdı. Görünür, orada yuva qurmaq fikrine düşmüşdü.

Qaranquş̧un uçduğu müddatdo başı artıq ayazımış, aydınlaşmış prokurator nə edacəyini düşünüb daşınds: igemon Qa -Nosri ləqəbli sefil filosof Ieşuanın ișini araşdırıb, onda cinayət terkibi tapmadı. O cümladən, bu yaxınlarda Yerşalaimdo baş veron iğtişaşlarla leşuanın hərəkatləri arasında heç bir əlaqə aşkar etmodi. Demə, səfil filosof ruhi xəstəymiş. Bu səbabdən Kiçik Sinedrion tərəfindən QaNosriya çıxarılmış ölüm hökmünü təsdiq etmir. Ancaq Qa-Nosrinin ağılsız, esassız çıxışlarının Yerşalaimdə çaxnaşmaya səbəb ola biləcəyini nəzərə alıb, prokurator İeşuanı burdan uzaqlaşdırır və onu Aralıq dənizindəki Straton Qeysəriyyesinde, yeni mohz prokuratorun iqametgahı olan yerde hebse saldırır.

[^20]Bunu katibe dikte etmek qalırdı.
Qaranquşun qanadları igemonun başı üstündo pırıldadı, quş özünü fəvvarənin kasasına vurub, bayıra uçdu. Prokurator gözünü qaldırıb, mehbusa baxdı ve onun yanında tozun sütun kimi göye qalxdıǧını gördü.

- Onun haqqında olanlar qurtardı? - Pilat katibden soruşdu.
- Təəssüf ki, yox, - katib qəfil dillənib, o biri perqament parça$\sin$ Pilata uzatdı.
- Daha ne yazilıb? - Pilat sifetini turşutdu.

Verileni oxuyandan sonra onun sifoti lap dayişdi. Boynuna, üzüne qanmı axdı, yoxsa başqa nəsə baş verdi, dərisi sarımtıllığını itirib bozardı, gözləri sanki çuxura düşdü.

Yeqin gicgahını zoqquldadan da həmin qandı, ancaq prokuratorun gözlerine nəsə olmuşdu. Ona elə gəldi məhbusun başı harasa yoxa çıxdı, əvezine başqa bas peyda oldu. Bu daz başa qızıl tac qoyulmuşdu, alnında dərini yara etmiş vo məlhəm çekilmiş yumru xora var idi, dişsiz ağzı büzüşmüş, alt dodağı sallanmışdı. Pilata elə gəldi ki, eyvanın çehrayı sütunları, aşağıda, bağın arxasında Yerşalaimin uzaqdan görünən damları yoxa çıxdı ve hər șey Kaprey bağlarının sıx yaşıllığı içinde itib batdı. Qulaqlarma da nəsə olmuşdu - uzaqlarda çalınan şeypurların vahimeli sosi geldi ve kiminse burnunda tekəbbürle uzada-uzada dediyi sözlər aydınca eșidildi: "Əlahəzrətin ləyaqətinin toxunulmazliğı haqqinda qanuna görə..."

Qısa, bir-birinə bağlanmayan qeyri-adi fikirler beynindən ötüb keçdi: "Həlak oldu", "Həlak oldular!.." Va bunların arasında on cəfəngi kiminsə mütləq - kimin?! - ölümsüzlüyə qovuşacağı fikri idi ve həm də ölümsüzlük fikri nədənsə sonsuz kədər oyadırd.

Pilat qarabasmadan canını gücle qurtardı, baxışlarımı eyvanda dolandırdı və yenə qarṣısında dayanmıs məhbusa baxdı.

- Qulaq as, Qa-Nosri, - prokurator İeşuanı qəribə nəzərlə süzdü, onun sifoti acıqlı, gözləri narahat idi, - sən haçansa böyük qeyser haqqinda nəsə deyibsən? Cavab ver! Deyibsən?.. Yoxsa... demə...yibsən? - Pilat "demə" sözünü məhkəmədə lazım olduğundan bir az çox uzatdı və baxışıyla Ieşuaya sanki hansı fikri ise aşılamağa çalışdı.
- Həqiqəti demək həm asan, həm də xoşdu,-məhbus dilləndi.
- Monə daxli yoxdur, - bog̀uq, acıq̧ı səslo Pilat dedi, - heqiqati demək sənin üçün xoşdur, ya xoş deyil. Ancaq sən heqiqati deməli olacaqsan. Ogor nəinki qaçılmaz, həm də əzablı ölüm istəmirsonsa, danışmamışdan hər sözünü ölç-biç.
ludeyann prokuratoruna ne olduğunu heç kim bilmedi, ancaq o. gün işığndan daldalanırmıs kimi olini qaldırmağı özünə reva gördü va homin elini qalxan edib, mehbusa baxışıyla nəse işarə etmaya çahışı.
- Di cavab ver, - o dedi, - kiriaflı İudanı tanıyırsanmı ve əger qeyser haqqında danışıbsansa, ona məhz ne danışıbsan?
- Dhvalat belə olub, - mehbus həveslo danışmağa başladı, - dünən axşam mən məbədin yanında özünü Kiriaf şəhərindən olan luda kimi qalamə verən bir gencla tanış oldum. O məni Aşağı \$əhərdaki evina qonaq apardı...
- Xeyirxah insandı? - Pilatın gözlərində iblisana bir təbəssüm yamb söndü.
- Cox xeyirxah ve hor seyi bilməyə can atan adamdı, - mehbus tasdiqlədi, - o manim fikirlərimə çox böyük maraq göstərdi, məni son dəraca xoş üzla qəbul eladi...
- Maşellər yandırdı.. - Pilat məhbusun ədasıyla acıqlı-acıqlı dedi. bu vaxt gözlari parıldayırdı.
- Beli, - prokuratorun molumatllığına leeşua bir az təoccüblendi. - dōvlat hakimiyyati haqqında fikrimi söyləməyimi xahiş etdi. Bu masəla onu çox maraqlandırırdı.
- Bas sen na dedin? - Pilat soruşdu, - yoxsa ne cavab verdiyini unutduğunu söylayəcaksən? - artıq Pilatın səsində ümidsizlik var idi.
- Başqa şeylərdən əlava dedim ki, - məhbus bildirdi, - hər bir hakimiyyat insanlar üzərində zorakılıq alotidir, vaxt goləcək nə qeyserlerin, no do başqalarınm hakimiyyoti olacaq. İnsan heqiqət ve adalet saltenatinə daxil olacaq, orada, ümumiyyetle, heç bir hakimiyyoto ehtiyac qalmayacaq.
- Sonra!
- Sonra heç nə, - məhbus dedi, - bu yerdə adamlar içəri dolușub al-qolumu bağladılar ve məni həbsxanaya apardılar.

Katib bir kəlmə do olsun buraxmamağa çalışaraq, sözleri toləsik perqamento yazırdı.

- Dünyada insanlar üçün imperator Tiverinin hakimiyyatindon böyük ve adil hakimiyyət olmayıb, yoxdu ve olmayacaq! - Pilatın kallaşmış xəstə səsi guruldadı.

Prokurator nədənsə katibe və mühafizəçilərə nifretle baxirdı.

- Ağılsız cinayatkar, onun haqqında fikir söylomək sənin işin deyil! - Bu yerdə Pilat qışqırdı: - Mühafizeçiler eyvandan çıxarıl$\sin !$ - Ve katibə sarı dönüb əlavə etdi: - Məni cinayetkarla tek qoy, bu, dövlat məsələsidi.

Mühafizəçilər nizələrini qaldırıb, nall çəkmələrini ahəngdar şekilde yere vura-vura eyvandan bağa çıxdılar, katib da onların arxasinca getdi.

Eyvandakı sükutu bir müddet yalnız fevvarenin sesi pozdu. Pilat xırda borularla qalxan suyun kasaya nece dolub daşdığına, nece şırıltıyla töküldüyüne baxdı.

İlk olaraq mohbus dillendi:

- Mən görürəm ki, kiriaflı gənclə danışdığıma görə nəsə bədbəxtlik baş verib. İgemon, hiss edirəm ki, ona fəlakət üz verəcək və monim ona çox yazığım gelir.
- Düşünürəm ki, - prokurator qəribə tərzdə gülümsədi, - sənin dünyada kiriaflı İudadan daha artıq yazığın gəlosi bir adam da var, onu İudadan betər fəlakət gözləyir. Demək, soyuqqanlı, öz əqidəsine sadiq olan cellad Mark Siçovulquran, səni, gördüyüm kimi, - prokurator İeşuanın eybocər hala salınmış sifotini göstordi, moizalerine görə döyən adamlar, dörd əsgeri öz əlaltılarıyla öldürən quidur Dismas və quldur Hestas, nəhayət, murdar satqin İuda onlarin hamısı xeyirxah insandı?
- Beli, - mohbus cavab verdi.
- Ve heqiqət seltənəti berqərar olacaq?
- Olacaq, igemon, - İeşua inamla cavab verdi.
- Heç vaxt olmayacaq! - Pilat qəfil elə dəhşətli səslə bağırdı ki, İeşua səndələdi. Çox illər əvvel Qız vadisində Pilat öz athlarına bu cür qışqırmışdı: "Doğra onları! Doğra onlar!! Nohəng Siçovulqıran ələ keçib!" Əmr verməkdən kallaşmış sesini bir az da qaldırıb, sözləri elo dedi ki, onu bağda da eşitsinlər: - Cinayətkar! Cinayətkar! Cinayetkar!

Sonra astadan soruşdu:

- leşua Qa-Nosri, allahlardan hansına inanırsan?
- Allah təkdi, - leşua cavab verdi, - mon ona inanıram.
- Dua ela ona! Möhkom dua elo! Ancaq, - bu yerda Pilatın sesi batd, - bu da kōmək etməyəcok. Arvadn var? - Pilat nodonse qūsso ilo soruşdu. ona ne olduğunu özü do anlamırd.
- Yox, takem.
- Menfur șher, - prokurator noyo görose mızıldandı, üşüyürmūs kimi büzüşü, allərini bir-birine sürtdü, - agər səni kiriaflı Iuda ila görüşdan avval öldürsaydilar, doğrusu, daha yaxşı olardı.
- San məni burax, igemon, - gözlənilmədən mohbus xahiş etdi va sasinda həyacan hiss olundu, - görürəm ki, məni öldürmək istəyirlər.

Pilatun sifati soyridi, o, qan sağılmış gözlorini leşuaya dikdi.

- Bodboxt, son güman edirson ki, Roma prokuratoru sonin dediklerini söylayan adamt buraxar? Ey allahlar, allahlar! Yoxsa istayirsan sanin yerini man tutum? Mon sonin fikirlorini bölüşmürom. Mena qulaq as: oger bu andan sonra sen birce kelmo söz desan. kiminlasə danıssan, özünü məndən gözla! Təkrar edirəm: ōzūnū mendan gözla.
- Igemon...
- Sus! - Pilat bağırdı, yenə eyvana girən qaranquşu hirsli baxışlarla izladi. - Yanıma! - Pilat qısqırdı.

Katib va mühafizaçilor öz yerlorini tutdular, sonra Pilat elan etdi ki. Kiçik Sinedrionun yığıncağında cinayotkar lieşua QaNosriya çıxarılmıs ölüm hökmünü tasdiq edir vo katib Pilatın dediklorini yazd.

Bir daqiqa sonra Mark Siçovulqıran prokuratorun qarşısında dayanmışdı. Prokurator amr etdi ki, cinayatkan moxfi xidmatin roisine tohvil versin, homçinin ona prokuratorun tapşmğım çatdırsın: Jeşua Qa-Nosri başqa məhkumlardan aynı saxlansın, leşua ile no haqdasa danışmaq, onun hər hansı sualına cavab vermək moxfi xidmət dastəsinə qadagan olunur ve bu qadağanı pozan ağır ceza alacaq.

Markın işarosiylo mühafiza dəstəsi leşuanı dövroyo alıb eyvandan çexard.

Sonra sinasinde gümüs sir başları parıldayan, dəbilqesine qartal lalaklori, qulıncının çiyin qayışna qızıl lövhociklar borkidilon, dizine qeder qaytanla bağlı ayaqqabılarına üçqat althq vurulmus, qıpqırmızı plassın sol çiynino atmış, boy-buxunlu, sarısaqqal, yaraşıqI) kişi prokuratorun qarșısinda dayandı. Bu, legiona komandanliq
eden leqat' idi. Prokurator ondan sebastiyalılarm koqortasmm indi harada yerleşdiyini soruşdu. Leqat molumat verdi ki, sebastiyahlılar cinayetkarlara çıxarılmış hökmün xalqa elan olunacağı hippodromun qarşısındakı meydanı mühafize edir.

Prokurator tapşırıq verdi ki, leqat Roma koqortasından iki kenturiya ayırsın. Onlardan biri Siçovulquranın başçlığı ile cinayatkarları, edam üçün lazım olan alotlor yüklenmiş arabaları ve celladları Keçol Dağa müşayiot etsin, oraya çatandan sonra yuxarıdakı mühafize destəsine qoşulsun. O biri ise ele indi Keçel Dağa göndərilsin ve derhal orada mühafizeni toşkil etsin. Bu meqsedlo, yeni Dağın mühafizosi üçün prokurator leqatdan yardımçı süvari alayı - Suriya alasımı ${ }^{2}$ da göndormosini xahiş etdi.

Leqat eyvandan çıxdıqdan sonra prokurator katibe omr etdi ki, Sinedrionun prezidentini, iki üzvünü və Yerşalaim mobədlorinin mühafize roisini saraya çağırsın, ancaq elo etsin ki, bu adamlarla keçirəcəyi iclasa qədər prezidentlo toklikdo damısa bilsin.

Prokuratorun emri tez və doqiq yerine yetirildi. Son günlor Yerşalaimi nəsə qeyri-adi bir acıqla yandırıb-yaxan güneş hole öz on yüksek nöqtəsine çatmamışdı ki, bağın yuxarı terrasında, pilləkəni qoruyan iki aǧ mormor şirin yanında prokuratorla Sinedrion prezidentinin vəzifəsini icra edon, Iudeyanın baş ruhanisi losif Kaifa qarşılaşd.

Bağda sakitlik idi. Ancaq sütunların arasından neheng fil ayaqh palmalar biton, güneșin yandırıb yaxdığı bağın yuxarı meydançasına çıxanda, asma körpüləri, qalaları ve on başlıcası, heç bir tesvire gelməyon, dam əvəzine son derəce iri qızıl pulcuqlarla örtülmüş mərmər yığınından ibarət məbədiylo nifret beslediyi bütün Yerşalaim şoheri prokuratorun gözü qarşısında açıldı, - iti qulaqları çox uzaqlardan, saray bağınn aşağı terrasım şhor meydanından ayıran daş hasarın yanından qalxan, herdon ah-naloye banzayon seslori ald.

Prokurator artıq meydanda Yerşalaimdoki son iğtişaşlardan həyecanlanmış xeyli şəhər sakininin yığışığım, bu kütlənin hökmün çıxarılmasını sobirsizliklo gözlodiyini, orada qısqıranların iso su satanlar olduǧunu başa düşdü.

[^21]Prokurator əvvalce dözülməz bürküdon daldalanmaq üçün baş ruhanini eyvana dovot etdi, ancaq Kaifa nəzakotlo üzr istoyib, bunu edə bilmoyocoyini söylodi. Pilat plaşın başlığım dazlaşan başına ortüb osas masoloya keçdi. Söhbot yunan dilindo gedirdi.

Pilat dedi ki, leşua $\mathrm{Qa}-$ Nosrinin işini araşdırb va ölüm hökmünŭ tasdiqloyib.

Beloliklə, bu gün hoyata keçirilosi edama üç quldur: Dismas, Hestas, Var-ravvan ve bundan əlave leşua Qa-Nosri mohkum edilib. Xalqı qeysor aleyhine qiyama çağırmaq fikrine düşen ilk ikisi Roma hökuməti torəfindən döyüşlo alo keçirilib ve prokuratorun hesabındadılar, demoli, burada onlardan söhbat gedo bilməz. Sonuncular - Var-ravvan ve Qa-Nosrini iso yerli hakimiyyet tutub va onlar Sinedrion tarofindan mohkum edilib. Qanuna vo adoto görz, bu iki cinayətkardan birini bu gün giron böyük pasxa bayramı münasibotile azadhğa buraxmaq lazım golocek.

Indi prokurator bilmak istoyir, Sinedrion bu iki cinayatkardan hansim azad etmek fikrindedir: Var-ravvanı, ya Qa-Nosrini.

Kaifa sualın ona aydın olduğunu göstərmək üçün başını terpotdi ve cavab verdi:

- Sinedrion Var-ravvanın buraxılmasını xahiş edir.

Bas ruhaninin ona mohz bu cavabı verecəyini prokurator yaxşı bilirdi, ancaq özünü ela aparmalı idi ki, guya belo cavab onu heyretiondirib.

Pilat bunu böyük məharatlə etdi. Qaşlarını tokəbbürlə qaldırıb, heyrotlo bas ruhaninin düz gözlorine baxdı.

- Boynuma alıram ki, bu cavab məni heyrotlondirdi, - prokurator múlayimcasina dedi, - burada nasa bir anlaşılmazlıq olduğundan ehtiyatlanıram.

Pilat fikrini izah etdi. Bas ruhaniyo yaxşı molumdur ki, Roma hakimiyyati yerli ruhani hakimiyyotinin huquqlarına homişo hörmatle yanaşır, ancaq bu moseladə sohv göz qabağındadır. Vo bu sohvin aradan qaldınimasında, albotto, Roma hakimiyyeti maraqudı.

Dslindo, Var-ravvanın ve Qa-Nosrinin cinayetlori ağırlığına gore müqayise edilmezdir. Dgor ikinci şoxs açıq-aşkar dəlidirse, cafong cıxışlarıyla Yerşalaimde vo digor yerlordo xalqı hoyecanlandırdıgı ūçûn günahkardırsa, birincinin günahı daha ağırdır. Birbaşa qiyama çagırmağı azmış kimi, üstalik, onu tutmaq istoyon keşikçini da őldürüb. Var-ravvan daha təhlükolidi, nəinki Qa-Nosri.

Bütün deyilənlərin müqabilindo prokurator xahiş edir ki, baş ruhani qorarı doyisssin, iki cinayotkardan daha az ziyanlısını azad etsin, o da, şübhosiz, Qa-Nosridi. Bes indi sözü nədi?..

Kaifa düz Pilatın gözünün içino baxdı, astadan, ancaq qetiyyotle dedi ki, Sinedrion işle çox diqqotle tanış olub ve Var-ravvanı azad etmek fikrindo olduğunu ikinci dəfo söylayir.

- Nece? Hətta mənim xahişimden sonra? Roma hakimiyyətinin adından danışan şoxsin xahişindon sonra? Baş ruhani, üçüncü dofe tokrar et.
- Biz üçüncü dəfo de bildiririk ki, Var-ravvanı azad edirik, Kaifa sakitce cavab verdi

Hor şey bitmişdi vo daha danışılası heç ne qalmamışdı. QaNosri homişolik gedirdi, prokuratorun dohşotli ağrılarımı saǧaldan olmayacaqdı; ölümden savayı bu aǧrımın əlacı yoxdu. Ancaq indi Pilatı heyratlondiron bu fikir deyildi. Bayaq eyvanda hiss etdiyi anlaşılmaz qüsso onun bütün varlığına hakim kosilmişdi. Calışd qüssonin sobobini özü üçün aydınlaşdırsın, ancaq bunun sebobi də qəribe idi: prokuratora elo goldi ki, məhbusa noyise deməyib, ya noyese qulaq asmayıb.

Pilat bu fikri özündon qovdu ve bu fikir gəldiyi kimi do bir anda uçub getdi. O uçub getdi, ancaq qüssonin sobobi izah olunmamış qaldı, çünki ildırım kimi çaxan başqa fikir do onu izah edo bilməzdi: "Ölümsüzlük... ölümsüzlüyə qovuşdu..." Kim ölümsüzlüỳ qovuşdu? Prokurator bunu başa düşmədi, ancaq bu müəmmalı ölümsüzlük haqqındakı fikir günün altında onu üşütdü.

- Yaxşı, - Pilat dedi, - qoy belə olsun.

Bu yerdo o, otrafına göz gezdirib, baş vermiş dəyişikliye heyrotlondi. Qızılgüllərin çoxluğundan eyilmiş kollar, yuxarıdakı terrası dövrolomiş sorv ağacları, nar ağaclanı, yaşılığın arasındakı ağ heykollor, elo yaşıllığın özü do yoxa çıxıışdı. Bunların yerini içində yosunlar yırğalanan qıpqırmızı xilt tutmuşdu, bu xilt harasa axıb gedirdi və Pilatı da özü ilo aparırdı. Acizliyinə, gücsüzlüyüne göre o indi qazabdon boğulurdu.

- Canım sixıldı, - Pilat dedi, - canım sıxıldı!

O, terli, soyuq oliylo plaşın yaxasındakı toqqanı dartdı ve plaş quma düşdü.

- Bu gün bürküdü, haradasa tufan qalxıb, - prokuratorun qızarmış sifotindən gözünü çokmədən va qarşıdan golon bütün məşəqqətləri hiss edorak Kaifa dillondi. "Ah, bu ilin nisan ayı nece dehşetlidi!"
- Bürküden yox, - Pilat dedi, - saninlo bir yerde olduğuma göra sıxıldım. Kaifa, - Pilat gözlorini qıyıb gülümsədi, - özünü gözlo, bas ruhani.

Baş ruhaninin gözlori parıldadı va heyretlondiyini büruze vermokde prokuratordan heç do geri qalmadı.

- Mən nə eşidirom, prokurator? - Kaifa təkəbbürlə və sakit tərzda cavab verdi, - özün təsdiq etdiyin hökmə görə meni hədəloyirsen? Bela sey ola bilarmi? Roma prokuratorunun nese deməmişdan avval sözlorini ölçüb-biçdiyinə adet etmişik. Bizi kimso esitmadi ki, igemon?

Pilat donuq gözloriyla baş ruhaniya baxdı ve hirsindən gülümsədi.

- Bu nə sözdü, baş ruhani! Axı, bizi indi burada kim eşidə bilər? Magar man bu gün edam olunacaq ganc divanəya oxşayrram? Mon usağamm, Kaifa? Harada nə dediyimi bilirem. Bağ, saray mühafizə olunur, siçan keçasi deşik do yoxdu! Siçan nədi, hatta o da, adı nedi... Kiriaf şohorinden olan? Yeri gelmisken, son onu tanıyırsanm, bas ruhani? He...egər elasi buraya girse, çox peşman olar, buna yaqin inanarsan? Yadında saxla, bas ruhani, bundan sonra sonə rahathq yoxdu! No sone, ne sənin xalqına, - ve Pilat sağ tarəfi, uzaqda, yüksəklikdə parildayan məbadi gösterdi, - bunu man sanə deyirom - pontiyalı Pilat, Qızıl Nizali ath!
- Bilirem, biliram! - Qarasaqqal Kaifa çəkinmədən dedi və gözlari panldadı. O, allarini göya qaldırib sözüne davam etdi: - İudey xaiqı ona nifret baslediyini bilir, son ona çox azablar çəkdirmisən, ancaq onu mehv ede bilmeyəcəksen! Onu allah qoruyacaq! Bizi eşidarlor, qüdratli qeyser eșidər, bizi qanimimiz Pilatdan qoruyar!
- Heç do yox! - Pilat qısqurdı vo hor dediyi sözla o get-gedo yüngüllașirdi: daha riyakarlıq etmaye, sözlori seçmoyə ehtiyac yox idi. - Mendan qeysera çox şikayat etmisən, indi növbe menimdi, Kaifa! Indi xabar mondon gedəcak, özü da ne Antioxiya canişinino, no da Romaya, birbaş Kapreyə, imperatorun özünə xəbər gedəcek ki, siz Yersalaimdeki malum qiyamçılan nece qoruyursunuz. Man onda Yerşalaimi Soloman gölünūn suyu ilo suvarmayacağam, ancaq sizin xeyriniz üçün belo istəyirdim! Su ilo yox! Yadına sal,
size göre imperatorun monoqramması olan qalxanlanı divardan çıxarası oldum, ordunun yerini dəyişdirdim, sizə görə özüm gələsi oldum ki, burada nələr baş verdiyini görüm! Mənim sözlarimi yadında saxla, baş ruhani. Onda Yerşalaim bir koqortayla canım qurtarmayacaq, yox! Şəhər divarının qarşısına Filmunatın bütöv bir legionu gələcək, ərəb ath qoşunu gələcək, onda sən acı göz yaşı axıdanların səsini, iniltilerini eşidəceksən! Son onda xilas etdiyin Var-ravvanı xatırlayacaqsan ve ziyansız moizelərine göre filosofu ölümə göndərdiyinə peşman olacaqsan!

Baş ruhaninin sifəti ləkələrlə örtüldü, gözləri parıldadı. O, prokurator kimi hirsindon gülümsedi.

- Prokurator, indi dediklərine sən özün inanırsanmı? Yox, inanmırsan! Xalqı yolundan azdıran adam, sen Yerşalaimə sülh, əminamanhq getirmomisen, sen bunu gözol bilirsen, ath. Son onu buraxmaq istoyirdin ki, xalqın arasına qarışıqhq salsın, etiqadını tohqir etsin ve xalqı Roma qılmemın üstünə aparsın! Ancaq mən, Iudeyanın baş ruhanisi no qədər ki sağam, dinimizin tehqir olunmasına imkan verməyəcəm və xalqı müdafiə edəcem! Eşidirsənmi, Pilat? - Kaifa hiddətlo elini qaldırdı: - Bunu nezəre al, prokurator!

Kaifa susdu və prokurator dənizin uğultusu kimi yenə Böyük İrodun darvazasına lap yaxımlaşan hay-küyü eşitdi. Bu uğultu aşağıdan prokuratorun ayaqlarma, sifətinə doğru qalxırd. Arxa tərəfden, sarayın dalından ise seypurların tehlüke bildiren siqnalları, yüzlərlə ayağın ağır tappıltısı, dəmirlərin cingiltisi eşidildi, - prokurator başa düşdü ki, onun əmrine uyğun olaraq Roma piyada qoşunu qiyamçıları ve quldurları dəhşətə salan ölüm qabağı parada çıxmaq üçün artıq hərokətə golib.

- Eşidirsənmi, prokurator? - baş ruhani astadan təkrar etdi, - doğrudanmı sen deyəceksən ki, bütün bunların baiskan, - baş ruhani bu yerde hər iki əlini qaldırdı və qara başlıq Kaifanın başından sürüşdü, - miskin quidur Var-ravvandı?

Prokurator biloyinin arxası ile soyuq, terli almın silib yere, sonra gözünü qıyıb göyə baxdı, gördü ki, qaynar küre düz başımın üstündədi, Kaifanm kölgəsi iso lap kiçilərək şirin quyruğuna sığımb ve astadan soyuqqaniqqla dedi:

- Günorta yaxınlaşır. Başımız söhboto qarışıb, işimizi iso davam etdirmoliyik.

Bas ruhanidon nozakatlo üzr istayib, sonuncu qısa iclas üçün lazım olan başqa adamlanı çaǧırana qodor onun maqnoliyanın kölgosindo oturub gözloməsini xahiş etdi, sonra edamla bağh bir sarancam da verocakdi.

Kaifa olini üroyinin üstüno qoyub hörmotle tozim etdi və baǧda qaldı, Pilat iso eyvana qayıtd. Onu gözloyon katibe tapşrdı ki, legionun leqatım. koqorta tribununu ${ }^{1}$, homçinin bağın aşağısındakı terrasda, fovvarəli dairovi köşkdo dovət gözloyon Sinedrionun iki ūzvūnū vo mabad keşikçilorinin roisini bağa dəvet etsin. Pilat bu saat qayıdacag̊m deyib, saraya keçdi.

Katib iclası toplayana qodər prokurator tünd pencerə pordələrinin günaş̧en qoruduğu otaqda, gün işığı onu narahat etmose do, sifotinin yarıst başhq̧la örtülmüş bir nəfərlo görüşdü. Görüş çox qısa oldu. Prokurator bu adama astadan bir neço söz dedi, sonra o getdi. Pilat ise sütunların arasından keçib bağa qayıtdı.

Orada görmok istodiyi adamların hamısına prokurator tontonoylo vo soyuq tarzdo elan etdi ki, İeşua Qa-Nosri barodo çıxarıl$\pi$ ıs ölüm hökmünü tosdiq edir vo Sinedrionun üzvlorindon rosmi §kildo xabar aldı ki, cinayotkarlardan hansının sağ qalmasımı moslohot bilirlor. Bunun Var-ravvan olduğu cavabını alıb prokurator:

- Cox yaxşı, - dedi va katiba tapşırdı ki, bunu protokola qeyd etsin vo katibin qumdan qaldırdığı toqqanı olindo sıxıb, tontonoli sokildo dedi: - Vaxtd!!

ईstirakçlarnn hamısı enli mormor pillokenle, bihuşedici etir saçan qızılgül kollarının arasıyla aşağı, saray divarına, sonunda Yerşalaimin cıdır meydanının sütunları vo heykelleri görünen daş dōşonmiş böyük, hamar meydana çıxaran darvazaya torəf getdilor.

Dosta yalnız bag̉dan meydana çıxıb geniş das eşafota qalxanda, Pilat qıyılmıs gözloriylo yuxandan aşağı meydanı süzüb, vəziyyoti anlaya bildi. Indico keçdiyi, yoni saray divarından daş eşafota qodər olan saho boş idi, ancaq önündoki meydanı Pilat artıq görmürdü - onu kūtlo tutmusdu. Dger üç carge düzülmüs sebastiyalı esgerler Pilatdan sol tarafi vo itureyalı yardımçı koqortanın asgorlori sağ tərəfi saxlamasaydı, kütlo daş eşafotun özünü do, boş saheni de doldurardi.

[^22]Pilat lazımsız toqqanı qeyri-ixtiyarı oveunda sıxaraq, gözlorini qıyıb das eşafota qalxdı. Prokurator gün düşdüyüne göre gözlorini qıymamışdı, yox! No üçünse mohkumları görmok istəmirdi, ancaq indi onun arxasınca edam meydançasına çıxarılacaqlarım da gözol bilirdi.

Qıpqırmızı astarlı ağ plaş insan denizi üzorindeki sıldırımda görünen kimi ses dalğası Pilatı vurdu:"Ha-a-a..." Haradasa uzaqda, hippodromun dorinliklorinden doğulan bu zoif sos sonra gurultuya çevrildi ve bir neço saniyo davam edib sönmoyo başlad. "Moni gördülor", - prokurator düşündü. Sos dalğası sönmoyo macal tapmamış birdon yeno artmağa başladı ve ovvolkindon yüksoyo qalxdı, ikinci dalğada, dəniz kükroyondə köpük üzə çıxdığı kimi, fit soslori ucaldı vo gurultunun içindon qadın iniltilori eşidildi. "Mohkumlan da edam meydançasına çıxardılar... - Pilat fikirloşdi, - inilti do ona görədir ki, izdiham qabağa yeriyondo bir neço qadın ayaq altunda qald".

O, bir müddət gözlədi, çünki izdihamın öz içindəkiləri püskürüb sakitloşmoyince, heç bir qüvvoylo onu susdurmaq mümkün olmayacağım bilirdi.

Homin an yetişondo, prokurator sağ olini yuxan qaldırdı vo sosküy tamam yatdı.

Onda Pilat isti havanı bacardığı qodor sinesine yığıb qısqurdı ve onun sosi minlorlo adamm başı üstündo dalğalandı:

- Qeysor imperator adindan!

Kosik-kəsik bağırtılardan qulaqlanı batdı - koqortalardakı osgorlor nizo vo bayraqlarm yuxarı ataraq hayqırdılar:

- Yaşasın qeysor!

Pilat başımı qaldırıb günoşə baxdı. Gözlorində yaşıl alov oynadı, bu alov beynini qaynatdı vo xırıltıh arami sözlori ətrafa yayıldı.

- Yerşalaimdə həbs olunmuş dörd cinayətkar, adam öldürdüklərine, qiyama çağırşa, qanun vo etiqadımızı tohqir etdiyinə görə rüsvayçı edama - dar ağacından asılmağa məhkum mohkum edilib. Bu edam indi Keçel Dağda olacaq! Cinayotkarların adı - Dismas, Hestas, Var-ravvan ve Qa-Nosridir. Budur, onlar sizin qarşımzdadı!

Pilat cinayetkarları görmoso do, olile sağ torəfi göstordi, çünki onların harada lazımsa, orada olduğunu bilirdi.
izdiham heyrotdon, ya rahatlandığına göre uğuldadı. Uğultu yatanda Pilat sözünə davam etdi:

- Ancaq onlarnn yalnız üçü edam olunacaq, çünki qanuna ve adəta gōro, pasxa bayramı münasibətila məhkumlardan birinin mənfur heyatum, Kiçik Sinedrionun seçimi ve Roma hakimiyyotinin tesdiqiyla, alicenab qeyser imperator onun özüne qaytaracaq!

Pilat sözləri qışırdıqca, uğultunun get-gedə dərin sükutla əvəz olunduguunu hiss edirdi. Artiq heç bir sas-somir eşidilmirdi, hotta ela bir an golib çatd ki, Pilat, ümumiyyatlo, atrafda hor şeyin yoxa çıxdıg̀mı dūşündü. Nifrət baslədiyi şəhər ölmüşdü, bircə o, günün alunda üzünü göyo tutub qalmışdı. Pilat bir az susub, sonra qışırdı:

- Indi sizin qarşımızda azadhğa buraxılacaq adamın adı...

Ad çakməmişdən əvval heç nəyi unutmadığma omin olmaq üçūn yenə gözlədi, çünki həmin xoşbəxtin adını çəkəndən sonra olū şoharin diriləcayini va başqa sözlorin eşidilməyəcəyini bilirdi.
"Qurtardımı? - Pilat öz-özüno pıçıldadı, - qurtardı. Ad!"
Vo " r " harfini uzadib sükut çökmüs şohərə qışqırd:

- Var-ravvan!

Bu zaman ona elo gəldi ki, günəş başı üstünde cingiltiylo çiliklendi ve qulaqlarına od doldu. Bu odda bağırtı, çıgırtı, inilti, qəhqaha va fit saslari qaynayırd.

Pilat çōnüb, büdraməmək üçün ayağı altındakı alabəzək taxta dōşmədən savayı heç hara baxmadan edam meydançasıyla geriye, pillokene san getdi. O bilirdi ki, indi edam meydançasına tunc pullar. xurmalar dolu kimi yağır, izdiham çaxnaşır, adamlar bir-birini italayir, bir-birinin belina dırmaşır ki, öz gözləriylə möcüzəni - artiq ölumŭn pencesində olan adamın neca qurtulduğunu görsünlor! Ístintaq zamanı burulmus qollarından kəndiri legionerler açanda, ağrım şiddatindən üz-gözünü qış̧dırb ufuldasa da, məhbusun mənasız, gic bir təbassümlo necə gülümsədiyini görsünlər.

O bilirdi, ele bu vaxt mühafizeçiler qollan bağlı üç noferi artıq yan pillakənlerla düşürürlor ki, onları qərbə, şəhər kənarma, Keçəl Dağa aparan yola çıxarsınlar. Yalnız edam meydançasının arxasinda Pilat tohlūkasizlikde olduğuna inandığından başım qaldırdı - mehkumlarr daha göre bilmezdi.

Izdihamın get-geda sangiyon uğultusunu, prokuratorun edam meydançasından dediklerini indi arami ve yunan dilinde tekrar
eden carçıların qısqırıqları batırmışdı. Bundan başqa $o$, at ayaqlarının zoif tappıltısmı va şeypurun qısa, şen sesini eşitdi. Bazardan hippodrom meydanına çıxan küçonin damlarındakı uşaqların qulaqdeșon fişqırıqları ve "ehtiyath ol!" bağırtıları da bu seslore qarışdı.

Meydanın boşaldılmış sahosindo tok dayanmış esgor elindoki bayrağı heyacanla qaldıranda, prokurator, legionun leqatı, katib və mühafizeçilor dayandı.

Süvari ala camaatın yığnağından yan ötüb, tənəklərin dırmaşdığı daş hasarlı döngəyə burularaq, kəsə yolla Keçəl Dağa çapmaq üçün löhrom yerişlo meydana girdi.

Süvari alanın uşaq kimi balaca, mulat kimi qara suriyalı komandiri çaparaq Pilatla berabərleşənde nəse çımxırıb, qulıncını qımıdan çıxardı. Tere batmış qara at kenara sıçrayıb şahə qalxdı. Sırayla üç-üç düzülmüş atlar toz-duman qaldırıb onun arxasinca çapdılar, bambuk mizraqların yüngül ucları atılıb düşürdü, dişləri şen-şən ağaran, parıldayan, ağ çalma altında lap qara görünən sifətler prokuratorun yanından ötüb keçdilor.

Süvari ala tozu göyə qaldırı döngəyə girdi ve çiynindəki ş̣eypur gün işığında parıldayan sonuncu əsger Pilatın yanından çapıb keçdi. Pilat əlilə tozdan qorunaraq, narazılıqla sifətini qurışırıb saray bağının darvazasına tərəf getdi, leqat, katib vo mühafizəçilər do onun arxasinca həroket etdi.

Sehor saat ona az qalmışdı.

## isaak emmanuiloviç babel

(1894-1940)

## ILYA izaKoviçila MARQARITA PROKOFYEVNA

## (hekaŋŋ)

Qerşkoviç. polis roisinin otaġından içini bürüyen sıxıntı ile çıxdı. Oryoldan çıxan ilk qatara minib çıxıb getmeliydi, oger getmosəydi, özlori tapıb aparacagdılar onu. Oryoldan çıxıb getmoyi işinin do başa çatdıġından xəbar verirdi. Olindo çantası qaranlıq bir küçəyo gırdi. yavas-yavas addımlamaga başladı. Tindo uzun boylu bir qadınla üzbaūz gaidi.

- Dissi. gal gōrek do!

Qerşokoviç başını qaldırdı; qadına baxanda gözlüklori od tutub yanırdı. Bir anlıq toroddüt keçirondon sonra razılaşdı:

- Yaxs?

Qadin qoluna girdi onun. Tini buruldular.

- Hara getdik? Mehmanxanaya?
- Bütūn geconi qalacagam,- dedi Qerṣkoviç, - sonin evinə gedək.
- Úc manata başa golacek, bu səno!
- Ikı! - deyo cavab verdi Qerşkoviç.

Îki manat yarıma razılaşıb addımladılar.
Qadının otağı balaca, ancaq xudmani idi. Cırıq pordelori, bir do qızilı rongli gece lampası vardı. İcari girdilor. Qadın plaşım çıxartdı, paltarnnen düymolorini aça-aça göz vurdu kişiyo. Qerşkoviç sifotini tursutdu:

Na axmaq-axmaq horoketlor eloyirson?!

- Yaman terssan a, son do!

Qerskoviçin dizinin üstündo oturdu qadın.
-Olúsū, ōlüsū yüz kilo varsan, - dedi Qerşkoviç.
-Sokson.
Qerşkoviçin gicgahındakı çal saçları öpmoye başladı.
Qerşkoviç sifotini turşutdu yeno.

- Yorǧunam. Yatmaq istoyirom.

Qadın ayağa durdu. Onun da sifoti oyilmişdi.

- Yohudison son?
- Yox.

Qadm:

- Ho, qoca, - dedi yavaş-yavaş - on manatla necodir aran?

Qerşkoviç durub qapıya torof getdi.

- Cohonnom, bess verorson, - dedi qadm.

Qerşkoviç qayıtdı.
Penceyini çıxarıb asmağa bir yer axtaranda yorğun bir sosle:

- Yatağı hazırla, - dedi. Adın nedir senin?
- Marqarita.
- Molefolori do dəyişdir, Marqarita.

Yataq geniş, molofolor iso qar kimi ağappaq idi. Ağır-ağır soyundu Qerşkoviç, ağ corablarmı çıartdı, torloyon olloriylo ayaqlarımı ovuşdurdu. Qapımı bağlayıb açarı yastığın altına qoydu, uzandı. Marqarita, osnoyorok heç tolosmodon paltarını soyundu, çyinlərine baxdı bir müddot. Orda bir sızanaq gözüne dəydi, onu sıxıb partlatdı. Daha sonra ise saçlarmı açdı.

- Senin adın nodir, atam?
- Eli, İlya İzakoviç.
- Tacirson?

Qerşkoviç, qeyri-doqiq bir cavab torzi ila:

- Bir işim var da, pis dolanmıram - dedi.

Marqarita işığı söndürüb qocanın yanına uzandı.

- Maşallah, özüno pis baxmamısan a, - dedi Qerşkoviç.

Bir azdan yuxuya getdiler. Ertosi gün sohor-sohor güneş işıǧı doldu otağa.

Qerşkoviç oyandı, geyinib ponceronin qabağına goldi.

- Bizim yerlordo hara baxirsansa bax, doniz görocokson, burda iso göz işlədikce düzonliklordir, - dedi. - Gözaldir.
- Haralısan?
- Odessalıyam. Gözol yerdir. Soherlorin on gözoli...

Qeyri-müəyyon bir torzdo gülümsodi.

Marqarita:

- Sana fikir verirom, görürom ki, har yeri sevirson, - dedi.
- Düzdür. - dedi Qerşkoviç. - Hor yer özüno göro gözaldir, oger insan varsa tebii.

Marqarita, dirsoyine söykendi:

- Neco do axmaqsan, - dedi - insanlar pisdir axı.
- Y'ox. - dedi Qerskoviç, - Insanlar pis deyil. Sadəce onlan kimsa pis olduqlarna inandırıb. Bela öyroniblor.

Marqarita bir anlığına düşündü, daha gülümsədi. Qerşkoviço diqqotle baxaraq:

- Gülmalison. - dedi - özü do yaman gülmolison.
- Baxma mona, gevinacayam.

Sohar yeməyina çay içib piroq yedilor. Qerşkoviç Marqaritaya ఢ̧ōəəyin üstūnə kərə yag̀ı çəkməyi və onun da üstünə sosiska qoymagı öyratdi.

- Ele gōrüm... Mon do yavaş-yavaş gedim.

Gedanda:

- Al bu üç manatı, - dedi Qerşkoviç. - İnan mənə ki, insan bezan bir qapiyi bela çox çatinlikle qazanır.

Marqarita gülümsedi:

- Qoca kaftar. Qoy üç olsun. Bu gece de geleceksen?
- Gelocayam.

Axsam olan kimi alinda zanbil Qerşkoviç qapının ağzında göründū. Balıq, bir süş pive, sosiska ve alma. Marqaritanın əyninde tünd rongli paitar var idi. Yemok yeyo-yeya xeyli danışdılar:

- Ayda alli manat gelirin olanda belo adam yasaya bilmir, dedi Marqarita. - Bu pesedo paltara son deyon ela da pul getmir, ancaq sehor-axşam şorba yemək olmaz axı. On beş manat da kirayo pulu veriram.

Qerşoviç, balığı bərabər hissələrə bölməye çalışaraq fikirlifikirli:

- Odessada on manat versan on gözal otağı tuta bilorson Moldovankada.
- Sonra da sōz almaq-zad. Diline içki dəyon gəlir üstünə...
- Qismatdi de, - dedi Qerşkoviç.

Sonra ailasinden, iflas eden işinden, asgerlikdeki oğlundan danisdi.

Marqarita başmı masanın üstüno qoyub diqqotlə lakin fikirli bir şekildə qulaq asdı Qerşkoviço. Yemokdən sonra, Qerşkoviç penceyini çıxardıb quru oskiyo gözlüyünü sildi. Balaca stolun arxasına keçib gece lampasımı özüne yaxınlaşdıraraq bir neçe iş moktubu yazdı. Marqarita ise saçlarını yudu.

Qerşkoviç, qaşlarım qaldırıb, ağır-ağır, diqqetla yazır, arabir dayanıb düşünür, qəlomi mürəkkəbə batırandan sonra silkələyib ucdakı artıq mürekkobi axıdırdı. Yazmağı bitirendon sonra, Marqaritanı bir qalın qovluğun üstündo oturtdu:

- Ciddi bir qadmsımı, xanım, xahiş edirəm, oturun. Qerşkoviç gülümsodi. Gözləri balacalaṣmışdı. İşıl-işıl parıldayırdı. Ertosi gün Oryoldan getdi Qerşkoviç. Vağzalda qatarın yola düşməyinə bir neçe deqiqo qalmış gazişondə gördü ki, budu Marqarita əlindo bir çanta sürətilə gelir. Çantada yağlı kökə var idi, kökənin büküldüyü kağız ise yağ içindo idi. Qıpqırmızı olmuşdu Marqaritanın üzü, kədərliydi. Tolosik gəldiyi üçün çatinliklə nəfəs alırd.
- Yolda yeməyin üçün gatirmişom bunları. - dedi - düzdür elə bir şey deyil, amma...
- Təşəkkür edirəm, - dedi Qerşkoviç. Kökəni aldı, düşünceli qaşlarını qaldırdı bir anlığma, beli büküldü.

Üçüncü zang eşidildi elə homin an. Saǧollaşdılar.

- Cox sağ ol, Marqarita Prokofyevna.
- Gülo-gülə, İlya İzakoviç.

Qerşkoviç, qatara mindi. Ve qatar terpendi.

# MiXAIL MIXAYLOVIÇ ZOŞŞENKO 

(1895-1958)

## "MAVí KİTAB"dan

## M.Qorkiya

Əziz Aleksey Maksimoviç!
İki il bundan qabaq məktubunuzda mənə məslohət görmüşdünūz ki, insanlıq tarixi haqqında gülmoli vo satirik bir kitab yazım.

Taklif etdiyiniz mövzunu tam §̧əkilda qaldırmağa gücüm vo moharetim çatmazdı. Man yalnız insan münasibotlorinin qusa tarixin yaza bildim. Izin verin Aleksey Maksimoviç, monim bu "Mavi kitab" 1 ml siza ithaf edim.

## Sizi ürakdan sevan Mixail Zosssenko Yanvar 1934, Leninqrad

Heç bir zaman şuxluğumuzdan qalmamışıq. On bes ildir ki, bacardıǵumız qeder gūlmoli ve eylonceli ehvalatlar danışaraq camaatımızı bir xeyli sonlondiririk. Yazılanmızda ancaq istediklorini görürlor, onlan qayğlandıracaq ciddi ve ibratamiz bir şey görmürlor.

Biz de bundan xeyli momnun oluruq. Bu gün do insanlann cürbacūr horekatlari va hisslori haqqunda mazali bir kitab yazmaq qorarına goldik. Amma indiki hoyatımızdan söhbot açmaqdan ovvel keçmis günlarden bir para ohvalatlar danışmaq istədik.

Diletant vo nadan kimi tarix sohifəlerini vereqladikco gördük ki. an qeribe işler çox az sebəblorden töreyir. Gördük ki, tarixdə эn bōyūk rolu pul. mahabbat, mokr, uğursuzluq vo bir para başqa sebobler oynayıb. Ele irelide bu barede danışacayıq.

Belalikla birinci bölüme - Pullar bölümüne girişirik.
Tarixden bu barede bildiklerimizi bir-bir sadalayıb zohlonizi tôkmek istamirik. Onsuz da hor şey aydindır. Birco onu deyek ki,
pul qamarlamaq hovesi hörmotli boşoriyyəti sarsıdan on güclü ehtiraslardandı. Vo bu güclü ehtirası dövlot çox vədo öz xırda məqsodlori üçün çox ola istifado edo bilir. Mosolon dövlot canisini tutmaq gerek olanda onun başına mezenne qoyurlar. Tarixin az qala hor sohifesindo bu ya digər kelləyo qoyulan mozonnoni görürük.

Roma diktatoru Sulla (eramızdan evvel 83-cü il) hakimiyyati elo keçirondon sonra reqibi vo düşmeni Marinin bütün terefdarlarmı mohv etmok omri verib. Heyata ve insan xislotino yaxşı bolod olan Sulla heç kesin canım qurtara bilmomesi üçün her bas üçün çox yüksək qiymət qoyubmuş. Elan edib ki, hor bir qatlo yetirilon üçün on iki dinar (yoni qızıl pulla beş min) mobloğindo mükafat verecek.

Bu yüksok qiymot votondaşlan elo cuşa getirib ki, qatillor doqiqobaşı Sullanın evino golib kesilmiş başları toqdim edirmişlor.

Texminon tosovvür edirik ki, bu neco baş verirmiş.
Moselen, qatil ehmallıca qapım döyüb yavaş sesla:

- Bağışlayın, - deyir - başları burda qobul edirlor?

Yalın ayaqlarına sandalya keçirmiş conab Sulla kürsüdo oturub molahotli ariyaları zümzümə edərək məhkumların siyahısını nəzerdon keçirir ve adların yanına quş qoyurmuş.

Qul içori girib molumat verir:

- Yeno galon var... Bas gotirib. Qobul edocoksiz?
- Cağır golsin.

Əlinde qiymetli hədiyyeni tutan qatil içori girir.
Sulla:

- Dur görüm, - deyir - Bu nədir gotirmisen?
- No olacaq, başdı da...
- Görürem başdı, amma kimin başıdı? Kimin başımı mene soxuşdurmaq istəyirsən?
- Başdı da, özünüz omr vermədiz?
- Axı bu baş menim siyahımda yoxdu. Kimin başıdı bu? Cenab katib, zohmet olmasa bir siyahıya bax, gör bu baş orda var?
- Görünür kiminse kenar adamın başıdı. Molum deyil kimin başıdı, amma görünür hansı bir kişininse başımı gotirib.

Qatil utana-utana üzr istoyir:

- Bağıslayın... Demoli çaşdırmışam... Telosikdo sehv do ola bilor, neylemoli? - qoltuğundan başqa bir bas çıxarır - Onda bax bunu alın. Bu yeqin lazım olan başdır. Senatorun başıdır.
- Ho, bu başqa masolo... - Sulla siyahıdakı adın qarşısına qus qoyur. - Qoy bura başı. Bu birini ise apar at. Nahaq kosmisen...
- Bagıslayın, olime bu keçdi.
- Olima keçdi... İs bela getsə həro bir baş kasib gatirocak. Bu qodor pulu mon hardan tapacam.

Qatil pulunu alıb ve lazımsız başı götürüb gedir.
Bir sözlo üç-dörd hofto orzindo Sullaya iki mindon artıq baş gatinibler...

Amma yanm osr sonra (bizim eradan əvval 43-cü il) kəsilmiş başlann mazandəsi ela sıçrayıb qalxdı ki, dünyasında belo şey olmamisdı.

Yuli Sezar öldürülondan sonra Roma konsulu Mark Antoni üç yūz senatoru vo iki min athm qotlo mohkum edib. Sulla kimi o da elan edib ki, siyahıdakıları on qısa müddetdo öldüronlore çox yüksok moblog̀do pul verilocek.

Dog̉nudan da qiymot çox yüksek qoyulmuşdu - iyirmi beş min dinar (sokkiz min manat). Sahiblorini öldüren qullara ancaq üç min dinar boyun olunurdu ki, çox da qudurmasınlar, heddlərini bilsinler.

Bundan sonra no baş verdiyini tosəvvür etmok çotindir. Oğullar atalarını ōldürürdülor, arvadlar yatan yerdo orlorinin başını kosirdilor. Borclular küçeda borc aldıqları adamları tutub mohv edirdilor. Qullar da geri qalmırdı, sahiblorinin canlarım alırdılar. Küçolordon qan su yerina axırdı, axı qiymatlor çox yüksək idi. Ogor dövlot axır ki, buna son qoymasaydı millot bir-birini qırb qurtaracaqdı.

Amma tarix bundan da yüksək mobloğdon xober verir. Romanm an böyük natiqi Siseronun başının mozonnosi olli min dinar imiş.

Onun kasilmiş başı tontonoylo masann üstündo qoyulubmuş. Mark Antoninin quduz arvadı Siseronun diline sancaq batırb: "Indi qoy danıssin" - deyib.

Aruma pul bir yana dursun, tobiotin bize box§̧ etdiyi duyğulardan on başhcast mehebbetdi. Hor halda ölüm ayağ̀nda böyük toossüf hissiyla aynldıgım duygulardan on vacibi sevgidi. Fransız şairi Müsse deyir ki, bütün baṣqa hisslar eşqin yanında cillzdı. Belo deyenda albette bir az hisse qapihb, daha doğrusu lap ağ eleyib. Hem do, axi bunu fransiz deyir, fransızlar da ki, mahebbatçün sino gedonlerdi. Músse de yeqin ki , arvadbazm biriymiş, odur ki, ağzına goleni danasp. Deyirler ki, bu fransızlar axsamlar bulvara çixanda gözal quzlardan basqa heç ne görmür, özü de onlari "cücelor" adlandırılar.

Gelin yene de tarixin derinliklerine dalaq. Mosolen, belo məzəli bir ohvalatı yada salaq. Bu ohvalat çox xoșuma golir, çünki seciyyevidir. İvan Qrozmmı (Qorxunc İvanın) dövrüne aiddir.

O vaxt Rusiyaya Almaniyadan bir hersoq galibmiş - Qolştinski.
Molum deyil ki, bu zat Almaniyada no işlo meşğul olurmus. Rusiyaya golmokdo ise meqsedi siyasi mülahizolore göre IV İvanı qardaşı qızıyla evlonmek imiş.

Olqorəz golib çıxır. Yoqin ki, bor-bozokli, güman ki, ipok şalvarda... Bantlar, lentlor, filan... Böyründo spaqası. Belo qırmızısifot, sarı bığlı... Olsun ki, içki düşkünü, naqqal...

Boli, golir Rusiyaya, ovvolcodon hor şey razılaşdırıldığıyçün derhal toy günü toyin olunur.

Yeqin ki, moroko başlanır. Ana-bacılar ora-bura qaçışrr. Toyuqdan, cücedon, donuzdan filan kosirlor. Golini hamama aparrrlar. Tozo boy golinin atasıyla oturub araq istemal edir. Özü do yeqin basıb-kasir - bağ belo, bostan belo... yoni ki, bizim Almaniyada... biz hersoqlar... filan-peşmokan.

Vo gözlonilmədon çox kodərli hadise baş verir. Golin qofilcon ölür. Deme yazıq biçare hamamdan çıxanda soyuqlayıb, setolcom olub, üç gün içindo canım tapşırıb.

Tezo boyin tobii ki, halı porişan olur, axı filan qeder xorci çıxıb. Əli otoyindon uzun öz Almaniyasına qayıtmaq istoyir. Baş tutmam ıs tozo qohumlarıyla vidalaşarkən birdon ona deyirlor:

- Yoldaş hersoq, getmoyo tolosmo. Boxtin gotirib ki, bizim bir qızımız da var. Ölənin bacısı. Düzdür ondan böyükdür, sifətco də... o söz... amma axı siz do basa-basa Almaniyadan o boyda yol golmisiz, oli ətoyindon uzun qayıtmayacaqsan ki... Bax da...
- Day noyo baxacam, - Hersoq deyir - bunu ovvelcedon deyəydiz do. Əlbatto razıyam, getirin görüm qızı.

Bir söz matem qurtarar-qurtarmaz toy dosgahı başlayır.

Başqa bir hadiso do İranda baş verir.
Meşhur Kirin oğlu Kembiz Misir fironu 11 Amazisin (eramızdan evvel 529 -cu il) qızına elçi salır. Özü de qızı görməden elçi gönderir. Çünki o vaxt İrandan Misiro getmok asan iş deyildi. Gorok bu sofore neço ay sorf eloyoydin.

Amma Kambiz eşitmişdi ki, Misir fironunun qızı qeyri-adi gözalliya malikdi.

Beloliklo dədəsi dünyanın yarısını tutmuş İran şahı Misirə elçilarini göndarir.

Yegana qızm çox seven firon onu uzaq diyara buraxmaq istomirdi. O biri torefdon do qüdratli İran hökmdarını narazı salmaqdan qorxurdu. Əlqoraz bela bir fond işlodir - on gözal kanizlorindon birini öz qızı adıyla İrana göndorir.

Tarixden bollidir ki. Kombiz bu qızla evlonib çox xoşbext yaşayırmıs. Qızı çox sevirmiş, amma tosadüfon bir gün yalan açlanda amansızlıqla arvadım öldürür ve qoşununu toplayıb Misiro hücuma keçir.

Biz bu hadisani belo tasavvür edirik. Demak ki, Kambizlo arvad! textin üstündə aylaşib mazaqlaşırlar - rahat lükum yeyir, şorbat içir va s. Gombul bir fars da başlarının üstündo dayamb yelpic yellodir ki, şirniyyata milçok qonmasın.

İan sahı Kəmbiz bir-iki stəkan şerri-brendi içib sevgi dolu gōzlorla arvadını süzür, ona cürbocür sözlor deyir, tutalım, bax belo: "Ah monim misirli gözalçam, Misirdə na var, nə yox? Dadan firon yoqin sani çox azizloyib, lap arköyün böyüdüb, həmi... Düzdūr da, sanin kimi șirin-şakər qızı neca azizloməyason? Elo mən de soni gōren kimi bir qalbdon min qelbe aşiq oldum. Duruşunla, yerisinla as! sah qizısan."

Bu zaman qız öz qadın cazibesine çox arxayın olub, ya onun qadın qelbinde ne ise baş verib, kim bilir, her halda güla-gülo:

- I̧a bax - deyir - fironun qızı indi Misirdə oturub özüyçün. Iran şahı da məni sevir - adicə kənizi. Gör məhəbbətin gücü nə yaman şeymiş... Kişilorin ağlını başından alır.

Bundan sonrakı səhnəni təsəvvür edəndə adamın tükü biz-biz olur.
Yaqin ki, Kombiz heyvan kimi böyürüb. Bir tuman-köynəkdə sıçrayıb taxtından qalxır. Bir sap-şupu ayağından düşur. Dodaqları aģarır, allori titroyir, dizlori bükülür.

Fars dilindo:

- Nece? - deyir. - Bir də takrar elo görüm, ne dedin? Conab nazirler, tez bu daladuzu habs edin.

Nazirlor qaçb gelir. Ah, ah, ay aman, belo do iş olar? Sakin olun elahezret, baxin mastleriniz də düşüb, hökmdara yaraşmaz bu.

Amma şah heç cür sakit ola bilmir, heç belo tehqir olar? Hökmdarm heysiyyotini bu derocodo alçaltmaq olar?

Axşam bedbext kenizin başını kesonden sonra Kembiz uzun müddot nazirloriyle məslehətleşib. Ol-qol ataraq otaqda var-gel edib, yaman hoyocanlıymıs.

- Bu Misir fironu ne oğraş adammış, - deyirmiş.

Nazirlor də köks ötürüb başlarmı bulayır, amma gizlice birbirine göz vururmuşlar.

- İndi, conab nazirlor, belo tohqirdən sonra men neylamaliyəm? Bu dəyyusun üstünə qoşun çəkim yəni?
- Olar elahezret.
- Amma o it oğlu çox uzaqdadır axı. Misir... Afrika... Gərek bir il yol gedasən... Özü də gavar dəvə belində. Ağırdı...
- Eyb etməz, əlahəzrət... Qoşunun hamısı olmasa da bir hissesi gedib çatar...

Kombiz heç cür sakit ola bilmirdi:

- Mon do onu oxşayırdım, tumarlayırdım... Elo bilirdim ki, fironun qızıdı, sevdim onu, sən demə... başqa adammış... Nedi, cenab nazirler, yoni mənə it dəyib ki, o firon qurumsaq qızını mənə layiq bilmədi. Çox matahmış... Köpək oğlu, gör ne pesmende mal göndərib mənə...

Xarici işlər naziri gülüşünü içində boğaraq ciddi səslə:

- Osas odur ki, əlahəzrət, bu tarixə düşəcək... Yeni İran... Kəmbiz... gör ona kənizi nece soxușdurublar.
- Sen de it oğlu it, niyə mənim qanımı daha da qaraldırsan? Gedin qoşunu yığm. Misiri yer üzündən silək gərək.

Bir sözla Kombiz qoşunuyla birlikdo Misirə yola düşdü, çatıb bu ölkəni yerlə-yeksan etdi. Amma firon Amazis bu vaxt artıq dünyasını dəyişmişdi. Onun qardaşı oǧlu Psemattix aqibetinin neco olacağımı yaxşı bildiyi üçün vaxtında intihar edibmiş.

O ki, qaldı fironun gülməşeker qızına, tarix onun barosində heç bir molumat vermir...

# VLADIMIR VLADIMIROVIÇ NABOKOV 

(1899-1977)

## ÇORBUN QAYITMASI

(hekaya)
Or-arvad Kellerlor teatrdan gec çixdılar. Havası bir az tutqun olan, artıq səkkizinci yüzildi ki, çayın köndələn ləpələri kilsə binasımın sudakı əksinə yüngülcə əl gazdirdiyi bu sakit alman şəhərində Vaqneri ürəksiz çalır, zövqo göre, adamları musiqiynon ürəkləri bulanıncaya qadar doydururdular. Teatrdan sonra Keller arvadını öz ağ çaxınynan ad çıxartmış bar-bozokli bir yemokxanaya apardı ve yalnız geco saat ikiyo işlayəndon sonra, içoridən yelbeyincosinə işqlandırılmıs avtomobil onları yatmış küçəlorlo yemokxana görünūşlü bir evin doqqazına çatdırdı. Fonərin solğun işığında üstündo yarpaqların ilmali kölgalori oynaşan sekiya qabaqca Keller - prezident Krügere oxşayan cantaraq qoca alman düşdü. Dalınca da arvadı sivişib yoğun baldırlarımı maşımdan çıxartdı ve Kellerin kraxmalı yaxasıynan arvadının donundakı süşe muncuqları bir anlıga işıq tutub öno çıxartd. Dehlizde qulluqçu onları yüyürərək qarşladı va qorxu dolu pıçıltyla Çorbun gəldiyini xabar verdi. Varvara Klimovna Kellerin hole toravatini itirmemis yumru üzü hoyəcandan titredi ve qizardı.

- O siza dedim ki, qız xestedi.

Qulluqçu daha təleskənlikle pıçıldamağa başladı. Keller atli alini ōz çal kekline çakdi və özünün derin qırışlar basmış iri, bir az meymunabənzor sifatiylo (onun üst dodağıyla burnu arasındakı masafo xeyli uzunuydu) qocasayağı qaşqabağımı tökdü.

- Men sabaha qodər gözloya bilmərom axı. Biz elo bu dəqiqo ora getmeliyik, - dcye Varvara Klimovna başını osdirə-esdire donquldandt ve öz xurmayı parikine örtdüyü duvağın ucundan tutaraq, bütūn ağırığıyla yerinde firlandı. - Ay qurban olduğum Allah... Deyiram axı, bir aydı maktab niye gelmir.

Keller yumruǧu ilo öz qatlama silindirini düzoltdi ve özünün düzgün, amma bir az boğaz lohceli ruscasıyla dedi:

- Bu adamın ağh üstündə deyil. O , xəstə qadını yenə bir iyrənc mehmanxanada yerleşdirmeyo nece ürek eloyib...

Amma qızının xeste olduğunu düşünmekle onlar, olbattə, yanılırdılar. Çorb qulluqçuya ona göre belo demişdi ki, bela demak hamısından asan idi. Oslində o, xaricdon tek qayıtmıs və yalnız indi dərk eləmişdi ki, axı arvadının nece helak olduğ́unu və özünün niyo heç ne yazmadıǧını hər halda aydınlaşdırmah olacaq. Bütün bunlar olduqca çətin idi. Nece aydmlaşdrrasan ki, özün öz kədərini tək çəkmək istəmisən, onu kənar şeylərlə bulaşdırmağa ve başqalarıyla bölüşməyə razı olmamısan? Ona ele gelirdi ki, arvadının ölümü nadir, az qala görünməmiş hadisədi. Axı, bu cür ölümdən temiz ne ola bilər-elektrik axımının zərbesi ile, hansı ki, şüşəyə dolanda on tomiz ve on parlaq işıq verir.

Nitsadan on verst aralıda aǧ şosse yolunda tufandan yıxılmış elektrik direyinin meftiline onun gülə-güle toxunduğu o yaz günündən bəri Çorb üçün bütün dünya susdu və uzaqlara çəkildi; hətta qucağında en yaxın kəndə qədər apardığı o cesəd də artıq ona yad ve gereksiz bir şey kimi golirdi. Arvadımın defn olunacağı Nitsada veromli, iyroncsifət keşiş əbəs yerə ondan tofərrüatlant öyronməyə çalışırdı, o, yalnız candərdi gülümsünür, rengli xırda daşları bir ovcundan-o birine tökə-tökə bütün günü çimərliyin çınqıllıǧında otururdu və gözlənilmədən, dəfn gününü gözləməyərək, toy səyahati zamanı ikilikdə olduqları bütün o yerlərdan keço-keço geri Almaniyaya qayıtdı. Onların qışı keçirdiklori İsveçrodə indi alma ağacları çiçeklomişdi ve o, burada mehmanxanalardan başqa, heç yeri tanmad;; amma onlarm helo payızda keçib getdiklori Șvarsvaldda ise o qədər de isinmemiş yaz günü çox şeyləri xatırlamağa engel olmadı. Cenub çimerliyinde olduğu kimi, burada da o, yumru, qara ortasmda düz ağ qurşağı olan o yegane balaca daşı tapmağa çahışırdı, bu daşı ona axırıncı gezintileri ərəfesinde O göstərmişdi.

Nayi görende ki, O, heyrətden içini çokmişdi, Çorb onlarm hamısım beləcə axtarırdı: qaya çevrəsinin benzorsiz cizgisi, gümüşüboz rengli pulcuqlarla örtülmüs evcik, qara küknar, ağ köpüklü axın üzərindəki kiçik körpü va - balkə de, taleyin qara yazısı kimi çiskinden muncuq-muncuq düzülmüş teleqraf məftillorinda hörümçak tor-
larmun borq vurması. $O$. Çorbla yanaşı yeriyirdi. Onun hündürdaban çokmolori tez-tez addımlayırdı vo sakitloşmok bilmoyon yüngül, güloyon ollori elo hey horokatdoydi; gah koldan yarpaq qoparir, gah da, yanndan keçorkən qayanın divarım sığallayırdı. $O$, Onun tünd çillarle dolu balaca sifotini vo dalǧaların yuyub hamarladığı şüşe qınqlarımı rongi kimi solg̀un yaşıla çalan iri gözlorini görürdü. Ona ela golardi ki, ogər o, birlikdo görüb-duyduqlan bütün bu xırdalıqlan bir yero toplasa. ager o yaxın keçmişi yenidon yarada bilso, Onun obrazı ölümsüzloşocak va Corb üçün onu həmişolik avoz eloyocak. Amma gecalər dözülməz olurdu... Gecolor Onun göz önündo canlanması birdon qorxu yaradırd, o bu üç hofto yolçuluq zamanı, demok olar ki, yatmamışdı vo indi, onunla rastlaşdıqları vo nigah bağladıqlan bu sakit şohorin vagzzalına yorǧunluqdan, serxoş kimi düşmüşdü. Keçon payız onlar elo bu vaġzaldan yola düşüb getmişdilor.

Axşam saat səkkizo qalırdı. Evlorin arxasında kilso qülləsinin qaralıısı aydınca seçilirdi. Vağzalın qabağındakı meydanda elə həmin köhnə-küşkül faytonlar qatarla düzülmüşdülər. Yenə homin qezetsatan batmıs axsam sesiynon qışırırdı. Hemin qara, tüklü it $\overline{\text { öz laqeyd gōzloriylo reklam direkçiyinin yanında durub, nazik aya- }}$ g̀mı afişadakı qırmızı horflerle yazılmış "Parsifal" sözünün düz üstūne dogrru qaldırmışdı.

Corbun ol çamadanı ve iri sanı sandıǧı var idi. O, faytonla şehərin içindon keçirdi. Faytonçu cilovu tonbol-tonbal şappıldadır, bir aliyla de sandığı tuturdu. Çorbun yanındaydı ki, heç vaxt adıyla çağırmadıg̉ı o qadın faytonda gezməyi severdi.

Dōngəde, şəhər opera binasının arxasında köhnə, üçmərtəbəli bir mehmanxana var idi, pis ad çıxarmış bu mehmanxanada otaqlar bir hefteliye de verilirdi, bir saatliğa da; bu, tutqun şüşəlor arxasında cınq-sökük pardəlori ve heç vaxt açar görmomiṣ, nezareçarpmaz giris qapıst olan qara bir ev idi ki, yan-yörasinde heç bir otu-ağacı yox idi. Solğun bonizli, sirtiqq qulluqçu Corbu nəm va kaləm iyi verən dolanbac dəhlizlo apardı ve o, qulluqçunun dalinca nömroye giron kimi, çarpaymın başınm üstə zərli çorçivedəki çahrayı rongli çimen qadın şoklinden o, saat tanıd ki, bu, hemən, otaqdı - onun öz arvadryla ilk birgalik gecasi keçirdiyi otaq. Onda ona her sey oylanceli golirdi - dahlizde qusan o penceksiz gombul da, ol-üzyuyanda açıq rangli gōzal saç tellarinin olmast da onlarm ne üçünse belo yaramaz
mehmanxananı seçmoklori do; amma onu on çox güldüron - evdən nece qaçmaqları idi. Bela ki, kilsedon evo golon kimi o, paltarını dəyişmok üçün öz otağına qaçd, holo ki qonaqlar yuxarıda axşam yemoyino yığışrdılar. Keller əynindo urvatlı frak, öz meymun sifotiylo boş-boş gülümsoyərək, əliylo gah onun, gah bunun çiynine şppıldadır, arağı da özü paylayırdı; Varvara Klimovna ise yaxm dostları ikibir-ikibir, tezotoylular üçün hazırlanmıs yatağa baxmağa aparırd, kövrolorak, pıçıltıyla nohəng tük döşəyi, portağal çiçoklorini, xalçanın üstünde yan-yana qoyulmuṣ iki cüt təzə gecoayaqqabılarım (böyük dama-dama vo kiçik - qotazlı, qırmızı) onlara göstərirdi; xalçanın üstünde ise qot şriftiylo yazılmışdı. Biz qobre qəder bir yerdoyik. Sonra hamı stollara doğru horokot elodi, Corbla arvadı ise bir andaca sözleşib arxa qapıdan çıxdılar ve yalnız ertosi gün sohor, ekspresin yola düşmesine yarım saat qalmış, sey-şüylorinin dalmca eva goldilor. Varvara Klimovna bütün geconi hönkürmüşdü; ori ise (hor seyden şübhelonen bu adamın gözündo Çorb yalnız dilonçi, mühacir ve edəbiyyatçı) qızımın seçimine, çaxıra çəkdiyi xərce, əlindən heç nə gəlməyən polise lonetlor yağdırırdı... Cavanlar gedəndən sonra ise gece döngədəki mehmanxanaya baxmağa gedirdi, o vaxtdan beri bu qara, korsayaq bina onun üçün no isə nifrotamiz, elo bil cinayeti xatırladan bir şeyo çevrilmişdi.

Sandıq içari gatirilono qədər Corb hərəkətsiz halda, divardakı o çohrayı şəklə baxırdı. Qapı örtülonden sonra o əyilib sandığın kilidini açdı. Küncdo divar kağızımn didilmiş qırıntıları altından xışıltıyla siçan qaçdı. Corb soksənib dabanı üstə geri firlandı. Tavandan asılmış yalxı elektrik lampası azca yırgalanır, naqilin yaşıl taxıın üstüne düşən kölgesi əyriler boyunca sınırdı. O vaxt o , həmin bu taxtın üstünde yatmışdı. Arvadı ise yuxuda uşaq kimi revan nefos alırdı. O gece Corb onun yalnız cinaǧından öpdü - başqa heç no.

Siçan yeno qurdalanmaǧa başladı. Elo kiçik seslor var ki, top gurultusundan daha qorxuncdu. Corb sandıqdan aralandı, otaqda bir-iki dofe o yan bu yana var-gel elədi. Pervane cingiltiylo özünü lampaya çırpdı. Çorb qapını dartıb eşiyo çıxdı.

Pilləkəni düşərkən o, ne qəder yorulduğunu hiss elədi, döngəyə çatanda iso may gecesinin donuq maviliyindon başı herlondi. O , bulvara doğru dönərək, daha yeyin yeridi. Bu-meydan, bu - Daş atlı, bu da - şohər baǧının üstündəki qara buludlar. İndi şabalıd aǧacları
çcokloyib, onda iso payzz vaxtıyd. Toy orofosinde o gün onlar ikilikdo gozdikco-gozdilor. Sokini bürümüs solğun yarpaqlardan gelon bir az torpaq, bir az nom, bir az da bonövşe iyi ne qoder gözel idi. O buludlu, gözal günlardo göy üzï tutqun-ağ rongdo olurdu vo astalt yolun ortasındakı kiçik gölmoçodo agac budaqlanı, pis yuyulmuş totoşokil kimi aks olunurdu. Saralmıs ağaclar boz evlorin arasında horokatsiz dayanmışdılar, onun yaşadığı evin qarşısındakı qovaq ağacınun Solan yarpaqlan ise şffaf üzüm rengine çalırd. Coperin arxasunda tozagacının sarmaşıqlarla tamamile örtülmüs gövdesi arabir gözo çarpırdı vo o, danışırdı ki, Rousyada tozağaclarında sarmaşıq olmur, o iso deyirdi ki, onlann balaca yarpaqlarmın kürəntohor çaları ūtülanmiş ag̀dakı inca boz lakəleri xatırladır. Seki boyunca palıd ve şabuhd ag̀aclan düzülmüsdülor; qara qabığın üzərindo məxmor kimi yumşaq yaşıl mamırlar bitmişdi; elo hey qopan yarpaqlar kağız parçalan kimi, çopine uçub küçanin o biri üzüne düşürdü. Bu yarpaqlan o, küçanin tomir olunduğu yerdeki çehrayı kerpic yığmın yaxınlığından tapdıg̀ı kürayin köməyi ile göyde tutmağa çalışırd.. Bir az o yanda fohlo furqonunun bacasından çıxan göyümtül tüstü burularaq budaqlar arasinda ariyirdi ve dincelmekde olan fohlo olini beline qoyaraq, əlinda kürok - solmus yarpaq kimi yüngülcə süzon bu gənc xanıma tamaşa eloyirdi. O, hey atılır ve gülürdü. Corb başın azca əyorek, Onun arxasınca addımlayırdı ve ona ele gelirdi ki , bu solğun yarpaqlar neca qoxuyursa - xoşbaxtliyin do qoxusu bax elo belocodi.

Sabalıd ag̉aclannin öz gecə gözelliyi ilo doldurduğu bu küçoni o. indi gūcle tanıd. Qabaqda fonor yanırdı, şüşonin üstüne oyilmiş budağn ucundakı bir neçe yarpağın işıq ele bil canına hopmuşdu vo onlar tamamile şoffaf görünürdüler. Corb yaxınlaşdı, doqqazm kölgasi stiqq xalbir soklindo sokiden onun üstüno axnadı, ayaqlarna dolands. Çoparin o üzündə, tutqun çınqıl zolaǧnın arxasında tanış evin qaranlıq ôndomi gönünürdü. Pencarolordon bíri açıq idi vo içəridon isıq golirdi. Bu kəhreba rengli viranade qulluqçu yayğn harekotleri ito ağappaq malafələri döşayirdi. Çorb onu ucadan səslədi, özü də muxtaser. O, bir ali ile doqqazdan tutmuşdu ve ovcunun içinde hiss eladiyi xehli damir bütün xatıriadıqlarınn içinde an kaskin olam idi.

Quiluqçu artıq yüyürə-yüyüre ona doǧru gelirdi. O, sonra Varvara Klimovnaya darışırdı kj, meni en çox təaccüblendiren - Çorbun hele de susaraq sokıda dayanmasıydı, halbuki mən derhal doqqazı açmış-
dım. "Onun başında papaq yoxuydu ve fonerin işığı onun alnına düşürdü, alnı tamam tor içindoydi, saçları da alnına yapışmışdı. Mon dedim ki, ağalar teatra gediblor. Ve ondan soruşdum ki, niye təksən, bu vaxt onun gözleri qorxunc şəkilde parıldadı. Deyosen, çoxdan üzünü qırxmamışd". O, alçaqdan dedi: "çatdırın ki, o, xastodi". Mon soruşdum ki: "Siz hara düşmüsünüz?" O dedi: "Ele homen ora, - dalinca da: - Bunun forqi yoxdu. Mon sabah sohor golocom". Men ona təklif elədim ki, gözlosin, amma o, heç bir cavab vermodon dönüb getdi.

Corb beloce, öz xatirolorinin lap başlanğıcına qayıdırd. Bu, çox ağrılı ve şirin sınağıydı ve artıq sona yaxınlaşırdı. Onların ilk birgelik gecosini keçirdiklori o otaqda yalnız birce geco keçirmok qalırdı ki , artıq sabahısı sınaq bitocek vo onun obrazı tamamlanacaqdı.

İndi ise o, mavi qaranlıqda bütün skamyalarında dumanlı qaraltılar oturmuş bulvarla geri mehmanxanaya qayıdarken birdon anladı ki, yorğun olsa da, yalxı lampası ve pıçıldaşan künc-bucağı olan o otaqda tok yata bilmoyəcok. O, meydandan keçib baş küçonin sixlığına qarışdı ve artıq o, ne eleyəcoyini bilirdi. Amma çox axtardı, belo ki, şehor sakit ve oxlaqh bir yeriydi, sevginin satıldğ̆ı o gizli dalandan isə Çorbun xebori yox idi. Artıq onun bir saatı olacsız gezib-dolaşmaqdan dabanlan yanır, qulaqlan uğuldayırds ki, tosadüfon golib homin dalana çıxdı vo dərhal da, onu sesloyən qadına yaxınlaşıb dişlərinin arasından: "Bir gece", - dedi.

Qadın başımı yana oyorok çantasını yellodi ve cavab verdi: "İyirmi beş".

Corb razılaşmaq işarosi olaraq başımı torpotdi. Vo yalnız xeyli sonra, tosadüfon ona doğru baxanda gördü ki, o, çox yıpranmış olsa da, yenə özlüyündə pis deyil və onun açıq rengli, vurulmuş saçları var.

O, Çorbun düşdüyü mehmanxanada artıq dəfəloree başqa kişilərlə olmuşdu ve qaça-qaça pillokəni düşon solğun bonizli, nazikburun qulluqçu dostcasma ona göz vurdu. Onlar dohlizdon keçerkən qapılardan birinin arxasında ağır-ağır va eyni ardıcıllıqla çarpaymın neco cırıldadığı eşidilirdi, ele bil kimse kötük bıçqılayırdı. Bir neçə qapıdan sonra, başqa bir nömroden yene bu cür sos gelirdi ve bu vaxt qadın soyuq bir işvəylo dönüb Corba baxdı.

Çorb dinib-danışmadan onu öz otağma gotirdi vo dərhal da dərin yuxu intizarıyla öz yaxasım açmağa başladı. Qadın ona lap
yaxınlasdı va gülümsəyərək soruşdu: - Bas bizim o kiçik hədiyye na oldu?

Corb yuxulu vo dagimiq halda ona baxd ve onun ne demək istadiyini gŭclo dərk elədi. O isə pulu alaraq səliqoylo çantasına qoydu va yüngülce ah çokib yena yaxınlaşdı, saçını yelləyərək: - Mən soyunum? - dedi.

- He, uzan. - uzan deyo Çorb mızıldandı, - sehər yenə veracem.

O, tələsik koftasının düymələrini açmağa başladı. Bu vaxt o, cəpina hey Corba baxır va onun fikirli qaraqabaqlığına bir qedər taeccüblonirdi. Corb isa yeyin vo soliqesiz soyunaraq yatağa girdi vo üzūnū divara çevirdi.

Qadın dumanhı şəkildə düşündü ki, yəqin, bunun bir hoqqası var. O, yavasça köynəyini qatlayıb stulun üstüne qoydu. Çorb artıq berk yuxuya getmişdi.

Qadın otaqda gazinməyə başladı va görende ki, pencerənin yanına qoyulmus sandığın qapağı bir az açıqdı, cömolorok içindakilare göz gəzdirdi. Sonra çılpaq qollarım ehtiyatla çəkib-uzadaraq, bir gōzūnü yumub baxa-baxa əliylo yoxladı; bunlar neca goldi yığımış qadın paltarlan, corablan, hansısa ipok parça-marçaydı elo gōzal qoxuyurdular ki, o bundan kövraldi.

O, ayağa qalxdı, esnəya-əsnəyə ombasını qaşıdı va neca var elace - çlpaq, yalnız corabda - pencerəyə yaxınlaşıb pardəni araladı. Pərdənin arxasında çerçive açığıydı ve küçenin göz oxşayan derinliyinda opera binasının tini, Daş Orfeyin geconin maviliyindo seçilon qara çiyni ve binaların çəpine qaranlığa doğru uzanan dumanh ōndomlorinde bir sıra işıqlar görünürdü. Orda, uzaqda xırda, qara-qara qaraltılar qapıların parlaq keçidindon axışıb çıxaraq, işıqlı pillelorin yarımdairevi qatlanında qaynaşır ve avtomobillor öz fenerlerini oynada-oynada, öz hamar belini panldada-panildada pilləlere doğru șütüyürdülər. Yalnız gediş-goliş kasilib işıqlar sönənde qadm perdoni örtdū ve işıqları söndürüb, Corbun yanında yataga girdi. O, yuxuya gedə-gedo fikirloşirdi ki, artıq iki dəfə məhz bu otaqda olub ve divardakı çohrayı şkil de yadındadı.

O , heç bir saat yatmamışdı ki , son son dorece qorxunc bir qısqinq onu yuxudan oyatd. Qisqıran Corb idi. O, geconin bir vaxtı ayrilıb böyrū ūsta çevrildi ve yanında uzanmış halda öz arvadını gördū. Dohşeta galərək, bütün sinesinin gücüyle qışqırdı. Ağ qadın
kölgesi yataqdan dik atıldı. O, tir-tir titroyorek işığı yandıranda Corb dolaşıq melofelor içindo arxası divara oturmuşdu ve deli bir parıltı ile od saçan bir gözü görünürdü. Sonra o, yavaş-yavaş üzünü açdı, yavaş-yavaş qadını tanıdı. Qadın qorxu içinde öz-özünə damışa-danışa təlosik köynəyini geyinirdi. Ve Çorb rahat nefes aldı, başa düşdü ki, sınaq bitmişdir. O, taxtın üstüne adladı ve əlləri ile tüklü baldırım sıxaraq, laqeyd bir tebessümlo qadına baxdı. Bu tobessüm qadım daha da qorxutdu ve o, yana çevrilorək, tez axırıncı düyməsini düymələdi, ayaqqabısının qaytanını bağladı, əlini atdı ki, şlyapasımı başına qoysun.

Bu vaxt dohlizdon danışıq ve ayaq seslori gelməyo başladı: - Amma onun yanında qadın var... - deyə qulluqçu yazıq-yazıq tokrar elayirdi.

Boğaz lohceli əsəbi ses ise tekrar eləyirdi: - Axı, mən size deyirem, o mənim qızımdı.

Addımlar qapının arxasında dayandı. Sonra qapı döyüldü. Bu vaxt qadın masanın üstündən çantasını götürdü və qətiyyətlə qapı$\mathrm{mı}$ açdı. Onun qarşısında qatlama silindrli qoca bir cenab heyret içinda dayanmışdı, onun çiyni arxasından saçında duvaq, gözü yaşlı, kök bir qadın boylanırdı, lap arxada ise rengi qaçmış, balacaboy qulluqçu ayaqlarmın ucuna qalxaraq, gözlori borelmiş halda əliyle çağırıs hərəkotləri eloyirdi. Qadın onun işarəsini dərhal anladı ve celd, qocanın yanından sivişib dohlizo çıxdı. Qoca ise yene de çaşqın-çaşqın başını ona doğru döndərdi ve sonra öz xanımıyla birge içori keçdi. qapı örtüldü. Qadınla qulluqçu dəhlizdə qaldılar, qorxu içində bir-birinə baxa-baxa əyilib, dinşəməyə başladılar. Amma otaqda sakitlik idi. Ordan heç bir ses golmirdi.

- Onlar susurlar, - deye qulluqçu pıçıldadı və barmağımı dodaqlarının üstüne qoydu.


## ANDREY PLATONOVIÇ PLATONOV

(1899-1951

## ÜÇüncü OǦUL

(hekaya)

Vilayət şehərində bir qan öldü. Qarımın əri teqaüddə olan yetmiş yaşh fahle teleqraf kontoruna gedib, müxtelif diyar vө respublikalara eyni mezmunda altı teleqram göndərdi: "Anan öldü, gəl. Atan".

Teleqrafda işloyən yaşlı qadın öz titrok əlləriylə uzun-uzadı pulu saydı, möhürlədi. Qoca yuxusuzluqdan qızarmıs gözləriylo taxta penceredən maddım-maddım qadına baxır ve öz derdini qovmaq üçün düşünür ki, yəqin bu süst və dalğın qadının da qəlbi sınıq, ruhu andişəlidi - ya əri atıb, ya başqa dərdi var.

Buna görə ləng işlayir, pulları saya bilmir, yaddaşım, diqqətini itirib; hətta adi iş üçün də insanın daxilən xoşbext olması vacibdi.

Teleqramlan göndərdikdən sonra qoca evə qayıtdi; uzun stolun böyründaki kətilde, öz mərhum arvadının soyuq ayaqları yanında oturdu. O, tənbəki çakir, öz-özünə kadərla sızıldanır, qəfəsdə o yan-bu yana hoppanan boz quşcuğazın tənha heyatına göz qoyur. Herdon astadan ağlayır, sonra toxtayan kimi oturur, cib saatını çıxanib qurur, pəncərəyə baxır və düşünürdü ki, son günlər hava tez-tez doyişir: gah yarpaq tökümü başlayır, gah tonbel-tonbel lopa qar yagır, selleme yağıs tökür, gah da ulduzlar kimi soyuq güneş sönük işıq saçır: qoca belacə düşünərək, oğullarının yolunu gözləyirdi.

Böyük oğlu birinci olaraq, aeroplanla uçub gəldi. Qalan beş oğlu ata evinə iki gün arzinde toplaşdı.

Onlardan biri, yaşca üçüncü oğlu altı yaşlı qızını da getirdi ve bu qızcığaz indiyənecen babasını görmomişdi.

Stolun ūstūne uzadılmış ana, artıq dörd gündü, onların yolunu gözleyirdi; meyitdən ölüm qoxusu gəlmirdi, çünki xestəlik bu
bedəni qupquru qurutmuş, üzüntü ve acliq onu her cür xıltdan tomizlomişdi. Oğullarına bol vo sağlam hoyat boxs etmiş qarı özü üçün xəsiscesinə xırdaca, qonaətə ahışmış bodən saxlamış və lap miskin görkəmdə də olsa, uzun müddət onu qorumağa çalışmışdı ki, sağ qalıb, seve bilsin, onlarla fexr etsin.

İyirmi yaşından qırx yaşınadək olan zorba kişilər stolun üstündəki tabutu sessizce dövrəyə aldılar. Onlar altı nəfordi, yeddincisi, on kiçik oğlundan da boyca balaca ve zeif olan ata idi. $O$, qucağında nəvesini tutmuşdu; qızcığaz ölüdən - ağcavaz, qıpqırmızı gözləriyle altdan-altdan onu süzen tanımadığı qarıdan qorxduğu üçün gözlerini yummuşdu.

Qarının oǧulları sısqa, xesis göz yaşlarıyla sessizce aǧlayır, üzgözlərini əyirdilər ki, bu kədərə hönkürmədən dözə bilsinlər. Ata artıq ağlamırdı, göz yaşlarım hamıdan ovvol tok-tonha ağlayaaǧlaya qurutmuşdu, indi də gizli həyəcan və yersiz sevincle özpəhləvan cüssəli oğullarına göz qoyurdu. Onlardan ikisi dənizçi - gəmi komandirləri, biri - Moskvada aktyor, biri (kiçik qızıyla gələn) - fizik idi; ən kiçik oğlu aqronomluqda oxuyurdu, böyük oğlu isə aeroplan zavodunda sex reisi işləyirdi, sinəsində orden - "fəhlə ləyaqətinə göre" vardı. Altı oğul və yeddincisi - ata ölmüş ananın yanım kəsdirib durmuşdu; oğlanlar öz kədərlərini, öz ușaqlır xatirələrini birbirlərindən gizladərək, səssizce ağlayırdılar; uzun illərdi ki, onlar harda olurlarsa -olsun, lap min verstlərle məsafədən də anadan güc almışdılar. İndi ana cansız cesədə dönmüşdü, bir daha onlan sevə bilməyəcəkdi - laqeyd ve yad bir qarı kimi uzanmısdı, pis-pis susurdu, elə bil onlardan küsmüşdü, ya zəhləsi gedirdi...

Onun hər bir oğlu indi özünü yalqız və təhlükədə hiss edirdi, elə bil, hardasa qaranlıq bir çöllükdə, köhnə, kalafa evin pencerəsindən qara çrraq yanırdı ve bu çrraq geceni, uçuşan böcekləri, mavi otu, mığmığa dumanın, sahiblərinin atıb getdiyi daxmada xelvəti ömür süron uşaqlıq dünyasmı cüsseli sarı işığa boyamışd; bir vaxtlar bu daxmada bu qapıhəmişe açıq qalırdı. Açıq qalırdı ki, bu evdən çıxanlar oraya maneesiz qayıda bilsinlor. Amma heç kes qayıtmadı. İndi elə bil, pencərədə yanan işıq birdən-birə sönmüş, gerçeklik xatirəyə dönmüşdü.

Qarı öləndə, ərine vəsiyyət etmişdi ki, keşiş cənaza evdə ikən oxusun, mefiti evdən çıxaranda ve qəbire qoyanda ise keşişsiz de
ötüsmək olar, belə olsa, og̀ulları inciməz ve cənazeni son mənzilacon yola sala bilorlor. Qarı Allaha inanmaqdan çox, istoyirdi ki, Ömrü boyu sevdiyi əri dualarm cüssəli zümzüməsi, cenazənin baş torofində yanan şamların işığı altunda onun üçün daha çox xiffət ̧ekib kedərlensin; o bu həyatla tentonəsiz ve xatiresiz vidalaşmaq istamirdi. Oğulları goldikdən sonra qoca neço saat keşiş axtarırdı, axırda axşamüstü bir nəfəri tapıb gətirdi - o da qocaydı, adi qaydada geyinmişdi, əynində labbadə-filan yoxdu, yalnız pohriz yeməyi yediyindən sağlam rangi, diri gözlori vardı. Keşiş, böyründə hərbi komandir çantası ila gəlmişdi; çantada ruhani ləvazimatlan: möhür, nazik samlar, İncil va zoncirdon sallanan buxardan vardı. O, celd şamlan tabutun ətrafına düzüb yandırdı, xəbərdarlıq etməden buxardanı üfürüb tüstületdi, İncili açıb, dua mızıldamağa başladı. Otağa toplaşmış oğlanlar ayağa durdular, Allaha inanmasalar da, dua oxunanda oturmuş olduqları üçün özlərini nesə narahat hiss elədilər. Onlar tabutun önündo tərpenməz dayanıb, gözlərini yera dikmişdilor. Labbadosiz qoca keşiş tolom-tolosik, az qala istehzalı seslo, xırdaca ağıllı gözloriyle merhum qarımın pehlovan oğullarına baxa-baxa dua oxuyur, aradabir mızıltıya keçirdi. 0 . merhum qarının zorba və qaraqabağ oğullarından ehtiyat etsə də, qalbinda onlara qarşı anlaşılmaz hörmət duyurdu. Hürkmasəydi, lap hevaslo murt vurar, ağıllı fikirler yürüder, onların roğbatini qazanmağa çalışardı. Amma qardaşlar susurdular; heç biri, hətta qarmmn ari de xaç çevirmirdi. Ela bil ibadətin onlara heç bir dəxli yox idi. sanki onlar tabutun fexri qarovulunda durmuşdular.

Keșis dua morasimini bitirdi, tabutun atrafinda yanan şamları ūfürüb söndürdü, dini ləvazimatları tazədən komandir çantasma yıg̉dı. Qannın eri onun ovcuna pul basdı və keşis daha longimedi, ona milçək qedər məhəl qoymayan altı pezəveng kişinin arasından qorxa-qorxa sivișib, qapının arxasında görünmez oldu, o, məmnuniyyatla bu evda xeyrata qalar, müharibalar va inqilablarm perspektivindan damışr, heç cür yol tapa bilmədiyi yeni dünyanın nümayandaləri ilo görüşdan uzun müddet taselli tapard; o, tok canına nəse bir qehromanliq etmok istəyirdi ki, toze nəslin dairəsine daxil olub, parlaq gəlacəye adlasın, - hotta yerli aerodroma müraciet etmişdi ki, onu oksigen maskası olmadan on böyük hündürlūye qaldınb oradan paraşütlo aşağı buraxsınlar; amma kişiye mehal qoyan olmamışd.

Axşam ata dib otaqda altı yer saldı, nəvəsini ise mərhum arvadı ile qırx il yastığa baş qoyduğu dəmir çarpayıda, öz yanında yatırtdı. Çarpayı tabutun qoyulduğu böyük otaqda idi. Oğulları o biri otağa keçdilər. Onlar soyunub yatağa girənəcən, ata qapının ağzında dayanıb gözlədi, sonra qapımı kip örtdü və hər yerda işıqları söndürəsöndüre, nəvəsinin yanında, yatmağa getdi. Qızcıǧaz adyalı başına çokib, genis yataqda tok yatmışdı.

Qoca gecə alaqaranlığında bir müddət sessizcə dayandı, pencerədən içəriyə göyünmü, yağan qarınmı sönük işığı süzülürdü. Qoca hansısa uzaq sirli xışıltıları dinlədi, sonra qapağı açıb tabuta yaxınlaşdı, arvadının soyuq əllərini, alnını, dodaqlarmı öpdü və dedi: "İndən belə istirahət elə". O, ehmalca qızcığazın yanında uzandı ve gözlerini yumdu ki, ürəyi hər şeyi unutsun. Bir az mürgüladi ve yene qefilden oyandı. Oğullarımın yatdığı otağın qapısı altından işıq düşürdü - orada işığı yandırmışdılar, ucadan danışır, gülüşürdülor.

Ses-küydon qız yerində qurcalanmağa başladı, ola bilsin, yatmamışdı, intəhası geconin və ölmüş qarının xofundan başım adyaIn altından çıxarmağa qorxurdu.

Böyük oğul öz tox və güclü səsiylə, son kəşf olan - metal təyyare perlərindən heyranhqla danışırdı. Denizçi-qardaşlar əcnəbi limanlarda baş vermiş ehvalatları yada salır, arada da bir atalarımın onların üstüne saldığı, ușaqlıq dövründen qalma köhne adyalları təzəylə müzakirə edərək, ucadan gülürdülər.

Adyalların yuxarısı ve aşağısına "baş" ve "ayaq" sözleri yazılmış bez zolaqları tikilmişdi ki, uşaqlar onu düzgün örtsünler, ayaqların olduğu çirkli, tərli terəfi başlarına çəkməsinlər. Sonra dənizçilordən biri uşaqlıqda olduğu kimi, aktyorla süpürləşməyə başladı, şitənib, stulu aşırdılar. Bir anlığa otağa sükut çökdü, gülüşənlər uşaq kimi qorxub pusdular, sonra görünür, yadlarma düşdü ki, analan ölüb, heç nə eşitmir, onları cezalandıran olmayacaq va yenə şitəndilər. Böyük oğul aktyordan xahiş elədi ki, astadan mahnı oxusun; axı, o Moskva mahmılarına yaxşı beləddi. Aktyor dedi ki, birden-birə elə-belə oxumaq çətindi. "Yaxşı, - dedi, - üzümə bir şey örtün, yoxsa utanıram". Nəylese onun başım örtdülər və "pərdə dalında" oxumağa başladı. O, oxumaqda iken, kiçik qardaş nəse elədi, o biri qardaş çarpayıdan guppultuyla yere dəydi. Hamı gülüşdü. Elə ucadan güldülor ki, qaranlıq otaqda qızcığaz başım odeyalın altından çıxarıb çığırdı:

- Baba! Ay baba! Yatmısan?
- Yox,qurban olum, yatmamısam, oyağam, - qoca yatmadığımı bildirmok üçün yalandan öskürdü ki, oğulları eşidib, narahat olmasinlar.

Qızcığaz daha dözməyib hıçqırdı. Qoca onun üzünü tumarladıuşağn sir-sifoti göz yaşı içindoydi.

- Bu nədi, olmaya ağlayırsan? - qoca pıçıltı ilo soruşdu.
- Nonaya yazığım galir, - qızcığaz dedi. - Hamı yaşayır, hamı gülüsür. təkca o, ölüb.

Qoca dinmedi. Fısıldayıb, ehmalca öskürdü. Qızcıǧazı qorxu bürüdū, o, dikəlib oturdu ki, babasının üzünü görə bilsin, öyrənsin ki, o, yatıb, ya oyaqdı. Qızeıg̉az babasının əprimiş üzüna bir xeyli baxib soruşdu.

- Bas, nə üçün sən ağlayırsan? Görürsən, mən daha ağlamıram.
- Aglamıram, monden ter axır.
- Son qan üçün darıxırsan? - qızcığaz dedi. - Yaxşısı budu, ağlama, sen qocasan tezlikle öləceksen, onsuz da onda ağlaya bilmayacaksan.
- Yaxşı, ağlamayacağam, - qoca astadan dedi.

Sasli-küylü otağa qəfildən sükut çökdü. Bundan əvval oğlanlardan biri nasa söyladi. Qoca onun sosindən üçüncü oğlunu -alim-fiziki. qızcığazın atasını tanıdı. Bayaqdan onun sesi çıxmırdı: o. heç no demir vo gülmürdü. Görünür, indi qardaşlarına elo söz demişdi ki, onlar nəinki gülüşmür, heç cmqır da çıxarmırdılar.

Az sonra otağın qapısı açıldı ve ordan. gündüzler geyindiyi kimi ūçūncū oǧul çıxdı. O, tabutdakı anasına yaxınlaşdı, onun heç kəsə qarşı bir hiss ifado etməyən cansız üzünə torəf əyildi...

Geca yarıdan keçmişdi, xoflu bir sassizlik idi. Bomboş küçe kirimişdi. O biri otaqdan da sas-somir galmirdi: qardaşlar ilbiz kimi qınlarına çekilmişdi. Qoca da, qızcığaz da, tabutun üzərinə əyilib, donmus adamı seksəkə içində, hətta nefos almağı da unudaraq izlayirdilor.

Úçüncü oğul birdan dikəldi, qaranlıqda alini uzatdı, tabutun qirağından yapışdı, amma yenə müvazinətini saxlaya bilmədi, tabutu stolun üstüyla azca sürüdü, son anda tabut aşmasm deyə, alinı çakdi ve yero yıxıldı. Başı taqquitiyla, yad adam başı kimi, taxta ketilin q̧ırağına doydi, amma onun heç cınqırı da çıxmadı, yalnız balaca qızı zil soslo çağırdı.

Beş qardaş alt tuman-köynəkda yüyürüb goldilər, onu qaldırıb, öz otaqlarına apardılar. Bir azdan üçüncü oğul özünə gələndə, biri qardaşlar artıq forma ve paltarlarıı geyinmişdilər, baxmayaraq ki, holə gece saat ikinin yarısı idi. Onlar tok-tək, xəlvətce evə, həyətə, evi dövrələyən qaranliğa səpeləndilər və orda, yalnız özlərinin anladıqları sözlori pıçıldaya-pıçıldaya ağladılar, sanki anası hər birinin başı üzərində dayanmışdı, onu eşidir, ölməklə öz övladını qüssələnməyə vadar etdiyi üçün xəcalət çəkirdi...

Sehərisi altı oğul tabutu qov kimi çiyinlərinə qaldırıb, ananı son mənzile apardılar. O , artıq öz qarısı üçün xiffət çekməye öyrəşmişdi və indi ürəyində qürrələnir, öyünürdü ki, onun özünü də bu pohləvan cüssəli kişilor dofn edocək.

## DəMIR QARI

(hekaya)
Ağacın yarpaqları xəfifce, yer üzünü dolaşan küləyin nəğməsini mizıldayird.

Balaca Yeqor ağacın altında oturmuşdu, yarpaqların sesinə, donqultuya oxşayan ürek sözlərine qulaq asırdı.

Əslində, yarpaqların özü yox, onlarm arasında gərdiş edən külək nəsə demək istəyirdi.

Yeqor istəyirdi öyrənsin ki, külək ondan ne istəyir, bu sözler nəyi bildirir və o, üzünü küləyə tutub soruşdu:

- Son kimson? Ne deyirson?

Bu dəfə küləkdən heç bir səs çıxmadı; külək getmişdi, yarpaqları yuxuya dalmışdı. Yeqor bir az da gözlədi vo gördü ki, axşam düşüb. Payız günəşinin kasad işığı qoca palıd ağacım sanı rengə boyadı vo yaşamaq maraqsız oldu. Yeqor darixırdı - eva getmək, şam eləmək və qaranlıqda yatmaq vaxtı çatmışdı. Yeqor yatmağı sevmirdi, o, fasilosiz yaşamaq istəyirdi ki, hamısıı göre bilsin; heyifsilonirdi ki, gecolor gözlərini yummalı olur, o zaman göydəki ulduzlar onun iştirakı olmadan tək-tənha yaşayırdı.

Yeqor, otun üstüylo sürünə-sürünə evə yatmağa təlesən böcəyi qaldırdı, onun xırdaca, terpenməz üzünə, eyni vaxtda həm Yeqoru, həm də bütün dünyanı görən qara diri gözlarine baxdı.

- Sən kimsən? - Yeqor böcəkdən soruşdu.

Böcak heç nə cavab vermədi, amma Yeqor başa düşürdü, balaca kələkbaz onun bilmədiyi şeyləri bilir, amma yalandan özünü elo göstərir ki, guya çox balacadı, ağlı heç nə kəsmir; o, qəsdən böcək olub ki, damışmasın, özü isə böcək-zad deyil, nəse başqa şeydi.

- Sən yalançısan! - Yeqor bunu deyib, böcəyi arxası üstə çevirdi ki. onun kimliyini öyrənsin.

Böcak susurdu; o var gücüylə tüklüce ayaqlarım terpədir, öz həyatum insandan müdafio edir, onun üstünlüyünü qəbul etmək istamirdi. Yeqor böcəyin bu yenilməz casaratine təəccüblendi ve bir daha əmin oldu ki, bu, böcek-zad deyil, çox mötəbər və ağıllı bir canlid.

- Sən yalan deyirsən, böcək deyilsən! - Yeqor bunu pıçıltıyla böcayin üzünə dedi. - Sən biclik eləmə, onsuz da mən kim olduğunu öyrənəcam. Yaxşısı budu, özün de.

Böcək əl-ayağın işə salaraq, Yeqoru ağrıtmaq istədi. Yeqor incidi:

- Sənin əlina düşsəm, mən də heç nə deməyəcəm. - Və o, böcəyi havaya buraxdı ki, uçub iş dalınca getsin, həyatdan kənarda qalmasın.

Böcək avvəl uçdu, sonra yerə qondu və pay-piyada yola düzəldi. Yeqor birdən-birə böcək üçün darıxdı. Başa düşdü ki, bir də onu görməyəcək, görse də, onu tanımayacaq, çünki kənddə ona oxşayan saysız-hesabsız böcak var. Bu böcek isə haradasa yaşayacaq, sonra öləcak va hamı onu yaddan çıxaracaq, birce Yeqor bu namelum böcəyi heç vaxt unutmayacaq.

Ağacdan quru yarpaq düşdü. O bir vaxtlar torpaqdan yaranıb, ağacda ərsəyə gəlmişdi, neçə müddət oradan göyə tamaşa etmişdi və indi göydən yerə uzaq səfərdən evə qayıdan kimi qayıdırd.

Acından saralıb-solmuş soxulcan quru yarpağın üstüne dırmaşırdı.
"Bu kimdi bele? - Yeqor soxulcana çox heyret elədi. - Gözleri yox, başı yox, nə fikirləşir, görəsən?" Yeqor soxulcanı da götürüb eve yolland.

Axşam düşmüşdü; daxmalarda işıq yanırdı. Adamlar zəmilərdon qayıtmışdılar ki, bir yerdo, əlbir yaşasınlar, çünki her yan qaranliq idi.

Evdə anası Yeqora yemok verdi ve sonra buyurdu ki, uzanıb yatsın. Yeqor köhnə odeyah başına çekib, bir müddət cınqırını çıxar-
madı; çöllərdən, meşelerdən, dərelerden gəlen qorxulu, naməlum sesleri, xışıltıları dinlədi, sonra sol ovcunu açdı, bayaqdan bori yumruğunda gizlədib saxladığı soxulcanı öz-özünə yaxımlaşdırıb:

- Düzünü de, son kimsen? - soruşdu.

Soxulcan mürgü döyür, tərpənmirdi. Ondan çay, torpaq ve ot qoxusu gelirdi; o, ter-təmiz ve fağır idi, ola bilsin, lap körpe idi, ola da bilsin, arıq və balaca bir qocaydı.

Soxulcan geceni hiss edərek, yatmaq həvesiylo onun ovcunda yumrulandı. Lakin Yeqor yatmaq istəmirdi: $o$, istəyirdi, yaşasın, kiminlosə oynasın, o, istəyirdi, elo indice sohər açılsın ki, o, yatmasın, dura bilsin. Amma həyətdə gecəydi; az əvvel başlamış bu gecə hələ uzun sürəcəkdi; indi yatsan da, sübh açılana qədər ən dəhşətli vaxtda oyanacaqsan, elə bir vaxtda ki, hamı yatıb, oyanmış adam ise bütün dünyada yalqızdı, çünki onu heç kəs görmür və heç kəsin yadinda deyil.

Soxulcan Yeqorun ovcunda uzanmışdı.

- Gel, mən sən olum, sən de mən ol, - Yeqor soxulcana dedi. O vaxt men bilerem, sen kimsen; sen de men olarsan, adam olmaq sene serfelidi.

Amma soxulcan nədənse razılaşmırdi; ola da bilsin, çoxdan yatmışdı ve Yeqorun kim olduğunu bilmek onun heç vecinə de deyildi.

- Mən Yeqor olmaqdan bezmişom, axı, nə qoder Yeqor olmaq olar? - Uşaq özü-özünə deyirdi. - Mən daha nəsə olmaq istəyirəm. Oyan, ay soxulcan. Gəl söhbet edək - sen menim haqqımda fikirloş, mən de sənin haqqında fikirleşim.

Ana oğlunun sesini eşidib, ona yaxınlaşdı. O , hole yatmamışdı - günün axır-uxur işlərini görürdü.

- Niyə yatmırsan, ay şuluqçu, bayaqdan nə mızıldanırsan? anası onu mezəmmətlədi. - Yat, yoxsa dəmir qarı qaranlıqda çöldə gezir, yatmayanları axtarır ki, oğurlayıb aparsın.
- Ana, o, kimdi? - Yeqor soruşdu.
- O, dəmirdendi. Gece görsenmir, zülmətdə yaşayır, adamları qorxuyla qorxudur, üreklori partladır.
- Bes, o, neçidi?
- Kim bilir, ay bala. Sen yat, - anası onun üstünü basdırıqladı, - ondan qorxma. O, belkə de yazıq bir qarıdı.
- Bes, o, harda yaşayır? - Yeqor ol çokmədi.
- O, dərəlarda gazir, dirilik otunu axtarır, sür-sümük gamirir, bir adam ölonda sevinir, Demir qarn istəyir ki, hamı ölsün, bu işıqh dünyada o, tek qalsın, buna görə heç cür ölmek bilmir, neçə min ildi yaşayır, hamumn öləcョyini gözləyir. Di yaxşı, yat, o, həyətlori gəzmir, qorxma. Yat, bala, yat...

Anası onun yanından çekildi. Yeqor soxulcanı yastığın altında gizlatdi ki, onun üçün isti olsun ve heç nedən qorxmasın.

- Anacan, bes, sen kimsen? - Yeqor soruşdu.

Anası cavab vermedi. Fikirləşdi ki, Yeqor bir az da danışıb yatacaq.

- "Görasen, man kimem, - Yeqor fikirleşdi ve tapa bilmedi. Yeqin mən da nəyəmsa. Ola bilməz ki, heç nə olmayasan!"

Daxmada səssizlik hökm sürürdü. Anası yatmağa getmişdi, atası çoxdan şirin yuxudaydı. Yeqor dinmədi. Hayatdə çəpər pıçıldayırdı, onun yaxınlığ̀nda bitmiş ağcaqayın ağacını laxladırdı. Yeqor sezmişdi ki, on sakit havada da ağcaqayın yavaş-yavaş yıǧalanır, elo bil, harasa can atır, çünki istəyir tez böyüsün, ya da yerindən qopub getsin; çəper buna görə adamsız cırıldayır, narahat qonşudan gileylənirdi. Yeqin, ağac olmaq darıxdırıcı işdi, axı, ağac heç vaxt yerindən tərpənmir; eyni bir yerdo yaşayur...

- Ana. - Yeqor çaġırıb, başımı adyalın altından çıxardı. - Ağcaqayın neçidi?

Amma anası yatmışdı. Yeqora hay veren olmadı. Yeqor gözlərini ala-toranlığa zillədi. Darı zəmisinə açlan pencerədən içeriye gecenin sönük, müəmmalı işığı süzülürdü. Yeqor dikəlib oturdu, fikirlaşdi ki. görasen, darı zəmisi qaranlıqda na edir ve yəqin indi kimsə yolla gedir, bu qaranlıqda, hara gedir? Görəsən, nəçidi?

Uzananlardan kimse derinden köks ötürdü, sonra zarıdı ve susdu. Yeqor diksindi, yan-yöresine boylandı, yox, ses cox uzaqdan gelirdi, sakitləşan kimi oldu, lakin yene qüssali, iniltili ses eşidildi - ya uzaqda yolla araba gedirdi, ya da demir qan derede gezişir, darıxırdı ki, insanlar ela bir ucdan doğulur, doğulur ve o heç cür arzusuna çatıb, yer üzünda tək qala bilmir. "Gedim özüm hər şeyi ōyranim, - Yeqor qarara geldi. - Görüm, gecelor kim yatmur ve bu gan ne cür adamd!?"

O, salvanını geydi va ayaqyalın həyəto çıxdı. Ağcaqayın yarpaqlarını tarpəderək, yola düşməyo hazırlaşırdı, pıtraqlar çapərə
sürtüşürdü, inək mərəkdə iştaha ilə nəsə gövşəyirdi. Həyatdə heç kes yatmamışdı.

Dumduru ulduzlar göydo işıq saçırdı; onlar o qədər çox idi ki, yaxın görsenirdiler, - buna göre gecelor ulduzlar altında adam qorxmur, gündüzlər çöl çiçəklərinin arasındakı qədər hürküb xoflanmir.

Yeqor darı zamisinin böyründən ötdü, mürgüləyən, pıçıldaşan günəbaxanlanı keçdi ve hamının unudub, atdığı yolla dərəyə yönəldi.

Dere köhne idi. Buranı çoxdandı sular vurmurdu, derəni başdanbaşa qaba tikanlar, yabanı otlar, cod kollar örtmüşdü. Qocalar ve qarılar burdan çör-çöp, çubuq yığır ve qış aylarında öz daxmalarında səbət hörürdülər.

Yeqorı kolluğu keçib, dərəyə düşəndə gördü ki, yerin üstünə nisbetən bura daha sessiz ve qaranlıqdı, - birce ot, birce yarpaq bele tarpənmirdi, - Yeqor xofland.

- Ay ulduzlar, mənə baxın, - pıçıldadı, - yoxsa tok qorxuram!

Lakin dərədən yalnız üç ulduz görsənirdi, onlar da çox-çox uzaqlarda sönük-sönük işarırdı, elə bil yavaş-yavaş uzaqlaşıb, zil qaranlıqda sönürdülər.

Yeqor otlara sığal çokdi, hamar çınqıl tapdı, sonra pıtrağı torpətdi, pıtraq həyətdəkinə oxşayırdı. Yeqorun qorxusu keçdi: "bunlar ki, qorxmur, mon niyə qorxmalıyam?" Bir az gedəndən sonra dərənin yamacında qazılmış kiçik mağaranı gördü, istədi bir az mürgüləsin, - gün ərzində yaşamaq və yeriməkdən yorulmuşdu.

- İşdi, yaxınlıqdan dəmir qarı keçsə, səsləyərəm, - Yeqor özözünə dedi, yerə uzandı, gecə sərinliyindən büzüşdü və gözlərini yumdu.

Sessizlik qatılaşdı, hər tərəf lal-kar oldu, ulduzlar buludların arasına çakilib gizləndi və ot ölübmüş kimi sallandı.

Qəfildən, bütün ölmüş adamların təəssüf ahı kimi qəmgin bir səs eşidildi. Yeqor yuxuda bu tükürpədən iniltini eşidib, dərhal gözlerini açdı. Onun başı üzərinde hər bir an var olmağa ve yox olmaǧa müntəzir çox yekə, qapqara insan vücudu dayanmışd.
-Sən kimsən? - Yeqor soruşdu. - Sen qarısan?

- Qarryam.
- Banı sən, dəmirdənsən?.. Mənə dəmir qarı lazımdı.
- Sən məni neynirsan? - dəmir qarı soruşdu.
- Mon sani görmak istoyirom - sən kimsən, son no üçünson? Yeqor dedi.
- San ölonda, mon deyacayom kimom, - qarmm sosi cavab verdi.
- De, mən ölüm, - Yeqor razılaşdı vo bir ovuc palçıq götürdü ki. qarımın gözlarina yaxıb, onu mağlub elosin.
- Gal yaxına, qulağına deyim, - qarı birinci dəfo idi ki, torpondi və iki dəmirin bir-birinə sürtülməsinə, ya qurumuş sümüklərin xıçıltısına oxşayan bayaqkı hüznlü səs eşidildi. - Gol yaxına, senə her seyi danısacağam ve onda son ölocakson. Yoxsa balacasan, helo çox yaşayacaqsan vo Allah bilir, sənin ölümünü no qədor gözloməli olacağam. Monə yazığın golsin, axı mən qocayam.
- Onda de, kimson? - Yeqor təkid etdi. - Sen məndon qorxma, man ki, sondan qorxmuram.

Qarı Yeqorun üzərina əyildi ve üzünü ona yaxınlaşdırmağa başladı. Oglan mağarasında kürəyi ile yere sıxıldı, ona yaxınlaşan sifoto baxıb, qısqırdı:

- Tanıdım, men seni tanıdım! Sen mene lazım deyilson, men sani öldüracoyəm! - O , ovcundakı palçığı qarının üstüne atdı, özü da dönüb yerə qısıldı. Vo axırıncı dəfa qarının xırıltılı sosini eşitdi:
- Son mani tanımırsan, son moni yaxşı göro bilmodin. Amma man həmi̧̧o sənin ölməyini istəyəcəyəm, çünki son mondən qorxmursan..
"Qorxmag̉a qorxuram, amma öyreşəcem vo daha qorxmayacam". - Yeqor bu cür fikirlaşib, darin yuxuya daldı.
O. doğma bir istiden oyandı. Yumşaq, iri allor onu harasa apardı. Yeqor soruşdu:
- Son kimsen? Son qarn deyilson?
- Bes, san kimsan? - anası xısın-xısın güldü.

Yeqor gözlorini açdı, açan kimi do qıymah oldu - sübh güneşi bütūn kondi. həyatdəki ağcaqayın ağacını, dörd bir yanı gur işığa gerq etmişdi.

- San no cür daraye getmişdin? - anası soruşdu. - Sehor açılandan soni axtarınq, atan çölo işlomoyo nigaran getdi.

Yeqor dorada domir qan ilo nece mübarizo apardığımı danışdı, sonra alave etdi ki, qarının üzüne palçıq atdığı üçün onun kim oldugunu bile bilmadi.

Anası fikro getdi, sonra Yeqoru yero buraxd, ona yad kimi baxaraq:

- Öz ayaqlarınla get, - dedi. - Sen bunları yuxuda görmüson. Yeqor etiraz elodi. Domir qarılar doğrudan var.

Anası heç no demodi. Onlar eve girdilor. Dehlizde tanış soxulcan sürünürdü - Yeqorun yastığından, öz evine tolosirdi. "Lalın biri lal, - Yeqor hirslondi. Buna bax holo! Demok istomir kimdi. Onsuz da mon öyrenocom. Demir qarmı da tapacam - özüm dəmir qoca olacam".

Yeqor dəhlizdə dayamb, fikrə getdi. "Mon yalandan domir qoca olacağam, ki, qarı qorxub gobərsin. Sonra mon demir qoca olmayacam - çünki istəmirəm. Mon tezədən anamın oğlu olacağam".

# MiXAIL ALEKSANDROVIÇ ŞOLOXOV 

(1905-1984)

## insanin taleyi

Yevgeniya Qriqoryevna Levitskayaya

Yuxan Donda müharibodon sonra gələn yaz çox az-az görünen se tez düşon yazlardan idi. Martın sonunda Priazovyedon isti külaklor asdi, iki gündən sonra Donun sol sahilindaki qumsallığın qarı tamam əridi, qar basmıs dərəlar vo qobular su ilo doldu, buzu sınmıs kiçik çaylar aşıb-daşdı, yollarda gediş-goliş son doreco çatinlaşdi.

Yolların belo pis vaxtunda mon Bukanovskaya stanitsasına getmeli oldum. Stanitsa çox da elo uzaqda deyildi, ora toxminon altmıs kilometr yol olardı; ancaq bu yolu çox çotinliklo başa çatdırdıq. Yoldaşmla borabor gün çıxmamışdan yola düşdük. Bir cüt harın at, yan qayıslanı sim kimi darta-darta briçkanı güclo çəkib aparırdı. Carxlar topuna qodər qara ve buza qarışmıs yas quma batırdı. Bir saatdan sonra atların böyründe, sağrısında, nazik döş qayışları altunda sabun köpüyü kimi ağ köpüklər göründü; sahorin tomiz havasında at torinin, atlarm qayış-qusqununa bol-bol sürtülmüş qatranin mostedici tünd qoxusu duyuldu.

Atlar lap çotinlik çəkəndo briçkadan düşüb piyada gedirdik. Ornik gar uzunboğaz çəkməmizin altunda şappıldayırdı. Yerimok çox çetindi. lakin yolun qırağında, gün işığında büllur kimi parıldayan nazik buz hela arimomişdi, oradan getmok daha çatindi. Biz altı saatdan sonra yolu ancaq yanı eloye bildik, gəlib kiçik Yelanka çayının beresine çatdiq.

Bu çayın bezi yeri yayda qunuyur; indi o daşaraq, Moxovski xutoru qabağında, bolluca qızilağac bitmiş subasarda bir kilometr
otrafa yayılmışdı. Cayı, ancaq üç adam götüro bilon, çox köhno, yastı bir qayıqla keçmoli idik. Briçkanı geri qaytardıq. Çayın o tayında, kolxoz anbarında, helo qışdan atılıb qalmış köhne bir "villis" vardı; biz ona minib gedecokdik. Soferle mon qorxa-qorxa bu köhne qayığa mindik. Yoldaşım çayın qırağında, seylorin yanında qaldı. Biz sahildon uzaqlaşan kimi, qayığın çürümüş dib taxtalarından xırdaxırda fevvarolor vurmağa başladı. Sahilo çatana qəder qayığın deşiklərini tıxadıq, içino dolan suyu atdıq. Bir saatdan sonra çayın o tayına çatdıq. Şofer gedib xutordan maşımı getirdi, sonra qayığa yaxınlaşıb avardan yapışaraq dedi:

- Bu andır suda parçalamb dağılmasa, iki saatdan sonra qayıdıb golərik, bizi bundan tez gözloməyin.

Xutor xeyli kenarda idi; qayıq yan aldığı sahe çox sakitlikdi. Belo sakitlik ancaq payızda, bir do yazın lap başlanğıcında insan yaşamayan yerlərda olur. Sudan rütubət, qızılağac çürüntüsünün tünd ve acı qoxusu gəlirdi; xəfif külək, yasəmen rongli çon bürümüş uzaq Xoperətrafı çöllorindon, qar altından yeni çıxımıs torpağın gücle duyulan ve homişo toravotli olan otrini getirirdi.

Bir az kønarda, sahil qumları üstündo aşıb yero sərilmiş hörme çpor vardı. Çəpərin üstündə oturub papiros çokmək istodim; əlimi sırıqlının sağ cibino salanda gördüm ki, "Belomor" tamam isla$\mathrm{m} b$, qanım qaraldı. Çayı keçonde lope vurub suyu qayığa tökmüs, bulanıq su məni qurşağa qodər islatmışdı. Onda papirosun fikrini çokmoyo macal yox idi, qayığın batmaması üçün avarları buraxıb, suyu tez-tez qayıqdan konara atmaq lazımd. Bu cür diqqotsizliyimə indi çox peşman olmuşdum; islanmıs papiros qutusunu üsulluca cibimdon çıxarıb çömoldim, bozarmış, yaş papiroslanı çopərin üstünə düzdüm.

Günorta olmuşdu. Hava elo isti idi ki, elo bil may ayı idi. Mon papirosların tez quruyacağı ümidində idim. Hava isti olduğundan, pambıqlı soldat şalvanı vo sırıqlı geydiyimo peşman oldum. Qışdan sonra birinci gün idi ki, hava belo isti idi. Adamın beloco tokbaşına çpər üstündo oturub, bütün varlğı ilo sükuta və tənhalığa dalması, köhne, qulaqlı soldat papağını çıxarıb avar çokmokdon torlomiş saçını xefif küləkdə qurutması, mavi göylərdo üzon iri, ağ buludları fikire dalıb seyr etmosi no qodər xoşdur!

Cox çkmədi ki, xutorun kənarında olan həyotlordon bir kişinin yola çıxdığım gördüm. $O$, balaca bir uşağın olinden tutub getirirdi; uşag̀n boynuna baxanda ona beş, ya altı yaş vermok olardı. Onlar yorg̀un-yorğun bərəyo sarı gedirdilor, ancaq maşım görüb məne san döndülar. Ucaboylu, donqar kişi lap yaxına gelib, tutqun, yoğun soslo dedi:

- Xos gördük, qardaş!
- Xoş gördük. - Mono sarı uzanan iri, kobud oli sıxdım.

O, usaga san ayilib dedi:

- Oğul, əmi ilə görüş. O da, görünür, senin dedən kimi şoferdir. Ancaq bir yük maşımı sürürdük, o, bu balaca maşınını sürür.

Uşaq açıq-mavi gözlərini düz gözlərimin içina zilloyib azca gülümsədi, qızarmış, soyuq olini cosarətlo mənə uzatdı, mən onun xırdaca alini bir balaca silkəloyib, soruşdum:

- Senin alin niya bela soyuqdur, qoca? Hava istidir, amma son ūşūyürsen!?

O, xoş bir uşaq mesumluğu ila dizlərime sıxılıb, sarışın qaşlarmı təaccübla qaldırdı:

- Mən haradan qoca oldum, əmi? Mən uşağam, özüm də heç ūşumürom, əllorim də ona görə soyuqdur ki, qar yumalayırdım.

Uşağın atası, içinda az şey olan aşya çantasını dalından aldı, yorgun halda yanımda oturub dedi:

- Bu sərnisin mani lap bir təhər eləyib! Onun ucbatından mən də əldən düşmüşəm. Addımımı iri atıram, o yüyürməyə başlayır,di gəl onunla ayaqlas görüm necə ayaqlaşırsan? O yerdə ki mən gerək bir addım atım, - üç addım atıram. Yerişimizi bir-birine heç uyğunlaşdıra bilmirik, ela bil atla tısbağa gedir. Onu heç gözdon do qoymaq olmur! Bir balaca üzümü çevirdimmi - bir də görürəm ya ōzünū gölməçanin içina verib, ya da buzu qırıb konfet kimi sorur. Yox, belə yol yoldaşı ile sefere çıxmaq kişi işi deyil, özü də piyada! - Bir az susduqdan sonra soruşdu: - Son nece, qardaş, olmaya bōyüyünü gözlayirsan?

Ona şofer olmadığımı demək yaxşı düşmezdi; belo cavab verdim:

- Garək gözlayak da.
- O biri taydan galacek?
- Bali.
- Balka bilasen: qayıq tez galacek?
- Iki saatdan sonra.
- Xeyli çə ${ }^{\circ}$ acək. Neyləyək, bir az dincolərik, təlosməli bir işim do yoxdur. Buradan keçondo gördüm ki, bir şofer qardaşım özünü güne verir. Dedim qoy gedim yanına, bir yerdo papiros çokək, adam ne tok ölmək istəyir, no de tek papiros çəkmok. Sen varlı adama oxşayırsan, - papiros çokirson. Deyesən papirosun islanı? Qardaş, at oldu çaş, tənboki oldu yaş - at getsin! Yaxşısı budur, gəl menim tonbəkimdən çakək.

O, nazik, xaki şalvarının cibinden ağzı büzmoli, moruq rangli köhnə ipək kisəsini çıxartdı. Kisəni açanda, mən onun qırağında sapla tikilmiş bu sözlori oxuya bildim: "Əziz döyüşçüyo. Lebedyanskaya orta mektəbinin $6-\mathrm{cl}$ sinif şagirdindən".

Biz evdə hazırlanmış tünd tənbəkidən çəkə-çəkə xeyli susduq. Mon ondan soruşmaq istəyirdim ki, son bu uşaqla hara gedirson, yolların belo pis vaxtında soni evdən çıxmağa məcbur edən nədir, ancaq o meni bele bir sualla qabaqladı:

- Son de dava vaxtı həmişe maşın sürmüsən?
- Elo hesab elo ki, həmiş.
- Cebhede?
- Beli.
- Qardaş, mənim de orada o ki var başım bəlalar çokib.

O, iri, qara əllorini dizlori üsto qoyub belini əydi. Mon yandan ona baxdım, ürəyimdo dərin bir sızıltı duydum... Siz heç ömrünüzdə sanki kül tökülmüş, ağır kədər çökmüs gözlər görmüsünüzmü? Elo gözlər ki, adam onlara baxa bilmir... Tosadüfon rast galdiyim bu adamın da gözleri belo idi.

O, çeperdən əyri, quru bir çubuq sındırıb götürdü, bir dəqiqəliyə susaraq, bu çubuqla qumun üzərində qəribə şəkillər çokib dedi:

- Hərdən elə olur ki, gece yata bilmirəm, gözümü döyə-döyə qaranlığa baxıb fikirleşirəm, öz-özümdon soruşuram: "Ey həyat, sen niye monim başıma bu müsibeti gatirdin? Niyə mənə bu qədər əzab verdin?" Heç kəs mənə cavab vermir, heç kəs - ne qaranlıqda, nə aydın gün işığında... Heç kəs de cavab verməyəcək! - O birdən oğlunu görüb susdu, onu yavaşca itələyə-itoləye mehribanhıqla dedi: - Get, bala, suyun qırağında oyna, daşqun sularda uşaqlar özünə homişe bir şey tapa biler. Ancaq özünü gözle, ayaqlarmı islatma.

Biz hele kirimişce papiros çokəndə, mon gizlin-gizlin hom ona, hom de onun oğluna baxıb bir şeyo təoccüb etdim: uşağın geyimi
sado olsa da, yaxşı idi, amma atasınınkı elo deyildi, - bu, mono qeribo göründü. Usag̀ın uzun kurtkasının içina köhne, nazik tumac cokilmisdi; kiçik uzunboğaz çokmosi do elo tikilmişdi ki, yun corabla geya bilsin: qolunun cırığı çox meharatlo tikilmişdi, - bunlar hamıs! bacanq̧h bir qadımı, bir ananın onun qeydine qaldığmı göstorirdi. Atasımn geyimi iso tamam başqa cür idi: bir neça yerdon yanmış stnqlıst başdansovma, kobud halda közormişdi, köhno, xaki salvarmin yırtıgı yaxss yamanmamışdı, elo bil ki, yamaq qoyulub, kişı ali ilo iri-iri sırımmşdı: ayağındakı soldat çokmosi tozo idi, çox az geyilmişi, amma qalın yun corabımı güvo dağıtmışd, bu coraba qadın əli dəyməmişdi... Onda mən düşündüm: "Ya bu kişi duldur, ya da arvadı ile yola getmir".

O, suya sanı gedon oğlunun dalınca baxaraq, boguqq-boǧuq öskürdū, yeno da damş̧mag̀a başladı; mənim bütün diqqətim onda idi:

Dvvellar güzoramm pis keçmirdi. Mon özüm Voronej vilayatindonem, min doqquz yüzüncü ildo anadan olmuşam. Votondas müharibasinda Qızıl Orduda, Kikvidzenin diviziyasında idim. lyirmi ikinei ildo acliq olanda Kubana golib qolçomaqlara esşek kimi işlodim, ona göro do sag̀ qaldım. Atam, anam, balaca bacım evdo acından öldü. Mon tok qaldım. Qohum-oqrobadan heç kosim yox idi, heç kosim, tok idim. Bir ildon sonra Kubandan qayıtdım, daxmamı satıb Voronejo getdim. Эvvel dülgorlor artelindo işlodim, sonra zavoda işa girdim, çilingorlik sənotini öyrondim. Cox keçmədi ki, evlondim. Arvadım uşaq evinde torbiyo almışdı. Yetimdi. Çox yaxşı qızdı. Gülüb-danışan, mülayim, üzüyola, ağıllı, mənim tayım deyildi. O. lap uşaqiıqdan pis günün acısım dadmışdı, bolke do buna göre onun xasiyyati belo idi. Konardan baxanda adama çox da elo qaşang görünmürdü; mən axı ona kənardan baxmırdım - 0 , mənim canum-cıyarim idi! Dünyada mənim üçün ondan gözol, ondan sevimli bir insan yox idi, olmayacaq da!

Görerdin ki, isdan yorgun golmişom, hordon do yaman acıq̧ olardım. Kobudluq eleseydim de, o mone kobud cavab vermezdi, yena de mehriban, mülayim olardı, bilmozdi moni harada oturtsun. Evde cle bir şey olmasa da, çalışardı ki, mənə lozzetli yemek hazırlasın. Ona baxıb üroyim dincelirdi. Bir az sonra onu qucaqlayıb deyirdim: "Irina, ezizim, moni bağışla, kobudluq elodim. Bilirson, bu gün işim düz gotirmedi!" Yena do barışardıq, men do sakit olar-
dım. Bilirson, qardaş, işdən ötrü bu no demokdir?! Sehor yuxudan lap gümrah durardım, elo bil bizim aramızda heç bir șey olmamışdı. Zavoda gederdim, nece iş olsaydı, hevesle görerdim! Bax, adamm ağıllı, yaxşı arvadı olması bu demekdir.

Hordon elo olardı ki, maas alanda gedib yoldaşlarla içordim. Bozan do ele içordim ki, eve galendo qıçarım bir-birino dolaşırdı, elo yeriyərdim ki, yəqin konardan baxanlan dohşot alardı. Küçelər mone darlıq elordi, həle dalanları demirom... Onda mon pohlovan kimi güclü idim, saǧlamdım, çox da iço bilordim, ancaq evo həmi§̧ öz ayaǧımla golirdim. Hordon do görordin ki, yolun qalanım lap sürətlə, yoni iməkloyə-iməkloyə gəlmişom, hər halda özümü evə yetirordim. İrinka yeno do moni no mozommot elordi, no üstümo çığırardı, no do dava salardı. Ancaq gülərdi, özü de elo gülərdi ki, mon bundan incimoyim. Ayaqqabılarımı çıxarıb, yavaşca deyordi: "Andryuşa, sən divar torəfdo yat, birdon yuxulu-yuxulu çarpayıdan yıxılarsan". Men do, bir torba çovdar kimi çul düşərdim, hor şey gözümün qabağında ala-bula çalardı. Ancaq yuxuda duyardım ki, lrinka eli ilo üsulluca monim başımı tumarlayır, mehriban soslo nose pıçıldayır, demeli, məne üroyi yanır...

Seher işe iki saat qalmış meni yuxudan oyadardı, ayağa qaldırardı ki, özümo golim. Bilirdi ki, mon dom olanda heç bir șey yemirom. Gedib bir duzlu xiyar, ya aym bir şey getirerdi, balaca bir taraş stokana araq töküb deyordi: "Andryuşa, iç, eynin açılsın, ancaq, ozizim, daha belo elomo!" Onun bu yaxşılığından çıxmaq olardımı? Arağı içib, sözla yox, gözlorimlo ona toşokkür elordim, onu öpüb, dinmez-söylomez işo gedordim. Amma bu demli vaxtıunda mene acıqh bir söz deseydi, üstüme çıgırsaydı, ya moni danlasaydı, yoqin ki, ele o gün yeno do içib lülqənbor olardım. Bazi ailalorde bela olur: o ailəde ki, arvad axmaqdır. Mon belo sarsaqlarım da çox görmüsom, bilirom.

Çox keçmodi ki, bizim uşaqlarımız oldu: ovval bir oğlumuz, sonralar da iki qızımız... Onda mon yoldaşlarımdan uzaqlaşdım. Bütün maaşımı eve getirirdim: ailo böyümüşdü, daha içmeye imkan yox idi. İstirahet günlori bir parç pive içirdim, bununla da mesele qurtarırdi.
lyirmi doqquzuncu ildə maşın sürmok hevəsine düsdüm. Avtomobil işini öyrondim, yük maşmı sürmoyə başladım. Bu iş moni elo høveslondirdi ki, daha zavoda qayıtmaq istomədim. Maşın sürmek
daha artıq üroyimi açırdı. On il bu sayaq dolandıq. Bu illorin nece gelib-keçdiyini heç özüm de bilmedim. Ela bil bir yuxu idi. On il nodi axı! Hansı bir ahuldan istəyirson soruş, soruş gör o öz ömrünün neca galib keçdiyini bilibmi? O, heç bir şey bilmayib! Keçmiş, bax, o çon içinda görünən çöl kimidir! Sahər mən oradan galirdim, o yerlerdo na çon vardı, na duman; amma iyirmi kilometr gedondon sonra o yerlari çan bürümüşdü. buradan baxanda meşe ilo alaqotunu, tarla ila biçonəyi bir-birindon seçmək olmur...

Bu on ili mən geca-gündüz işlədim. Yaxşı da pul alırdım. Başqalarından pis yaşamırdıq. Uşaqlar da könlümüzü açırdı: üçü də ala oxuyurdu. Anatolinin riyaziyyata elo bir qabiliyyati vardı ki, onun barasinda lap morkəzi qazetda yazdılar. Onda bu elmə belo böyük istedad hardandı, qardaş, bunu özüm do bilmirdim. Ancaq bu məni çox ferahlondirirdi, onunla foxr edirdim, özü də necə foxr edirdim!

Bu on ildə biz bir az pul yığmışdıq, müharibədən avvel özümūze ikiotaqhı bir ev tikdik. Evin künlüyü də vardı, kiçik bir dəhlizi də. Írina iki keçi aldı. Bundan artıq nə lazımdı? Uşaqlar südlü aş yeya bilirdi, yasamag̀a evimiz vardı, ayin-başımız da pis deyildi, demali, her sey yerli-yerinda idi. Ancaq evimin yeri yaxşı deyildi: təyyarə zavodundan bir qədər kənarda mənə altı sot yer vermişdilər. Evim ayn yerdə olsaydı, belkə da güzəranım başqa cür olardı...

Bu arada müharibo başlandı. Bir gün sonra hərbi komissariatdan çağııs vareqi aldım, ertesi gün qatara mindik. Bütün ailə məni ötürməyo gəlmişdi. İrina, Anatoli, iki də qızım: Nastenka, bir do Olyuska. Uşaqların hamısı özünü alo almışdı. Qızlarımın gözlori yasardı. - bunsuz olmaz ki! Anatolinin ancaq çiyinlori torpenirdi, elo bil ūşūyürdū. Onda oğlum on yeddi yaşına girmişdi. Amma İrina... On yeddi ildi biz bir yerda yaşayırdıq, mon onu indiya kimi bela görmomişdim... Gecə mənim köynəyimin çiyni, döş tərəfi onun göz yaşından islanmisdı, sohor do ela... Vağzala gəldik. İrinaya elo yazığm gəlirdi ki, heç üzünə baxa bilmirdim: dodaqları ağlamaqdan șismişdi, saçı yaylıgının altından çıxmışdı, gözlori bulanıqdı, baxışlarında bir menasızlıq vardı; onlar - ağlı yerindon oynamıs adamın baxısına oxşayırdı. Komandirler xəbərdarlıq eledilor ki, vaqona minek. İina basim monim sineme qoydu, boynumu qucaqlad. O, kesilmis aģac kimi əsirdi... Uşaqlar da onu ovundururdu, men do, ancaq bunun heç kömoyi olmurdu. Başqa arvadlar orlori ile, oğulla-
rı ile söhbot edirdi, amma mənim İrinam, yarpaq budağa sıxılan kim, məno sıxılıb durmuşdu, bütün bodəni titroyirdi, birce kelmə də danışa bilmirdi. Ona dedim ki: "Menim əzizim, İrina, özünü ələ al! Bu ayrilıq çaǧında birce kelmə də olsa mənə söz de!" O hər sözü içini çəkə-çəkə deyirdi: "Mənim canım... ciyərim... Andryuşa... biz... bir daha... bu dünyada... bir-birimizi... görməyəcəyik..."

Bir yandan menim ona elə yazığım gelirdi ki, ürəyim parçalanırdı, bir yandan da o belo sözlor deyirdi... O başa düşmeli idi ki, onlardan ayrılmaq mənim üçün də asan deyil, mən axı kefə getmirdim! Onun bu horekətine acığım tutdu! İrinkanın ellərini zorla boynumdan ayırdım, onu yavaşca çiynindən itələdim. Onu yavaş itəlosəm də, mən yamanca güclü idim: o üç addım geri getdi, sonra yenə də kiçik addımlarla üstümə gəldi, əllərini mənə sarı uzatdı. Mən çığırıb ona dedim: "Belo de ayrılmaq olar? Niyo sen meni vaxtından əvvel diri-diri basdırırsan?" Yenə onu qucaqladım, gördüm ki, halı özündə deyil...

O, birdən sözünü kəsdi, araya çökən sükut içində mən onun boğazında nəyinse qaynadığım, qəhərləndiyini eşitdim. Onun həyəcanı mənə də keçdi. Mən ona çəpinə baxdım, lakin onun ölgün, sönük gözlərində birce damla da yaş görmədim. O, dərdli-dərdli başımı aşağı dikib oturmuşdu, onun qeyri-ixtiyari olaraq aşağı sallanmış iri elləri yavaşca titroyirdi; çənəsi də, qətiyyət ifadə olunan dodaqları da titroyirdi...

Men astadan dedim:

- Əzizim, bunları yadına salma. - Görünür, o, mənim sözümü eşitmədi, böyük bir iradə ilə həyəcanımı boğaraq, xırıltılı seslə dedi:
- Onu itələdiyimi lap ölənə kimi, lap axır nəfəsimə kimi özümə başlamayacağam!..

Yene do susdu; xeyli danışmadı. İstədi papiros eşsin, qəzet əlində cırıldı, tənboki dizlori üsto töküldü. Axırda o, birtəhər papirosunu eşib yandırdı, bir neçə dəfə dərindən qullab vurdu, öskürərek sözünə davam elədi:

- Men İrinadan aralandım, onun üzünü əllərimin içinə alıb öpdüm, dodaqları buz kimi idi. Uşaqlarla da görüşüb ayrıldım, vaqona sarı yüyürdüm. Qatar yola düşmüşdü, atılıb vaqonun pillokenine mindim. Qatar lap yavaş-yavaş gedirdi. Dönüb baxdım: yetim uşaqlarım bir araya yığışmışılar, allorini yelloyirdilor, məni
yola salırdılar. gülümsomak istəyirdilar, ancaq gülümsəyə bilmirdilar. Irina ellorini döşüne sıxımş̧d, dodaqlan kağız kimi ağarmışdı, nəsa pıçıdayıb deyirdi, mənə baxırdı, gözlorini qırpmırdı, özünü elo hey qabağa verirdi, elə bil ki, bərk ason küloyə sarı yerimok istəyirdi... O, bu cür do homişolik mənim xəyalımda qalıb: alləri döşuno sıxılmış, dodaqları ağarmış, yaşla dolu gözləri geniş açımışdır... Cox vaxt onu yuxuda da bela görürom... Axı onda niyə mən onu itələdim? Bu indi də yadıma düşəndə elo bil ürəyimi küt bıçaqla doğrayırlar...

Bizi Ukraynada, Belaya Serkov atrafinda hissolore ayırdılar. Mana bir "ZiS-5" maşın verdilər. Ela bu maşında da cəbhəyə getdim. Müharibə haqqında sənə nə damı̧ım axı: özün görmüsən, özün bilirsən ki, o, əvvəl neca idi. Evdən tez-tez kağız alırdım, amma gecgec cavab yazırdım. Görürdün, yazırdım ki, her şey öz qaydasında gedir, yavaş-yavaş vuruşuruq, indi geri çəkilsək do, bu yaxınlarda qüvvomizi toplayıb frislorin burnuna duzlu su qoyacağıq. Bundan başqa daha ne yazmaq olardı?! Pis vaxt idi, heç kağız yazmaq yada düşmürdü. Bir de ki, lap boynuma alıram: mən özüm də qəm-qüssə gatiren seylar yazmaq istəmirdim. O zar-zar zarıldayan adamlar ki, vardi, yeri galdi-gelmedi, her gün arvadlarına, sevdiyi qızlara kağız yazırdılar, burunlarımın suyunu yazdıqları kağıza tökürdülər, mənim onlardan zahlom gedirdi. Onlar nə yazırdılar? Yazırdılar ki, "çox çətina düşmüşük, ağır günlər keçiririk, yəqin ki, bizi öldürəcəklər..." Hamin bu adamlar, bu şalvar geymiş qancıqlar öz hallarından şikayət edirdiler, istəyirdiler ki, başqalarının onlara yazığı golsin, amma başa düşmürdülor ki, evde qalan o bedbext arvadlar, uşaqlar heç onlardan az eziyyət çakmirlor. Bütün dövlət onlara arxalanır! Belə bir yükün altunda dayamb durmaq üçün gör bizim arvadlarda, uşaqlarda nece bir qüvvat olmal! idi?! Bali, onlar dayanıb durdular, əyilmədilor! Amma belə bir aclaf, bela bir miskin qəmli-şikayatli bir kağız yazdımı, elə bil işlayan arvadın qıçına selbe vurdular! Belo bir kağızdan sonra o qaragūn arvadın qol-qanadı qırılacaq, evvelki kimi işləyə bilməyecak. Yox. bela olmaz! Ehtiyac olan yerdə son gərək hor şeyə dözəsen, hər şeya qatlasasan, ela ona görə da sən kișisən, ona görə də sən asgarson! Yox, agor senda kişilikdən çox arvad xasiyyəti varsa, onda get qurçmiı tuman gey. qoy bu qurçular sonin arıq dalını kök göstorsin , heç olmasa daldan da olsa arvada oxşayasan, sonra da get çuğun-
dur alağı elə, ya da inok sağ, belə bir adam cobhəyə lazım deyil, sensiz de cebhedo üfunet çoxdur!

Ancaq məne birce il de vuruşmaq qismət olmadı... Bu az vaxtda iki dəfə yaralandım, ancaq yaram yüngül oldu: əvvəl qolumun ətindən, sonra da qıçımdan yaralandım. Birinci dəfə mənə təyyarədən atılan güllə, ikinci dəfo do top gülləsi qəlposi doymişdi. Almanlar menim maşımımı yuxarıdan da, yanlardan da dəlik-deşik etmişdiler, amma, qardaş, evvel günlor monimki getirirdi... Gotirdi... Axırda işin içindən əngəl çıxdı... Qırx ikinci ilin may ayında Lazovenko tərəfdə əsir düşdüm. Əsir düşməyim do belo oldu. Onda almanlar yaman hücum edirdilər, bizim yüz iyirmi iki millimetrli haubitsa batareyasının güllosi az qalırdı qurtarsın. İsin lap qızğın çağında monim maşınıma top gülləsi yüklədilər, güllələri maşına yığanda özüm də bərk işlədim; elə tərləmişdim ki, gimnastyorkam kürəyimə yapışmışdı. Top güllələrini yerinə çox tez çatdırmaq lazımdı, çünki vuruşma bizo yaxınlaşırdı: sol terəfde kiminse tankları guruldayırdı, sağ tərəfdo atışma gedirdi, qabaq tərefdo do meydan yaman qızışırdı...

Bizim avtomobil rotasının komandiri monden soruşdu: "Sokolov, bu odun içindon keço bilərsenmi?" Bunu heç soruşmaq lazım deyildi! Orada mənim yoldaşlarım bolkə də məhv olurdu, mən burada durub nəm-nüm eləyəcəkdim? Dedim ki: "Buna söz ola bilməz! Mən gərək bu odun içindən keçib gedəm, vəssalam" - "Yaxşı da, onda daha durma! Var qüvvenlo sür getsin!"

Mon do var qüvvəmlə sürüb getdim. Heç ömrümda belə maşın sürməmişdim! Bilirdim ki, apardığım kartof deyil. Bilirdim ki, bu yük ilə maşını ehtiyatlı sürmək lazımdır. Ancaq burada ne ehtiyat! Yoldaşlarım orada boş əl ile vuruşurdular, düşmen bütün yolu her tərəfdən topa tutmuşdu. Maşımı altı kilometrə qodər bərk sürdüm, kend yoluna keçməyə az qalmışı, gərək özümü dərəyə yetirəydim, batareya orada idi. Bir də nə gördüm: vay dədəm vay! - bizim piyada hisselorimiz çölə, yolun saǧına, soluna tökülüşürler, atılan minalar onların arasında partlayır. Indi axı mən no edoydim? Geriyəmi dönəydim? Yox! Maşına o ki lazımdı güc verdim! Batareyaya vur-tut birce kilometr yol qalmışdı. Maşım kend yoluna döndərmişdim, ancaq, qardaş, özümü yoldaşlarıma yetiro bilmədim... Görünür, düşmənin uzaqvuran topunun gülləsi maşımmm yanına düşübmüş. Mon heç bir partlayış sosi eşitmədim, ancaq elo bil
basımda nose partlad, ayrı hec bir sey bilmodim. Onda nece sağ qaldım, bilmirom. Xondəkdan sokkiz metr kanarda na qodər yıxılib qaimışım, bu da mene melum deyildi. Ayılanda ayağa qalxmaq istedim. Qalxa bilmədim: başım dartımu, bütün bodənim əsirdi, elə bil ki, titredirdim, gözlorim qaranhıq getirirdi; sol çiynimde nase sıqqıldayırdı. xırçıldayırdı, bütün bədənimdə ela bir ağrı vardı ki, devnen məni iki gün elə hey döymüşdülər, əllərinə keçəni mənə vurmuşdular. Qarm üstə xeyli süründüm, axırda bir təhər ayağa qalxdım. Yeno do heç bir şey başa düşo bilmirdim, bilmirdim ki, haradayam, başıma ne iş gelib. Yaddaşım tamam korlanmışd. Tezedan yerda uzanmağa da qorxurdum, qorxurdum ki, uzansam daha qalxa bilməyom, ölom. Ayaq üsto durub yırğalanırdım: tufanda qovaq yırg̀alanan kimi.

Haçandan-haçana özüme galdim, fikrimi topladım, yan-yörəmə baxdım. Ela bil ki. bir adam ürəyimi məngənəye alıb sıxdı: apardıg̀m top gülloləri atrafa sopələnmişdi, bir az kenarda maşınım arxası üstə düşüb qalmışdı, özü do qırıq-qırıq olmuşdu, amma vuruşma arxa tərəfdə gedirdi. mənim geldiyim yerdo... Bu necə olan şeydi?..

Niyo sizdən gizlədim; elo bu zaman qıçlarım girdon düşdü, kasilmiş aģac kimi yere sorildim: başa düşdüm ki, mon indi mühasirədəyam. lap düzünü desək, faşistlərə əsir düşmüşdüm. Beli, müharibada bela seylor da olur...

Eh. qardaş. görürson ki, adam heç özü istəmədiyi halda əsir dūşūr, bunu başa düşmək asan deyil. Kim ki, bunu özü görməyib, özū bu işo dūsməyib - bunu ona qandırmaq, onu bir insan kimi başa salmaq çotin ssevdir.

Bali, demali. yıxıhb qalmışam yerda, eşidirem ki, tanklar guruldayır. Dörd orta alman tankı sürətlo yanımdan ötüb keçdi, mənim top gūllasi gōtūrdūȳüm yerə yöneldi... Bunu görəndə adam nə hala düşe biler? Sonra toplar ötüb keçdi, onun da ardınca sofor motboxi göründü, daha sonra piyada hisse galib keçdi, - bu da ele çox deyildi, vuruşmada azilmiş bir rotadan artıq olmazdı. Gözucu onlara baxdım, sonra yena do ūzūmü yero qoyub, gözlorimi yumdum; onlara baxa bilmirdim, onlardan zahlam gedirdi, ürayim nifratlo dolu idi...

Elo bildim ki, hamısı keçib getdi, başımı azca qaldırdım, gördüm ki, altı nəfor avtomatçı gelir, menden yüz metre qeder uzaqda olardılar. Onlar yoldan çıxıb düz monim üstüme yönaldiler; dinib-
danışmırdılar. Öz-özümə dedim: "Budur, ölüm yaxınlaşır". Qalxıb oturdum, uzanmış halda ölmək istəmirdim. Sonra ayağa qalxdım. Onlardan biri, bir neça addım qalmıs, çiynini oyib avtomatını çıxartdı. Insan çox qəribe yaramı: bu zaman mon heç vahiməyə düşmədim, ürəyimdə zərre qədər qorxu duymadım. Ancaq avtomatçıya baxıb fikirloşirdim: "Bu saat o, moni avtomatla vuracaq, ancaq haramdan vuracaq? Başımdan ya sinemdən?" O, mənim bədənimin harasımı delik-deşik edəcokdi,- elə bil ki, mənim üçün bunun bir tafavütü vardı!

O, cavan bir oğlandı, sir-sifotdon pis deyildi, qarayanızdı, dodaqları nazikdi, gözləri balaca qıyılmışdı. Öz-özümə fikirləşib dedim: "Bu heç ağına-bozuna baxmadan məni öldürər". Elədi ki, var: avtomatını üstüme tuşladı, mən de onun düz gözlərinin içine baxdim, susub durdum. Onlardan biri, deyəsen, yefreytor idi, qarayanız oğlandan yaşh idi, ahıl bir adamdı; çığırıb yoldaşını konara çəkdi, mənə yaxınlaşıb öz dilində nəsə dedi, sağ qolumu dirsəkdən bükdü, demək, gücümü yoxlayırdı; "Ba-a" deyib, gün batan tərəfi gösterdi. Bununla demək istəyirdi ki: "Yeri, heyvan, get bizim rayx üçün işla!" It oğlu, yera sahib çıxmışd!!..

Qarayanız avtomatçı mənim uzunboğaz çakməmə baxdı, çəkməm yaxşı idi. Oli ilə çəkməmi göstərib dedi: "Çıxart". Yerdə oturub çokmələri çıxartdım, ona verdim. Çekmeni elimdən lap dartıb aldı, patavanı da açıb ona sarı uzatdım, özüm de altdan yuxarı ona baxdım. O, berkdən çığırdı, öz dilində məni söydü, yenə də avtomatına el atdı. O birilər qəhqəhə ile güldülər. Bununla da məndən el çəkdilər. Ancaq o qarayanız avtomatçı yola çıxana kimi üç dəfə dönüb mənə baxdı, gözləri qurd balasının gözü kimi parıldayırdı: mənə acığı tutmuşdu, niyə?! Elə bil çəkməni o mənim ayağımdan deyil, mon onun ayağından çıxartmışdım.

Neynim, qardaş, ayrı əlacım yox idi. Yola çıxdım. Voronejlilər kimi yeddimertəbe ana söyüşü söyüb, qərbe sarı, əsirliyə getdim!.. Onda mən çox pis yeriyirdim, saatda bir kilometrdon artıq yol gedo bilmirdim. İstəyirdim addımımı qabağa atam, amma kefli adam kimi sendirleyirdim, yolu eninə-uzununa gedirdim. Bir az getmişdim ki, bizim əsgərlərdən bir dəstə gəlib mənə çatdı. Onlar mənim olduğum diviziyadandı. On nəfər alman avtomatçı əsirləri qabağma qatıb aparırdı. Destənin qabağında gedən avtomatçı məne yaxınlaşdı, heç
bir pis söz demodi, ancaq qolaylamb avtomatın qundağını başıma vurdu. Yıxılacaqdım ki, yoldaşlarım meni tutub destonin içine itəlodilor, yarm saata kimi qoluma girib apardılar, yıxılsaydım, avtomatç moni elo oradaca öldürecokdi. Özüme golendo, qoluma giren asirlerden biri pıçıldadı: "Allah elomesin ki, yıxılasan! No qeder gücūn var, canmı dişine tut, yeri, yıxıldın, öldürecokler". Mon do, ne q̧odor gūcüm vard, canumı dişime tutub yeriyirdim.

Gün batan kimi almanlar keşikçilerin saymı artırdılar: yük maşıminda iyirmiyo qoder avtomatç goldi, bizi yeyin-yeyin getmoya mocbur elodi. Berk yaralılar özlorini o birilore yetire bilmirdilor; onları elo yolda güllaləyirdilor. Iki nəfor qaçmaq istədi, daha bunu hesaba almamısdılar ki, aylı gecədə, düzənliyin ortasında qaçıb qurtarmaq asan deyil: albotte, onları da vurub öldürdülor. Geco yarı olmuşdu, gelib bir kondo çatdıq, kendin yanısı yanmışdı. Bizi qübbosi dagılmıs bir kilsaya doldurdular, geceni orada qalacaqdıq. Kilsonin daş dösomosi üstünda birce saman çöpü do yox idi, hamı sinelsizdi, birce gimnastyorkada, şalvarda yıxıhb yatdıq. Altımıza salmaga heç bir sey yox idi. Kimisinin heç gimnastyorkası da yox idi, ayinlorinda birce bez köynak vardı. Bunların çoxu kiçik komandırlordi. Onlar kitellorini, gimnastyorkalarını çıxarıb atmışdılar ki, adı esgerdon seçilmosinlor. Topçular da gimnastyorkasız idilor, topların yanında alloşondo nece idilerse, elo do osir düşmüşdülor.

Gece bark yağıs yağdı, biz hamımız topoden-dırnağa kimi islandıq. Kilsonin quubbesini ya iri top güllesi, ya da toyyaredon atılan bomba dag̀tmışdı, damını da bomba qolpolori dolik-deşik etmişdi: mehrabın özūndə do quru yer tapmaq olmurdu. Bütün geceni birtahor kilsodo keçirdik - qoyun sürüsü qaranlıq ağılda keçren kimi... Geconin bir yarısında gördüm ki, kim ise qoluma toxunub sorusdu: "Yoldas, sen yarah deyilsen?" Dedim: "Qardas, sene ne - yaralıyam ya yox?" Dedi: "Mon herbi hokimem, belke sane köməyim daydi". Dedim ki: "Monim sol çiynim xırçıldayır, õzü do şişir, yaman da ağrıyır". O qeti bir soslo dedi: "Gimnastyorkanı, alt kōynəyinı çıxart". Mon de çıxartdım. Başladı nazik barmaqlan ile çiynimi elleşdirməya, clo de əlleşdirirdi ki, gözlorim qaranliq gotirirdi. Dişimi dişime stxıb dedim: "Görünür, son mal hokimison, adam hokimi deyilsen: ağrıyan yeri elo niye sıxırsan, ay insafsız?" Amma o, çiynimi elo hey elloşdirirdi, sonra acıqli-acıqhı
dedi: "Sonin işin susmaqdır! Bu danışıq nedir? Möhkom dur, bu saat daha bork aǧrıyacaq". Bunu deyib qolumu elo dartdı ki, gözüındən od çıxdı. Özümo gəlende dedim: "Son no qayırısan, ay faşistin biri faşist! Qolum qiriq-qırıq olub, son do onu elo dartırsan!" O astadan gülüb dedi: "Elo bilirdim, son moni saǧ olinlo vuracaqsan, heç demo, dine adamsanmış! Sonin qolun smmamışdı, çıxmışdı, yerino saldım. İndi necodir, ağrısı yüngülloşdimi?" Doğrudan da, gördüm ki, ağrı yavaş-yavaş yüngülloşir. Ona lap ürokdon toşokkür elodim. O da qaranhıqda mondon uzaqlaşd, gedo-gedo soruşurdu: "Yarah olan varmı?" Bax, esil hokim buna deyorlor! Əsir do düşso, lap qaranliqda da öz borcunu yerine yetirirdi.

O gece çox pis gece idi. Baş keşikçi bizi iki-iki kilsəyo salanda xəberdarlıq etmişdi ki, geco sizi çölo çıxmağa qoymayacaqlar. Ters kimi əsirlordon biri çölo çıxmaq istodi, heç demo, o, mömin adammış. Özünü xeyli saxladı, axırda ağladı. Dedi ki: "Mon bu müqəddos kilseni murdarlaya bilmorom! Axı mon Allaha inanıram, mon xristianam! Mon neyniyim, qardaşlar? Bizim do camaata bolodsən do! Bir parası gülürdü, bir parası söyüş söyürdü, bir parası da ona cürbecür zarafatyana məslohətlor verirdi. O bizim hamımızı güldürdü, amma işin axırı çox pis oldu. O, başladı qapını döyüb yalvarmağa ki, moni çölo buraxın. Yaman da buraxdılar: faşist qapının dalından avtomatım işo saldı, attlan güllolor qapını enine deşikdeşik elodi: bu mömin do öldü, bundan başqa üç adam da; biri do berk yaralandı, o, sohere yaxin öldü.

Ölenlorin hamısım bir yere yığdıq, hamı kirimişce oturub fikre getdi: iş indidon yaxşı getirmirdi... Bir azdan sonra astadan, piçıltı ile danışmağa başladıq. Hamı bir-birindon soruşurdu: son haralısan, hansı mahaldansan, nece olub ki, esir düşmüsən? Bir vzvoddan ya rotadan olan dostlar, tanıslar qaranlıqda bir-birini itirmişdiler, onlar yavaşca bir-birini seslomoye başladılar. Yanımda iki adam astadan danışırd. Onlardan biri deyirdi: "Sabah bizi qabaqlarna qatıb aparmamışan ovvel sıraya düzselər, sonra da deselor ki, kim komissarsa, kommunistse, yehudise qabağa çıxsın, onda bax, sen vzvod komandiri olduğunu gizletmo ha! Bununla canım quitara bilməyəcəksən. Gimnastyorkanı çıxartmaqla elo bilirsən adi osgər olub getdin? Xeyr, bu firildaq bas tutmayacaq! Mon sonin yerino cavab vermek fikrinde deyilem. Hamıdan ovvol mon soni göstorecəyem!

Mon bilirom ki, son kommunistson, moni do partiyaya girmoyo tobliğ eloyirdin, indi öz gördüyün işin cavabım ver". Bunu mənim lap yanunda, sol torofimdo oturan adam deyirdi. Ondan o yanda oturan cavan bir oğlanun sosi eşidilirdi: "Knj̣nyov, mon homişo hiss eloyirdim ki, son savadsız olduǧunu bohano eloyib partiyaya girmodin. Amma sonin xain olacağmı mon heç ağlıma gotirmirdim. Son ki, yeddillik moktobi qurtarmısan?" Krinnyov deyilon adam tonbol-tanbel ona belo cavab verdi: "Yaxşı da, qurtarmışam, ne olsun ki?" Onlar xeyli susdular. Sonra vzvod komandiri yavaşca dedi: "Yoldaş Krijnyov, moni olo verme!" O biri astadan gülüb dedi: "Yoldaşlar cobhonin o tayında qald,, mon sonin yoldaşınzadın deyilom. Son do heç mondon xahis elomo, mon hor nece olsa sonin kimi olduğunu deyocoyom. Hor kosin canı özüno şirindir!"

Onlar susdular. Knjnyovun bu alçaqlığı mone elo tosir elodi ki, bütün bodonimi titrotmo tutdu. Öz-özümo dedim: "Yox, köpok oglu, mon qoymayacağam son öz komandirini olo veroson. Son bu kilsədon öz ayağınla çıxmayacaqsan, soni bir leş kimi buradan sürüya-sürüyo çıxardacaqlar!" Hava tozeco işıqlanırdı, gördüm ki, monim yanımda yekəsifot bir oğlan qollarım başımın altına qoyub, arxası üsta yatır, onun yanında arıq, natıq burun, cavan bir oğlan alt köynokda oturub dizlorini qucaqlayıb, rongi do yaman ağarıb. Fikirlaşdim ki: "Bela cavan oğlan belo yoğun bir yekoporin öhdosindon golo bilmaz. Gorak özüm onun işini bitirom".

Əlimi cavan oğlana toxundurub, yavaşca soruşdum: "Son vzvod komandirisən?" O bir söz demedi, ancaq başmı terpotdi. Arxası üsto yatan oglant göstorib dedim: "Bu seni ole vermek istoyir?" O yene do başını torpotdi. Dedim ki: "Onda sen onun qıçlarından tut ki, çabalamasın! Cald ol!" Özümü onun üstüne yıxıb, barmaqlarımı boğazına ilişdirdim. O heç cınqırın da çıxara bilmedi. Bir neço deqiqe onun boğazını buraxmadım, sonra ayağa qalxdım. Xain murdar olmuşdu, dili do bayıra çıxmışdı.

Onu bogandan sonra özümü çox pis hiss elodim. Ollərimi yumaq istayirdim, elo bil adam deyil, sürünon bir həşərat öldürmüşdüm... Ömrümda birinci dəfo idi ki, adam öldürürdüm, o da özümüzünkülordən oldu... O, haradan özümüzünkülərdəndi? O , yaddan da pis idi, o, satqin, xaindir! Ayağa qalxıb vzvod komandirine dedim: "Yoldaş, gedək buradan, kilsə böyükdür".

Elo Krijnyov deyon kimi do oldu. Sohor bizim hammmzı kilsonin qabağmda sıraya düzdülor. Avtomatçlar bizi dövroyo aldılar. Üç eses zabiti zororli hesab etdiklori adamlan seçmoyo başladı. Kimin kommunist, kimin komandir, kimin komissar olduğunu soruşdular, heç kosdon sos çxmadı. Belolorini olo veron bir oclaf da tapılmadı. Osirlorin az qala yarısı kommunistdi, komandirlor do vardı, molum şeydir ki, komissarlar da! Burada iki yüzdon arıq adam vard, onlardan ancaq dördünï seçib ayırdilar: bunun biri yohudi, üçü de rus osgori idi. Ruslar ona göro bolaya düşdülor ki, qarayanzz idilor, saçlan da qıvrımd!! Esesçi bir-bir onlara yaxınlaşıb soruşurdu: "Cuhudsan?" Onlar deyirdi: "Yox, rusam". Onlarm sözüne fikir veron kim idi?! "Qabağa çıx!", vossalam.

O yazıqları gïllolodilor, bizi do qabaqlarma qatıb apardılar. O vzvod komandiri ki vardı, onunla xaini boğub öldürmüşdük, Poznana qodor mondon ayrilmad. Elo gedo-gedo tez-tez monim olimi sıxırdı. Poznanda bizi ayırdılar. Bunun belo bir sobabi oldu.

Bilirson, qardas, no oldu: elo ilk gündon mon özümünkülorin yanına qaçmaq fikrino düşdüm. Ancaq elo qaçmaq istoyirdim ki, olo keçmoyom. Poznana qodor bu mümkün olmadı. Poznanda bizi osil düşergoye saldılar. Burada olime fürset düşdü. Mayın axırında bizi düşorgonin qabağında olan kiçik bir meşoyo qobir qazmağa göndordilor, - ölon horbi osirlori orada basdıracaqdılar. Onda bizim adamlar ishaldan yaman quılırdı. Mon Poznan torpağım qaza-qaza otrafima baxırdım; gördüm ki, bizim keşiyimizi çokonlordon ikisi çörək yemoyə oturdu, biri do günün altında yuxuya getdi. Beli atıb, yavaşca kolun dalına keçdim. Sonra da düz günçıxana sarı qaçmağa başladım.

Görünür, keşikçilor gec duyuq düşmüşdülor. Mon bir gündo qırx kilometr qodor yol getdim. Monim kimi anıq, oldon düşmüş adamda bu qədər güc haradandı? Bunu heç özüm do bilmirom. Ancaq monim qaçmağımdan bir şey çıxmad;; dördüncü gün məni tutdular. Onda men o virane qalmış düşergeden xeyli uzaqda idim. Xefiyye itlorini izime salıblarmış, itlor gelib moni biçilməmiş yulaf zomisinin içindo tapdılar.

Səhər açılanda düzonliklo getmoyo qorxdum; meşoyo de azı üç kilometr yol vardı, buna göre do gündüzü keçirmok üçün yulaf zomisinde gizləndim. Sünbülləri ovcumun içində ezişdirib don elədim, bir az yedim, bir qədər de ehtiyat üçün ciblorime doldurdum.

Bir do gördüm ki. haradasa it hürür, motosikl sosi golir. Üroyim qopdu. cünki itlor getdikco mone yaxınlaşırdı. Üzü üsto yere yatdım, ollorimlo üzümü örtdüm ki, heç olmasa sifotimi didibdagıtmasınlar. Ítlor gelib monim üstümü aldılar, birco doqiqədo aynimdeki cır-cındırı parçalayıb çıxartdılar. Qaldım anadangolme lüt-üryan. Itlor moni yulafin içindo istodikləri kimi o yan-bu yana sürüyürdülor. Axırda bir köpok qabaq ayaqlarım sineme qoydu, dişlorini qıcıyıb gözlorini boğazıma zillodi, ancaq həlo dəymirdi.

Bu zaman iki motosikl goldi. Almanlar avval moni könüllori istədiyi yədər döydülər, sonra itləri üstümə qısqırtdılar. Itlor moni didib-dag̀ıdırdı. otimi parça-parça qoparırd. Almanlar meni çıçlpaq, bütün qan içindo düşargoyo apardılar. Bir ay moni karserə saldılar, yene da saǵ qaldım... Ölmadim!..

Qardaş, osirlikdə başıma gəlon müsibetlori yada salmaq menim üçūn azabdır, amma onlan danışmaq daha artıq əzabdır!.. Almaniyada bizim adamların çokdiyi müsibotlori, insan ağlna sığmayan zülmlori yada salanda, düşrgələrdo azab içinda tolaf olan yoldaşlarımızı, dostlanmızı xaturlayanda üroyim parçalanır, nofosim tutulur...

İkillik asarotdo moni haralara aparmadılar! Almaniyanın yarısı$\mathrm{n} \mathrm{\prime}$ gozdim: Saksoniyada oldum, silikat zavodunda işlədim, Rur vilayotindo das kömür çıxartdım, Bavariyada torpaq işindo işlomokdon belim büküldū. Türingiyada oldum. Alman torpağında ayaqlamadıgım yer qalmadı. Oranm tobiəti cürbəcürdür, qardaş. Amma bizi hor yerda bir qayda ila döyürdülor, öldürürdülor. Özlori da, bu lonəta galmis haşaratlar, bu molunlar edo döyürdülor ki, bizdo heç heyvanı da clo döymürlər! Yumruqla da döyürdülor, rezin dəyonaklo da, allorino keçan hor cür domirlo do. Ayaqlarımn altına salıb tapdalayırdilar... Holə men tüfeng qundağmı, ağacı demirem!

Ona göra döyürdülər ki, biz rusuq; ona görə döyürdülor ki, biz holo sağıq, halo dünya işığına baxa bilirik; ona göre döyürdülər ki, onlar üçūn, o aclaflar üçün işlayirdik. Bir do ona göre döyürdülər ki, ne bilim, ay belo baxmadın. addımın elo atmadın, ele dönmedin... Bir da ki, keflori istadiyi üçün döyürdülar; döyürdülar ki, səni şilküt clasinlar, son öz qanında boğulasan, döyülə-döyülə gəbərəsən... Bizim hamımıza, yegin ki, Almaniyadakı sobalar azhq elərdi...

Her yerdo do bir cür yemak verirdilar: yüz alli qram çörek, bunun da yarısı ağac ovuntusu; bir qab da şalğam suyu. Bezi yerdo qaynar su verirdilar, bezi yerda yox. Daha sene no deyim axı, bir
özün fikirloş: davadan qabaq sokson altı kiloqram idim, amma payızda əlli kilodan artıq golmirdim. Bir dori, bir sümük qalmışdım, sümüklorimi do güclo çokib aparırdım. Amma işleməyino işlodirdiler, birco kolme do söz demoyo ixtiyarın yox idi. Elo işlodirdilor ki, heç yük atı da buna tab getire bilmozdi!

Sentyabrın ovvollerinde bizi, yüz qırx sovet horbi osgarini, Kyustrin şeheri etrafindakı düşergedon Drezdenin yaxınlığındakı B-14 düşergesine apardılar. Homin düşorgede iki mine qodər bizim esgerlordon vardı. Hamısı da daş karxanalarında işloyirdi. Bütün işlor ol ile görülürdü: daşı çıxardırdıq, kəsirdik, ozirdik. Günde hor adam gorek dörd kubmetr daş veroydi. Onu da bilin ki, bu adamlar elo hala düşmüşdülor ki, burunlarından tutsaydın, canları çıxardı. Elo oldu ki, iki aydan sonra bura golon yüz qırx adamdan olli yeddisi qaldı. Fikir verirson do, qardaş! Yamanca müsibotdi! Ölənlori basdırmağa macal tapmırdıq. O yandan da düşərgəye səs yayılmışdı ki, almanlar Stalinqradı tutublar, Sibiro torof iroliloyirlor. Dord dord üstündən bizi çulğalayırd, belimizi sındırırd, gözümüzü yerdon ayıra bilmirdik, elo bil ki, biz do bu yad yero, alman torpağımın altına can atırdıq. Bir yandan da düşerge keşikçilori her gün içirdilor, ucadan noğmo oxuyurdular, sevinirdiler, şonlik edirdilor.

Bir gün işdon baraklara qayıtmışdıq. Bütün günü yağış yağmışdı, oynimizdoki cır-cındır islanıb suya dönmüşdü, osen soyuq külokdon it kimi tir-tir esirdik, dişimiz-dişimizo dayirdi. Paltarımızı qurutmağa yer yox idi, qızmmağa da elo. Acından ölürdük, bu, ölüm deyildi, bu, ölümdən da betərdi! Axşam bizə yemek de vermirdilor.

Men yas cır-cındırı aynimden çıxartdım, taxtın üstüno atıb dedim: "Hor adam gorok gündo dörd kubmetr daş versin, amma bizim her birimizin qəbrine bir kubmetr daş lap bolluǧuna çatar". Mon ancaq bunu dedim, heç deme bizim içimizdə özümüzkülardən aclaf varmıs, gedib monim ürək yanğısı ilo dediyim bu sözlori düşergenin komendantına xeber verir.

Düşərgənin komendantı, onların dilince lager-fürer, Müller adlı bir almandı. Orta boylu, möhkəm bodənli, özü də bütün aǧdı: saçı da, qaşı da, kirpiyi də, hatta gözlori də ağımtıldı; demberəngöz bir şeydi. Rusca elo danışırdı ki, sənlo mən danışan kimi, özü de "o" hərfini berk deyirdi, elə bil ki, lap Volqa atrafinda böyümüşdü. Ana söyüşü söymokdo de yamanca usta idi. Heç bilmok olmurdu ki, bu
məlun bu söyüsư hardan öyronmişdi. Görordin ki, bizi blokun qabag̀nda sıraya düzdü (baraka onlar blok deyirlor), öz asas destosi ilo, köpak sürūsü kimi sıranm qaabag̀ından keçməya başladı; sağ olini do yuxanda hazır tutardı. Bu aline meşin olcok taxardı, olcoyin do içina qurg̣ususun parçası qoyardı ki, vuranda ali ozilməsin. Yeridikco bir adamı ötürer, o birinin burnuna vurub "qan alardı", buna da "qripdon qoruma" deyordi. Har gün da bunu elordi. Düşorgəda dōrd blok vardı. Bu cür "qripdon qorumağı" bir gün bir blok üçün elayirdi, o biri gün o biri blok üçün, üçüncü, dördüncü blokları da o biri günlor... Molun yamanca səliqəli idi. İstirahət günlori de işloyirdi. Ancaq o axmaq bir seyi anlaya bilmirdi: adamlarm burnundan qan "almamışdan" əvvol, özünü acıqlandırmaq üçün, on deqiqə sıranın qabag̀nda durub bizi söyordi: ana söyüşlorini nahaq yere bizim üstūmüzo yağdırardı, amma biz bundan yüngüllük duyardıq: axı bunlar bizim sözlordi, bu sözlori eşidəndo ela bil ki, ana yurdundan balaca bir meh asirdi... O Müller deyilon bilsoydi ki, onun söyüşû biza ancaq lazzot verir, bizi rus dilindo söymozdi, öz dilinda sōyordi. Manim bir moskvalı dostum vardı, ancaq onun Müllere bork acığı tuturdu. Deyirdi ki: "Müller bizi söyonda gözlarimi yumuram, meno elo galir ki. Moskvada, Zatsepdayəm, pivaxanada oturub piva içiram: kôntüma ela piva düşür ki, lap başım gicallonir".

Boli, homin bu komendant, daş barosindo ki söz demişdim, onun ertesi gưnü məni öz yanına çağırtdırdı. Baraka axşam bir dilmanc, iki də keşikçi gəldi. Soruşdu ki: "Sokolov Andrey kimdir?" Dedim ki, mənəm. "Dalımızca gal, sən herr lager-fürer özü tələb edir!" Malum seydir ki, niya təlab edir: öldürmoyo! Yoldaşlanımla vidalaşıb aynıldım. hamı bilirdi ki, ölümə gedirəm. Ah çəkib yola düşdüm. Düşergenin həyetindan gedirdim, ulduzlara baxırdım, onlarla da vidalaşırdım, fikirləşib öz-özümə deyirdim: "Budur, Andrey Sokolov, sonin azablı günlorin qurtardı, yeni düşerge dili ila desok, ūç yüz otuz birinci nömra öldü". İrinkaya, uşaqlara yazıgım goldi. Sonra bu ürak sızıltısı keçib getdi. Özümü ələ aldım; ona gōre ale aldım ki. bir asgar kimi tapançanın lülosine cesaratle baxım, dūşmenlor görmesin ki , ömrümün son deqiqesinde hoyatdan ayrilmaq her nece olsa mənim üçün çetindir...

Komendantın otağ, bizim yaxşı kend klubu kimi, tortomizdi. Poncarolare gül dibçaklari qoyulmuşdu. Düşargenin bütün böyük-
lori stolun atrafinda oturmuşdu. Onlar beş nefordi; şnaps içir, üstündən de donuz piyi yeyirdilor. Stolun üstündə toze açılmış yekə bir şnaps şüşosi, çörok, donuz piyi, islanmış alma, ağzıaçıq cürbəcür konserv qutuları vardı. Mon bir anda bu yemoli şeylori gözdan keçirtdim, desom inanmazsan, - başım elo horlondi ki, az qald qusam. Axı mon ac qurd kimi idim, insan yeyon yemeklorden yadırğamışdım, amma burada, gözümün qabağında gör nə qodər yemeli şey vardı! Birtohər özümü saxladım ki, qusmayım, amma gözümü süfreden gücle ayırdım.

Müller düz mənim qabaǧımda oturmuşdu; bir az kefli idi, tapançanı bir elinden o biri əline ata-ata oynadırdı, özü de düz məne baxırdı, gözlorini de ilan kimi qırpmırdı. Men, əlbettə, herbi qayda ilo əllərimi yanıma salıb, çokmolorimin yeyilmiş dabanlarını şaqqultt ile bir-birine vurub berkden dedim: "Herr komendant, horbi esir Andrey Sokolov sizin omrinizo görə gelmişdir!" O da mənə belə dedi: "Adə, rus İvan, demək dörd kubmetr daş hazırlamaq çoxdur?" Dedim: "Beli, herr komendant, çoxdur". - "Bes onda bir kubmetr senin qobrine çatarmı?" "Beli, herr komendant, çatar da, helə artıq da qalar".

O, yerindən qalxıb dedi: "Mən sənə indi böyük bir yaxşılıq edəcəyəm: bu sözo görə bu saat səni özüm öz əlimla güllələyəcəyəm. Ancaq burada yaxşı deyil, həyətə gedək, orada mesələni hell edərik". Dedim: "Ixtiyar sizindir". O, bir az dayamb fikirloşdi, sonra tapançanı stolun üstüne atdı, bir dolu stəkan şnaps tökdü, bir parça çörək götürüb üstünə bir tikə donuz piyi qoydu, bunları menə verib dedi: "Russ İvan, ölmemişdən qabaq bu şnapsı alman silahının qalibiyyəti şərafine ic".

Men şnaps dolu stəkanı da, üstünə donuz piyi qoyulmuş cörəyi de əlime almışdım, ancaq bu sözləri eşidənde elə bil ki, üstümə od tökdülər! Fikirleşib öz-özümə dedim: "Men rus əsgeri alman silahının qalibiyyəti şerəfine içim, - elo şey olar?! Herr komendant, sən daha ayrı şey istəmirson ki? Mon onsuz da öləcөyəm, cohənnəm ol sen öz arağınla!"

Stəkanı, çörəyi süfrəyə qoyub dedim: "Moni qonaq etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm, ancaq içon deyilom". O gülümsəyib dedi: "Bizim qalibiyyotimiz üçün içmək istomirsən?" Dedim: "Öz ölümüm üçün, çokdiyim əzabdan qurtarmağım üçün içorəm!" Bunu
deyib stəkam götürdüm, arağı iki qurtuma içib, stəkanı yerə qoydum, çuroyo heç al vurmadım, ağzım odablo silib dedim: "Moni qonaq etdiyiniz üçün təşəkkür edirom, herr komendant, mən hazıram, gedak mosaloni hall edin".

O, diqqatla mena baxıb dedi: "Heç olmasa ölməmişdən qabaq şnapsin üstündon bir parça çörok ye". Mon ona belo cavab verdim: "Mon birinci stəkandan sonra çörək yemirom". Stekanı yeno do doldurub mənə verdi. Men bunu da içdim. Çörəyə yenə də əl vurmadım, ōzūmū qoçaq̧hğa vurub fikirloşdim: "Heç olmasa həyətə çıxmamışan, ölməmişdən qabaq bir içim!" Komendant ağımtıl qaşlarını qalxızıb sonışdu: "Russ livan, son niyo çörək yemirson? Utanma. ye!" Mon yenə də öz sözümün üstündə durdum: "Bağıslayın, herr komendant, mən ikinci stəkanın da üstündon çörək yemeye vardiş eləməmişəm". Komendant ovurdlarım șişirdib finxırdı, qəhqəhe ilo güldü, gülə-gülo yoldaşlarma almanca nəse dedi, gôrünür, mənim sözlərimi onlara tərcümə edirdi. Onlar da güldülər, stullarnı terpədib, sifotlərini mənə san döndərdilər, gördüm ki, deyesen, indi bir az yumșalıblar.

Komendant stakanı bir do doldurdu: onun allori gülmokdən asirdi. Bu stakanı da başıma çekdim, ancaq iki qurtuma deyil, yavaş-yavas içdim: çörakdon bir tike dişlədim, qalanım süfrəye qoydum. İstədim o melunlara göstorəm ki, mən acından ölsem de, onların sədəqəsinə göz dikmiram, mənde rus ləyaqati, rus qüruru var, onlar nə qəder çalışsa da, məni heyvana döndərə bilmədilər!

Komendant üzdan ciddileşdi, döşündeki iki demir xaçı düzaltdi, stolun dalından silahsız çıxıb dedi: "Sokolov, sen xalis rus asgərisen. Sen qoçaq asgarson. Men də asgərəm, mən loyaqətli düşmənə hôrmat ediram. Man sani öldürməyacəyəm. Bir da ki, bu gün bizim şanhı qoşunlarımız Volq̧anın sahiline çatmışdır. Stalinqradı tamam tutmuslar. Bu bizim üçün böyük sevincdir, buna görə de mən böyük bir alicenablıqla senin ömrünü sənə bağıslayıram. Öz blokuna get. Bunu da göstardiyin casarət üçün sənə verirem". Süfredən bir kēmbe çōrak, bir parça da donuz piyi götürüb verdi.

Çōroyi var gücūmlo özümə çıxdım, piyi sol əlimde tutdum, işin bele qurtaracağm heç gōzlomirdim, özümü elə itirmişdim ki, heç sağ ol da demədim, nizamla dönüb, qapıya san getdik. Gedə-gedə fikirlaşirdim: "Indi o mənim kürayimi odlayacaq, bu şeylori uşaqlara
yetire bilməyəcəyəm". Yox, zaval ötmüşdü. Bu dəfə də ölüm mənim yanımdan keçib getdi, onun ancaq soyuq nefesi mene toxundu...

Komendantın otaǧından çıxanda ayaq üstə möhkəm dururdum, amma həyətdə işim xarablaşdı. Özümü birtəhər baraka salıb, sement döşəməye yıxıldım; huşumu itirdim. Həle sehər açılmamışdı, yoldaşlarım məni ayıldıb soruşdular: "Danış görək no olmuşdu?" Komendant otağında olan əhvalatı yadıma salıb onlara danışdım. Taxtada, monim yanımda yatan yoldașım soruşdu: "Bu yeməyi nece bölüşdürəcəyik?" Bunu soruşanda onun səsi əsirdi. Dedim: "Hamıya bir tonde!" Sehər açılana kimi gözledik. Sehər açılanda çörəyi, piyi berk sapla kəsdik. Hərəyə kibrit qutusu boyda çörək düşdü, çörəyin hər qırmtısımı hesaba alırdıq, piy do, özün başa düşürsən, elo oldu ki, həre öz payına düşenle ancaq dodağını yaǧlaya bilordi. Amma elə bölüşdürdük ki, heç kəs incimədi.

Çox keçmədi, əsirlərdən üç yüz nəfor ən sağlam olanlarını bataqhq qurutmağa gönderdiler, oradan da Rur vilayetinda kömür mədənlərində işləməyə apardılar. Mən qırx dördüncü ilo kimi orada qaldım. Bu zaman bizimkiler Almaniyanın engini ozmişdiler, faşistlor indi əsirləre ayrı cür baxırdılar. Bir gün gündüz işloyən osirlerin hamısımı sıraya düzdülər, bir nəfor ober-leytenant galmişdi, o, dilmancla bize bele dedi: "Kim ki, orduda, ya da davadan qabaq şofer olub bir addım qabağa çıxsın". Yeddi nefor qabağa çıxd. Bizə köhno şofer paltarı verdilər, özümüzü də keşikçi dəstəsi ile Potsdam şeherine apardılar. Orada bizim hamımızı bir-birimizdən ayırdılar. Moni "Todt"da işləməyə göndərdilər: almanların yol çəkmək və müdafiə istehkamı qurmaq üçün bir üzdəniraq idarəsi vardı, ona "Todt" deyirdilor.

Mon "oppel-admiral" maşınında, mayor rütbosində olan bir mühendisi gezdirirdim. Pah, bu yamanca kök faşistdi! Boy balaca, qarın yeke, eni-uzunu bir boyda; daldan enli - iri sağrılı arvad kimi! Qabaq torafden, mundirinin yaxasından, bir-birinin üstündon üç yekə lat buxaq sallanmışdı, dal tərefden de, boynunun ardında birbirinin üsto üç qalın qırişıq vardı. Mone elə gelirdi ki, onun bodaninde üç pud xalis piy var. Yeriyənda parovoz kimi fis-fis fisildayırd, yeməye oturanda o qədər yeyirdi ki, adam lap məettəl qalırdı! Bütün günü gövşeyirdi, matradan konyak içirdi. Onun yediyindən məne de hərden bir şey düşürdü: bir do görürdün yolda
masim saxlatdırd, kolbasa, pendir kosib yemoyo başladı, yedikce do konyak içirdi, kefi gələndo mənim də qabağıma bir parça şey aturdı, - it qabag̀ına atan kimi! Bu seyləri heç vaxt olimə verməzdi, bunu özü üçün askiklik hesab elordi. Hor neco olsa, mənim indiki halımı düşargadeki halımla heç tutuşdurmaq olmazdı. Buna göre do yavas-yavaş adama oxşamağa, az da olsa əməlo gəlməyə başladım.

Mon bu mayoru iki hofto Potsdamdan Berline, Berlindon Potsdama apardım. Sonra onu cebhe boyunda müdafie istehkamları qurmağa göndordilor. Burada yuxum da tamam qaçdı: gecolor sabaha kimi fikirleşirdim ki, vetənə necə qaçım...

Biz Polotsk şoherine gəldik. Dan yeri ağarırdı; men bu iki ildə bizim topların gurultusunu birinci dafə eşitdim. Bunu eşidəndə, bilisson. qardas. ürəyim nece çırpind!! Hole subay olanda, İrina ila görüşə gedəndə də ürayim belə çırpınmamışd!! Vuruşma Polotskinin şarq tərəfinda, səhərin on sakkiz kilometrliyindo gedirdi. Almanlar şəhərdə yaman acıqh, esəbi olmuşdular. Monim gəzdirdiyim kök mayor da tez-tez içməya başlamışd. Gündüzlor mən onu maşında şehərin kənarına aparırdım. O , istehkam qurmaq üçün serencam verirdi, gece ise təkbaşına oturub içirdi. $O$, başdan-ayağa şişmişdi. gözlorinin altı torbalaşmışdı...

Fikirləşib öz-özümə dedim: "Daha gözləmək olmaz! Mənim vaxtım galib çatıb! Özü da gərək tək qaçmayam, bu kök mayoru da özūmlo aparam, orada bizimkiləre lazım olar!"

Xarabalıqdan iki kiloqramlıq bir çəki daşı tapdım. Onu silgi cırcındırına bükdüm ki, mayoru vurmalı olsam, qan çıxmasın. Yolda bir qıriq telefon moftili gördüm, onu da götürdüm. Ne lazımsa hamısını diqqetlo hazırladım, qabaq oturacağın altında gizlotdim. Almanlarla vidalaşmağa iki gün qalmışdı. Axşamdı. Benzin götürüb qayıdırdım, gördüm ki, bir alman zabiti divardan yapışa-yapışa gelir, berk keflidir, üst-başı da tamam toz-torpağa batıb. Maşını saxladım, onu uçmus eviorin içina çakdim, mundirini dartıb əyninden çıxartdım, pilotkasını başından götürdüm, bunları da getirib oturacagin altına qoydum.

Iyunun iyirmi doqquzunda mayor amr etdi ki, onu şoherin qırağna, Trosnitsa torefa aparım. Orada qurulan istehkamlara o başçılıq edirdi. Yola dūşdük. Mayor dal tərəfde oturub sakitce mürgüloyirdi, menim de ûrəyim clo döyünürdü ki, az qalırds ağzımdan çıxsın.

Maşım bərk sürürdüm, şəhərin kənarına çatanda sürəti azaltdım; sonra maşını saxladım. Düşüb otrafa baxdım: uzaqdan, arxa tərəfdən iki yük maşımı gelirdi. Çoki daşımı çıxartdım, maşının qapısını açdım. Kök mayor özünü oturacağın arxasına verib xoruldayırdı, elo bil ki, arvadının yanında yatırdı. Ceki daşım onun sol gicgahına vurdum; başı sallandı; daşı bir de gicgahına vurdum, mayorun özündən getdiyini yeqin bilmok istəyirdim, öldürmək istəmirdim, onu diri aparmaq fikrində idim, bizim adamlara o, gərək çox şeylər danışaydı... "Parabellumunu qoburundan çıxarıb cibime qoydum: mantirovkanı dal oturacağın arxasına vurdum, telefon meftilini mayorun boynuna keçirdim, o biri ucunu aparıb mantirovkaya bağladım. Bunu ona görə elədim ki, maşını bərk sürende mayor böyrü üste yıxılmasın. Alman mundirini tez əynime geydim, pilotkanı başıma qoydum, maşımı birbaş o yere sürdüm ki, orada yer uğuldayırd, vuruşma gedirdi...

Almanların qabaq xəttini - iki üstüörtülü sengər arasından keçdim. Blindajdan bir neçə avtomatçı çıxdı, mən qəsdən sürəti azaltdım ki, mayoru görsünlər. Onlar hay-küy qaldırdılar, ellərini yellədilər, demək istəyirdilər ki, o yana getmək olmaz, mən do guya onlarm nə demək istədiyini başa düşmürdüm. Maşını sürətlə sürdüm: saatda seksən kilometr! Onlar duyuq düşüb maşımı pulemyota tutanda mən özümü ara zonaya yetirmişdim, top güllolərinin, bombaların açdığı çuxurlar arasında maşımı o yan-bu yana bura-bura elo qaçırdım ki, heç dovşan da belo qaça bilməzdi.

Almanlar dal terəfdən maşını gülləye basmışdı, bizimkilər də qabaq tərəfden zəhləmi tökürdü: avtomatdan güllə açırdılar. Maşı-
 dəydi... Bir təhər özümü göl qırağındakı kiçik meşəyə yetirdim. Bizimkilər maşına sarı yüyürdülər: mən cold maşından çıxıb özümü meşəye atdım, yerə yıxılıb torpağı öpməyə başladım; nəfəsim tutulurdu...

Hamıdan tez cavan bir oğlan yüyürüb geldi, onun gimnastyorkasında xaki rengli poqon vardı, - mən indiyə kimi belo şey görməmişdim. O, dişini qıcayıb dedi: "Hə, məlun fris, yol azmısan?" Mən o saat əynimdəki alman mundirini çıxartdım, pilotkanı ayaǧımın altına atıb dedim: "Ay sefeh, ay menim ezizim! Oğul, başına dönüm! Mon fris hardan oldum, mon xalis voronejliyom. Əsir düşmüşdüm, bildinmi? Siz o qabanı oradan açın - o maşında oturanı;
onun portfelini götürün, meni komandirinizin yanına aparın". Tapançamt onlara verdim. Onlar moni aparib bir-birine tohvil verdilər. Axşamüstü polkovnikin yanına çatdım. O, diviziya komandiri idi. Diviziya komandirinin yanına çatana kimi moni yaxşıca yedirtdilor, hamama apardılar, sorğu-sual edib danışdırdılar, məne pal-paltar verdilar, belo ki, blindaja, polkovnikin yanına lap qayda ile gəldim; həm bədənce, həm ruhca tər-təmiz, özü də hərbi geyimda! Polkovnik stolun dalından durub monim qabağıma goldi. Bütün zabitlarin yanunda məni qucaqlayıb dedi: "Sağ ol, asgər, almanlardan gatirdiyin bu qiymatli hadiyya üçün sağ ol! Sonin o portfelli mayorun, tutulub gatirilon iyirmi "dildan" da qiymotlidir! Komandanlıq̧dan xahiş edacəyom, səni dövlət mükafatına təqdim etsinlər". Onun bu sözündən, mənə göstərdiyi bu hörmetden yaman həyəcanlandım, dodaqlarım asdi, ancaq bu sözlori deya bildim: "Yoldas polkovnik, xahiş edirəm, məni atıcı hissəyə göndəresiniz!"

Polkovnik güldü, alini çiynima vurub dedi: "Sen gücle ayaq üsta durursan, səndən nə döyüşçü. Elə bu gün səni hərbi xestəxanaya gōndərəram. Orada səni müalicə edərlor, yaxşı yedirdərlor, emelo gelerson, sonra da bir aylhğa evinize, mazuniyyətə gedorsən, geri qayıdanda, baxarıq, görək səni hansı hissaya göndərmək olar".

Polkovnik do, onun yanında olan zabitlor da lap ürekdən əlimi sıxdılar, mənimla vidalaşdılar. Bilindajdan çıxanda böyük hoyocan içində idim, çünki bu iki ildə mənimla bir insan kimi reftar edilməmişdi, men bundan yadırğamışdım. Qardaş, onu da deyim ki, həle uzun zaman mende bir şey adat olub qaldı: reislorle danışanda istar-istamaz boynumu qisirdım, ela bil qorxurdum ki, məni vuracaqlar. Bax, faşist düşargolerində bizi bu kökə salmıșdılar!..

Xestoxanaya gedon kimi İrinaya kağız göndordim. Başıma gelon əhvalatı, əsir düşdüyümü, esirlikdən qaçdığımı, özümlə bir alman mayoru getirdiyimi qısaca yazdım. Özümü saxlaya bilməyib, bunu da yazdım ki. polkovnik məni mükafata təqdim etməyə söz vermisdir, ancaq heç bilmirom bu uşaqcasına lovǧalıq haradan menim ağhma gelmisdi...

Iki hefto yeyib yatdım. Mənə az-az, amma tez-tez yemok verirdilar, hakim deyirdi ki, birden çoxlu yemak verilse, seni xarab elar. Yavas-yavas lap amolo gəldim. Amma iki həftodon sonra heç bir sey yeyo bilmadim, - evden cavab gelmirdi, mon do, boynuma alı-
ram, yaman darıxırdım. Yemok heç yadıma düşmürdü, gözümə yuxu getmirdi, fikrimə pis-pis şeylor gəlirdi... Üçüncü heftədo Voronejdən bir kağız aldım. Kağızı İrina deyil, qonşumuz dülger İvan Timofeyeviç yazırdı. Heç kəsə reva görmürəm ki, belə bir moktub alsın! İvan Timofeyeviç yazırdı ki, qırx ikinci ilin iyun ayında almanlar təyyare zavodunu bombaladılar, onda ağır bombalardan biri düz sizin evinizin üstüne düşdü. Bu zaman İrina qızlan ile evde imiş. Yazırdı ki, onların heç izini do tapmadıq, evin yerindo dorin bir çuxur eməle gelmişdi... Kağızı axıra kimi oxuya bilmedim: gözlerim qaraldı, üreyim yumaq kimi sıxıldı. Çarpayıda uzandım; bir azdan sonra kağızı axıra kimi oxudum. Qonşumuz yazırdı ki, almanlar oranı bombalayanda oğlun Anatoli şehərdə idi. Axşam qesebeyə qayıtdı, gedib evlərinin yerindo əmolo gelon çuxura baxdı, yene do şəhərə getdi. Qonşusuna deyibmiş ki, gedib xahiş edocəyəm, məni könüllü cəbhoyə göndərsinlər. Mektub bununla qurtarırd.

Üroyim sakit olanda, qulaqlarımda qanm uğultusunu duyanda İrina ilo vağzalda ayrılmağım yadıma düșdü: o məndən nə çetinlikle ayrılmışdı! Demeli, hole onda İrinanın ürəyine damıbmış ki, biz bir daha bu dünyada görüşməyəcəyik... Onda men İrinanı itəledim... Monim ailom vardı, evim vard; bunu mon illorle qurub düzaltmişdim; bir anda bunlar hamısı mohv olub getdi, mon tek qaldım, fikirleşib öz-özümə dedim: Balke mənim bu məşeqqətli həyatım bir yuxu imiş! Axı osir olanda mon çox vaxt gecelər xəyaIımda İrina ilo, uşaqlarla danışırdım, onlara ürok verirdim, deyirdim ki, İrina, mənim balalarım, dərd çəkməyin, mənim canım bərkdir, hər şeyə dözəcəyəm, yenə də qayıdacağam, biz yenə də bir yerdə yaşayacağıq... Demeli, mon iki il ölülərlo danışırmışam!..

Sokolov bir az susdu, sonra astadan, qırıq-qiriq dedi:

- Qardas, elo bil ki, boğuluram, gəl bir papiros çokək...

Papiros çokdik. Su basıış meşədə ağacdələn ağacı dimdiyi ilə berkdən tıqqıldadırdı. Yene evvelki kimi isti külek qızılağac sırğaeıqlarını ağır-ağır terpedirdi; yene ovvolki kimi ağ buludlar göyün mavi dərinliklorindo ağ yelkonli qayıq kimi üzürdü. Lakin bu kədərli sükut anlarında bu ucsuz-bucaqsız dünya mənə başqa cür göründü - o dünya ki, öz baharı ilo böyük bir doyişikliye, canlıların heyatda hemişelik berqerar olmasına hazırlaşırdı...

Susmaq mene əzab verirdi; soruşdum ki:

- Sonra ne oldu?

O, könülsüz halda dedi:

- Sonra? Sonra polkovnik monə bir aylıq məzuniyyet verdi. Bir hoftodən sonra özümü Voronejo yetirdim. Vaxtilo ailom yaşadığı yero piyada getdim. Orada ne gördüm: çirkli su ilo dolmuş dərin bir çuxur, çuxurun da atrafinda qurşağa kimi alaqotu... Boş, kimsesiz bir yer, qəbir sükutu... Ah, qardaş, bilirsən onda mən nə əzab çəkdim!.. Xeyli dayanıb durdum, ürəyim od tutub yandı, sonra yene də vaǧzala getdim. Orada birce saat da qala bilmodim: elo o gün diviziyaya qayıtdım.

Üç aydan sonra mənim do ürəyim açıldı, elə bil ki, bulud altundan gün çıxdı. Anatolidən xəbor gəldi. Mənə məktub yazmışdı: görünür, məktubu başqa bir cəbhədən göndərmişdi. Ünvanımı qonşumuz İvan Timofeyeviçdən öyrənibmiş. Heç demə, əvvəl o, topçuluq məktəbində oxuyubmuş, riyaziyyata olan qabiliyyəti orada lazım olmuşdu. Moktəbi bir ildon sonra müvoffeqiyyotlo qurtarmıs, cabhəyə getmişdi. Yazırdı ki, "mənə kapitan rütbəsi vermişlər, "qırxbeşlər" deyilon batareyaya komandirlik edirəm, altı dənə ordenim, medalım var". Sözün qısası, atasını hər baredo vurub ötmüşdü! Yenə da mən onunla yaman lovğalandım! Hər nece olsa, o menim oğlumdu, özü de kapitandı, batareya komandiri idi, bu sone zarafat gəlməsin! Gör nə qəder ordeni vardı! Amma onun atası "Studebekker"də top gülləsi, başqa hərbi şeylər daşıyırdı. Bunun eyibi yoxdur: mən öz dövranımı sürmüsəm, amma onun həyatı həlo qabaqda idi.

Bu məktubu alandan sonra, gecəlor, qoca adam kimi, xəyala dalardım, öz-özümə deyərdim: elo ki, dava qurtardı, oğlumu evləndiracəyəm, özüm də onlanın yanında yaşayacağam, dülgərlik eloyəcəyəm, həm də öz nəvələrimə baxacağam. Beli, ağlıma beləbelə qoçaqlığa xas olan fikirlor gəlirdi. Ancaq burada da əlim boşa çıxdı. Qışda biz dayanmadan hücum edirdik, bir-birimizo tez-tez kağız yazmağa vaxt yox idi. Davanın qurtarmasına az qalmışdı. Berlinin lap yanında, səhər çağı Anatoliyə balaca bir məktub göndərdim, ertəsi gün məktuba cavab gəldi. Burada mən başa düşdüm ki, bizim her ikimiz, ata-oğul, ayrı-ayrı yollarla alman paytaxtına yaxınlaşmışıq, özümüz do bir-birimizdən uzaqda deyilik. Onu böyük intizarla gözloyirdim, üroyim dözmürdü, deyirdim, görəsən haçaq görüşəcəyik... Bu da mənə nəsib olmadı... Düz mayın doqquzunda, səhər çağı, Qələbə günü alman snayperi monim Anatolimi vurub öldürdü...

Bundan bir gün sonra rota komandiri meni öz yanına çağırtdırdı. Onun yanında mənim tanımadığım bir topçu podpolkovniki də oturmuşdu. Otaǧa girdim. O, yerindən qalxdı, elə bil ki, rütboce mən ondan böyükdüm. Rota komandiri dedi: "Sokolov, soni görmək istoyirlər". Özü isə pəncərəyə sarı döndü. Bu zaman elə bil məni ildırım vurdu: pis bir xəbor eşidəcəyimi duymuşdum. Podpolkovnik məne yaxınlaşıb yavaşca dedi: "Ata, özünü möhkəm tut. Senin oğlun kapitan Sokolov bu gün batareyada helak olmuşdur. Gedək!"

Mən səndələdim, amma özümü ayaqüstə saxlaya bildim. Hələ indi de podpolkovnikle borabər yekə bir maşında getdiyimi, daştorpaq tökülmüş küçelərdon keçdiyimi, sıraya düzülmüş soldatları, qırmızı moxmere tutulmuș tabutu yuxu kimi xatırlayıram. Amma Anatolini, bax, soni göron kimi görürom, qardaş. Tabuta yaxınlaşdım. Oğlum o tabutda idi: o hom menim oğlumdu, həm de mənim deyildi. Mənim oğlum gülərüzlü, ensizkürəkli, nazikboyunlu, arıqlığından xirtdəyi çıxmış bir uşaqdı; amma tabutda yatan enlikürək, cavan, qeşeng bir kişi idi. Onun gözləri azca açıqdı, elə bil ki, o mene yox, menə melum olmayan uzaq-uzaq üfüqlərə baxırdı. Yalnız mənim əvvelki oğlumun, menim tanıdığım Tolkanın kiçik bir təbөssümü dodaqlarının ucunda həmişəlik qalmışdı. Mən onu öpüb kənara çəkildim. Podpolkovnik nitq söylədi. Mənim Anatolimin yoldaşları, dostları göz yaşlarım silirdiler, amma monim gözümdən yaş çıxmırdı, görünür, mənim göz yaşım ürəyimdə qurumuşdu... Belkə de ona göre ürəyim bele ağrıyır?..

Mən son fərehimi, son ümidimi yad bir ölkəde - alman torpağında defn etdim. Oğlumun batareyası ateş açdı, o öz komandirini uzaq-uzaq yollara yola salırdı. Menim de qelbimde ele bil ki, bir şey qırıldı... Böyük müsibət içində öz hissəmə qayıtdım. Çox keçmədi, məni ordudan buraxdılar. Fikirleşdim ki, hara gedim! Voronejomi? Yox, dedim, ora getmərəm! Yadıma düşdü ki, Uryupinskdə bir dostum var, yaralandığına göre hele qışda ordudan buraxılmışdı, bir zaman o məni öz yanına çağırırdı. Bu yadıma düşdü. Uryupinskə getdim.

Dostum arvadı ile şehərin kənarında yaşayırdı. Ev özününkü idi. Özlori de sonsuzdurlar. O, elil olsa da, avtorotada şoferlik edirdi, mən de orada işe girdim. Onlar öz evlərinde mene yer verdilər. Biz rayonlara cürbəcür yük daşıyırdıq. Payızda taxıl daşımağa
basladıq. Bu zaman men bu teze oğlumla tanış oldum, - indi, odur, qumda oynayır.

Maşıla işdən şohəre qayıdanda, molum şeydir, on əvvel çayxanaya girirdim ki, bir şey yeyim, yorğunluğum çıxsın deyo yüz qram da içirdim. Bunu da deyim ki, mən bu zohrimar arağa yamanca öyraşmişdim... Bir gün çayxananın qabağında bu uşağı gördüm. Ertasi gün yene gördüm. Üstü-başı cır-cındır, xırdaca bir uşaq. Üzü tamam qarpız suyuna bulaşmışdı, üstündon do toz qonmuşdu. Yamanca çirkli idi. Saçı daranmamışdı, amma gözlori, gece yağısından sonra çıxan ulduz kimi panıldayırdı! Qəribe şeydir, o menim elo xoşuma galdi ki, onsuz darıxmağa başladım, tolesirdim ki, işdən tez qayıdıb onu görüm. $O$, çayxananın qabağında dolanırdı, kim ne versa onu yeyirdi.

Dördūncü günü taxıl yüklənmiş maşım sovxozdan birbaş çayxananın qabag̀ına sürdüm. Homin uşaq artırmada oturub ayaqlarım yelləyirdi, aydın görünürdü ki, acdır. Başımı maşının pencərəsinden çıxanb onu çağırdım, dedim ki: "Ade, Vanyuşka! Tez ol maşına min, seni elevatora aparım, qayıdıb gelonda burada nahar elorik". O mənim sesimdən diksindi, tez artırmadan düşüb, bir tohər maşının pilləsinə qalxd, sonra da yavaşca dedi: "Əmi, siz haradan bilirsiniz ki, menim adım Vanyadır?" Özü də təəccüblə mənə baxırd, gözleyirdi ki, görsün mən de deyəcəyəm. Dedim ki, mən dünya görmüş adamam, her seyi bilirem.

O düşūb sağ torofden maşına yaxınlaşdı; mən maşının qapısımı açdım, onu öz yanımda oturtdum; yola düşdük. Çox diribaş uşaqdı. O birden susdu, fikre getdi. Uclanı yuxarı qatlanmıș kirpiklori altından arabir menə baxıb ah çekirdi. Özü körpece tifildi, amma ah çakməyi ōyronmişdi. Onun nesibi bumu olmalı idi? Soruşdum ki: "Vanya, sonin atan hardadır?" O pıçıldayıb dedi: "Cebhedə ölüb". - "Bes anan ham?" - "Biz gelonde bomba düşdü, anam vaqonda öldü", - "Siz hardan gelirdiniz?" - "Bilmirəm, yadımda deyil". "Burada sənin heç bir qohum-əqroban yoxdur?" - "Heç kəsim yoxdur". - "Gece harda qalırsan?" - "Harda olsa".

Bunu eşidende ürəyim odlandı, gözlerim doldu, o saat bele bir qerara geldim: - Yox, heç ola bilmez ki, biz aynilıqda məhv olub gedək! Mon onu ogulluğa götürecayəm! Ele o saat ürəyimde bir yüngüllük hiss etdim, elə bil könlümə işıq düşdü. Ona san əyilib yavaşca dedim:
"Vanyuşa, sən bilirsenmi mən kiməm?" O, yavaşca soruşdu: "Kimsiniz?" Mən yene də yavaşca dedim: "Mon senin atanam!"

Aman Allah, bu vaxt heç bilirsen ne oldu?! O, boynumu qucaqladı, üzümü, gözümü, dodağımı, alnımı öpməye başladı, özü də ardıcquşu kimi, elə nazik səslə çığırdı ki, kabinedə aynı heç bir ses eşitmek olmadı. Dedi ki: "Atacan, ezizim! Mon bilirdim! Mon bilirdim ki, sen meni tapacaqsan! Her nece olsa tapacaqsan! Men seni çox gözledim, deyirdim, göresen sen moni haçaq tapacaqsan!" O, məne sıxılmışdı, bütün bədəni, külekdə əsən xırdaca ot kimi titrəyirdi. Mənim de bütün bədənim titrəyirdi, əllorim əsirdi, gözlərimə elə bil duman çökmüşdü... Onda nece oldu ki, maşının sükanım elimdən buraxdım, buna ancaq təoccüb etmok olar! Ancaq maşın su dolmuş xəndəyə girdi, onda motoru söndürdüm. Nə qədər ki, duman gözümdən çəkilməmişdi, maşımı sürməyə qorxurdum, deyirdim, adam-zad basıb elorom. Beş-altı dəqiqə dayanıb gözlədim, oğlum var gücü ilə məne sıxılırdı, susurdu, titrəyirdi. Men onu sağ əlimlo qucaqladım, yavaşca özüme sıxdım, sol elimle maşım işe salıb, geri döndüm, öz otaǧıma qayıtdım. Daha elevatora getmok nədi, onda heç elevator yadıma düşürdü?!

Maşını darvazanın qabağında saxladım, toze oğlumu qucağıma alıb, evə sarı getdim. O, xırdaca əllori ilə boynumu qucaqlamışdı, üzünü qırxılmamış üzümə berk-bərk sıxmışdı, elə bil məne yapışıb qalmışdı. Bu cür de mən onu evə apardım. Dostum da, arvadı da evdə idilər - bu lap yerinə düşdü. İçəri girən kimi gözümün ikisi ilə də göz vurub, gümrah səslo dedim: "Budur, mən öz Vanyuşkamı tapdım! Əziz dostlar, bizi qəbul edin!" Onların övladı olmurdu, o saat bildiler ki, mən nə demək istəyirəm, tez əl-ayağa düşdülər. Amma mən ha çalı̧̧ırdım, oğlumu özümdən aralaya bilmirdim. Axırda birteher tovlayıb yola gətirdim. Ollorini sabunla yuyub, stolun yannda oturtdum. Dostumun arvadı boşqaba borş töküb onun qabaǧına qoydu. Oğlum, görünür, çox ac imiş: arvad onun xörəyi acgözlüklo yediyini görüb, özünü saxlaya bilmədi, gözündən yaş sel kimi axdı. Sobanın qabaǧında, döşlüyünü gözünə basıb ağlayırd. Vanyuşka onun aǧladığını görüb yanına yüyürdü, ətəyindən çokə-çəkə soruşdu: "Xala, siz niyə ağlayırsınız? Atam məni çayxananın qabağında tapdı. Hamı gərek buna sevinsin, siz ağlayırsınız!" Arvad bunu eşidəndo daha berkdən ağlamağa başladı; ağlamaqdan gözlori şişdi!

Nahardan sonra onu dollakxanaya apardım, saçınt qırxdırdım, evdo उ̄züm onu toknəyo qoyub yuyundurdum, tomiz bir döşokağına bükdüm. O moni qucaqladı, elo qucağemda da yuxuya getdi. Onu ūsulluca çarpayıya qoydum, gedib maşına mindim, birbaş elevatora sürdüm. Taxilı bosaltdım, maşıı apanb dayanacaqda qoydum, tez magazalara doydim. Oğluma balaca bir mahud şalvar, bir üst köynoyi, bir cüt sondol, bir done do lif kartuz aldım. Evo aparanda molum oldu ki, bunlar hamısı uşağa çox böyükdür, malı da çox pisdir. Aldığım şalvardan ötrü dostumun arvadı moni danladı da. Dedi ki: "Sonin ağln çaşıb nodir"' Belo istida uşağa mahud şalvar geydirmok olar?" O saat tikiş maşımın stolun üstüne qoydu, sandığı axtardı. Bir saata kimi monim Vanyuşkama xırdaca bir sotin tuman, bir do qısa qollu ağ kōynok tikdi. Axşam mon onu öz yanıma salıb yatırtdım: bu uzun müddotdo birinci dofo idi ki, mon rahat yata bilmişdim. Amma geca dörd dafo yuxudan oyandım. Ayılıb görürdüm $\mathrm{ki}, \mathrm{o}$, monim qoltuğuma sıxılıb, - sorço öz yuvasma sıxılan kimi; özü do yavaş-yavaş fuldayır. Elo sevinirdim ki, bunu söz ilo demok olmaz! Calışrdım ki, torponmoyim, onu yuxudan oyatmayım, ancaq yene sobrim çatmırd, astaca durub kibriti yandırdım, ona forehlo baxirdm...

Sohere yaxın yuxudan ayıldım, elo bil ki, nofosim tutulurdu. Gōrdūm ki. oğlum döşokağımın arasından çıxıb, ol-qolunu atıb çpine yatıbdır, ayağım da boğazıma diroyib. Onunla bir yerde yatanda narahat olurdum, ancaq buna adot elomişdim, onsuz darıxırdım. Gece yatanda gah baş-gõzünü sığallayırdım, gah saçını qoxulayırdım, onda ürayim sakit olurdu, yumşalırdı. Axı dord olinden üreyim daşa dönmüşdü...

Ilk gūnler onu maşına qoyub özümle aparırdım. Sonra gördüm ki, bele olmayacaq. Tok olanda menim özüme ne lazımdı? Bir parça çörak, bir bas soğan, bir az da duz - bütün günü tox olurdum. Amma indi masole başqa cür olmuşdu: ona gah süd tapmaq, gah yumurta bişirmek lazımdı; bunlar olsa da yene isti xöreksiz iş keçmirdi. Bunu da eloyende işim tökülüb qalırdı. Canımı dişime tutub, onu ev yiyosinin arvadının yanında qoydum, özüm maşına minib getdim. O, axssama kimi göz yaşı tökmüşdü, axşam da qaçıb elevatora gelmişdi ki, meni görsün. Axşamdan xeyli keçane kimi orada meni gözlemisdi.

Dvvel vaxtlar onu saxlamaqda çox çetinlik çekirdim. Bir gün berk yorulmuşdum. Hava heç qaralmamışdı ki, yerime girdim.

Oğlum homişo serçe kimi civildoyor, bir şey danışardı, amma indi susurdu. Soruşdum ki: "Oğul, no fikirloşirson?" O, tavana baxabaxa mendon soruşdu: "Ata, son meşin paltonu neylodin?" Monim heç ömrümdo meşin paltom olmamışdı! İşin içindon çıxmaq üçün dedim: "Voronejdo qalıb". - "Bos son moni niyo bu qodor çox axtardın?" Dedi ki: "Oğul, mon soni Almaniyada da axtarmışam, Polşada da, bütün Belorusiyanı gozib dolanmısam, gah piyada, gah maşında, heç deme son Uryupinskdo imişson..." - "Uryupinsk Almaniyaya yaxındır! Polşa bizim evimizden çox uzaqdadır?" Ta yatana kimi biz belo söhbot edirdik.

Qardas, son elo bilirson meşin paltonu o nahaq yere soruşurdu? Xeyr, bunu heç do nahaq yero soruşmurdu. Görünür, onun osl atası bir vaxtlar meşin palto geyirmiş, bu da onun yadunda qalmışdır. Uşaq yaddaşı yayda çaxan ildırım kimidir, bir anda parıldayır, hor yeri işıqlandırır, yeno do sönür. Onun da yaddaşı ildırım kimi çaxıb sönürdü.

Biz bolke bir il do Uryupinskdo yaşardıq, ancaq noyabr ayında başıma qoziyo goldi. Bir gün maşım sürürdüm, yer palçıqdı, bir xutorun içindon keçendo maşın baş alıb getdi, saxlaya bilmodim. Ele bu zaman haradansa bir inok çıxd, maşın ona toxundu, inok yıxıldı. Ele o saat arvadlar hay-küy saldılar, camaat yığışdı, avtomobil müfottişi do dorhal hazır oldu. No qoder yalvardım ki, mone rohmi gelsin, olmadı, şoferlik vosiqomi alıb apardı. İnok yerindon qalxd, quyruğunu belino qoyub, küço ilo qaça-qaça getdi, men do şoferlik vesiqesindon mohrum oldum. Qışı dülgor işlodim. Monim bir dostum var, orduda bir yerdo qulluq elomişik. O sizin vilayotdo, Kaşar rayonunda şoferlik edir. Onunla moktublaşdım; o moni öz yanına çağırdı. Yazdı ki, beş-altı ay dülgor işlorsen, sonra bizim vilayotde sene toze şoferlik vesiqosi verorlor. Indi men de öz oğlumla sefore çıxıb Kaşara gedirom.

Bir de ki, bu qoziyə monim başıma golməsəydi do, Uryupinskdon çıxıb gedocekdim. Qom-qüsso moni uzun zaman bir yerdo yaşamağa qoymur. Elo ki Vanyuşka böyüdü, onu moktəbe qoydum - belke ondan sonra sakitleşib, bir yerde yaşaya bildim. Indise hololik oğlumla rus torpağımı gozib dolanıram.

## Dedi ki:

- Yol getmok onun üçün çetin olar.
- O öz ayağı ilo çox az yeriyir, çiynime alıb aparıram. Könlü gezmok istoyendo çiynimdon düşür, yolun qurağı ilo çepiş kimi
tullana-tullana gedir. Qardas, bunlar hamısı keçib gedordi, biz birtoher yaşardıq, ancaq ürayim axır vaxtlar sözüma baxmır, qapaqlarmı deyişmok lazımdır. Hordon elo sıxılır, elo ağrıyır ki, gözüm qaranhq gotirir. Qorxuram ki, bir gün yuxuda ölom, oglumu qorxudam. Bundan başqa bir müsibet de mene üz verib: öz oziz arvadımı, uşaqlanmı cox vaxt yuxuda görürom. Cox vaxt da belo görürom: mon tikanlı moftil çopor içindoyom, onlar da çporin bayırında... İrina ilo, usaqlarla söhbet eloyirom; ancaq meftillori olimlo aralamaq istəyando, onlar çıxıb gedirlor, elo bil ki, yox olurlar... Bir şey do çox qəribodir: gündüzlor özümü çox möhkom tuturam, birce "ahvay" da eləmirem, amma gece yuxudan ayılanda görürem, balıs göz yaşından tamam islanıb...

Meşodən yoldaşımın va suya doyon avarların sesi eşidildi.
Indi meno yaxın olan buy ad adam yerinden qalxdı, ağac kimi berk, iri alini mena sarı uzadaraq dedi:

- Sağıqla qal, qardaş! Yaxşı yol!
- Sen da sağlıqla qal! Uğur olsun!
- Teşokkür edirəm! Ade, oğul, gel minek qayığa.

Usaq atasına sarı yüyürdü, onun sağ torofine keçib sırıqlısının atoyinden tutdu, ayaqlarını xırda-xırda ataraq, iri addımlarla gedon atasının yanı ile tez-tez yerimoye başladı.

Budur, misli-barabori görünmemiş dəhşetli bir herbi qasırğa ilo qürbet ellere atılmış iki xırdaca qum zerresi, yetim qalmış iki insan!.. Qarşıda onlan ne gözləyirdi? Adam düşünmek isteyir ki, bu rus, yenilmaz iradayo malik olan bu insan ağır vaziyyotden çıxacaq, onun qanadı altında böyüyon bu uşaqdan elo bir insan yetişocak ki, Voten təleb edarse, o her şeye dözacek, qarşısına çıxan manealari daf edacakdir!

Mon ağır bir kədərle onların ardınca baxırdım... Belke de bizim bu ayriligımiz elo bununla da bitib gedecekdi, lakin belo olmadi: Vanyuşka, xırdaca ayaqları bir-birine dolaşa-dolaşa, bir neço addım getdikdən sonra, dayanmadan dönüb mənə baxdı, kiçicik, çehrayı olini yellodi. Birden sanki yumşaq, lakin caynaqh bir pence ürəyimi sıxdı, tez üzümü yana çevirdim. Boli, yaşa dolmus, müharibe illorinde saçı ağarmış kişilor ancaq yuxuda aǧlamırlar, onlar oyaq da olanda ağlayırlar. Burada esas mesele uşağın qelbini yaralamamaqdır: o gerek senin yanaqlarından axan bir neçe damla gōzz yaşını görmesin, kişilerin axıtdığı odlu göz yaşını...

## VIKTOR PETROVIÇ ASTAFYEV

(1924-2001)

ƏSGəR Və ANA<br>(hekays)

Lolakdon yumsaq olan nadir? Ana ürryi.
Dasdan bark olan nadir? Ana ürayi.

Qadm olini vedreyo salıb bir ovuc yulaf götürdü ve doni nazik şırımla barmaqları arasından sovurdu. Toyuqlar qar burulğanı kimi onun atrafinı aldılar. Onlar qanadlarıı çırpır, qaqqıldaşır, hotta dimdikloşmeye de macal tapırdılar.

Mon onun tokce olini, bir do kürəyini görürdüm. Kürəyi azca donqar olduğundan xalatı qalxmışdı, hiss edirdin ki, ixtiyar bir qadındır. Oli elo bil qranitdon yonulmuşdu, özü do elo soylo yonulmuşdu ki, üzerindeki xırda ve iri damarlar bele gözo çarpirdı. Teoccüblüdür ki, bu ellor neco do zerif herekatlor ede bilirdi.

Quşabaxan qadın qalan yulafı ovcuna boşaltdı, tecrüboli sopici kimi qolaylamb deni qabağına sepdi. Mon ne ise hoyecanlandım. Mon haradasa buna benzor bir ol görmüşdüm.

Quşabaxan qadın qanun-qaydanın ziddine olaraq örtdüyü güllü leçəyini seliqoye saldı ve sergiye golenlore toyuqlar barode danışmağa başladı. Toyuqlar ise taraqqa-turuqla dimdiklorini işe salmışdılar.

Quşabaxan sözünü bitirendo soruşdum:

- Anacan siz hansı vilayotdonsiniz?
- Kaluqadanam. Olmuşsunuzmu orada?
- Olmuşam. O yerlorde vuruşmuşam. Belke de ele sizin kendinizi almanlardan xilas etmişom.

O, kendin adım söylodi. Yox, men bu kendde olmamışıım. Ancaq buna oxşar, üzü dərin qirışlı, çuxura düşmüş göy gözlori olan
bir qadın xatınmda canlandı. Oger hemin o qadına tosadüf etmek mene qismot olsa idi, men indi quşabaxan qadına dediyim eyni sözlari ona deyordim.

- Demak ki, olan-olub, ötüb-keçib, elomi?

O menim sualımı ōz düşūndüyü kimi yozdu:

- Olbatto, olan-olub, ötüb-keçib, sergiye de öz toyuqlarımla dŭşmūşm, indi cörəyi do çox alırıq, - deye yavaşca, məlahetli sasla cavab verdi.

Onun bu qısa cavabında o qoder tomkinlik, sakitlik hiss edirdin ki, ister-istomez, daha dorin, başqa bir mona duyurdun. Sanki o bununla bildirmok istəyirdi ki, "başqa cüre ola da bilməz". Rus eli no qadər müharibəler, nə qədər od-alov görmüşdür, ancaq o yenə xalq̣in zehmeti ile mövcud olmus ve mövcuddur da!

Quşabaxan qadının başı yene de öz işine qarışdı. Mon ise derinliklorinda holo do gōy çiçak rongi görünən, solg̀un gözlü qadına baxır, baxırdım. Özlūyümde həmin o qadın haqqında fikirloşirdim, o qadın ki, müharibənin ağır, dəmir təkəri onun ürəyinin üstünden keçib getmisisd...

O zaman men çox cavandım. Yadımdadır, size söyləmek istədiyim gōrūşdon bir az avval üzümü ilk dofo horbi xostoxananın delləyi qırxdı. Sonradan bildim ki, o monden xoşu geldiyi üçün ūzümū qirxibmış. O vaxtlar üzümdo tok-tok tük vard. Ancaq, gōrünür, dəlloyin ali yüngūl imiş. Dallok qadın nece ofsunladısa ūzūmũ sıx tük basdı, indi, ager birce hofto saqqalıma doyməsem öz doğma uşaqlarım meni tanımazlar.

Yadımdadır, harbi xastexanadan çıxanda qarnı tox, üzüm qırxılmış, ōzüm de gümrah idim. Dalımda içerisi boş, balaca bir çanta, kamarimde de qumqumanin torbası ön cabhoye gedirdim, yol uzunu da hey gözleri qüsseli, güleyen dellək qadını ve herbi xestaxanadakı qayğısız heyatımı xatırlayırdım.

Qumqumanın torbasından bir azca cece arağının qoxusu gelirdi. Arabir, herbiçi adam ūçūn şüşe qumqumanı icad eden adamın qarasına agzıma geloni deyirdim. Axı meni "xoşlayan" qadın canı qızdıran cece aragn almaq üçün axırmeı qopiyini vermişdi, mən ise onun dadma baxmadan lenote galmiş șūşni vurub sındırmışdım. Bedbextlikden hava da elo idi ki, xestexana şeraitine alışmış ve bir az da tanbellaşmis asgori ruhlandıran bir sey olmasa idi, o, üzülordi.

Mone elo gelirdi ki, boz soma pilotkama doyir. Yuxandan no ise tökülür, qom-qüsso yağırdı. Yağsa idi derd yarı idi. Belo havada yad yollarda palçıq tapdalamaqdansa, gerek evde oturub kitab oxuyasan, heç olmasa, sengerdo eşmo çokəsen, vaxtı birtohor öldürmok üçün, hor dəfe Allah bilir haralarda ilişib yubanmış starşinanı könlün istədiyi qədər söyosen. Sonra da ki, fürset (biz tosərrüfat rotasımın arabasııı ve metbexini belo adlandırırdıq) düşon kimi bir qazança noxudlu ot yeyib xor-xor yatasan.

Eh, bizimkiler ne uzaq getmişlor!
Getdikce gedirom, ancaq holo top-tüfong sesi eşitmirom, heç olmasa şoseye çıxsaydım, maşın haylardım...

Cekmelerime palçıq yapışmışdı. Ayaqlarıma nem keçmişdi. Cokmələrim köhno idi, cox işlonmişdi. Monim elo hor şeyim köhne idi. Özüm de köhne idim, bu tutqun, küknar kükürdü kimi uzanan gün da...

Müharibodo boz-bulanıq gün adi hoyatdakından daha çox olur. Görünür, elo bunun üçün do yağmurlu, sanki aşağı enmiş soma meni bele ozirdi.

Qəliz palçığın içorisinde gezon songər dostlarım tosevvürümdə canland. Kimi tüfengli, kiminin çiyninde "Peteer", komorinde patrondaş, ozik-üzük qazança, kürek vo başqa şeylor, pis havada həmişe olduğu kimi kəmərin altı da ki boş! Hey irəliloyirlor, heç bilmirler ki, bu gün yemok, qurunmaq onlara müyessor olacaqdımı, ya elo yaş-yas yıxılıb yatacaqdilar, heç olmasa yatacaqdılarmı, havanın açılmasını görmek onlara qismet olacaqdımı? Ozizim, belo bir müharibedo piyada qoşunda olmaq vo sağ qalmaq, çox çotin mesele idi. Olduqca çatindi! Moni iki defo yaralamışdılar. Herbi xestoxanaya düşmüşdüm.

Üçüncü defo qurtaracaqdımmı? Üç - esger bunu nehs reqem sayır. Almaniyaya hele çox vardı, qelebe ise bundan da uzaqda idi. Burasını da deyim ki, mon doyunca döyüşmüşdüm, arxa cəbhədo olmağa nece deyərlor ixtiyarım vard. Bunun üçün "Geriyo dön!" emri kifayetdi. Rehmetlik serjant Rüstom bele komanda vermeyi severdi. İş burasındadır ki, men herbi xidmeto yaramırdım. Yaxındakı köçürme menteqesine gedib sarǧı kağızında yazılmıṣ arayışı gösterseydim, meni zavodlardan, ya yol quran hisselorden birine gönderəcekdiler. Belko lap doğma şeherimizo de düşə bilərdim, orada zavod çoxdu...

Vallah bu dünya çox qəribe qurulub! O dəfe horbi xəstexanadan çxanda hər sey öz qaydasında idi. Paltarlarım, çakmolorim teptoza idi. Hatta qayısım belo, at tapqırı kimi iplikdən do olsa, her halda təza idi. Amma bir qəddar, zalım oğlu güllə açıb yumşaq otimi yaralamaqdansa, sümüyümü sindırd, meni herbi sıradan çıxardı, indi do gedib ya kerpic ya da sabun bişirmeliyəm. Madam ki. ikinci dərəcəli döyüşçüyəm, demək tumanımdan tutmuş pilotkama kimi, hamısı "köhne" olacaq, hetta elime verilmiş arayışı da elə kag̀ızda yazıblar ki, müharibodən əvvel mağazada buna siyənək bahı̧̀mı sanımag̀a utanardılar. Qumquma da şüşədəndir, azuqə də birca gūnlükdür. Köçürmə məntəqəsinə çatana kimi bəsdir, tənəkə qumquma da lazım deyildir...

Bela fikirlordan asəblərim garilmişdi, özüm da necə yerimişdimse tamam palçığa batmışdım. Hirsimdən herbi xestexana reisinin dalınca o ki var dedim, söz yox ki, sonra da keçdim Hitlere, onu gōrüm ölüsüne tabut tapilmasin.

Uzaqda işıq göründü, o an da söndü. Mon birdon ayıldım va bilaixtiyar atrafa göz gezdirdim. Ancaq bir ins-cins yoxdu, işıq da daha gōrünmūrdū. Lap ürəyim sıxıldı, narahat oldum. Gözlorimi qarşıya zillədim, işıq bir do görünsə idi, sevincimdən çığırmağa hazırdım. Axı isııq olan yerdo adam da var. Adam arasında olsam bu ūzücũ fikirlər de mənden ol çəkər, mütleq el çəkər, bu ürəyi yandıran kin-küdurat! Tez, lap tez özümü insanların yanına salmalı idim. Addımlarımı yeyinlətdim, lap qaçırdım. Sakit kəndin kənarına çatanda, sinədolusu nəfəs aldım, alnımın tərini sildim. Görəsen ne sebebe men bele özümden çıxmışdım? Yorulmuşdum, yeqin mūharibe məni yormuşdu, hamı müharibədən yorulmuşdu. Çox ağır seydir - Müharibe!

Müharibe bu kendin kanarından keçmişdi. Bazi evlor uçmuş, bezisi yanıb külə dönmüşdü. Ağacların çoxusu sınmışdı, bostanlarda top gülləsinden xəndəklər, sengerlor açılmışd. Ancaq bəzi daxmalarda pencere taxtalarının ve giş perdəlorin arasından süzülon ișıq zolağından melumdu ki, adam yaşayır. Onlar pencere taxtalarımı bağlamaq adatini hele do yadırğamamışdılar, işığı da tez yandırırdılar. Deyasən uzaqdan gözümə işıq dəyənda kimsə giş perdasini qaldırmışd.

Kendin lap kenarında sıx findıq ağaclarının və üç əyri armud agacının arxasından bir daxma görünürdü. Zaman onu torpağa yas-
tulatmış, damını yosun basmışdı. Payalardan düzoldilmiş həyət qapısına el dəyən kimi yıxıldı, demə qapının hencaməsi yoxmuş. Mon qapım avvelki yerinə qoyana kimi daxmadan bir qadın çıxdı vo artırmada dayandı:

- Ne istəyirsiniz? - deyə o sørt səslə, ehtiyatla soruşdu və çuxura düşmüş gözlərilə məni başdan-ayağa süzdü.

Yeqin ki, menim dar şinelim, kirli sarğılarım ve qumqumamın torbası ev sahibinə şübhəli görünmüşdü.

- Herbi xəstəxanadan çıxmı̧̧am... Yatmaq üçün bir geceliyə yer istəyirem...

Qadın kal saslo:

- Yatmaq üçün yerim yoxdur! - dedi ve gözlərini döndərdi, monim evim ela yer deyil.
- Mən sizi narahat etmərəm, - deyə, əsgərlik təcrübəmə əsasən inad edib, əl çəkmədim.
- Bax o başa get, oradakı daxma daha təmizdir.
- Xalacan, ayaqlarım getmir!
- Geder, helo cavansan.
- Yaralı өsgəri qovursunuz, eh, ay xala!..

Bu sözler arvada tesir etdi.
-Deyirsən də... - O, yana çəkilib mənə yol verdi. Mən dəhlizə keçdim, kandardakı köhne sırıqlı şalvara ayaqlarımı silib adəte göre dedim:

- Salamoleyküm, xeyirxah insanlar!

Cavab çıxmadı. Çox qəribe idi. Adətən cabhəyə yaxın olan kendlərdə ev çatışmırdı, buna göre de hər daxmada iki, ya üç aila yaşayırdı. Mən neçe-neçə əsger yola salmış şinelimi çıxartdım və ikonasız mehrabın altındakı skamyada oturdum. Mehrabda ikonaların yerində dördbucaq ləkələr qalmışdı.

Ev sahibi içəri girdi.

- Kendde çox adam qalıb?
- Çox. Altıya kimi daxma salamatdır. Bunlar da aǧzına kimi doludur.
- Bes sizinki niyə boşdur?
- Mənimki beladir, - deyə o, hirslə sözümü kəsdi və kartof soymağa başladı. Onun kartof soymasindan asanlıqla bilmok olurdu ki, bu qadın insan qiymətini biləndir və qənaət etməyi bacarır. Kartof qabığı bıçağın altından bir şərid kimi çıxırdı. Adama elə galirdi ki,
nə kartof, nə də bıçaq hərəkət etmir. Olləri o qədər celd işləyirdi ki, yalnız güclə qulag̀a çatan xışıltı eşidilirdi.

Biz ailəde doqquz decel idik, anam kartofun qabığını beloce celd, ancaq bundan da nazik soyard.

Ana!.. Anam!.. gözlorimi yumdum. Budur, o qarșımda durub - dar sinəli, qarnı zədali, iri, həmişe işlə məşğul, həmişe qayğılı. Göran bizsiz günü necə keçir? Mən evdən gedən beşinci övladı idim. Qızlar isə çoxdan ər evinə köçmüşdülər. Beş nəfərdən üçünün ölüm kağızı gəlmişdi. Bu kağızlar çörək kartoçkalan ilə bir yerdə anamın yastığı altına qoyulmuşdu. Indi bəlkə dördüncüsü də oradadır. Müharibadə hər gün adam qırılır. Belkə beşincisi də, yəni mənimki də yastığın altına düşəcək. Ona onsuz da cod görünən yastıg̀ı lap demirden sert olacaq ve anamın yanaqlarını ağcaqayın kōzü kimi yandıracaq.

Ev sahibəsi kartofu çuqun qazana elə tökdü ki, səsinə mən fikrimdən ayıldım, təndəki kisəsi üçün cibimə el atdım.

Maxorkanın tünd iyi daxmaya yayılanda qadın birdən burnunu çəkdi və onun dərisi çatlamış, damarh əlləri bir an hərəkatsiz qaldı. Bu əllər mənə yenə anamı xatırlatdı. Buna görə də danıșmağa başladim:

- Demali sizin yaxın qohum-əqrabanız da yoxdur? - Özlüyümdə ise fikirleşirdim ki, xebersiz-ətərsiz, birdən-birə, özü də sapsağlam qayitsam evdəkilər necə sevinərlər.
- Bilirsən nə var: gecələməyə gəlmisən, yıxıl yat! - Ev sahibi dedi vo vedrani götürüb tez çölə çıxdı.

Men onu nəzərlərimlə ötürdüm və pencərəyə sarı baxdım. Bir qoca qan o yandan ev sahibine terəf gelirdi, dayanıb alini gözlərinin üsta tutdu, sonra da gözlənilmədən tüpürüb o biri səkiyə keçdi.

## Burada ne ise vard!!

Men şakləndim, otağı bir də diqqətlo nəzərdən keçirdim.
Baxımsızlıq hiss olunurdu, hər yeri toz basmışdı, hər şey çürümüş, sımıb dağılmışdı. Otrafdakı şeylərlə uyuşmayan nikelli çarpayının üstūndən iki şə ${ }^{2} \mathrm{kil}$ asılmışd. Biri gümrah bir kişi, o biri ise qadın şəkli idi - mən ev sahibəsini çox çotinliklə tanıdım. Onlar bir-birilorindən aralı asılmışdılar, ağardılmış divarda, ortada lokə görünûrdü. Yəqin bu yerdə vaxtilə üçüncü portret varmış.

Ev sahibasi su gatirdi. Mən diqqətlo onu nəzerdən keçirdim. Üzdən ona alliden az vermok olard. Enlikürek, ucaboy, arıq bir
arvaddı. Yuyulmaqdan bozarmıs, üstündəki gülləri güclə seçilən yaylıǧını qaşlarnna kimi çekmişdi. Ele bil o nəsə itirmişdi ve çalışırdı, yadına salsın ki, harada, ne vaxt itirmişdir.

Arvad baltanı götürüb çölə çıxdı. Mən dəhlizdə ona yetdim.

- Anacan, birce dəqiqə! Verin, ol-qolumu açım...
- Sen ne istəyirsen axı? Yatmağa golmisən, yat da...
- Verin, verin, anacan! Əsgər gərək vətəndaşlarına kömək edə.
- Nə zəhlətökən adamsan...

O, axır ki, baltanı verdi, özü də daxmaya qayıtdı.
Malalanmış anbarın divarları güllədən, qəlpedən delik-deşik olmuşdu. Burada bir neçe qurumuş alma ağacı və top gülləsindən sınmış gilənar aǧacı vardı. Canlı aləmdən heç yerdə əsər-əlamət yoxdu. Peyinə bulaşmış payanın üstündəki yaş toyuq lələkləri və gicitkən kollanı arasına düşmüş gözsüz toyuq başı, canlı aləmin yeganə əlamətlori idi.

Dumanl, ancaq həlo sönməmiş qəzəb yenidən məni üstələdi. Baltanı götürüb tələsik odun yarmağa başladım. Yardım, yardım, birdən baltanın başı dəstəkdən çıxdı, az qala alnıma dəyəcəkdi.

- Bele de karastı olar!

Arxamda kimse hırıldadı. Çöndüm. Alçaq çəpərin o üzündə xoruz kimi uzunbaldır, paltarında cürbecür yamaqlar olan bir oğlan dayanmışdı. Palçığa bulaşmış ayaqlarına, ele bil "içigi"' geyinmişdi.

- Burada nəyə baxırsan? - soruşdum. - Balta qazançana dəyseydi; birbaş Allahın yanına behişte teşrif aparmışdın.

Oğlan burnunu çəkərək ayağı ilə ayaǧını qaşıdı:

- Çox qorxutma, qorxan deyiləm!
- Sen bir igidə bax!

Bu sözümə cavab olaraq oğlan dedi:

- Geceləmək üçün ora niyə gedib çıxdın? Burada faşist anası yaşayır.


## Telosik dedim:

- Bir dayan, dayan! Nece yeni faşist anası?
- Faşist anası da! Onda bilmədiyin yere baş soxma! - Görünür üzümün ifadəsindən oğlan məsələnin nə yerdə olduğunu izah etmək lazım gəldiyini başa düşdü. - Onun oğlu cəbhədən qaçıb polisliyə

[^23]düzalmişdi. Bizimkilor onu bax oradaca tutub işini bitirdilor, - deye og̀lan olini çölə sanı uzatdı.

Nəhayət, işin nə yerdə olduğunu başa düşdüm. Halım dəyişildi. Ancaq men berkden-boşdan çıxmış esger idim, buna göre do sakit danışmag̀a çalı̧̧dım:

- Bilirsen na var, balaca, ağzına gələni danışmaqdansa, bir balta getirsen daha yaxşı olar.

Oğlan kanxmış halda üzümə baxdı və götürüldü. Əlimi qeyriiradi şlvarımdakı balaca cibimə vurdum, hərbi xidmetlərdən azad olduğum baredəki arayış homin cibimdə idi. Ancaq bu zaman oğlan qayıdıb geldi ve mene qeşeng bir balta uzatdı.

- Sındırmayasan ha, babamın baltasıdır, - deye oğlan mızıldadı va nədənsa gözləri allərimə zilləndi.
- Yaxşı, - dedim va ev sahibəsinin baltası üçün dəstək yonmag̀a başladım.

Bir vaxtlar mən jonqlyorluq etməyi xoşlardım, buna görə də dəfələrlə ovuclarım yaralanmış halda anamın üstüne qayıtmışdım. Әllərimi sandıqdan sonra peysərimə bir şapalaq çəkib yola saldığından cemisi iki-üç il keçmişdir. Ancaq bu gün bu kendde ötən günlər mənə o qədər əlçatmaz və uzaq göründü ki, xatirələri qovalamaq üçün başımı silkələdim. Onlar həmişə on namünasib vaxtlarda məni yaxalayırdılar. Ovcuma tüpürüb hər iki baltanı atıbtutmağa başladım, hər dəfə də dəstəklərindən yapışırdım.

- Aydindir?
- Çox gözaldir! - deya oğlan heyran-heyran pıçıldadı və görünür heyocanlandığından yenə bir ayağı ile o biri ayağını qaşıdı: Omi, ay əmi, gəl bizdə yat, evimiz elə istidir ki! Duza qoyulmus almamiz da var. Gedirsen, hə?
- Balaca, aldada bilməzsən, gedəsi deyiləm, - deyə cavab verdim ve albalı ağacının korlanmıs gövdəsini yonub düzeltmək üçün işe girişdim.

Biz şam edib, yatmağa hazırlaşanadək tutqun gün, gözə çarpmadan, axşam ala-toranma qarıșdı. Ev sahibəsi ne süfre başında, nə de sonra bir kelme de olsa dinib-danıșmadı. Men de onu daha sorğu-suala tutmadım, eşmə düzaldib çöle çıxdım.

Gerak bu evdən çıxıb gedəydim. Homin o oğlangildə məni bundan qat-qat semimi qarşılardılar. Ancaq men belə herekət edə bil-
məzdim. Ürəyim qısılırdı. Məni nə ise sıxır, əziyyət verirdi, bilmirdim ki, nə edim, ev sahibəsi ilə nədən danışım. Ancaq, mən burada qalmalı idim. Niyə? Nə üçün? Burasını izah edə bilməzdim. Mən cavandım ve buna görə do yalnız hiss edirdim, izah edə bilmirdim.

Eşməni çəkə-çəkə fikirləşirdim. Ətrafda hər şey mürgü döyürdü, hava boğanaqdı, eyni zamanda nə isə məni əzir, narahat edirdi. Mon bir addım atıb yaǧışın altında durdum, yağış şırıldayırdı. Yağışın narın damlaları üzümə dəyirdi, ancaq məni heç bu da sərinlatmedi. Damdan düşon yağış damlaları lap seçme kimi bir-birinin ardınca sürüşüb xəzan yarpaqlara dəydikcə xışılıı salırdı. Mənə elə gelirdi ki, haradasa, lap yaxında yadelli esgerlər nallı çəkmələrlə addımlayır, hey addımlayırlar.

Kənddə nə bir səs, nə də işıq vardı. Hetta it hürüşməsi de eşidilmirdi. Müharibe yoxsa itlərə de divan tutmuşdu?

Ev sahibosi qapını açdı.

- İçəridə çək, - dedi. Bu əmrmi idi, yoxsa xahişmi, bilmədim. Tez də qapını çırpdı, elə bil nədənsə qorxmuşdu.

Yatağımı çarpayıda saldı, özü ise sobanın üstünə qaixdı.
Mən yuxusuzluqdan əziyyət çəkməzdim, hətta hərbi xəstəxanada belə yuxu dərmanı atmamışdım. Həmin gecə ise uzun müddət gözlərimi yummadım. Ev sahibesini narahat etməkdən qorxduğum üçün tərpenmirdim də. Bu sakitlik içərisindən, zülmətlər aləmindən, nədənse, lap aydınca yenə anamı gördüm.

Balaca, sert. Acığını məndən çıxardı. Ailedə mən uşaqların ən kiçiyi idim. Son beşiyi isə çox nazladar ve çox da döyərlər. Atam mehter işləyərdi, içməyi sevərdi. Bize şirin qoğal alardı və heç vaxt incitməzdi. Mən həmişə atama qısılıdım, anamı isə çox sevməzdim.

O zamanlar axı hələ çox cavandım, lap cavan. Müharibəyə kimi əynimə kostyum geyməmişdim. Ne gizledim, kolbasanın, pendirin və almanın da dadına ancaq cebhəde baxmışdım. Ailəmiz böyük idi, çox kasıb idik, anam bizi birtəhər dolandırırdı.

Men ise heç bir şey başa düşmür, anamı incidirdim. Müharibəye gedəndə anam xəstə yatırdı. O nə ağlayır, nə də məni öpürdü, amma: "Sən öz azğın başını orda nahaqca yere bomba altına tutma", - deye o tapşırı, men isө gülümsünürdüm. Birden anam yazıqyazıq içini çəkdi. Məni baǧrına basdı: "Heç olmasa sən qalaydın!" - dedi.

Men ömrümdo onu belə kövrek görmemişdim. Buna göro do özümü itirdim. Narahat oldum ve anamın üsto qışırdım ki: "Son meni no bilmisen?"

Anam qeribe, üroyo toxunan bir məhəbbotlo başını buladı, sinədolusu ah çekərək dillondi: "Bosdir, bosdir, hirslonmo, hirslonme, özün bilon yaxşıdır, savadlı adamsan..." Daha bir söz olave etmodi. Indi de mən onu vidalaşanda nece idiso, elo o cür, gözleri qüssali görüram. Mon heç vaxt, heç kimde belo bir qüsse görmemişom.

Ötüb keçan homin o geco mon:

- Ana!.. Ana!.. - deye, pıçıldadım. - Soni görmok istordim, lap elo bu saat istordim. Heç olmasa yuxuma gir, monimle danıs, ya bir üzüme bax...

İki dofa yaralanmış, holo bir medal da almış esgor belo dolisovluqdan gorak utansin. Ancaq no edoson? Oslindo belo idi: mon dolisovluq edir, çağırır, qüssolonir, dordo-qomə batırdım. İndi bunu etiraf etmək olar. illor ötüb, adamlar qınamazlar moni. Onlar bir çox masololori ayırd etmoyi, bozi şeyləri bir-birlorino bağıslamağı öyronmişlar. Man görüram ki, adamlarımızın soxavati artıb, üroklori aprel şumu kimi yumşahb. Müharibe vaxtı ise biz çox qoddar idik, dərd, tohqirlor, itirdiklorimizin ağrısı bizi bele etmişdi.

Indi tosevvür edo bilmirom ki, o zaman mon neco oldu ki, her şeyi unudub yuxuya getdim. Uşaq vaxtı yatanda atamın at tori qoxusu verən kürkünü üstümə çəkərdim. Indi də yuxuya gedəndə bu qoxu, etirli ot iyine qarışaraq meni ohate etdi. Yeqin ki, yuxuda evimizi görmüşam. Ancaq çox bork yatdığımdan gördüklorimi yada sala bilmedim. Üzümə zillonmiş nezərlərden narahat olub çevrildim va gözlerimi açdım.

Stolun üstünda başıpapaqh! lampa yanırdı. Onun da yanında çiynine yun şal salmış ev sahibesi oturmuşdu. O ele bil daşa dönmüşdü. Gözlerini de üzüme zillomişdi. Lampanın işığı kiçik bir tum kimi gözlərinin içində aks olunmuşdu. Balkə bu bəboklorin dorinliklorinde gizlədilmiş, almaz dənəsi kimi berkimiş kəderdi ki, lampa işılandırırdı. Bu solmayan, eyni zamanda böyüməyən bir zərrə idi.

- Siz niya yatmırsınız?

Ev sahibesi diksindi, çiynindon sürüşən şalı çakib qaldırdı ve saçaqlarını barmağına dolaya-dolaya dedi:

- Yata bilmirəm, yuxum çokilib.

Ona baxmaq çox çotindi, dinib danışmamaq ise bundan da ağırd. Mon başımın işarosile sanki alaqaranlıq otağa gözlerini zillemiş şokildoki kişini göstordim:

- Orinizdir, elomi?
- Orimdir. Danila. Bağban idi. Müharibodon birce il ovvel öldü, - o menim lal sualıma cavab verorok elave etdi: - Men ise quşabaxan idim. Bir defo hetta sorgiyo do getmişdim. Eh, bu çoxdan olan işdir...

Oğlu baredo vermok istediyim sual dilimin ucunda idi. Ancaq cold fikrimdon döndüm, onu ağlıma golon sualla ovoz etdim:

- Indi bağda orinizin ovozine işloyirsiniz?
- Yo-o-ox... kolxozdan çıxmışam.
- Belo niye?
- Arvadlar gün verib işıq vermirdilor.

Görürdüm ki, ev sahibesi bacardıqca sakit danışmağa çahsşr. Buna göre de sözlori ehtiyatla, aram-aram söyloyir, sanki neyinso, bir şeyin cingildomosindon ve tosadüfon düşüb sınmasindan qorxurdu.

- Sen evlisen? Uşaqların varmı?
- Helo yoxdur. Evlonmeyo vaxt olmayib.
- He, - o təossüfle, mənə ele geldi ki, belkə da heyifsiloneheyifsilone sesini uzatd ve fikirli davam etdi: - Vaxt olar, evlenersen, uşaqların olar...
- Eh, buna dəryada balıq sevdası deyorlor.

Ev sahibesi celd üzümə baxdı, sonra nəzərleri iki şəkil arasındakı dördbucağa dikildi ve ağzının kenarındakı qırışlar sanki dorinloşdi.
-Bezən dirinin ölüyə paxıllığı tutur. Monim de bir oğlum vardı. - O gücle dilləndi. - Özü öldü, onun cezasını adamlar indi mene çəkdirirler. - O, fikrə getdi, nəzərləri böyrümdən ötüb pəncərəyə, üzerinden, soxulcanlar kimi sürünən, iri yağıs damlalan süzülon şüşelore dikildi.

Daxmaya girmiş şiddətli külək güllə kimi vıyıldadı. Soxulcanların süreti itiləşdi. Armud budağı silkeləndi, göz yaşı kimi süzülon yağış damlalarını şüşəyə yaydı.

O , yavaşca dedi:

- Külək qalxır, yağış buludlarıı dağıdar, senin de yolun yüngülləşer.
- Hə-ə, bəlkə də yüngülləşdi, - deyə mən tərəddüdlə cavab verdim. Ev sahibəsi yenə iti gözlərini mənə zillədi. - Yorucu yağış keçib gedir, - tələsik əlavə etdim. - Sizinki də keçib gedəcək. Axı sizin nə təqsiriniz?
- Adamlar nahaq yerə mühakimə etmirlər! - Qadın şalı sinəsinə çəkdi, sanki birdən üşüđü, ancaq tezliklə süstloşdi, əlləri yanma düşdü, gözlərini yumdu, - deyirlər ki, gürza, o balası ki, doğulandan sonra sürünmür, onu özü yeyir. Baxırsan ki, ilan deyiləm, ancaq men do...

Görünür ya boğazı qəhərləndi, ya ürəyi qısıldı. O , heç kimdən kömək gözləməyən bir adam kimi, əlini uzadıb stolun üstündəki parçı götürdü, bir udum su içdi ve lap astadan sözüne davam etdi:

- El arasında deyirlər ki, uşaq evin çırağıdır. Mənim övladım isə evimi çıraqsız qoydu. Bir balaca dəcəllik etdimi, mən onu balalı toyuq kimi o saat qanadımın altına aldım. Məktəbi atdı - qanadımın altına aldım, içməyə başladı - yenə dinmədim, cavan qızı korladı -ört-basdır etdim, bütün bunları mən uşaq dəcəlliyi hesab edirdim. Lakin onda ki, bəd ayaqda öz yoldaşlarmı atdı, onda ki, yadelliye qulluq göstərdi, yalnız onda mən ayıldım ve gördüm ki... o gərək xırda həşərat kimi dəlik-deşiyə girəydi. Ancaq çaşıb dəlik-deşik әvazine öz doğma evinə geldi. Onu axtanb tapdılar, yalvardım, and verdim ki, öz hissəsini tapsın. Mənə elə gəldi ki, dediyimi edəcək, getdi, ancaq başqa bir yol seçdi. Sonra məndən də gizlənirdi. Yəqin hiss edirdi ki, onu parçalayacağam. Başqaları onu rahladılar, heç olmasa məni bu ağır işdən qorudular...

Ev sahibəsi parçı yenə ağzına apardı. Dişləri qabı döyəcləyirdi. Deyəsən su ona soyuq göründü, o parçı əllərilə isitməyə başladı.

- Eh, ötən illəri qaytarmaq mümkün olsaydı, əgər hər şeyi təzədən başlamağa imkan olsaydı... - Heç bir əlaqə - keçid gözləmədən o yenə davam etdi, bu yerə çatanda başa düşdüm ki, o adəti üzre öz-özü ilə söhbət edirmiş.

Ev sahibəsi gözlənilmədən susdu. Elə bil dərin yuxudan ayıld, atrafa göz gəzdirib odu söndürdü.

Daxma qəfletən zülmətə qərq oldu. Küləyin uğultusu təzədən gücləndi. Armud budağı pəncərəni pişik kimi cırmaqladı. Haradasa
salınmamış həyət qapısı çəkçəkin quşu kimi cırıldadı. Bir müddət sonra sobanın üstündən arvadın səsi eşidildi:

- Herbi xəstəxanadan cebhəyə gedecəksən, yoxsa...

Sual elə gözlənilməz oldu ki, lap məni sarsitdı. Bilaixtiyar yerimdən sıçradım, tehqir olunmuş kimi sərt cavab verdim:

- Bundan başqa hara gedo bilərəm?
- Ne çoxdur yer. Dünya böyükdür. Vay, vay, vay, müharibe zor işdir. O, çoxunun gözlərini yumdu, çoxunun gözünü açdı... Di yaxşı, yat, yat. Sənə mane oluram, uzaq yola çıxacaqsan, axı...

Ev sahibəsi çönüb ah çəkdi. Mən isə onun yuxuya getməsini gözlədim. Onun oğlunu cəbhəyə yola salmasını təsəvvürümdə canlandırmağa çalışdım: - oxşayıb ağlamıs, yəqin etrafındakı adamlardan geri qalmamağı, özünü, öz valideynini rüsvay etməməyi tapşırmışdı.

Papiros çəkmək istədim. Oturdum, tütün bükmək üçün kağız axtarmağa başladım, əlim arayışa toxundu. Hə, mənə elə bu lazımdı! Xışıldayan kağıza maxorka tökdüm. Ev sahibəsini dəng etməkdən çəkinmədən "katyuşa" ya xod verdim. Piltə közərdi. Mən eşmodən bir qullab alıb, başımı yastığa qoydum.

- Niyə belə qalın kağızda çəkirsən? Məgər qəzet qəhətdir?
- Qezetim yoxdur...

Yenə araya sükut çökdü. Divar arxasında yağışın şırıltısı kəsildi. Külək də zəiflədi, belə ki, hər soranda alışan eşmənin cırıltısı eşidildi.

Az qalırdı, eşmə dodaqlarımı yandırsın. Demək qurtarıb! Mən kötüyü kandara atdım. O havada yarımdairə cızıb, ləyənin içinə düşəndə cızıldad.

- Hə, indi yat, Allah köməyin olsun! - deyə ev sahibəsi astaca, mənə elə gəldi ki, yüngülləşmiş kimi dilləndi.

Mən uzandım, gözlərimi yumdum, gecə öz örtüyünü üstümə sərdi, bu örtükdən, evimizin, atamın isti kürkünün ətri gelirdi.

Çox gec ayıldım. Dərilməmiş meyvəsi yetimtək büzülmüş armud ağacının gülünc şəkildə əyilmiş budaqları arasından günəşin üzgün şüalanı otağa süzülürdü. Yağıs gücdən düşmüş, kəsmişdi. Mən tez yola hazırlaşdım. Ev sahibəsi məni süfrəyə çağırdı, sobadan bir qazan şala bürümüş kartof əzməsi çıxartdı.

Men yeyirdim, o ise ellərini qoynuna qoyub sobanın yanında durmuşdu, nə qədər xahiş edirdim ki, mənimlə yesin, amma süfrəyə
yaxın golmirdi. O, kaderli halda maraqla mene baxırdı. Sonra da çantamı çynima keçirəndə kömək etdi, şinelimin çarpazlarını da bağlad, meni həyat qapısına kimi ötürdü.

Man ona əlimi uzatdım. O, təaccübla, ağlamaqdan şövqünü itirmiş gōzlorini üzüma dikdi. Bu gözlər halo de peyğəmber çiçəyinin rangini saxlamışdılar. Əgər duzlu göz yaşları onun rengini tamam soluxdura bilməmişdisə, tamam axırına çıxmamışdısa demek vaxtile bu gözlər çox parlaq imişlər. Ev sahibasi ehtiyatla olini uzatdı, ela bil birden burada bir hiyle, kalak olacağından qorxurdu.

- Fikir çəkmə, ana. Hər iş düzəlar, - dedim. Başqa bir söz tapa bilmadim. Dinmazce onun alini bir de sıxdım ve ciddi sesla: Dūzalacak, keçacək, - dedim. - Adamlarımızın ürəyindən çıxacaq, o kaslər ki, bağışlanmalıdır, onlanı bağışlayacaqlar. Bizimkilər qəddar devillar...
- Mən bu ümidlo de yaşayıram, - deye qadın gözlerini yana dōndərib cavab verdi.

Kəndin kənarna çatanda arxaya dönüb, yastı-yapalaq daxmaya baxdim.

Başı çoxdan kasilməmiş findıq ağaclanmın üstünde anıq bir el görünürdū, o yellənirdi, ela bil ev sahibasi ardımca bir çimdik dən atırdı. Başa düşmək olmurdu ki, o, əlini yellədir, yoxsa köhne qayda ilo xaç vurur. Əgər xaç vururdusa, duası xoş saata düşmüşdü: çünki keşmekeşli mühariba yollannı keçərken mena bir xatər bela toxunmadı, ōzüm de qalibiyyatla eva döndüm.

Keçan yay kand tasərrüfat sərgisində quşabaxan arvad menə hamin bu ehvalatı xaturlatd.

Öz eziyyath xırda işini gören arvaddan ayrılanda men o vede müharibə zamanı etdiyim kimi baş oyib dedim:
-Sağ olun, anacan!
O mene baxdı. Yorgunluqdanmı, ya da ne ise gizletmeye adet etdiyindonmi, yarıyuxulu seyrek kirpikli göz qapaqları bir anda açıldı, sakit, gücla gỏy rangli ağılh gözlori göründü.

- Yaxs! yol, eziz oglum! - deye dillendi, elini ele bil əlvida demok üçūn qaldırdı, ancaq yox, sinesina aparıb xalatını düzoltdi.

Mon aynlıb getdim ve uzun müddet onun nezerlorini üstümde hiss etdim.

# YURİ PAVLOVIÇ KAZAKOV 

(1927-1982)

# PALID MEŞəLəRINDヨ PAYIZ 

> (hekayz)

Bulaqdan su getirmek üçün vedreni götürdüm. Hemin gece mən xoşbext idim, çünki o, gece kateri ile gelirdi. Ancaq men xoşbextliyin ne olduğunu bilirdim, üzüdönüklüyüne de yaxşı beled idim, ona görə vedreni qəsdən götürdüm ki, guya onun gəlməyinə inanmıram, ela belo su getirmeya gedirem.

Göz-gözü görmürdü, adam heç istəmirdi evden çıxsın. Şamı fənərin içinə qoymaq üçün çox əlləşdim, düzeldib yandıranda ise şüşə bir anlığa tərlədi, zəif işıq ləkəsi titrədi, o vaxta qədər ki, axır şam alışıb yandı, şüşe quruyub şəffaflaşdı.

Fenərin seksekəli işığı yoluma düşürdü. Yeqin ki, stansiya yoldəyişənine oxşayırdım. Uzunboğaz çekmelerimin altında xışıldaşan şehli ağcaqayın yarpaqları idi, bir de fenerin tutqun işığında qızılı renge çalan şam iyneleri; çılpaq kolların üstünde ise zerinc qizarırdı.

Gece vaxtı tek-tenha yola çıxmaq yaman pisdir, adamı vahime basır. Birce senin çekmelərin xışlltı salır, birce sen işıqda görünürsən, qalan her şey nefesini qısıb, sakitce senə tamaşa eleyir.

Xiyaban üzü enişe aşağı düşürdü, tezliklə pencerəmin işığı gözdən itdi, sonra xiyaban da qurtardı, qarşıda seyrek kollar, küknarlar, palıdlıq başlandı. Küknar budaqlarına, büzüşmüş çobanyastıqlarına, qupquru çubuqlara toxunan vedrenin danqıltısı sakitlikdo lap uzağa yayılırd.

Cığır tez-tez eyilir, uçuruma düşürdü, herden tozağacı göze dəyirdi. Sonra tozağacları da arxada qaldı, cığır daşliğa çıxdı, serin hava vurdu meni, fenerin işıq topasından kenarda heç ne görünmese de, qarşımda geniş bir boşluğun açıldığını duydum: çaya çatmışdım.

Söyüdlərin arasundan keçib, yaş otu ayaqlaya-ayaqlaya çay boyu ąağı, katerlorin yan aldığı yero torəf düşdüm. Qaranlıqda bulaq ahəngdarca pıqqıldayırdı. Fonəri yera qoyub, bulaǧın gözüne düşdüm, sudan doyunca içib ağzımı paltarımın qolu ilo sildim. Sonra su dolu vedroni fonerin yanna qoyub, katerin dayandığı uzaq limana toref baxmağa başladım. Katerin böyürlorindoki qırmızı, yaşıl işıqlar güclo görünürdü. Mon oturub siqaret yandırdım. Üşümüş əllərim titroyirdi. Ani olaraq fikirləşdim ki, ogar o, katerdə olmasa, katerdokilər fanərin işıgını görüb elə zann edacaklor ki, man do katere minmək istəyirom, sahila yan alıb dayanacaqlar. Belə fikirləşəndə feneri söndürdüm.

Hər yeri qaranlıq bürüdü; gecenin bu vaxtında yəqin ki, çayın neça kilometrlik sahili boyu mendən başqa heç kim olmazdı. Yuxanda, palıd meşasinin arxasında isa kiçik kand qaranlığa bürünüb yatmışdı, qıraq tarafda bircə monim evimin işığı yanırdı.

Mən onun keçib galdiyi uzun yolu xəyalımda canlandırdım: Arxangelskidan nece çıxmağını, vaqonda necə yatmağını, pencerənin qabağında oturub kiminlese söhbet eləməyini, indi Oka ile üzerkən sahilləre baxmağins - devet eləyəndə, mən bu yerler haqqında ona yazmışdım - onun nece göyərtəyə qalxıb, palıd meşələrinin iyi hopmuş nəmiş küləyə qarş̧ı dayanmasını, bütün yol boyu aşağıda, torləmiş şüşolərin arxasında olan söhbetləri, ogər qarşılayan olmasa, harada düsməyi, harada gecaləməyi məsləhət görənləri xatırladım.

Sonra mən Şimah, oralarda keçirdiyim günlori, vatogədə yaşamağımı, bəyaz gecelorda onunla bahıq ovlamağımızı xatırladım. Balıq̧çlar xoruldaşa-xoruldaşa, inloyə-inləyə yatışanda, biz dalǧaların çakilməsini gözleyib, iri qayıqda dənizo çıxırdıq. O sessizce avar çakir, mən isa derinliye, daniz yosunlarının arasına diqqotlo baxa-baxa balıq axtarırdım. Neştəri sessizce qaldırıb, qəfilden onu dişli balığın boynuna sancırdım, sonra da gücümü yığıb, neştəri yuxan çokirdim: baḥq suyu ūzümüze sıçrada-sıçrada neştərin ucunda çıpınır, ağzını geniş açırdı, çevrə kimi büzüşərək, tez də yay kimi açlır, bütūn bu herakatləri ilə tritonu xatırladırdı. Lap sonra balıq qayıgın dibində atılıb-düşur, çabalayırdı...

Manim üçūn olduqca xoşbext keçmiş bütün bu ili xatırladım: bolluca hekaye yazmağımı, qalmış bu günler erzinde çayın sahilinde, sakitlikde, tebietin qoynunda yene de yazacağımı...

Gece məni bürümüşdü: papirosumu sümürənde, köz ollərimi, sifotimi, çokmolorimi aydınca işıqlandırırdı, ancaq o işıq monim ulduzların kül rengli parıltısım görmeyime mane olmurdu. Bu payız göyde saysız-hesabsız ulduz vardı ve o ulduzların işığında çay da, ağaclar da, sahildəki ağ daşlar da, təpələrin üstündə qaralan dördkünc tarlalar da, o tarlalardan da tünd rengli, etir qoxuyan yarğanlar ovuc içindəki kimi aydınca görünürdü. Mon buradaca fikirleşdim ki, hoyatda on baş̧ıcası neçe il yaşamaq deyil: otuz, elli, yaxud səksən il; yaşamaq üçün bu qodər vaxt onsuz da azdır va bu qədər yaşayandan sonra ölmək yene de adama dəhşetli görünəcək. Odur ki, başlıca məsələ hər bir adamın həyatında neço belo gecenin olmağıdır.

Kater elo bil yerinde dayanmışdı, ancaq qarşıdakı sahildon aralanmağı o demək idi ki, üzü yuxarı, mənə tərəf gelir. Tezlikle güclü mühərrikin ahəngdar döyüntüsü eşidildi ve birdən məni dəhşət bürüdü ki, o gelməyəcək, o, katerdə yoxdur, mən həder yere onu gözləyirəm...

Daha otura bilmədim, sahil boyu gəzişməyə başladım. Gözümü katerden çekmədən fikirleşirdim ki, eve tek-tənha, birce vedre su ile qayıtmağım pis olacaq, ev məne necə do boş görünəcek. Mümkündürmü ki, bir belə vaxtdan, uğursuzluqdan sonra yenə do bəxtimiz getirməsin, biz görüşməyək, her şey beloce kül olub getsin?

Üç ay ovvel Şimaldan evə qayıtmağımı, meni yola salmaq üçün onun gözlənilmədən vətəgədən kəndə gəlməyini, körpücüyün üstünde dayanıb, meni uzaq sefəre aparacaq gemiyə baxmağmı, ele hey tekrarladığı sözləri xatırladım: "Niye gedirsən? Sen heç ne başa düşmürsen! Sen heç ne başa düşmürsen! Niyə gedirsen?" Mən ise gəmidə, gözü yaşarmış qadınların, hay-küylo qışqırışan oğlanların arasında dayanıb, geləcəkde hər şeyi yoluna qoyacağıma zeif ümid bəsləyə-bəsləyə, buradan çıxıb getməyimle nəse axmaq bir hərəket eləməyimi başa düşürdüm.

Kater artiq yaxında idi, men daha gezinmirdim. Lap qıraqda, qapqara suyun döyəclədiyi yarǧanın üstünde durub gözlərimi qıymışdım, ona baxırdım. Həyəcan dolu ümid nefəsimi tengidirdi.

Mühərrikin səsi birdən-birə alçaldı, göyərtədəki köşkün üstünden projektorun sahile sancılan yayğın işıq şüası ağacdan-ağaca tullanaraq, katerin yan alması üçün yer axtarmağa başladı. Kater özünü yavaş-yavaş sağ terəfe verənde, projektorun güclü işığı üzüme dəydi, mən çevrildim, sonra dönüb yene de katere baxdım. Yuxarı
gűyortəda dayanmıs matros artıq körpücüyü açırdı ki, aşağı düşüb trapın bir ucunu sahilo endirsin. O, ağ geyimdo matrosun yanında dayanmışd.

Katerin burnu yumşaqca sahile sancıldı, matros trapı iteloyib, dūsmak üçün ona kömək elədi. Projektorun işığı gözüme düşdüyündan heç cür ona baxa bilmirdim. O yuxandakı meşoli topenin üstūne yekə, titrek kölgə sala-sala mene yaxınlaşdı. Onu öpmək istodim, ancaq tez də fikrimdon daşındım, mon bunu projektorun işıgında elomək istəmədim. Biz yanaşı durub, ellərimizi işığın qabag̀na verərək, gərginlikla gülümsəya-gülümsəya katerə baxmag̀a basladıq. Kater geri getdi. Projektorun işıq şüası bir azdan sōndū, mühərrik aşaǧıda yene gurladı və kater süretlə çay boyu üzü yuxan uzaqlaşmağa başaldı. Biz tek qaldıq.

- Axır ki, gelib çıxdın, - men utana-utana dillondim. - Salam!

O, dabanlarım yerdən üzarək, əllərini bütün ağırlığı ilə mənim çiyinlarime qoyub gözlarimdən öpdü.

- Gedək! - mən öskürdüm. - Zohrimar, nece də qaranlıqdı. Dayan, qoy fenari yandırım...

Men feneri yandırdım. Fener yene de dumanlandı, yene de şamın alışmasım, sūşenin quruyub şəffaflanmasını gözlemeli olduq. Sonra getdik: men, alimdə çamadan, fener - qabaqda, o, bir vedre su ile - arxada.

- Senə ağır deyil ki? - bir dəqiqə keçməmiş mən soruşdum.
- Yeri, yeri! - o, boğuq sasla dedi.

Onun sasi həmişa bela boğuq çıxırdı, ümumiyyetle, o, möhkəm bədənli, gūclū idi. Əvvəllər uzun müddət bu mənim xoşuma gəlmirdi. Çünki mən qadınlarda zerifliyi sevirdim. Ancaq indi, bu gece vaxtı, çayın sahilində, bir-birimizin ardınca gedə-gedə, neçə-neçe günlarin ag̉n-acısından, maktublaşmasından, qorxulu, vahimeli yuxulanndan sonra onun sesi de, möhkam bedəni de, cod alləri de, simallılara mexsus lehcesi de - hamısı qatardan aynı düşmüs qerib çöl quşunu xatırladırdı.

Biz sağa dōnüb nə vaxtsa, kim terefindense tapdanmış cıǧırla yarǵan boyu yuxanı qalxmağa başladıq. Yolun qıraqlan şam ağaclan, qusarmudu, findıq kollan ila dolu idi. Yolumuzu fenerle işıqlandıraraq yarganı qaixırdıq, başımızın üstünden ise ensiz bir ulduz çayı axırdı ve həmin o çayda üzen qara şam budaqları tez-tez, nôvbe ilə ulduzların üstünü açıb-örtürdülor.

Gücle nefes ala-ala qara şamlı xiyabana çıxıb yanaşı getdik. Birdən men onu saxlayıb, bu yerleri göstərmeye, buraların adamları haqqında danışmağa daxili bir ehtiyac duydum.

- Nofes al, - dedim, - gör ne iyi galir!
- Çaxir qoxusu gelir, - azca nefosi tengimiş halda o cavab verdi. - Bayaqdan duymuşam, hele gomido olanda...
- Yarpaqların iyidi. Hele bura gel!

Biz olimizdeki şeyləri xiyabana qoyub arxı tullandıq, fenerle işıq sala-sala kolların arasına girdik.

- Hardasa buralarda olmalıdı.. - men mızıldandım.
- Göbeleklore bax! - arxadan o, heyratle dillendi.

Nehayet, mən axtardığımı tapdım: ağ cüce tükləri otların, sarı yarpaqların üstüne dağılmışdı.

- Bax, - deyib yere işıq saldım. - Kendde toyuq ferması var. Cücelər böyüyübler, indi onlan damdan bayıra buraxırlar. Tülkü do her gün gelib buralarda güdür, cücelor meşəyo dağılışan kimi tutub yerindace yeyir.

Mən o qaşqa tülkünü, onun cüceni yeyonden sonra dodaqlarını yalayıb, finxıra-finxıra ağız-burnuna yapışmış tükləri təmizləməsini nezorimdo canlandırdım.

- Onu öldürmok lazımdır! - o dedi.
- Mənim tüfəngim var, səninlo meşeləri hərlenərik. Belkə bextimiz getirdi...

Xiyabana qayıdıb yolumuza davam elodik. Evimin işıqh pencerəsi göründü, biz oraya çatandan sonra nə olacağını fikirləşdim. Könlümdən içmək keçdi: evdə arağım vardı, özüm düzaltmişdim. Quşarmudunu meşeden yığıb, evde şire çıxardan maşından keçirenden sonra sapsarı köpüyü arağın içine süzmüşdüm.

- Bizdə isə qışdır! - sanki təəccüblənərək, o birdən dilləndi.
- Dvina donub, ortasından buzqıran gəmilar keçid açıb. Ağappaqdı, birce keçid qara... Özü de buğ qalxır. Hemin dar keçidla gəmi üzendə böyrünce, buzun üstüynən itlər qaçır. Özü de nədense üç-üç qaçırlar.

Onun șimallı lehcesi ile dediyi "üç-üç" mənim yadıma Dvinan , gemileri, Arxangelski, Ag denizin sahilinde yerleşen kendleri saldı. İkimərtəbəli, hündür, boş daxmalar, daxmaların qara divarları, sakitlik, tenhahq.

- Denizde su donub? - men soruşdum.
- Donub, - dedi va fikro getdi, yəqin ki, oradakılar yadına düşdü. - Qayddanda marallarla getmoli olacağam, ogər...

O susdu, men ise onun nəfəsinə, ayaq səslərine qulaq verəvera gözlədim, sonra soruşdum:

- Ogar na?
- Hec. - daha da boguq sesla, astadan dilləndi. - Oger buz bir az da irelilesa!

Ayaqlarımızı pilləkənlərə döyəcləyib eve keçdik.

- U-u! - O, yaylıg̀ımı aça-aça otağı gözdon keçirməyo başladı. O , həmişə təəccüblənəndə, ya sevinəndə, belece astadan " $u$-u" eloyirdi.

Ev kiçik, köhne bir ev idi. Mon onu yalnız yay aylanımı burada yaşayan bir moskvalıdan kirayo götürmüşdüm. Mebel, demək olar ki, yoxuydu, yalnız köhna çarpayılar, stol-stullar... Böcəklər divarlan oyub, ag̀appaq ağac ununa batırmışdılar. Lakin evde radioqəbuledici, elektrik işığı, soba, monim axşamlar oxumağı sevdiyim bir neça qalın kitab vardı.

- Çıxar paltonu! Bu saat sobanı da yandıranıq... - dedim, çırıı getirmak üçūn hayatə çıxdım. Ancaq xoşbəxtlik məni boğurdu, başımda nasa cingildayir, əllarim titroyirdi, ümumiyyatlo, birdan-bire zaiflomişdim. oturmaq istəyirdim. Saynşan ulduzlar daha da aşağı enmişdiler. "\$axta olacaq, - fikirləşdim. - Deməli, sehərə ağaclarda bir dəne də yarpaq qalmayacaq. Çox keçməz, ilk qar da yağar!"

Okanın ūstū ile üç dəfə dalbadal mülayim bir fit sürüşdü. Səs atrafdakı tepelore dayib xeyli müddet havadan asılı qaldı - aşağı terəfdən indi az tasadüf edilon köhne buxar yedakçakəni gedirdi. Taza katerlor çox qisa, ucadan, paltək fitlor verirlor. Fermada fit sasino oyanmış bir neça xoruz kal seslo banladı...

Man bir neça quru budaq qırdım, soba üçün odun da götürüb eva getdim. O, paltosunu çıxanb arxası mənə terəf durmuşdu. Qazet xışıldada-xışıldada çamadandan nese çıxarırd. Әynində güllü don vardt. Don onun bedenine dar idi, ager men onu bu donda Moskvada qonaqlığa va ya bir kluba aparsaydım, oradakılar gizlice gūlümsəyardilar. Bu don ise yəqin ki, onun ən yaxşı donu idi. Mən xatıriadım ki, adatan o, balaqları uzunboğaz çekmolerinin içinde görünmeyən idman şalvarının üstündən bir köhne, rengi solmus yubka geyirdi va bu geyim orada ona çox yaraşırd..

Çay qoyub, sobanı yandırmağa başladım. Tezlikle soba gurladı, çırpılar alışdı, tüstü, odun iyi geldi.

- Bu da senin payın! - o, arxadan seslondi.

Mon dönüb, stolun üstünde tünd, enlibel, çenesi yuxarı çıxmış tutqun-gümüşü, qeşeng bir somğa balığı gördüm. Evo balıq iyi yayılan kimi seyahet üçün yene de burnumun ucu göynedi.

O, denizçi qızı idi. Yayın qızılı gecesinde denizde, motobotda doğulmuşdu. Ancaq geceloro laqeyd baxırdı. O, gecoləri yalnız golme adamlar görüb, onlardakı sakitliyin, tenhalığın divanesi olur. Yalnız orada qonaq olanda, hamıdan ayrı düşüb, nece deyerlor, hamımın yadından çıxanda, gecelori yatmayıb fikirleşir, fikirleşirsən va özün-özünə deyirsən: "Нə, hə! Eybi yox, bu, gecədir, sən ise burada hemişelik deyilsən. Gecodən senə ne var ki, qoy güneş denizin qırağından qalxsın. Yat, yat..."

Bas o? Gecelor o, çit pordo arxasında ölü kimi yatırdı, çünki sübh tezdon alatoranlıqda yuxudan durmalı, yekəper balıqçılarla birge avar çokmeli, gece sopilmiş torların balığını çıxarmalı, sonra bahq şorbası bişirib qabları yumalı idi... Bu işlor homişe tekrar olunurdu, hər yay, ta mən oraya gelone qeder.

İndi iso biz Oka sahillorindo araq içib somğa yeyirik, söhbet eləyirik, müxtolif hekayotlori xatırlayırı. Bəyaz gecolordə dənizdo dişli balıq vurmağımızı, firtına vaxtı bahıçılarla tor çekorkən ağzımıza dolan acı suyun ürəyimizi bulandırmağımı, mayaka çörok dalınca getmoyimizi, bir dofe geco kend kitabxanasında ayaqqabılarımızı, sırıqlılarımızı çıxarıb, vetəgədə olduğumuz vaxt ərzinde golmiş qəzet-jurnalları oxumağımızı xatırlayırdıq.

Men kürkü, sobanın böyründe döşemenin üstünə atdım. Çaydanı, konfet ve fincanlan götürüb kürkün üstüne uzandıq. Bir-birimizo, çəhrayı kürəyə, oradakı kömürlərə, alovun onların üstü ile sürüşməsine baxırdıq ve beloce çox uzanmaqdan ötrü, man harden qalxıb sobaya çırpı atırdım, soba tozadən alışıb çırtıldadıqca, biz istiden kənara çəkilirdik. Yerimdon duranda saat iki olardı, yata bilmirdim. Mene elo gelirdi ki, yuxlasam, onu itireceyom, yanımda olduğunu hiss eləməуəcəyəm; istəyirdim ki, o həmişo mənimle olsun. "Apar moni öz yuxularna ki, homişe seninle olum, - demok istoyirdim. Çünki uzun müddeto ayrılmaq olmaz". Sonra fikirleşdim ki, bizden ayrilan adamlar bizim üçün birdefolik yox olurlar, ölürler, oger bir
daha onlarla qarşılaşmırıqsa, biz de onların nezerinde ölürük. Sevincdənmi, kadərdənmi, nədənsə yata bilməyəndə adamın başına qaribe tikirlar galir.

- Sən də oyaqsan? - yavaşca soruşdum.
- Ho, - o, yataqdan cavab verdi. - Rahatam. Baxma, geyinim...

Mon otag̀ın küncüne çekilib, orada divardan asılmış radioqəbuledicini açdım. Haray-həşir, diktorların ses-küyü içinde musiqqi axtanrdım. Musiqinin olacağını bilirdim ve tapdım onu. Kişi sesi ingilisca bamden nəsə dedi, kiçik fasila verəndə başa düşdüm ki, indi musiqi saslanəcək:

Az qaldı tüklorim biz-biz olsun, ilk səsdən mən melodiyanı tanıdım. Həmişa kefimin yaxşı, ya da pis vaxtı olanda, mən bu caz melodiyasım xatırlayırdım. O melodiya məne yaddır, ancaq onda nəsə bir gizli xəyal var: kədərdirmi, sevincdirmi, başa düşmək olmur. O melodiyanı uzaq yol gedende, bir fikir mənə zövq, yaxud əzab verənda tez-tez xatırlayıram. O melodiya Moskvada keçirdiyimiz bir geceni mənim yadıma salırdı: oldən-ayaqdan düşmüş halda ikimiz, tək-tənha va bədbəxt gəzərkən bütün geca arzindo bir dafa da olsun onun dilindən tana eşitmayib utanmağımı...

Moskavada dörd-bes günün avaraçılğından sonra o, Arxangelskə yola dūşurdü. Hər şey həmişə Moskva vaǧzallarında olduğu kimi idi, yükdaşıyanlar arabacıqlarını dartıb aparır, avtokarlar uğuldaşır, hamı telasir, vidalaşırdı. Vaxta bir neçe deqiqə qalırdı... Bir neçe gün de boş vaxtı olmasına baxmayaraq, o gedirdi. Men ise yana-yana ürəyimdə özümü, onu qınayırdım. Fikirləșirdim ki, o gedəndən sonra darıxacamgam, yeqin qəlbimdəki boşluğu doldurmaq ūçūn yena də içkiyə qurşanacağam.

- Getma! - dedim.

O , istehza ile gülümsünüb, altdan-yuxarı titrek gözləri ile üzüma baxdı. Tünd gözləri yaşıla çalırdı, daha doğrusu, gözlərin yaşıl, yaxud qara olduğunu seçmək olmurdu. Ancaq yaxşı yadımdaydı ki, o orada, Simalda, mənə baxanda, gözləri qara idi.

- Necə da axmaqhq elayirik! - dedim. - Onda mən heç bir şey... Belə də axmaq̣iq olar? Getmə!
- Indi danışmağın monası yoxdur, - o, hirsle mızıldandı.
- Garek, qohumlarını evinde qalmayaydın!
- Bes harada qalaydım? Sizde? No ferqi var ki, - terslikle inad etdi. - Indi danışmağin monası yoxdur...
- Gedok mehmanxanaya, bu qalan günlori orada yaşayırsan.
- Qatar yola düşür, - deyib üzünü yana tutdu.
- Yox, sen bir fikirleş! Bu qeder mektublaşmadan sonra biz bir yerdo olacağıq. Tek. Fikirleş!

O , xeyli müddet dinmədi. Dodağını dişləyib, baxışlarını üzümdə gəzdirdi, nəhayet, yazıq-yazıq, güllə dəymiş yarah kimi soruşdu:

- Qalsam, sevinəcekson?

Boğazım qurudu, nofosim tutula-tutula dönüb vaqona keçdim, qabağıma keçenleri iteleyo-itələyə onun kupesini tapıb çamadanı götürdüm. Perrona çıxandan sonra yol beledçilərinin, vaqonun yanında dayanmış adamların bize nece baxdığı indiye qoder yadımdan çıxmır.- Gedok, - dedim.

- Bes bilet? - o, gözlərində sevinc, soruşdu.
- Tüpürüm o biletə! - dedim və onun əlindən yapışdım.

Meydana çıxıb taksiye oyloşdik.

- Mehmanxanaya! - dedim.
- Hansına? - sürücü soruşdu.
- Ferqi yoxdu.

Maşın yerindon götürülüb, vağzalların, evlərin, adamların yanından keçorək, işıqforlara, artıq yanmağa başlamış neon lampalı lövholare qarṣı getdi.

- Saxla burada! - Hansısa maǧazanın yanından keçonde, maşımı aylotdirdim. Düşüb bir şüşe çaxır aldım, çaxırı yan cibime qoyub maşına qayıtdım. Qədəhləri qaldırıb, bir-birimizin gözlərinə baxabaxa bu çaxırı necə içməyimizi xəyalımda canlandırdım. Mehmanxananın qabaǧında maşından düşüb, inzibatçımın yanına gedonda ise artıq o çaxırın dadını ağzımda hiss eloyirdim.
- Yer yoxdur, - inzibatçı təmkinini pozmadan mene bildirdi.
- Nece nömre olursa-olsun. Başa düşürsünüzmü, forqi yoxdu, on pis, on yaxşı nömre!
- Yer yoxdur, - o narazılıqla üzünü turşudub, aramsız zeng çalan telefonun destəyini götürdü.

O, daxili bir sıxıntı ile dəbdəbəli sütunlara, güzgüləre baxabaxa vestibüldə məni gözləyirdi. O cür sıxıla-sıxıla da üzümə baxdı, ele bil mon bu cah-celalın sahibi idim! Biz taksi dayanacağna çıxdıq.

- Gedək ayrisına, - moyus-meyus dillondim.

O , dinməz-söyləməz, maşına oturdu: düşdük Moskvanın küçələrinə. Taksini dostumun evinə sürdürdüm, az qaldı ki, dostumdan bizi bir gecaliyina evdə saxlamağı xahiş eləyəm, ancaq bacısının qonaqları vardı. Mən onlara, üstündə çaxır olan stola, taxta, maral dərisindən tikilmiş nazik başmaqlardakı çılpaq ayaqlara baxıb fikrimdən daşındım. Ancaq pulu bir az artıq götürdüm.

- Qonaq ol! - dostum baxışlarımı hiss eloyib dedi.
- Yox, məni gözləyirlər, sağ ol!

Bir saat da keçdi, iki saat da keçdi, biz ele maşınla Moskvanı ələk-vələk eləyir, hər yerdə də eyni cavab alırdıq. "Yer yoxdur!" Küçəyə çıxanda mən böyük mehmanxana binalarına evlərə, artıq aksəriyyəti qaralmıs çoxmərtəbəli pencərə sıralarına baxıb, gecenin bu vaxtında öz otağında rahatca oturan, uzanan, radio dinləyən, kitab oxuyan, qadın qucaqlaya bilənlər haqqında fikirleşirdim, ürəyim ağrımağa başlayırdı.

Nəhayət, əldən-ayaqdan düşəndən sonra biz onun çamadanını vaǧzala aparıb, saxlama kamerasına təhvil verdik, çıxıb Sokolniki terefe addımladıq. Saat on ikiyə işləyirdi.

- Neyləyək, hə? - mən gülüb soruşdum.
- Nə bilim, - o, yorğun-yorğun dilləndi. - Belkə restorana gedək? Mən yemok istəyirəm...
- Restoranlar bağlanıb, - saata baxıb dedim, yene de axmaqaxmaq güldüm. - Gedək mərkəzə tərəf, bulvarlara...

İti addımlarla gedirdik, Şimalda dənizin qurağı ilo getdiyimiz kimi, iyirmi kilometr aralıdakı kluba, kinoya təlesə-tələsə getdiyimiz kimi... Fənərlər sönmüşdü, yalnız küçənin bir tərəfində, hər iki fənərdən biri yanırdı. Küçələrdən hənirti kəsilmək üzrəydi. Axır ki, gəlib Tver bulvarına çıxdıq, skamya tapıb oturduq.

- Sizin evə getmək mümkün deyil? - o, ümidlə soruşdu.
- Mümkün olsaydı, burada səninlə gəzməzdimki!.. Evdə atamanam, necə eləyəsən!
- Yaxşı, - dedi. - Qəm yemə, sabah mən çıxıb gedərəm, səhər qatan da var. Sonra isə... - O, köks ötürdü. - Sonra sən yenə də nə vaxtsa bizim tərəflərə galərsən.

Mən onu qucaqladım, o mənə sıxılıb gözlərini yumdu.

- Biz elə belə də oturarıq, düz deyil? - o vurnuxub, yerini rahatlaya-rahatlaya mızıldandı. - Son yaxşı oǧlansan, mən səni
sevirem. Axmaq adam, mən hələ orada səni sevirdim, sən ise bilmirdin... Yazıqsan, yazıq!

Bir deqiqe terpenməz oturduqdan sonra o, tuflilərini çıxardı, ayaqlarını altına yığıb yubkası ile örtdü.

- Ayaqlarım ağrıyır, - yuxulu-yuxulu mızıldandı. - Bu tuflilerə də heç öyrəşməmişəm...

Yan xiyabanla iki milis gedirdi. Bizi gören kimi onlardan biri işığa çıxıb yaxınlaşdı.

- Vetəndaş, durun burdan! - milis nədənsə yalnız mənə müraciatlo dedi. - Belo şeyləre icaze verilmir.
- Neyə icazə verilmir? - o utana-utana, tuflilərini şişmiş ayaqlarına geyince, mən soruşdum.
- Artıq danışmaq lazım deyil!

Biz durub getdik. Mən yenə də evlərə, pencərəlerə baxırdım, taxtı olan o tək otaq heç cür xəyalımdan getmirdi. O otaqda heç nə yox idi, zeif, çehrayı işıqdan, bir də taxtdan savayı.

- Bura bax, gelsənə bu evlərin birinə girek, - tərəddüdlə dedim.
- Gedək, - o razılaşdı ve yüngülcə gülümsündü. - Mən orada tuflilərimi çıxardaram, pilləkənlərin üstündə oturarıq.

Biz qaranlıq bir həyətə girdik. Lap küncə, axırıncı girişə keçdik, arxamızca qapını örtüb pilləkənlərin üstündə oturduq. O, oturan kimi ayaqqabılarını çıxarıb pencelərini ovxalamağa bașladı.

- Yorulubsan? - soruşub siqaret yandırdım. - Moskvada bizimki getirmedi.
$-\mathrm{He},-\mathrm{o}$, yanağmı çiynimə sürtdü. - Çox böyük şehərdi.
Ayaq səsləri eşidildi, qapı açıldı, dalandar qadın çıxıb bizi gördü.
- Durun sürüşün buradan! - çığırdı. - Başımıza bela olublar! Küçə pişikləri kimi qapılarda sülənirlər! Durun sürüşün, yoxsa...

O , önlüyünün cibindən parıldayan fişdırığını çıxardı. Sümükləri çıxmış siftindən qəzəb yağırdı. Biz yenə də həyət boyu gedirdik, dalandar arvad ise arxamızca gele-gəle donquldanırd. Küçədə birbirimizin üzünə baxıb gülüşdük.

- Bura sənin üçün Ağ dəniz deyil, - dedim.
-Eybi yox, - o yenə də məni sakitləşdirdi, - gəl ela belə gəzək. Ya do gedək vaǧzala, oturacaqların üstünde yataq, he?
- Yaxşı, - mən razılaşdım və birdən qırışığım açıldı: - Bura bax, mən axmağam, gəl şəhər kənarına gedək! Taksi götürək, məndə pul var, gedək otuz kilometr o yana - bizdə elə eləyirler!

Küçə ilə yavaş-yavaş taksi gəlirdi. Mən əvvəllər evə gec qayıdanda, gece taksilerine baxmağı çox xoşlardım. Yaşıl işıqlarını yandıraraq, sehrlonmiş kimi, onlar yavaş-yavaş yatmış şohəri horlənirlər ve o işıqlara baxanda, adam uzaq bir səfərə çıxmaq istəyir.

Biz taksiyə əyləşdik.

- Șəhər kənarına? - sürücü təkrarən soruşdu və göz-görəti sırtıqlaşd. - Yeddi manat yanım versez, apararam, - dedi.
- Yaxşı, - dedim. Mənim üçün artıq çöl də bayır kimi idi.

Yol tamam boşalmışdı. Qərb tərəfdə həle alatoranlıq idi, ancaq dan yeri ağarmışdı, səhər açılırdı. Şüşələrin arxasında külək eyni bir ahənglə vıyıldayır, içəridən kəskin benzin iyi gelirdi.

Sürücü kiçik bir meșenin yanında maşının sürotini azaldıb:

- Burada saxlayım? - soruşdu. - Bizdə bundan uzağa aparmırlar, - dedi və qıza baxıb: - Kənddən gəlib? - soruşdu.

Maşından çıxan kimi sübh soyuğu iliyimizo işlədi.

- Yarım saat bas eləyər? - deya sürücü mənalı-mənalı məni süzdü. - Men gözümün acısım alım, gelib oyadarsını. Siqaretin var? Ver birini tüstülədim...

Sürücü yolun qırağında maşını döndərməyə başladı, biz ise şax otlarnn üstü ilə meşəyə tərəf getdik. Bu an mənim duyduğum birce şey vardısa, o da atrafin nəmişliyi, iliyə işləyən soyuq idi. Çokməlerim islanmışdı, qırışları düzəlmiş şalvanım ise haça boruya oxşayırdı. Meşədə alatoranlıq idi: mən bir anlıǧa onun üzünə baxıb nə edəcəyimi fikirləşdim. Yorğun görkəmi vardı, gözlərinin altı qaralmıșdı. Birdən o , açıq-açığına əsnəyib, sanki buraya nədən ötrü gəldiyimizi başa düşməyərək, ətrafa darıxdırıcı nəzər saldı.

- Belə də meşe olar?.. - dodaqaltı mızıldanıb, hirslə mənim ūzümə baxdı.

Mən də əsnədim. Evdə rahat yorğan-döşəkdə yatmaq əvəzinə bu soyuqda, nəmişlikdə veyillənməyimə görə özümə acığım tutdu.

- Zəhləmiz töküldü, - o əsəbi halda asnəyərək, boğuq səslə dilləndi. - Ay allah! Lazım deyil, heç nə lazım deyil, mən istəmirəm, qayıdaq geri...
- Qayıdaq deyirsen, qayıdaq də, - könülsüzlüklə dedim ve yenə asnədim. - Ancaq gəl bunu içək, cibim sallanır.

Butulkanı çıxarıb ağzını açmaq istedim, ancaq tıxac çox möhkam oturduğundan, onu surğuclu-zadlı şüşənin boğazından içəri italedim.

- İç, - şüşəni ona uzatdım.
- İstəmirəm, - mızıldandı, ancaq şüşəni aldı və köks ötürüb içməyə başladı. Qan kimi iki damla onun çənəsi ilə aşağı sızanda, öskürüb şüşəni mənə qaytardı. Men qalan çaxırı içib butulkanı tulladım.
- Gedək, - daxili bir yüngüllükle dedim.

Biz yenə də meşənin nəmişliyində qıjı kollarının, çəmənlikdəki təpəciklərin arası ilə gezirdik. O hey donunun ətəyini qaldırırdı ki, şehə dayib islanmasın.

- Niyə belə tez? - sürücü istehza ilə mənə baxdı. - Xasiyyətiniz tutmadı?
- Sür! - qəzəble dedim və ürəyimdə baş qaldıran onu vurmaq hissini güclə boğdum.

Maşınla geri qayıdanda, sərt döngələrdə bir-birimizin üstünə aşa-aşa mürgüloyirdik ve yadımdadır ki, bizim belo ani olaraq birbirimize toxunmağımız mənim üçün heç do xos deyildi, yeqin elo onun üçün də... Səhər saat beş olardı, qatarm vaxtına qalmış üç saatı hələ haradasa veyillənməli idik. Çaxır beynime vurmuşdu, özümü pis hiss eloyirdim.

O üç saat mənim üçün işgənce idi va ən başlıcası, mən onu tək qoyub gede bilmezdim, axıra kimi onunla qalmalı idim. Başım berk ağrıdığından nə edəcəyimi bilmirdim.

- Di yaxşı, məktub yaz, - deyərok o, tutacaqdan yapışdı.

Onu bir anlıq saxlamağa özümdə güc tapdım.

- Incimə, - mızıldandım, alnından öpüb qapıya tərəf getdim. Yadımdadır, ondan ayrılandan sonra elo yüngülloşdim ki, özüm do buna təəccüb elədim, ancaq qəlbimin dərinliyində bir yara göynəyirdi və mən nədənsə xəcalət çəkirdim...

Kürkü radioqəbuledicinin yanına çəkdim. Qucaqlaşıb oturduq. Bütün bu ayları mən nəyisə itirmək hissi ilə yaşamışdım, indi isə tapmışdım və bu tapıntı təsəvvür eləmədiyimdən de qiymətliydi.

Kontrabas qəmgin-qəmgin deyinərək, zülmətdə özünün görünməyən yolunu gəzir, qalxıb-enərek hansısa bir məchul çevrodə firlanırdı, onun belo yavaş, asta hərəkəti mənə ulduzlu səmanı xatırladırd. Ona qulaq asa-asa saksafon nədənse gileylənir, truba ele hey ünyetməz өnginliklərə qalxır, herdən onların arasına royal öz ağır, akokalipsik akordları ilə daxil olurdu. Ve bir ölçü şkalası kimi,
zaman kimi, ritmi sinkoplara bölə-bölə, zərb yumşaq, boş səsi ilo onların hamısım özüno tabe edirdi.

- íşıg̀ı yandırmayaq, yaxşı? - o, döşemenin üstündən yuxarı, qobuledicinin yaşlımtıl şkalasına ve canavar gözü kimi yanan işıgina baxaraq dedi.
- Yaxşı, - man razılaşdım. Fikirlaşdim ki, bəlkə belo geco mənim ömrümda bir da heç zaman olmayacaq. Vo heyfsiləndim ki, onun gəlməyinden artiq üç saat keçib. Mən istədim ki, bütün bunlar tazadon başlansın: mon yena do, alimda foner, çıxıb onu gözloyim, biz yena də keçmişi xaturlayaq, sonra yene da qaranlıqda birbirimizi itiracayimizdon qorxaq.

O , bir daqiqəliya nadan ötürsa yerindan qalxdı, pancarəya baxib boğuq sasla:

- Qar...-dedi.

Mon də dikəlib pəncərənin arxasındakı qranlığa baxdım. Sakit qar yaġırdı. Bu payızın birinci, həqiqi qarı. Sabah siçanların meşodo, çor-çöp komalarını, dovşanların iso gəmirməyi sevdiklori akasiya ağaclarının ətrafinda necə iz qoyacaqların təsəvvürümde canlandırdım, tüfongim yadıma düşəndo ise lap sevindim. Qarın yağmağı, onun gəlib çıxmağı, bizim bir yerdə olmağımız neca də yaxşı idi və indi bizim musiqimiz, keçmişimiz, bəlkə da keçmişimizdən də yaxşı gəlecayimiz vard. Sabah mən onu sevdiyim yerlorə apanb. Okanı, tarialan, topalori, meşolari, yarğanlan göstorocəkdim...

Geco keçirdi, biz iso yata bilmirdik. Bir-birimizi itirəceyimizdan qorxa-qorxa pıçıltı ila danışıb qucaqlaşırdıq. Yena do sobanı alışırıb, onun odlu ağzına, üzümüzü yandıran qırmızı işığına baxırdıq. Səher saat yeddiyo yaxın, pencaroler mavilaşəndə, biz yuxladıq va evimizda bizi oyadacaq bir adam olmadığından çox yatdıq. Yatdığmız vaxtda gün çıxıb qarı aritmişdi, ancaq bir azdan şaxta gūclonməya başladı. Çay içondən sonra tüfəngi do götürüb evdən çxxdı. Hotta bir anlığa gözlorimiz ağndı: elo təmiz, soyuq hava, elo ağ qıs işığı vurdu ki bizi... Qar orimişdi, ancaq yer nazik buz qatı ilo ōrtülmūşdü. Buz qabığı tutqun, boz idi. Üstündan buğ qalxan tövlalerin qabağına buzovlar yığışmışdı va o buzovlar ayaqlarını yero, sanki taxta döşmayo dōyaclayirdilor. Qışlaq çovdarın ortasinda şirin-sirin otlayan buzovların bezilori isa tez-tez qıvrım tüklü dal ayaqlarm aralayaraq, quyruqların qaldırıb siyiyirdiler ve onlarm islatdığı yerlərdo körpo çovdarın yaş, zümrüd ləkələri görünürdü.

Biz ovvolce yolla getdik. Əyri-üyrü meşo yolu bomboz olmușdu. Meşedo saralmış zoncirotular başlarını buzun üstüne sallamışdılar. Buzun içi yarpaqla dolu idi. Arabir buz bağlamış son göbaleklər görünürdü vo biz onları ayaǧımızın ucu ile vuranda, göbaləklər qırılıb taqqıldaya-taqqıldaya buzun üstü ilo xeyli uzağa sürüşürdülər.

Təpelərin üstünde tarlalar uzaqdan tüstü kimi yaşıl, un sopilmiş kimi ağ görünürdülor: ot tayaları qaralmıs, çılpaq meşəyə sanki tozağaclarının ağ gövdələrindon çopər çəkilmişdi: ağcaqovaqların yaşılımtıl gövdələri işıldaşır, topelik yerlordə ağacların qırmızı papaqları yanırdı. Göz üşüdən, bomboş çay çılpaq meşonin ağacları arasından uzaq məsafedo görünürdü. Biz qarl yarğanla aşağı düşüb, arxamızca palçıqh, sonra isə tomiz, dərin izlor qoya-qoya kəsilmiş ağcaqovağın yanındakı bulaqdan su içdik. Suyun dibinde çoxlu ağcaqayın, palıd yarpağı vardı. Kesilmiş ağcaqovağın acı, soyuq iyi gelirdi vo baltalanmış yerdə ağac kəhroba rəngindəydi.
-Qeşəngdi? - onun üzünə baxdım və mat qaldım: gözləri yaşıl rengdəydi.

- Hə, qəşengdi! - o, acgözlükle otrafa baxaraq dodaqlarını yalaya-yalaya cavab verdi.
- Ağ dəniz sahillərindən də yaxşıdı? - yenə də mən soruşdum.

O yene do çaya, tope boyu yuxarı baxmağa başladı, gözləri daha da yașıllaşd.

- Ağ dəniz... - qeyri-müəyyənliklə dilləndi. - Bizdə... bizdə... Burada ise palıdlar, - o öz fikrini yarımçqq qoydu. - Belo yeri son nece tapmısan? Men özümü xoşbext sanırdım, ancaq bu menə çox qəribə görünürdü, mən qorxurdum: nədənsə, o payız hər şey mənə çox asan başa gəlirdi. Sakitloşmək üçün papiros yandırıb özümü tüstüyo, buğa tutdum. Okada Aleksin torofdan yedəkçekən kater göründü. Kater dalğaları qova-qova iti sürotle çayın axarı ilo aşağı gedirdi, biz onu dinib-danışmadan baxışlarımızla izlodik. Katerin maşın bölməsindən güclü buxar çıxırdı. Buxarın bir şırımı ise katerin böyründən, suyun üstündəki deşikdən kənara püskürürdü.

Kater döngəde gözdən itendə, yenidən Okaya baxmaq üçün biz ol-alə verib işıqh meşedo, seyrek ağacların arasıynan tope boyu yuxarı çxmağa başladıq. Ağappaq bir yuxuda olan kimi, yavaşyavaş, dinmezce gedirdik. Axır ki, birlikdaydik.

# VASILI MAKAROVIÇ SUKŞiN 

(1929-1974)

## BíR EVIN SAKINLORI

(hekaya)
Sonbo günü. axsam tarofi Tozakond kolxozunun klubunda yenica göndorilmiş bir pyesin müzakirəsi gedirdi vo homin müzakirədo bodii ōzfoaliyyot dərneyinin on iki nəfər üzvü iştirak edirdi.

Törəboy. gombul. şhrətporest, lovğa və daymədüşər Vanya Tatus nitq sōyloyirdi. O, vilayot markəzindoki mədəni-maarif moktabini bu il qurtanb gəlmişdi vo geyimo. əyin-başa maya qoymaqda onun būtūn kandda tayı-barabəri yox idi. Badii özfaaliyyotə Vanya rahborlik elayirdi...

- Bu gūn man siza çox vacib bir xəbər çatdırmalıyam.
- Na olub. müfattis galir?

Bunu devan Volodka Marov idi. Volodka tibb bacısı Vera ilo gazirdi va homin o Veradan Vanya Tatusun da xoşu golirdi, ancaq Vanya özünū tox tutmağı qorara almışdr; bu fikirde idi ki, onun mağrur sevgisini Vera gec-tez görmolidir va görüb, o köntöy Volodkadan al çakmolidir. Bela olmasa, yoni Vera Volodkadan ol çəkməsə, onda o. baxtından kūsmali idi. Hor halda, Veranm son pessmançılığı üçün hor cur asas vardt. Amma Volodka da horif deyildi, Vanyanm niyyotini duymusdu vo onun qanını içməyo homişo hazır idi. Badii ózfoaliyyoto de Volodka bu niyyotlo yazılmışdı... Vera da burda idi, ōz hamişaki yerinda aylaşmişdi. Özfaaliyyatin bu toher dəlisi olasan. dram sanatino bu qadar mohəbbət baslayasan va özün do rejissoru qoyub. gedib soferin birine vurulasan. Vanyanı hor şeydon çox yandıran bu idi. Axı Volodka ilo nədən danıșmaq olardı: çarxdanmı, takerdonmi?.. Ixtiyan özünda olsaydı. Volodkanın atmacalarma o, nemki ahamiyyot vermazdi, heç onu, o Volodkant Vanya adam yerine de qoymazdı. ancaq ixtiyar özündo deyildi, reqibe cavab vermok do herden lazim golirdi.

Buna görə Vanya:

- Marov, zarafatı sonraya saxlayaq, - dedi. - Bizo vilayot morkazindən pyes göndərilib. Müəllifi homyerlimizdir. Pyesi hazırlayıb, mərkəzdə, müsabiqədə göstərməliyik. Zarafat yaxşı şeydi, Marov, ancaq gərok elo zarafat eləyəsən ki, finalda...

Volodka:

- Penalda, - deyib, yene söz altda qalmad.

Vera Volodkaya acıqlandı:

- Bosdi! - dedi. - Pyes nodondi, Vanya? Qadin rolu var?
- Pyes kolxoz hoyatındandır, soxsi... - Vanya annotasiyaya baxd. - Şxsi mülkiyyətçilik meyillorini kökündən baltalayır. Müəllif özü xalq hoyatının dibindon çıxmışdır, müasir kolxoz kəndini, onun adət vo anənələrini gözal bilir. Müəllifin hər kolmosi... boyunduruq kimi möhkomdir.
- Dibindon? Dibindon nodir? - deyo Vaska Yermilov özfəaliyyot rohborinin sözünü kosdi. Vaska da şofer idi. Volodkanın dostuydu, özünün do sofehlikdo, kənd içindo, yaxşı ad-sanı vardı. Burada darıxmamaqdan ötrü Volodka dostunu da getirib, bedii özfoaliyyoto yazdırmışdı vo indi Vaskanın üzünə baxa-baxa o, zarafatın, söz güloşdirmoyin osl moqamı olduğunu fikirloşirdi.

Vera bu söhbotdon narazı idi.

- Kos, Vasya, sən Allah, kos sosini!
- Mon istoyirom başa düşüm: neco yoni dibindon? Dibi nodir? Mesəlon, pivo çlloyinin dibi... Amma bu, başqa mosələdi...

Azca aralıda oyleşmiş bir nofor evli kişi söhbeto qanışdı:
-Karın könlündəki...- dedi. - Bunun da fikri-zikri pivə çolləyinin yanındadır.

- Son özün guya ki, bilirson?
- Bilirom, niyo bilmirom? Dibindon, yoni aşağı toboqodon, sade xalqın içindon.
- Indi sado xalq yoxdur, sıravi kolxozçu var, - deya Vanya tezce düzoliş verdi.

Vaska narazı halda mızıldandı:

- Bes orda niyo elo yazmayıblar? - dedi. Cünki bu Vaska deyilon adamın zarafat adlı seyden bilmerra xeberi yox idi.

Amma evli kişi do toslim olmaq istomirdi.

- Yox, mon ela demazdim. Zohmotkes kendli deyilsaydi, mence, daha düz olardı.

Demey in bir qocaman üzvü do vardt - Yelistraṭc. Köhne hoqqahaz idi. Gone noslin arasinda bu adam keçmişin bilicisi hesab olunurdu, pyeslorin kando aid yerlori, kollektivloşme ve saire maselolor baredo Yelistratiç öz mötobor fikrini mütloq söylomeli idi. "Kondli" sōzünū cşidonda Yelistratiç aşkar toşvişo düşdü.

- Indi kondli do yoxdur, - dedi. - Kolxoz var, kolxozz̧u var...
- Qadin rolu. Vanya! Qadın rolu varmı? - Veranı ayrı sey maraqlandirmerds.

Vanya ciddi tövrlo:
-Sakit. yoldaslar! - dedi. - Bu saat her sey aydın olacaqdır. Pyesin qısa mozmunu beledir: Ívan Petrov adında bir oğlan, yaxşı bir insan. ordu sıralarından kolxoza qayıdır. Əvvelca o... - Vanya kağıza baxdı. - zahmotkeş kandli hayatının qaynar omak meydanina atilir...

Evli kişi mamnun halda:

- Bali - dedi. - Zahmatkeş kəndli - tamamilo doğrudur!
- Omakçi kand da demək olar. Kolxoz kondi, yaxud aməkçi kand. ikisi do eyni seydir. Davam edirom: deməli, qaynar amək mevdanına aulır. Ancaq çox keçmomiş evlonir. Bir sözlo, arvad alır. Beloliklo do, ovval qaymata ve qayınanasmm, sonra ise bilavasito õz hoyat yoldaşımın təsiri altına düşür: şoxsi mülkiyyotçiliyo meyl edir. Özūna ev tikmoya başlayır, hündür hasarlar çokdirir. Pyesin adı -Bir "evin" sakinlori" dir. Ev sözü dırnaq arasına alınıb, çünki bu cür bōyūk tikiliỳ sadace "ev" demək düzgün olmazd. Adamlar İvanı dūz yola davet edirdilar. İvan ise yola galmok istəmir, maddi maraq motivlori ile özüne haqq qazandırmağa çalışır...

Bu yerde Yelistratıç yene özünü saxlaya bilmodi:

- Godənin ata-anası sağdımı? - dedi.

Vanya, qocanın dediyina heç ohomiyyot vermodon, davam eladi:

- Hams heyrot içindədir: axı bu, neco ola bilor? Bu keyfiyyət Ivanda hansı tosirlordən yaranmışır?.. İvanı divar qəzetinde keskin tanqid atosina tuturlar. Genclor özfealiyyot sehnesinde onun baresindo ifsaedici çastuskalar oxuyurlar... Yadınızdadırmı, bizim Ivanovu da mon bu yolla torbiye elemok istoyirdim, ancaq meni müdafie eloyen olmad.
- Ivanov işlayendi.
- İșloyondi. Cox gözel. Amma bu yerdo, sual oluna bilor: kim üçün işloyondi?.. No iso, qızlar homin çastuşkaları klubun sohnesinde ürekdon ifa edirlor: zal dağılır - müsbot reaksiya! Ancaq İvan ipe-sapa yatmaq istəmir. Mesolə kolxoz iclasında müzakire olunur. Kolxoz foalları, İvanın keçmiş dostları, qocaman kolxozçular birbirinin ardinca xitabot kürsüsüne yan alırlar. Onlar amansızdirlar, lakin bu, adi amansızlıq deyil... Adamlar İvanı başa salırlar ki, o evi tikdirmeklə İvan özü ilo kollektiv arasında dərin uçurum yarada bilor. "Ev" dedikde, burda hasar nezerde tutulmalidır. Ev tire hasar. Burası aydındırmı?

Vera dedi:

- Arvadı hansı mövqedon çıxış eloyir?


## Evli kişi:

- Orada yazılıb ki! - dedi. - Or-arvad albir hərokət eləyirlar.

Bu yerde Yelistratıçın yadına xalq moseli düşdü:

- İt itin ayağımı bastalamaz! - dedi.
- İclasda İvanın arvadı da iştirak edirmi?
- Vo yalnız orda, o iclasda, - deyo Vanya söhbetin mabodine keçdi, - qayınata ve qayınananın onu hansı uçuruma doğru sürükloməkdə olduğunu İvan dərindən dərk edir. O , iclasdan qazeblo çıxıb, həle tikilib qurtarmamış evo torof hiddotlo addımlayır. Evin təkco damı hazır deyildi. İvan özünü ora yetirir, ollori əsə-asə kibrit qutusunu çıxarıb... - Burda Vanya sosini yavaşıtdı (çünki es) aktyor ayrı cür do edo bilmozdi) vo mübhom bir hoyocanla astadan dedi: - Kibrit çakib, eve od vurur.

Amma belo sonluğu, deyeson, heç kes gözlomirdi.

- Neca?
- Özü ha!
- Yox bir!
- Yanğından mühafiza idarosi varmı o kenddə?

Veranı ise pyes yaman tutmuşdu.

- Bu esər tragediyadı da, hə, Vanya?
- Tragediya olmasa da, her halda... ictimai dram sayıla bilor.

Tamaşanın texniki tertibatına xüsusi marağı olan bir şexs sevincini gizletmeden soruşdu:

- Sehnedo biz de bir şey yandıracağıqm?

Vanya davam elodi:

- Boli, yoldaşlar! İşdan sonra, ağır zohmet bahasına, öz oli ilo tikdiyi bir binam insan od vurub yandirr!

Vanyanın tontonəli, qalib görkaminden zand-zahlosi gedon Volodka kinli-kinli dedi:

- Necə yani? Lap axıracan? Ay yandı ha! - Volodka heç cür ağlına sığışdra bilmirdi ki. müasir pyesdə ev yana bilor.

Bu masala evli kişini da bir qadar çaşdırmışdı:

- Dhvalat ne vaxt bas verir? Yaydamı?
- Sakit. sakit! - deya artist Vanya ucadan dillondi. - O, öz evina od vurur. lakin kolxozçular... fikir verin, pyesin an gergin yeri buradır. Kulminasiya! Müəllifin əsəri finala doğru nece ustalıqla istiqamatlendirdiyina diqqet yetirin! Yerinden ox kimi qopan İvan "Alçaqlar, vicdansızlar, siz məni məhvə doğru aparırsınız!" - deyə süratle qaçır. Arvadı...
- O ki qaçmıșdı bayaq.
- Arvadı dalınca yüyürür. Qaçırlar.
- Bes bayaq qaçmışdı axı?
- Benizi qar kimi ağarmış qadın az sonra təzədən iclasa qayıdır... £clasda artıq başqa mesələ müzakira olunmaqdadır. Qadın izdihamı yararaq. irəli keçib titrək səslə qışqırır: "Kömək edin, yoldaşlar! O, eve od vurmuşdur!" Kolxozçular bir-birinin ardınca teze eve doğru axışırlar. Bir ağsaqqal kiși... ayrı səmto burulur. Qoca, İvanın qayınatası yaşayan torafe qaçır. Səhne arxasından qocanın sesi gelir: "Bas siz? Ehey, siz da yanırsmızmı?" Osl tragediya momentidir!.. Úmumiyyatla, bu pyesi biz bütövlüklə tragi-komediya səpgisinda işlomaliyik.
- Ev nə oldu. yandımı? - Soruşan yenə Volodka idi.
- Evi kolxozçular hifz elayirlor. Onlar İvanı başa salırlar ki, evi uşaq baǧçasına vermək lazımdır. Buna görə İvanın özü də, heç teraddūd göstərmədən, yanğınsöndüranlərə qoşulur. O bir ucdan yanğ̀n söndūrūr, bir ucdan da öz-özünə, fasiləsiz takrar edir: "Alçaqlar, sicdansızlar, siz meni mehve doğru aparırdınız!"
- Bu sözləri kimə deyir o? - Vaska ehtiyatla soruşdu.
- Qayınatası ilo qayınanasının ünvanına deyir de, bunu bilməyə ne var ki!
- Güclũ pyesdir!

Volodka:

- Ele bu? - dedi. - Dahsı yoxdur?
- Var. Axırda İvan, bir qədər xəcalətli olsa da, yenə kollektiv arasındadır. Xoşbextdir. Başqa qız ve oğlanlarla birge uşaq bağçasını yeni ilədək tehvil vermək barədə öhdəçilik imzalayır.

Volodka təəccübləndi:

- Bes özü? Özü harda yaşayacaq?

Vanya:

- Holelik qayınatasının yanında... - dedi. Ve eyni vaxtda da o, qehremanın öz qayınata və qayınanasını "alçaq", "vicdansız" sözlori ilo damğaladığını yadına salıb, bir qedər duruxduqdan sonra əlava elədi: - Yaşamağa yer tapılar.
- Harda?
- Bura bax, olmaya son pyesin ideyasım bəyənmirsən?
- Bəyənirəm. Ancaq bilmək istəyirəm ki, o adam harda yaşayacaq.
- Yox, sən ideyanı bəyənmirsən.
- Siyaseti soxma bura: mən deyirem harda yaşayacaq?

Bu deyişmədən evli kişinin heç xoşu gəlmədi.

- Tutaq ki, gedib özünə bir ayrı ev də tikəcək, xırda ev. İndi razı qaldin?
- Axı nəynən tikəcək: əvval birini, sonra ikincisini... hansı pulla tikəcak?

Vanya qəzabini gizletmədən:

- İkinci evin söhbeti bize qalmayıb! - dedi. - Bu məsələ bizi qətiyyən maraqlandırmır. Biz burda pyes müzakirə eləyirdik və məsələyo professional yanaşmaq lazımdır. Ancaq mən belə görürom ki, heç o birinci ev do soni maraqlandırmır.
- Bir müddət qayınatasının evindo qalmalıdır.

Bu dəfə evli kişi belə mülahizə elədi.
Bu yerda Vaska bomba kimi partladı:

- Yox bir! Belə şey ömründə ola bilmez! No danışırsımız, onların arasında elo bir dava düşər ki, heç olmayan kimi. Axı o kişi, yəni qaymata o ev tikiləndə İvana kömək eləyib. Osgərdə pul nə gezir?
Demeli, qaymata el tutub ona... Küreken ise havalanıb, götürüb od vurub, yandırıb evi. Bu boyda zıppıltıdan sonra qayınata öz kürekənine ne deye biler: "Cox sağ ol, çox razıyam" eləmi?
- Son hamum öz arşımıla ölçmo.

Mūbahiseyo son qoymaq məqsədi ila Vanya:

- O qayınata meni bir damer da maraqlandırmır! - dedi.

Evli kisi dikoldi:

- Man belo görüram ki, burda baziləri ziyanh ideya yürütmok istovirlor! - Oturdu. Onun Volodka kimi çoxdanışan adamlardan zond-zohlosi gedirdi.

Bu söz Volodkanı tutdu, nə tutdu:

- De do, niya dayandın? De görək o hansı ziyanlı ideyadı?

Evli kişi ayag̀a durdu:

- Qayınataya roğbot oyatmaq!

Axmaq bir sakitlik aməla galdi.

- Təklif var ki, Volodka Marov dram dərnoyinden azad edilsin, - deyo evli kişi təzədən hücuma keçdi. - Lap bu Vaskanın özü də! Bu adamlar bura maşqə galmirlər, söz güləşdirmayo golirlər.

Vaska incidi:

- Man niya?

Texniki tərtibat həveskan Vaskanı müdafiə elodi:

- Yox. Vaskanı çıxartmaq lazım deyil, çünki o, düzalo bilər.

Yerboyerdan saslor goldi:

- Vaska ağılıdı, çalışqandı, Marovun təsiri altına düşüb.
- Onda Vaskanın nəzərina çatdırılsın. Va ona ciddi xəbordarlıq edilsin: spirti içkilardən sui-istifado etmomolidir. - Evli kişinin növbati taklifi bu idi.

Bu taklifdən Yelistratıçin çox xoşu goldi:

- Bax, bu başqa masəle! - dedi. - Belo şeyi cazasız qoymaq olmaz. Bayramda-zadda hərdən içməyin ziyanı yoxdur. Amma sən, Vaska. ağına-bozuna baxan deyilsen. Özün do şofersən, maşın sūrūrsan.

Mūzakirədə kitabxanaçı da iştirak eləyirdi. Bu adam yaşa dolandan sonra da genclik toravatini itirmoyen tak-tük qadınlardan idi. Kitabxanaç:

- Tamam targitso yaxsııdır, - dedi.
- Deyirsiniz heç içməsin? - Yelistratıç başım buladı. - Ağlım kesmir... Kişidir axı...
- Ne olsun ki, kişidi? Ne olsun ki, kişidi? - Evli kişi al-qolunu ölçürdū. - Niye içir? Onu araq içməyə ne vadar eloyir? Bu suala cavab vere bilarmi?

Göyün üzünü qara buludlar almaqda idi.
Vasya dedi:

- Toyda-bayramda hamı içir do. Boyom mon keçol-zadam?

Vanya mosoləni yekunlaşdırmağa başladı:

- Aydındır: iki nofor lehine, iki nəfor oleyhino. Sose qoyuram: kim...

Elo bu vaxt rayon icraiyye komitesi mədəniyyot şöbəsinin sabiq müdiri, pensiyaçı vo bodii özfoaliyyətin könüllü hamisi - himayoçisi Matryona İvanovna Vdovina zal boyu addımlayaraq, keçib birinci sırada oyloşdi.

- Salam, yoldaşlar! İşlor neco gedir?
- Pyes müzakirə edirik, Matryona İvanovna.
- Aha, aha.
- Pyesin ideyası bozilorini qane elomir.

Matryona İvanovna tooccüblondi:

- Neco yoni? Yaxşı pyesdir, mon oxumuşam. İdeyadan kim narazıdır ki?
- Mon ideyadan razıyam, - deye Volodka nifrotlo Vanyanın üzünə baxdı. - Mən o adamın harda yaşayacağını bilmok istəyirəm.
-Kimin?
- -sgorin.
- Hansı asgərin?

Vanya dedi:

- Pyesin qohremanından söhbət gedir, Matryona İvanovna...
- Danışanda bir az aydın danıs, Marov. O adam artıq esger deyildir.
- Oy, az qala meni do qorxutmuşduz: sözo bax, osgor harda yaşayacaq? Danışanda, doğrudan da, çalışıb aydın damışmaq lazımdır. Yoxsa belo çıxır ki, guya bizdə osgərin yaşamağı üçün yer yoxdur. İdeyann noyini boyonmirlor?
- Belədi do... ikibaşlı sual yürüdürlor. İvan harada yaşayacaq?

Volodka özündon çıxdı:

- Bura bax, son meni dolaşdırma... ikibaşlı. Yox bir sekkizbaşıı. Mon burda adam kimi söz soruşuram.
- Buyur, buyur!
- Evi uşaq baǧçasına verib, düzdürmü? Qayınatası ilo do möhkəm dalaşıb, demeli, daha orda qala bilmez... Bu adam bir yerde yaşamalıdır, yoxsa yox?

Matryona İvanovna gülümsədi:

- Eh, kişilor - xoruz tayfası! Mübahiso eloməyo söz tapmısız. Malum məseladir ki, kolxoz onu evla tomin etməlidir. Borcudur təmin elasin. Vozifəsidir. Axı o öz evini uşaq bağçasına bağışlayıb...
- Pyesde bela sey yoxdu axı.

Vdovina bir qeder fikro getdi.

- Bax bunu, ola biler müellif unudub. Golin, belo şortloşok, uşaqlar: mən müəllifo zang vurub, xahiş elərom ki, bu mosoloni pyesa alava elosin. Yoxsa dog̀rudan da birtehər çıxır... Belo çıxır ki. kollektivde onun taleyini düşünon yoxdur. Bu cehoti nozorə almaq mütloq lazımdır. Pyesi götürməyimizi mən müəllifo zong elayib demişom. O bizi tabrik edir va hamımıza somimi salam göndarir. Biz, uşaqlar, çox ciddi imtahan qarşısındayıq. Ogor müsabiqada birinci yera çıxa bilsok...

Yerboyerdan sual dalınca sual geldi:

- Çıxa bilsək ne olacaq ki?
- Deyin de, Matryona İvanovna!
- Bizi intizarda qoymayın!
- Belkə xalq teatrı olacağı!
- Bir tamaşaya göra?
- Hor şey özūmüzdon asılıdır.
- Yaqin qastrola göndaracaklor...

Vdovina gülümseyorak olini oline çırpdı:

- Yox, yox, heç cür deya bilmərəm. - $O$, həle de gülümsəyirdi. - Bilməsoz, daha sayle çalışacaqsınz, bu bir heqiqotdir. Pedaqoji nöqteyi-nezarden da bu, mahz bele olmalıdır. Sizo müveffeqiyyetlor arzu edirem, dostlar!

Poçtun maktub daşıyanı kluba girdi.

- Matryona İvanovna, - dedi, - sizo teleqram var. Evinizo aparmışdım, evdo heç kas yox idi...

Matryona Ivanovna eynayini taxıb, teleqramı oxudu.

- No xos tasadüf! - dedi. - Biz indica onun barosinda danışırdıq.
- Müallifdandir?
- Bali. Göñ̃n müallif ne yazır: "Vasyanm nogmesini" tamam çıxardın. Nöqto. Qızın mahnısı belədir: "Oğlan, oğlan, yolda qoyma gözū̀mū". Nōqto. Uğurlar arzulayıram. Kopılov". Görürsüz do, müəllif qeibi bele seydir...

Vanya şübholi-şübhəli gözlorini döydü.

- O orda, mon bilen, oxumur axı?
-Kim?
- Qız da. Qohromanm hoyat yoldaşı. Pyesdo belo şey yoxdur.

Matryona İvanovna:

- Düzdür, - dedi, - orda qızın oxumağını neso, heç mən do xatırlaya bilmirəm. Yoqin müəllif pyesi sohv salıb. Görünür başqa yerdo do onun əsəri hazırlanır... Sehv salıb, beledir ki var. Mon ona zong vuranda bu mosələni do aydınlaşdıraram... Başlayın, dostlar! İşe başlayın!


## TATYANA NIKITIÇÇA TOLSTAYA

(1951)

KVADRAT<br>(hekayд)

1913, yaxud 1914, yaxud da 1915-ci ilin namelum bir günündo Polşa əsilli rus rəssamı Kazimir Maleviç eni-uzunu 79,5x79,5 sm. kiçik katan parçant götürüb, quraqlarını ağ, ortasını ise qatı qara boya ilə ranglədi. Bu sadə aməliyyatı istənilon uşaq yerino yetiro bilərdi. Amma doǧrudur, belə böyük formatı bir ronga boyamağa uşaqlann səbri çatmazdı. Belo işin öhdəsindən yalnız çertyojçu gəla bilardi, (Maleviç gancliyinda çertyojçu işləmişdi) lakin bu qədər sadə həndəsi forma çertyojçular üçün maraqlı deyil. Bu rəsmi ruhi xəstə çəkə bilərdi, amma, görünür, qismət olmamışd, hətta hansısa ruhi xəstə o rəsmi çəksəydi bela, çox güman ki, onun, həmin resmi lazım olan zaman lazım olan yerdo keçirilan sorgiyo çıxarmaq imkanı olmayacaqdı.

Sadadən da sada olan bu eməliyyatı yerinə yetirməklə Maleviç dünyada ən məşhur, ən qorxunc, ən müdhiş rəsmin - "Qara kvadrat"in müallifi oldu. Olinin adi bir hərəkati ilə o, köhnə incesənətla təzənin, insanla kölgənin, tabutla qızılgülün, həyatla ölümün, Allahla İblisin arasından əbədi keçilməz bir xett çəkdi, onların arasındakı uçurumu bələdlədi. Öz dediyinə görə o, "hər şeyi sıfira endirdi". Sıfir nədənsə kvadrat formasında alındı ve bu sado keşf incasanatin mövcudluq tarixinda an dəhşatli hadiselərdən oldu.

No etdiyini Maleviç özü do başa düşdü. Bu elamətdar hadisadan bir il-il yarım avval o, öz dostları ve hemfikirləri ile birlikda futuristlərin gözal șimal momlakatlorindon birindaki bağ evindo keçirilən birinci ümumrusiya qurultayında iştirak etmişdi ve orada onlar "Günos üzerindo qolabo" adlı opera yazmağı qorara alıb,
ideyanı oradaca hoyata keçirmoyə çalışışdılar. Maleviç həmin osere sehne quruluşu verirdi. Müəyyen mənada həle doğulmamış, golocek kvadratı xatırladan ağ-qara dekorasiyalardan biri opera aktı üçün arxalıq kimi nezerde tutulmuşdu. Onda firça altından özözünə, düşünülmədən, ilhamla çıxmış həmin şey sonralar birdənbirə Peterburq emalatxanasunda teləb olunan, müdhiş, sehrli nöqtenin - özündən sonra, özü ile əlaqəli və arxasında daha heç nəyin mövcudluğu mümkün olmayan nöqtonin tapılması ressam tərefindən nezeriyyə nailiyyeti, sonuncu, ali nailiyyət kimi dərk olundu. Dahiyane ressam duyumu, Yaradanın peyğember besiretile o, qaranlığa soxduğu ollorilo qadağan olunmuş rengin qadağan olunmuş fiqurunu axtarıb tapdı. Bu o qədər sadə bir reng fiquru idi ki, onun yanından, onu görmedən, görəndə do diqqətə layiq bilməyen minlərlə senetkar keçib getmişdi... Ancaq onu da demək lazımdı ki, o vaxtadək "Günəş üzərində qələbə" çalmağa cürət edənlərin, Zülmət Knyazına meydan oxuyanların sayı bir o qədər də çox deyildi. Maleviçin cürəti çatdı ve İblislə alverə, gözləməkdən gözünün kökü saralmış Faustlara həsr edilmiş doǧrucul dastanlara uyğunluqla həmin deqiqədəcə, yubanmadan və məmnuniyyətlə peyda olmuş sahibi-qürbaton qeyri-mövcudluğun sado düsturunu tapmaqda ressama kömok etdi.

Hemin 1915-ci ilin sonunda (Birinci Dünya Müharibəsinin on qızğın çağı) məşum resm esəri bir sıra başqaları ile yanaşı futuristlərin sərgisində nümayiş etdirilirdi. Özünün bütün başqa rəsmlərini Maleviç adi qaydada, divarlardan necə geldi asmış, "Kvadrat"a ise xüsusi yer ayırmışı. İndiyə qədər qorunub saxlanmış fotodan görünür ki, "Qara kvadrat" künc tərəfdə, tavana yaxın aslıb. Ora adətən ikona asırlar. Güman ki, həmin mühüm əhəmiyyətli, müqəddəs küncün bu halda reng yox "gözəl" mənasında işlənən "qırmızı" sözü ile adlanması onun - boya və reng adamının diqqotindən yayınmayıb. Maleviç qara deşiyi müqəddəs künce bilərəkdən asmışdı: öz işini o, "Zomanəmizin ikonası" adlandırmışdı. "Qırmızı" yerinə qara (sıfir rəng), sifət yerinə boşluq (sifir cizgi), ikona yerinə, yəni yuxarıya, işığa, əbədi həyata açılan pəncərə yerinə - zülmət, zirzəmi, o dünyaya açılmış quyu ağzı, əbodi qaranlıq.

Maleviçin müasiri, gözol rossam vo sənətşünas A.Benua bu rosm haqqında yazırd:: "Ağ hașiyoli Qara kvadrat sado şey deyil,
sadəco, nəyəse meydan oxumaq deyil, Mars çölünde baş vermiş tasadüfi, xırda epizod deyil, o, mənfur boşluq adı altındakı başlangıem özünūtasdiq aktlarından biridir ve hoyatda sevimli, zərif hər seyi tokabbürdən, lovǧalıqdan, lağlağıdan keçirərək hamını mohve gotirib çıxaracag̀ı ilo öyünür".

O hadisedən çox-çox evvel, 1869-cu ilin sentyabrında, başına golon bir hadisa zamanı Lev Tolstoy qəribe, güman ki, dünyagörüşūndo asashı doyişikliyin başlanǧıcmı qoymuş hoyecanh hisslor yaşamışdı. O, evdən şon əhvalla çıxmışdı, vacib vo əlverişli bir sōvdəgorliya - yeni malikanə almağa gedirdi. At belində, ordanburdan mazali söhbatlar elayə-elayə gedirmişlər. Gece düşür. "Mən mürgülədim, ancaq birdən ayıldım: nədənse xoflanmağa başladım. (...) Birdən məne elə geldi ki, mənim bu uzaq yolu getmoyimin monası yoxdur, yeni mən elə burada, yad eldo ölacəyəm. Moni dəhşət bürüdü". Yolçular kiçik Arzamas şəhərinda geceləməyi qərarlaşıırılar. "Budur, axır ki, həyatde at bağlamağa dirəyi olan bir evə yaxınlaşdıq. Ev ağ olsa da mənə dəhşətli dərəcədө qüssəli göründū. Hetta mən yenidən xoflandım. (...) Balaca dəhliz vardı; yanağında laka olan, (bu lake məne dəhşetli göründü) yuxulu bir adam biza otağı göstərdi. Zülmat bir otağıydı. Man içeri keçdim ve daha çox xoflandım.
(...) Tər-təmiz ağardılmıs kvadrat bir otaq. Xatirimdədir ki, otag̀n məhz bu kvadrathlığı məne ezab verirdi. Qırmızı perde ile būsbūtūn örtūlmüş bir pencarasi vardı... (...) Mon balıncı götürüb divana uzandım. Ayılanda otaqda kimse göremmedim, qaranlıq idi. (...) Hiss edirdim ki, təzədən yuxulamağım heç cür mümkün deyil. Man bura nəya gəlmişdim? Özümü hara aparıram? Nedən, hara qaçıram? Mən nəse dəhşatli bir seyden qaçıram va qaçıb qurtula bilmiram. (...) Dəhlize çıxdım. Fikirleşirdim ki, mene ezab veren o şeyin cengindən çıxaram. Ancaq o da her ne idisə, arxamca dehlize çıxmaqla məni daha da məyus eləmişdi. Moni yeniden, hetta bayaqkından da artıq qorxu bürüdü.

Bu ne axmaqlıqdı, -öz-özüme dedim. - Mən ne sebəble karıxuram, nedan qorxuram?

- Mandan, - ölūm dinmezce cavab verdi. - Men burdayam.
(...) Mən tezadən yerimda uzanmağa cahd eladim. Uzandım va derhal da dəhşotla yerimdən sıçradım. Ve can üzen bir qüsse meni
bürüdü; nəsə, qusmaqdan əvvəl adamı bürüyən qüssə kimi mənəvi darıxdıricıliq. Qorxudan adamın eti ürpeşir. Sanki ölümden qorxursan, ancaq həyatı xatırlayıb yada salırsan vo görürsen ki, bu öloziyən həyata görə qorxursan. Nese həyatla ölüm çuğlaşırdı. Bağrım yarılırdı, elə bil nəse üreyimi cırmaqlayırdı, ancaq bu işi sonacan görüb başa çıxa bilmirdi. Keçib bir do yatmışlara baxdım, bir do uzanıb yatmağa çalışdım; amma yene do homin dehşet - qurmızı, ağ, kvadratşekilli. Nese cırılır, amma cırılıb paralana bilmir. Qupquru bir ezab ve hikkə ile dolu canımda zərrə qədər de xeyirxahlıq hiss etmirdim, yalnız özümə və məni əmelə getiren nelərese qarşı revan, sakit bir hirs va hikkə duyurdum".

Yazıçının həyatında baş vermiş bu məşhur, qəribə hadise sadece ruhi sarsıntmın qəfleti həmləsi deyil, ölümlə, şrle gözlənilmez qarşılaşmadır: sonralar onu "Arzamas dəhşeti" adlandırdılar. Qırmızı, ağ, kvadratşəkilli. Maleviçin resmlərinden birinin sözle tesviri kimi seslenir.

Ağ-qırmızı kvadratın dehşetini heyatda yaşamış Lev Tolstoy baş verən hadisəni əvvəlcedən təsəvvür edib, ona qarşı özünün müəyyen nəzarətini tatbiq eləyə bilməzdi. O , yazıçının qarşısımı kəsib ona hücum elədi və nəticədə yazıçı dərhal olmasa da, yavaşyavaş, dönməzcəsine əvvəllər yaşadığı həyat tərzindən, ailədən, sevgidən, qohum-eqreba anlayışlarından, onu ehate edən dünyanın maddi ve mənevi esaslarından, incesenetdən imtina etdi. Agah olmuş "həqiqət" onu boşluğa, sıfira, özünüməhve sürüklədi. Həyatını "mənevi axtarışlara" serf etmiş yazıçının sonda tapdığı bir ovuc bayağı dəyər erkən xaçperəstliyin tolqin etdiyi variantlardakı xeyir-şə anlayışlarından uzağa getməmişdi. Onun davamçıları da bu dünyanı tərk etdilər, amma yeno do yan almağa sahil, lövbor sallamağa liman tapmadılar. Araq əvezine çay içmək, ot yeməmək, aile münasibetlerini pislemək, öz çəkməni öz əllərinlə tikmək (özü də naşıcasına, büzüb-büzüşdürmək) - mahiyyət etibarilə, budur kvadratdan keçmiş şexsiyyetin menevi axtarışlarının ümumi neticesi. "Mən buradayam", - ölüm sədası sessizce pıçıldadı ve heyat üzüaşağı yuvarlanıb darmadağın oldu. Helə mübarizo davam edirdi, hele (yaşamaq istediyine görə cezalandırılaraq, müəllif torəfinden amansızcasına qetle yetirilen) Anna Karenina, qeləmdən çıxacaq neçe-neçe ədəbi möcüze irelide idi, amma kvadrat qalib goldi,
yazıçı öz botnindon incasonatin hoyat veron gücünü dartıb çıxardı, bayag̀slıqlarla dolu. öyüd-nesihet hekayetlori yazmağa başladı ve öz fiziki ölümünden əvval sönərək, dünyanı son əsərlərində olan bedii qüdrotlo yox, özünün haqiqi sarsmtıları vo ozabları, etiraz fordiyvoţiliyi, aşkar özünütənqidin o vaxtlara qədər misli görünməmiş kūtləvi miqyası ila heyratlondirdi.

Axtarışlarında olsa da, Maleviç kvadratı tapacağını gözləmirdi. "Supermatizm"in (termin Maleviçindir) icadından evvalki dövrlərdə o. "aloqizm" (məntiqsizlik), yeni normal ağılın sərhedlərindən kənara çıxmaq arzusunda olaraq, "məntiqlə - təbiiliklə, meşsan xislətli qayda və küfrlərla mübariza" aparırdı. Onun səsinə səs verildi ve yoxdan var olmuş kvadrat onu öz ağuşuna aldı. Rəssam íblislə sazişin ona gotirdiyi şöhratlo faxr edə bilərdi va foxr edirdi do. Bilmirəm, o bu şöhrətin özü ila birlikdə gətirdiyi ikibaşlıhğı da hiss edirdimi? "Rassamın an meşhur asəri" - bu o deməkdir ki, rəssamın digar asərlari bir o qədər məşhur deyil, bir o qədər mənah ve bir o qodər cazibədar deyil, xülasa, onların hamısı bu asərdən pisdir. Heqiqətən də onun bütün yaratdıqları kvadratla müqayisədə qəribe, olğun pərdəya bürünür. Onun sifət yerinə şəffaf, rüşeymsiz yumurtalara bənzər bomboş avallar qoyulmuş həndəsi. Olvan kəndlilerdən ibarət resm silsilesi var. Onlar rengarəng, dekorativ resmlərdir, amma onlar sanki Kvadrat quyusunun tünd ağzına yönəlməklə sonuncu dəfə titrəyə-titrəyə dibsiz dərinliyə yuvarlanmaq qorxusu altında kiçik göy qurşağının qarmaqarışıq, toləm-tələsik reng yaxımları qədərinda mənasız görünürlor. Onun impressionist üslubda işlədiyi çəhrayı çalarlı, adi mənzarələri var, belələrini çox rassamlar, ondan da yaxşı çəkirdilər. Həyatının sonuna yaxın o, fiqurativ sənata qayitmağa cohd göstərdi və onun bu işlərinin də o cür dəhşatli ab-havaya malik olacağımı əvvəlcədən demək mümkūn idi: insanlar yox, mumlanmış meyitlor, mum kuklalar öz paltarlannın çərçivasi içindən gargin nazarlarle adama baxır, sanki onlar "kandlilar" silsilasinin an əlvan yerlorinden tika-tike kasilarak quraşdınliblar. Oibatto, zirvəyə çatandan sonra yol yalnız aşağı apara bilor. Ancaq dahşat burasindadır ki, zirvedə nesə yoxdur.

Senetsünaslar Maleviç haqqında mehebbotlo yazırlar: "Qara kvadrat" indiya qədərki rengkarlıq tosevvürlerinin hamısını özündo camlosdirir, o, naturalist toqlidçiliyin yolunu qapayır, mütloq forma
kimi mövcuddur ve bir-birine bağhhğı olmayan, yaxud qarşııq̧h bağhlığı olan serbəst formaların esərin monasım toşkil etməsinin incesənət təcessümatını verir".

Doğrudur, Kvadrat "yolu qapayır", o cümlədon ressamın özü üçün do yolu qapayır. "O mütloq forma kimi mövcuddur" - bu da doğrudur, amma bu o deməkdir ki, onunla müqayisədo bütün başqa formalar lazımsızdır, çünki tərifə görə onlar qeyri-mütləqdir. "İncesənet toc⿱ssümatı..." isə doğru çıxmadı. $O$, incosənət tocəssümatının sonunu, mümkünsüzlüyünü, lazımsızlığını göstərir, o , incesənəti yandırıb kül eden sobadır, incesenati udan quyu ağzıdır, çünki o, yəni kvadrat, yuxarıda iqtibası getirilmiş Benuanın dediyine göre "mənfur boşluq adı altındakı başlanğıcın özünütesdiq aktlarından biridir ve hoyatda sevimli, zərif hər şeyi tokəbbürdən, lovğalıqdan keçirərək hamını məhvə getirib çıxaracağı ilə öyünür."
"Kvadrata qədərki" dövrün rassamı öz peşəsinə yiyələnməyi bütün həyatı boyu öyrənir, ölü, süstı, xaotik materiya ilo mübarizə aparır, ona nəfəs verməye cehd edir; o dua eloye-eləyə sanki odu üfürüb daşda işıq yandırmağa çalışır, o, ayaqlarının pəncəsi üstə qalxıb, boynunu uzadır, insan gözü dəyməyən yerləri ani do olsa görməyə çalışır. Hərdən onun duaları müstəcəb olur, eməyi ve nevazişi uğurla nəticelonir; kiçik bir anlığa, ya da uzun-uzun anlar müddatinde "həmin o iş" baş tutur, "o" gelib çıxır. Allah (molək, ruh, ilham pərisi, hərdən İblis) rohmə gelib, özü üçün, özünün bizdən gizli, heyrətamiz evi üçün qoruyub saxladığı, həmin şeyleri, həmin uçağan, yüngül hissləri, adı bize belli olmayan soma odunun tike-parçalarını olden verir. Ilahi hədiyyəni xahiş-minnetlo almıs sənətkar semimi minnətdarlıq, təhqirdən uzaq feqirlik, rüsvayçıIıqdan uzaq fexaret hisslerile dolu bir an yaşayır, kənardan görünən vo görünməyon ən təmiz ve on pak göz yaşlarının axıdılması amını - katarsis anım keçirir. "O" dalğa ilo geldiyi kimi do gedir, sonətkarı tərk edir. Sonetkar mövhumatçılığa meyllonir. O, bu görüşün tekrarım istəyir, o bilir ki, golon defe Tanrımı lütf halesine buraxılmaya da bilər; o, mənəvi gözlərini geniş açır, o, dərin, daxili bir inamla anlayır ki, connətin qapısım onun üzünə nelor (xəsislik, mənfəətpərəstlik, iddiabazlıq, təkəbbür) qapaya bilər; o, hissiyyatım elo yönləndirmok istəyir ki, öz belədçi mələkləri qarşısında günaha batmasın, o bilir ki, özü on yaxşı halda yalnız müellifliyo
sorikdir, usta kömokçisidir, amma sevimli kömokçidir, amma müəllitliyin tach sorikidir. Ruhun istədiyi yerde ve istodiyi kimi horeket etdiyini sonətkar bilir. Bilir ki, o özü bir sonətkar olaraq, adi həyatda ruhun onu seçməsi üçūn həqiqeton layiqli bir iş görmeyib ve eger bu mōcūza baş veribsa, onda şukür etmək lazımdır.
"K vadratdan sonrakı" dövrün ressamt - kvadrata üz tutub ibadet etmis, qara desiya baxarken dehşatlonib onun önündon qaçmamış rossam ilham perisine, meloye-filana inanmır; onun qara, qisa metal qanadlı öz malokləri - bu dünyada şöhratin qiymetini vo o şöhrotin an six vo çoxqatlı tikələrini qarmalamag̀n üsullarım bilon proqmatik, özūndənrazı ag̀alan var. Senet lazım deyil, baş lazımdır; ilham lazım deyil, düzgün taxmin lazımdır. İnsanlar yeniliyi sevir fikirlaşib yenilik uydurmaq lazımdır: insanlar donquldanmağı xoşlayır - onlan donquidandırmaq lazımdır; insanlar etinasızdır - onlar heyratlonmelidirlor: onların burnuna nese üfunetli, tohqiramiz, iyrenc bir şey sürtmək lazımdır. Dgər ağacla insanın kürəyinə vursan. geri qannlacaq; bax ela buradaca onun üzünə tüpürüb, əvezində haqq olaraq ondan mūtleq pul almaq lazımdır, eks-teqdirde bu incesenət olmadı ki: ager insan buna etiraz edorek donquldanmağa başlasa, onda onu "gicbesər" adlandırmaq ve izah elemek lazımdır ki, incasənatin maġzi və mənası onun yerdəcə öldüyünü xəbər vermekdir, ona göre de menim ardımca tekrar edin: ölüb, ölüb, ölüb. Tann ölüb, Tann heç zaman doǧulmamışdı, Tanrını ayaqlar altunda tapdalamaq lazımdır, Tann size nifrot edir, Tannı kor gicbesorin biridir. Tann alverçidir, Tanrı İblisdir. Senet ölüb, siz do ölmüsünüz, ha-ha, pul ödəyin, əvəzində isə bu nəcis parçasını alın, həqiqidirtūnd, bərk, özūmūzünkü - möhkəm tutun. "Sevimli və zərif" heç nə yoxdur, heç zaman da olmayıb; ne işıq olub, nə uçuş, nə buludlar arasindan boylanan şəfəq, ne zülmetdə parlayan işartı, ne yuxu, nə de əhd-peyman. Hayat özü bu daqiqa, bu yerdəce ölüm deməkdir.

Lev Tolstoy bir dəfə dəḩ̧ətlənib yazdı: "Həyatla ölüm nəsə birbirine qarışmışdı", - ve hemin andan axıra qadər bacardığı kimi, başa düsdüyū kimi, var qüvvasile, "İncil" nehenglerinin miqyasına beraber qüdretle vuruşdu. "Kimse l̀akovia sübh şefeqi doğana qədər döyüşü..." Dahila İblisin döyüşūna baxmaq dehşatlidir: gah biri dov galir, gah da o biri... "Ivan Iliçin ölümü" həmin döyüş meydanıdır ki, var, orada kimin qelebe çaldığmı da demek çetindir. Tolstoy bu
povestdo deyir, deyir, təkrarlayır, beynimizi deşir, bizi inandırı ki, hoyat ölüm demokdir. Amma onun can üsto olan qəhromanı povestin sonunda, sanki yeni həyata doğulmuş kimi ölümün seltənetine qədem qoyaraq ozablardan qurtulur, düşünce yönünü dəyişir, haqqa tapını, bizi terk edib gedir ve deyəson, getdiyi yerda obadi toselliye qovuşur. "Yeni senet" haqqa tapınmaq, ilahi odalətə doğru yüksolis, nicat ideyalarmın özünü əle salır - olo salır ve bununla fexr edir, buna sevinir ve bu "şərəfe" tentənəler düzenloyir.

Tanrı haqqunda danışmaq ya sonsuzluq dərəcesində mürekkəb bir işdir ki, o söhbeta başlamağm özü dəhşətli görünür, ya da, eksinə, çox sadə məsəladir: əger sən Tanrmın varlığını istəyirsensə, o var. İstemirsense, yoxdur. O bizim özümüz de daxil olmaqla, her şeydir, bizim üçün ise o, birinci növbədə bizim özümüz deməkdir. Onun bizimlo işi yoxdur (onun tohrif olunmuş suretini başqa adamlar bize tanıtmağa çalışrlar), o sadoco, su kimi lal sakitlikle bizim içimizde, ruhumuzdadır. Onun axtarışında biz özümüzü axtarırıq, onun inkarında biz özümüzü inkar edirik, onu ola salmaqla biz özümüzü ole salırıq - seçim bizimdir. Humanizm anlayışımın murdarlanması ilo müqaddes kelamların murdarlanması eyni şeydir.
"Müqəddəs kəlamlarm murdarlanması" XX esrin şüarıdır heyverəlorin, savadsızların ve istedadsızların şüarı. Bu, başqalarım inandırmaq üçün istedadsız adamların bir-birinə verdiyi günah bağışlamaq formanı kimi dillor ezberine çevrilir: beli, her şey beloce do olmalıdır, hor şey mənasız vo dayaz (guya demokratik, guya hamı üçün) olmalıdır; hamının hamı haqqında danışmaq, mühakime yürütmok haqqı var, böyük nüfuz sahibi olmaq prinsip etibarila mümkün deyil; dəyerlor mərtebasinin mövcudluğu eyibli bir şeydir (axı hamı berabordir), senətin dəyərini tolebat va ödənilon pulun miqdarı müəyyənloşdirir. "Yeniliklər" va dəbdə olan qalmaqallar təəccüblü dərəcədə yeni vө qalmaqallı deyillər: Kvadratın perestişkarları müxtelif orqanizm ifrazatlarını ve onlardan düzoldilmiş momulatları incosenetin yeni nailiyyotlori kimi teqdim etmokdon usanmırlar; sanki Adom ve Hovva - biri huşsuzluq merəzine mübtela, o birise Altsheymer sindromundan əziyyət çekən adamtok - özlərini ve dünyaya gotirdiklori uşaqları inandırmağa cehd edərdilər ki, onlar heç ne yox, mehz palçqdan törəme ve mezmunca palçıqdan başqa heç ne olmayan nesnedirlor.

Mon Rusiyanun Amerika pulu ilo foaliyyot göstaren fondlarmdan birindo "müasir incesonet" üzro "ekspert" vazifosini icra edirom. Biza "bodii layiholor" taqdim edirlor, biz do onlarn hoyata keçirilməsi ücün pul ayınb-ayırmamaq masolosini holl edirik. Monimla birlikda ekspertlor surasmda "köhne", kvadrata qederki incasanatin dayorli mütaxassislori va derin bilicilori çalışı. Bizim hamımızın kvadratdan va "monfur boşluq adı altındakı başlanğım özünütasdiq aktlanndan" zahlomiz gedir. Ancaq bizo ardı-arası kəsilmaden valnız manfur boşluq getirirlor, başa nase yoxdur. Bizo avnlmıs pul xarclanmolidir. oks-taqdirdo fondu bağlayarlar. Bizim bu kasıb ölkomizda iso çoxlannın çörayi fonddan çıxır. Ona göro da biz çahşırıq pulu heç olmasa. on az iyronclik edonloro, monasızhğa on az vuvarlananlara verək. Keçon il çay sahili boyunca boş çarçivalarini düzan rassama: böyük "Ә" hərfini (sözünü) gözal kölgasila birlikda yazmıs basqa birisino. Peterburq parklarmda it nəcisi y!ġmaq tedbirlarini toşkil etmiş yaradıcılıq qrupuna pul verdik. Bu il iso das parçalanna marka yapışdırb, onları Rusiyanın müxtolif şherlarine göndaron qadına va sualtı qayıqda qan gölmoçasi yaratmıs qrupa (tamasaçılar qan gölmeçəsini keçorkan qulaqlarına taxacaqlan radiocihazlarda Abelyar ve Eloizanın tarixini dinlomoliydiler) pul verdik. Nōvboti iclasımızdan sonra biz küçoya çıxıb dinmazca. bir-birimizin gözüno baxmadan siqaret çəkirik. Sonra telom-tolasik bir-birimizin alini sıxıb, dağılışınq.

## VLADIMIR GEORGIYEVIÇ SOROKIN

## SNAYPERIN SЭHƏRI

## (hekayz)

Sohər saat sokkizdo snayper mətboxdo çayımı içondo bayırda güclü sulu qar yağımı başladı. Lopa-lopa yağan qar az keçməmiş pencorədən görünon bomboz boşluğu da, karnizi do örtdü. Caymı bitiron snayper stokanmı yaxaladı, nəfəsliyi açıb küçoyo nəzər saldı. Damlanı vo ağacları örton dümağ qara hololik teslim olmayan yaş asfalt öz qaralığmı qorumaqdaydı.

Bayıra tüpüron snayper nofosliyi örtüb, yrr-yığışa başladı. Qırmızı yun jaketini, isti qış salvarmı, qulaqlı papağım geyindi, qardan seçilməmək üçün ağ rəngli xolotinə büründü, kotan çantasını çiyninə keçirdi, eyni parçadan qulifı olan karabinini oline alıb eşiye çıxdı.

Bayırda nomişlik idi.
Qar aramsız oloyirdi, zibil qutularmm hendəverindo iki nefor itlo dolaşırdı, bir yük maşımı mağazaya yan almağa çalışırdı.

Qilifi çiynino, olcoklerini ise allorine taxan snayper, asfaltla yeriməyo başladı. İtlo gəzənlorə yetişəndo onlardan birisiylo salamlaşdı. Tanışı da gülümsünorok başımı torpotdi.

Bazar günü olsa da, tramvay lobolob doluydu.
Güc-bola kassaya yanaşan snayper deliyo üç qopiklik salıb, bir bilet cırdı. Salona torəf keçmok istəyenda öz çantasıyla bir kişiye toxundu.

Papağını düzaldan kişi onu süzüb:

- Barı tramvayda o şoǧeribini yere qoy da... - deyib donquldadı.

Bunu cavabsız qoyan snayper irəliloyərok, özünü boş oturacağa yixdi.

Alt dayanacaqdan sonra, universamm yanunda, texminen hamı düşdü. Yarbboş salonu tobəssümlo süzon snayper yerini bir az da rahatladi.

Daha üç dayanacaq gedondon sonra o da düşdü.

- U̧̧üncü Malenkov dalam, ev sokkiz... - deyo o, əlindəki kağız paŗasım süzarok mızıldandı. - Haradasa buralardadır...

Ciynindəki qıhfa çəki-düzan verib, küçəylə irəliləməyə basladı.

Yan-yörosinde blok tipli evlor ucalırd.
Skamyada oturan ağbirçok xobor aldı:

- Sakkizinci ev? Budey, burdadır dana!

Bunu deyərək o, çənəsiylə yaxınlıqdakı bir qrup evi göstərdi. Gözünü qıyan snayper soruşdu:

- Amma bunlardan hansidir?
- Odey. o soldakı. Sokkizinci odur.
- Teşəkkür.
- Bir sey deyil.

Xandəyin üstündən hoppanan snayper evlerə torəf yönəldi.
Evlor müdirinin evini asanlıqla tapdı. Qapı zangine eşiye çıxan dazbaş, no isa gövşayon, maykalı kişi başum yırğaladı:

- Məni axtarırsız? Keçək içəri.

Snayper:

- Yox, canım, saǵ olun, - dedi. - Mon çardaqla əlaqədar gəlmişam... bu da vasiqam, - deyib alini xalatinin yaxasından içəri apardı.

Evlar müdiri gülümsünərok:

- Ban bir bura keçin do. Bəyəm eşikdə də... - dedi.

Ístaməsa də, snayper içəri keçib vasiqəəni ona uzatd. Sənədə alüstü göz atan evlor müdiri:

- Hor şey aydındır... Birca dəqiqə səbr edin... - deyib, əlindəki açar dastasinden birisini ayırdı. - Orda qapı salxaqdır, açanda onu bir az yuxaryya dogrru dartın. Bir de oralarda ehtiyath olun, suüşo qıriǵı alindan tərpenmak olmur...

Açar başını tarpodən snayperin alcəkli ovcunda oridi.
Çardaq qapısıyla xeyli alleşmeli oldu. Qapını iteloyarək, açarı bir neça yol burmah oldu va handan-hana diziylo qapıya möhkem basmaqla bu işin çomini tapdı.

Çardaq qaranlıq va rütubatli idi. Sement vo pişik iyi verirdi.
Snayper yera tüpürdü, qapını örtorək, ehtiyatla dar pencərəyə yanaşdı. Ayaqlan alında bezen şüşe şaqqıldayır, bəzen ise kömür slak! xırçıldayırd.

Ponceroni açdı, çantasımı çıxanıb ayaqlarının yanına qoydu. Daha sonra qılıfdan çıxartdığı karabini üsulluca damın üstündə qoydu.

Qarla örtülü şiferin üstündon qanadlarım çırparaq pırıltıyla uçan bir göyərçin aşağılarda gözdən itdi.

Çantasını açan snayper ordan qeyd deftərini ve patron yığdığı parusin torbacığı çıxartdı.

Patron torbasını karabinin böyrünə qoydu, deftərin son kere yazılan səhifəsini açdı.

- Demek... Üçüncü Malenkov dalanı, ev... sekkiz, doqquz, doqquz "a"... aha, otuz dama.

Çantadan götürdüyü qələmi həmin səhifəyo qoyub, elə dəftər elindoca dama qalxdı.

Qar yenə də yağmaǧındaydı, amma əvvəlkinə nisbətən seyrək və narın idi. Qarlı dam örtüyü ayaqlan altında quru-quru çırıldayırdı. Karabinin kəmorini sol qoluna keçirən snayper olindəki deftər ve patron torbasıyla ehmallıca aşağıya, damın lap ətəyine endi. Burada navalçaya yaxın bir yerdə artıq pas tutmuṣ meftillordon hörülmüş alçaq, metal məhəccer var idi.

Snayper bu məhəccer boyu navalçanın üstüne uzandı, torbasından yağ qoxuyan gülle darağımı çıxarıb karabine taxdı. Bunun ardınca saat kemərinin altında saxladığı mexmer eskiylo optik nişan linzasım yaxşıca sildi.

- Sokkiz, doqquz, doqquz "a"... - deyib, 8, 9 və 9 "a"nömrəli evlorin arasındakı həyəti gözdən keçirdi, dodaqlarını fit çalar kimi büzüb, nəfesini buraxdı.

Hoyat çox iri idi.
Lap ortada taxta çoperə alınmış sürüşmə qurğusu, yan-yörəsinde uşaq oyun meydançasmm köhne-kühne "göbəlekləri", bir az irelide ise qarajlar sırası gözo deyirdi.

Snayper dəftəri yaxına çokib, açdı.
Səhifənin baş tərəfində bayaq yazdığı "Üçüncü Malenkov dalanı, ev nömre 8, 9, 9 "a" qeydi, onun altında iso otuz kvadratdan ibarot ensiz bir düzbucaqlı vardı.

Qoruyucunu boşlayıb, sürgünü geri çəkdi, tüfəngin qundaq qismini çiyninə keçirdincə uc tərəfində susdurucu olan qara lülə döşəməyə tuşlandı. Artıq həyətdə - sürüşmə yerində, bina girişlərində, qarajlar torəfde - adamlar göza dəyirdi. Nişangahı qarajlar somto
vōnəlıdi: budur, bir qapı açıqdır, içarido birisi "Zaporojets" maşınumn altunda dəbolonir. O biri qarajun yanında da üç nofor var.

Snayper bu üc noteri hodof seçdi, amma oradan keçon bir qadn gōrüntünü örtdü. Snayper onu hodəfe aldı. Yaşıl paltolu bir kök qadın n bir alindo arzaq dolu tor zonbil, digarinda ise bidon vardı. Hədiofdeki "üstagal"i qadının qohvayi yaylığına tuşlayan snayper, nətesini qısıb, ela həmin harokotin davamı kimi tatiyi basdı.

Tanıs sa küt bir sas goldi: pdum! Qundaq çiynindo bir tokan yaratdi.

Qadın sondələdi, yük tutan allari yuxarıya dartındı, ayaqları bükūldü. Arxası üsta düşdü. Asfalta düşon boş bidonun cingiltili bir saniya sonra snayperin qulağına gəlib çatdı.

O üç kiși qadına taraf qaçdı.
Onların qadına torəf ayilməsini gözləyon snayper, onlardan birinin peysarina bir gülla sıxdı. Yoldaşları onu qucaqlayıb, qaraja terəf sürütmek istədilər, amma ki əbas yere, çünki heç ikicə addım atmamış birisi yerindacə qacıyıb üzüüsto düşdü, digəri isə qarnımı tutub, onun böyründo bükülüb qaldı.

Bayaqdan ayaqları "Zaporojets"in altından görünən kişi olini ətəvinə silə-sila bayıra çıxıb, o üç nəfərə yaxınlaşdı. Bu, ucaboy ve kürən birisiydi. Onun başmı hedaf götüren snayper atəş etdi. Kürənbala göza görünməyən çəkic zarbəsi yeyibmiş kimi ikiqat oldu, amma sonra alini sinasina sixaraq yerindan sıçradı, bir neça metr qaçıb ōzūnū skamyanın üstüne atmaq istase de, onun arxasına yumbalandı.

Snayper darag̀a yeni güllələr taxdı, lüləni qonan qar dənəciklerinin sehindən tamizlədi, dəftərə tərəf ayilib, beş damaya seliqə ilo "üstagəl" işarasi qoydu. Aradan keçən vaxt ərzində qar tamam kəsmişdi, açıq dəftera ara-sıra düşən qar dənəcikleri daha çox snayperin başı üstūndə dövrə vuraraq damın altunda yox olurdular.

Üzboüz binanın girişindən qadınla kişi çıxdı. Snayper nişangahı onlara yônoltdi. Kişi qısa kürk və ağ rəngli xəz papaq geymişdi. Gülūmsünarek qadına tez-taləsik nolərse deyən bu kişi bir ali ila qadının qoluna girmişdi, o biri, sarbest ali ise jestlorlo girinc idi. Onu maraqla dinləyan qadin dodaqlarının tobossümünü Samur xezli yaxalıǵna gömmeye çalışırdı.

Kişinin iri papağını hədəfə gatirən snayper tətiyi basdı: pdum!
Sendalayon kişi üzüquylu yola serələndi.

Çaşqın qadın donub qaldı, çantası qolundan sürüşüb düşdü və az sonra onun nisbaton longiyon çığırısı snaypero yetişdi.
"Üstagel" işarəsi qadının kürəyinə oturdu.
Pdum!
Yola çökən qadın ağır-ağır bir böyrü üstə düşdü. Yaxınlıqdakı kiçik dükandan çıxan iki qarı yerde çabalayanları matdım-matdım süzürdülor.
"Üstogel" işarəsi onlardan birinin boz yaylığına qondu.
Pdum!
Barmaqlarını şanalayan qarı nənə kürəyi üstə yıxıldı. Digər qarı qısqırıb, yanını basa-basa evo torof götürüldü.

Pdum!
Ağbirçek sanki səndəledi, addımını yan atdı. Kötük ayaqları bükülünce o da yere serildi.

Həyətə qırmızı "Moskviç" girdi. Qarajlar tarəfo yan alaraq, tam o ölenlorin yanında durdu. Qapını açan göy jaketli, şişman kişi yere sərələnənləre tərəf qaçdı, yerdəki qan gölməçəsini görünce əllərini, kağız tək ağaran üzüne apardı.

Pdum!
Sişmanın ağzı aralandı, başı geriye qatlandı, sinəsinin ortasındakı xımxırda dolikdon qan fovvarəsi fışqırmağa başladı. Şişman kişi "körpü" vəziyyəti alacaqmış kimi geriyo doǧru əyildi, əlləri çənəsine torəf uzandı. Bir göz qırpımı belece donmaqla geriyə yıxıldı. Tabsız ayaqları titredi, dombalan gözleri göyləre sancıldı.

Snayper darağa yeno güllələr düzdü, dəftərə daha beş xaç işaresi qoydu.

Haradasa alt torəfdən zoif taqqıltı gəldi, görünür, dama yaxın üst mərtəbede nəfəsliyi açdılar. Bunun ardınca radio sesi eşidildi. Gülünc tesir bağıslayan sesden ve zalda qopan qehqəhelerden texmin etmok olardı ki, radioda Raykinin monoloqonu verirler.

Tezo qarın bir çimdiyini götüren snayper bunu aǧzına atdı.
Vurulmuş qadınla kişiye tərəf iki nefor - gen pijama şalvarında bir qocahal kişi ve yaxası açıq ev xelotinde bir yaşlı qadın qaçırdı.

Oraya birinci yetişen kişi ölü qadının donuq üzüne baxıb, onu silkeledi:

- Saşa! Saşacan! Saşa!

Onun xırıltılı sesi galib snaypere çatdı.

Yaşlı qadm ora çatunca qocam bir yana itolodi, hoyocanla ölon qadınm kürkünü açmag̀a çahışd. Dizlori üstə düşən qoca başımı ollorinin mongonosino saldı.

## Pdum!

Qocanın başı yerindon oynadı, boynunun ardında tünd qırmızı laka peyda oldu. Qurdalansa da. başmı qaldırammadı, böyrü üsto qaldı.

Pdum!
Onunla gəəlon xala da üzüno tutdu, qırışmış ollerinin arasından süratlo qan axmaǧa başladı. O da üzüqoylu ölü qadının üstüno yixild.

Snayper nişangahı pencərəler boyu gozdirdi.
Tül pordəni aralayan cavan bir qız dohşət içindo aşağıda olubbitonlori seyr edirdi.

Pdum!
Qız yixuldı. Güllo poncorodo dişli bir dolik açmışdı.
Bir başqa poncoronin nofosliyini cold açan qadın da dişarı boylindı, olini al-qırmızı boyadığı dodaqlarına söykəyib, üzüaşağı no isa çğırd.

Pdum!
Gūlla nəfosliyin qıraǧından bir parça qopartdı, çığırı qadımın ağzındaca qaldı. Özünü aşağı atacaqmış kimi bir az da iroli goldi, gōzlori qara dama daşına döndü. Qollanı üstüno düşon başını bir yol qaldırdı, sonra başı yeno ora düşdü. Ağzından daşan qan ellorini bürūdū.

Onun arxa torəfindən, otağın içindon çığıraraq, yaralıya tərof cuman hündür kişi xeylağı qadının çiyinlorindon yapışdı.

## Pdum!

Kişi da getdi küto.
Kello-mayallaq bir fraza deyon Raykin uzun, ara-sira fit çıaran bir qehqəhəyo başladı. Qofloton zaldakılardan qısıq soslo nese xəbor aldı. Zalda hay-küy yarand. Raykin sualı bir de, ucadan seslondirdi. Zalda bayaqkından betor küy qopdu. Uzun pauzadan sonra o, yene, sakit ve ciddi terzda söze başladı. Zal uğunub getdi.

Xaç işarələri qoyan snayper güllə darağım yenilodi ve sürgünü ceokdi.

Ölən qarmı yerdon qaldıran üç nofor bina girişino torof yönəldi. Başqa dörd nofor ise digər qarmı yerdon götürdü. Bu dördlükdon ucaboylu, enlikürək cavanı hodof seçon snayper onun kürəyinin düz ortasına bir güllo sıxdı. Qara çöken cavan oğlan bir saniyəliyino tabsiz ollorini torpotse de, qofloton yerindon qalxıb götürüldü. Amma on addım atandan sonra tab gotirmoyib, yero yumbaland. Qalan üç nofor do harayasa okildi.

Artiq Raykin aramsız no ise danışrd, hırıldayan zal onun dediklorini güclo tuturdu.

Snayper bir cavanı nişan alıb, totiyi basdı. Onun başımn yanından öton güllo digorinin ayağma tuş goldi.

Snayper:

- Sarsaq... - deyo mızıldandı vo yaralının axırına çıxdı.

Raykin yeno qohqoho çokdi, hıçqırdı ve son olaraq noso çı̆ırdı. Ona ünvanlanmıs alqışlar "Sabahınız xeyir!" mahnısına qarışd. Diktor xanımın gümrah sesi radio dinloyicilori ilo vidalaşd.

Qarmm cosodi artıq binanın girişindoydi, göy paltolu qadın giriş qapısımı açıq tutmuşdu, iki kişi iso sondoloyorok cosedi içori salmağa çalışırdı.

Pdum!
Onun arxasındakı kişi taqetsiz halda yere aşdı.
Pdum!
Diger kişi cosədin üstüno düşdü. Binanın içine giron qadın bir an sonra yene göründü, morhumun elini öz ovcuna aldı.

Pdum!
Qıvrilan qadin morhumun üstüno yıxıldı.
Snayper yeni xaçlar çokdi. Holo beş xana boş idi.
Torbasında darağın milçosini axtarıb tapdı, amma güllo darağı olindən sürüşüb düşdü, navalçaya dəyorək damın altında görüntüden qeyb oldu.

- Birco bu çatmırdı... - deyib snayper yerindən sıçradı, mohoccordon aşağıya boylandı.

Gülle darağı xırda nöqto kimi aşağıda, skamyanın böyründe qaralmaqdaydı. Nişangahı bu nöqtəyఅ yönoldib baxdı - özüdür ki var.

Yenidon moheccorin dibine uzandı, güllo darağım yerine taxıb, aşağılara boylandı.

Hayat bombos idi.
Qar üstünda bir dasto meyit qarahrd.
Qarajlar terotdo qaçan ala-bula bir it havan qoxulayaraq, toşvişla hürso do. meyitloro yaxınlaşmağa ürok etmirdi.

Snayper nişangahı yenidon pancorəlaro yönoltdi.
Az qala bürün poncarolar pordali idi.
Nisangah halqası ağır-ag̀ır poncerəlorin üzarindo gazdi. Bir poncorodo porde azca dabordi. Snayper diqqotini topladı.

Porde azacıq aralandı ve qara fonda gözlüklü bir qoca zühur etdi. "Üstagel" işarəsi onun üstünə geldi.

## Pdum!

Perdo yırğalandı, qocanın üzü fondakı zülmotə qarışd.
Nişangah yena da pencerələrde gozişirdi. Aşağıda uğultu yopdu.

Yandakı evin böyründon çıxan boz rangli "Volqa" hoyato girdi. Ölən cavanın meyitine çatıb dayandı, qapılar açıldı, qırmızı idman gödəkçasi geymiş bir kişi ve kürklü bir qadın maşından endi.

Kişi qan gölündə üzan cavanı üzüstə çevirmayo başladı, qorxaqorxa ora yanaşan qadın ise alloriyle aǧzını tutub, başım yırğaladı.

Pdum!
Qısaca çığıran qadın yolun üstüne çökdü.
Pdum!
Kişi də onun böyründə büzükdü.
Snayper qarı ovuclayaraq ağzına basdı.
Dizlərini qarnına yığan kişi küroyi üsto çevrildi.
Yuxandan qanadların çırıntı sesi geldi. Snayperin lap yaxınhgına, məheccerin üstüne qonan laciverd rangli göyorçin öz anlamaz baxışlarını ona dikdi. Snayper ona bir çəngə qar atdı. Göyorçin ürküb getdi.

Uzaqda aşagılarda, bir qapı çırpıldı vo az sonra yolda bir fiqur qaraltı verdi. Snayper onu nişangaha gotirdi.

Seki ila bu galan evlor müdiri idi.
Yerdaki üç meyite yanaşınca, o dayanıb köksünü ötürdü, gözünü qryıb pencarəlari sūzdū. İdman gödakçasi geymiş kişi əvvelki kimi arxası üste qalmışdı, "Volqa"nın qapılanı açıq idi, motor da çalışırdı.

Meyita terəf oyilan evlor müdiri, qeddini düzaldəndən sonra birce başm bulamaqla yetindi.

Onu nişan seçon snayper barmaǧm totiyo aparsa da, açanı ona qaytaracağım xatırladı ve fikrinden daşındı.

Evlor müdiri yola düzoldi binanın o biri başında tinden qıvraq horoketlo çıxan ve olindo nose aparan qısaboy qocayla rastlaşd. Ona sevincek ol uzadan qocaya, başıyla hoyəti göstorən evlor müdiri qaşqabaqla nelorse söyledi.

Eşitdiklərindən qocanın gözlori bərəle qaldı. Evlor müdiri daha ne ise dedi, onu dohşot içinde dinleyon qoca, müdirin arxa tərəfindoki həyoti arabir onun çiyni üston tolaşla süzmokdoydi.

Snayper qocanın başımı hədəf götürüb, totiyi basdı.

## Pdum!

Nimdaş qulaqlı papaq qocanın başından bir kenara uçdu: o, qorxudan yero oturdu, amma qefloton papağım yerdon qamarlayıb qaçmağa üz qoydu.

Pdum!
Güllo onun çiyninin üstünden keçdi. Qoca tini burulub qeybe çokildi. Yan-yörosino baxınan evlor müdiri do onun ardınca aradan çıxdı.

Yan tərəfə tüpürən snayper yeni daraq taxdı.
Hoyət elə əvvelki kimi bomboş idi. İt ölən cavanın ayağmı qoxlayırd.

Radioda xoberler oxunurdu ve bir qızın öz atasma qohqohəlor içinde nolorse anlatdığı eşidilirdi.

Hoyete iki uşaq - bir qızla bir oğlan girdi. Snayper onları hodefo getirdi. Onlar sürüşme qurǧusuna tərəf üz tutmuşdular, ayaqları sürüşdüyünden qız oğlanın olindon möhkomce yapışmışdı. Oğlanın danışdığı sözlore gülon bu qızın beret altından çıxan xırda hörükləri titroşirdi. Qovaq ağaclığmı keçib, onlar qurğuya oturdular, oğlan ürəkli qız ise ürkək-ürkek üzüaşağı sürüşdü.

Snayper oğlanı nişan aldı.
Pdum!
Oğlan yıxıldı, yerindo dikelorek ayaqlarımı altına yığdı. Ağzından qan axmağa başladı. Yırǧalanaraq yanı üsto düşdü.

Qız ona yanaşdı.
Pdum!
Olləriyle havanı yaran qız buzun üstünə quylandı. Bereti başından düşdü.

Son iki xaç işarosini coken snayper ayın tarixini yazıb imza atdı, doftori ördū. Karabini boşaltdı, atılmıs güllo gilizlorini yığıb, torbaya atd.

Aşağıdan no iso bir musiqi sodası ucalırdı.
Pəncorədən çardag̀a keçon snayper, torbanı vo doftori çantasına yoydu, karabino qıhfinı geyindirdi, bir konarda qalaqlanmış köhno izolyasiya materialınn üstünə işəyib, qapıya torəf yönəldi.

Evlor müdiri evda olmadıg̀ından çardag̀n açarını onun arvadına tahvil verdi.

Hoyata çıxınca ikilinin casedlari yanında dayanmış iki noforo rastlad.
"Volqa"nın qpılan bayaqkı kimi taybatay açıq idi, motor çalışmağındaydı, radio da ne ise qırildadırdı. Yaxınlaşan snayperin ūzūnda bir canıyananlıq uman, rengi avazımıs hündürboy kişi:

- Dahşotdir... - dedi. Axı buna no deyoson, ho? Hanı bizim o tarifli milisimiz? Yaqin domino çırpır hardasa!? Anlayışla başımı torpədan snayper öz yoluna davam etdi.

Üçüncü skamyanın tuşuna çatanda çevik hərəkotlo ayilib darağı gōtürdü va cibina dürtdü.

Yandakı evin arxasında magaza var idi. Lap girişdə sosis satırdılar. Növbəya duran snayper, özünün bayaq gülləsindən qaçıqurtulan qocadan sonra olduğunun ferqine vard.

Yanm saatdan sonra növbo qocaya çatdı. Sosislori torbasına dolduran qoca satıcıya üç manat altı qopik uzatdı. Domir pulları әyri-ūyrū qavzana atan satıcı üzünü snaypere tutdu:

- Siza ne qadar?
- Bir kilo. - sözlerini mızıldayan snayper hazırladığı çantasmı beri başdan irali italedi.


## ALEKSEY NİKOLAYEVIÇ VARLAMOV

## AXINTI

(hekayo)
Verstovla Anna bapbalaca dayanacaqda qatardan düşondo hava holo işıqlanmamışdı vo düşdüklori yerin meşo, yoxsa hansısa insan məskeni olduğunu Anna derhal anlaya bilmedi. Verstov neqliyyat axtarmağa yollandı, Anna ise güclo işartssı golon bu çöllomədo şeysüylorin yanında tok qaldı. Elo hemin andaca onu ciddi görkemli, qaraqabaq, yeko-yeko itlor dövrəyo alıb, layiqinco iylodilor, sonra da öz görkəmlorilo yazıq qonağı nece vahimolendirdiklorinin forqine varmadan onun böyründo yero döşondilor. Soyuğuydu, göydə ulduzlar sayrışırd: qan-bağır olmuş Anna yanım çantanın üstüno qoyub siqaret yandırdı. Son iki geconi yaxşı yatmamışdı, yol onu yormuşdu: neço dəfəlerlo bir qatardan düşüb başqasına - adi sornişin qatarma yox, meşo doğrayanları aparan "kukuşkalara" - minmişdilor ve indi ona elo galirdi ki, belo uzaqlardan bir do geri, yaşadığı doğma yerlere, qayıtmaq mümkün olmayacaq.

Qaranlıqda motosikl zırıldadı, Anna olinde közeron siqaretini yaxınlaşmaqda olan adamlardan gizletməyə macal tapmadı. Güman ki, onlar Annanı geconin bu vaxtı çöl-bayıra çıxmaqdan qorxmayan yerli adamlardan biri sayaraq hayladılar. Qadın hay vermodon Allaha yalvarmağa başladı ki, adamlar çakilib getsinlor, ancaq onlar yaxınlaşdılar. Biri kibrit çöpünü yandırıb onun üzünü işıqlandırdı. Yeqin ki, qorxudan dodaqları titreyon qadının ağarmış sifetine baxmaq onlara lozzat verirdi, odur ki, her defo çöp yanıb qurtaranda yenisini alısdırırdılar. Nohayət, bu əyloncedon istədikləri qədər lezzot aldıqlarındanmı, yoxsa kibritlori qurtardığındanmı, o cür də,
dinmozca, çokilib getdilor. Anna çotinliklo do olsa, ağır çantaları bir-bir dartib çollomədən ağacların yanına apardı ve orada nəfəsini içinə çekib gizlondi. O özünü büruzo verməmək üçün ağlamağa da qorxurdu.

Elece o, sübh açılana qeder orada oturdu. İşıqlananda ise atrațda gözünə görünon manzaro onu geconin qaranlığındakından az qorxutmadı: tikilib başa çatdırılmamış, poncorolərinin şüşoləri sındınlmış evlordi, hasarlar uzanıb gedirdi, yerdo neçe illor önca buralara tökülmüs nəhəng inşaat boruları, məftil, kabel topları ve çoxluca zir-zibil vardı. Adamların bu dəhşətin içində necə yaşadığım, ne ile maşğul olduğunu başa düş bilməyon Anna özünün buralara nəya göra golib çıxdığımı anlamaqda çotinlik çakirdi. O heç təsəvvür eləya bilmirdi ki, dünyada belo yerlər ola bilər. İtlər da çakilib gedəndən sonra atrafa qeyri-adi bir sükut çökdü, yalnız çox uzaqlarda işloyen bir traktorun zaif çırtıltısı eşidilirdi.

Nehayet, üz-gözünün kir-pasaǧı aşkarca görünən, pırtlaşıq saçlı Verstov gelib çıxdı. Annanın içini çakməsinə fikir vermadən o, ağır çantaları xurcuntayı elayib çiynine atdı va onlar palçığı diza çıxan ara yollardakı gölməçələrin arası ilə gedarek, ağacdoğrayan sexin atrafa sopələnmiş zir-zibilinin böyründən iti addımlarla keçib getdilar. Anna çadır ve yataq kiselori yığılmış, nisboton yüngül çantanı kürəyine şələləmişdi, ancaq buna da baxmayaraq, tezce yorulub əldən düşmüşdü, Verstov isə nəfəs dərmek üçün ona ayaq saxlamağa imkan vermirdi. Gedo-gedə, geri do qanrılmadan Verstov dedi ki, bu gün onlarn bəxti gatirib: bir həftəymiş ki, nəqliyyat yoxuymuş, ancaq dünən kolxozdan bura müşavireyə getirdiklori bir müallimeni bu gün geri aparacaqlar. Onun arxasinca ayaqlarını gücle sürüye-sürüye Anna buralardakı şagirdabenzer qorqoduğun içine galib düşmüş hemin müalliməni de özü kimi bədbext ve yamangünlü tasəvvür edirdi. Nəhayat, tamam eldən düşenden sonra, addım atmağa taqeti qalmayanda, Anna yolun ortasinda dayanmıs traktoru gördū. Saatdan artıq idi ki, traktorun müherriki ahengdar tıriltısını vururdu, arxasına qoşulmus lafetde ise bir nçe adarn oturmuşdu. Verstov çantaları yuxan atıb, Annanı da ora qaldırdı. Adamlar sıxlaşıb onlara yer verdiler, ancaq traktorçu öz çantalan üstünde rahatca eyleşmis turistləri görende, nedənse metal dişlorini va sifotinin bütün zahmini nümayiş etdirdi:
-Səle-külənizi tökün aşağı! Kolxoz traktorudu, kenar adamlan apara bilmerem!

Verstov başını əyib traktorçuya nəse dedi. Şübhali-şübhəli onu dinloyon sürücü araq tolob etdi. Verstov inkar menasında başmı firlad.
-Onda düşün aşağ!! Tez olun. Aşağı! - traktorçu hirslondi.
Verstov məbleği iki dəfo artırdı.

- Yaxsı, ver gelsin! - traktorçu bir az da artıq nifratlo dedi.

Sürücü yena do harasa çıxıb getdi ve yarım saatdan sonra pencekli bir yastı-yapalaq kişile longer vura-vura qayıdanda, başım yelloyə-yelləye öz-özüne donquldanırdı. Yastı-yapalaq kişi traktorun arxasına keçorek, heç kimi vecino almadan şalvarımın qabağım açıb işədi ve qoltuğundan yarımçıq butulka çıxartdı. Traktorçu butulkaya bir dorin qurtum vurub, çotinliklo kabinaya qalxdı vo Anna yuxarıda öz yerini tutmamış bu dolisov domir at yerindon götürülüb, hole yatmaqda olan qosəbe boyu, döngolərdo ve enişlordo do süretini azaltmadan çapdı.

Ensiz, berbad yol gah yoxuş boyu qalxır, gah da enirdi. Yolun yuxarı yerlorindon baxanda, artıq güneş şofeqlorinin sancıldığı, uzaq çöl genişliyi və qoca dağ silsilosinin meşe ilo örtülmüş ataklori görünürdü. Traktor eniş boyu aşağı cumanda ise onlar yarıqaranlıq meşonin ağır havasının rütubetli nəmişliyine düşürdülor. Lakin Anna bütün bu gözolliyi görmürdü. O, ikielli, lafetin soyuq domir bortundan möhkemce yapışaraq fikirloşirdi ki, serxoş traktorçu arxasınca dartışdıra-dartışdıra apardığı bu arabanı mütleq aşırıb, onları xurd-xəşil edocek. Öz bostanlarında işləyə-işleyo qaralmaǧa macal tapmış, başı yaylıqh, sırıqh vo qalın yubka geymiş, namelum yaşlı qadınlar maraqla Annanı süzürdüler, ancaq onlardan heç biri gecəler şeir oxuyan nərmənazik müəlliməyə oxşamırdı. Onların nə danışdığımı Anna başa düşə bilmirdi, herçend ki, danışdıqlanı lehcedə aydınca seslenən söyüş ve diger biabırçı sözler ona xecalot verirdi. Qadınların ona niya belo maraqla baxdığım Anna anlaya bilmirdi, ancaq herden üzüne direnen iti qanı baxışları ona xatırlamaq istemədiyi bezi şeyləri xatırladırdı.

- Yaman tezden gelmisiniz, - qarılardan biri Verstova müraciatle dedi. - Bes bu kimdir, arvadınızdır?

Verstov susdu, Anna iso utand. Vo no deyocoyini, bu voziyyatdon neca çxacağm tosovvür eloyo bilmayon Anna gözlorini sumub. özünü mürgü vururmuş kimi göstordi. Sonra o həqiqətən do mürgüladi vo böyründa orurduğu. ümumi söhbatdo iştirak etmoyən qoea kişivo söykənərok, yarıyuxulu veziyyotdo harada olduğunu heç cür ōzü üçün müayyonloşdiro bilmədi. Qatar, "kukuşka", traktor - hamısı bir-birina qarışmışı ve ona elo golirdi ki, o, esrin sonunadak belaca yol gedacak. Traktorun getdiyi takor izlori palçıq ıçinde ensiz arxlan xaturladırdı, enişlorin dibindo bulaq axarlanı ilo kasi̧̧onda o izlor büsbütün su ila dolmuş olurdu vo homin yerlordo traktor lafetin takerlorini zorla dartısdırb palçıqdan çıxara bilirdi. Annanın yeri çox narahat idi, ağılaşmış kirpiklorini qaldırmağa onun sanki gücü çatmırdı. O yalnız dərolərdon birinin dibində traktor dayananda ayıla bildi.

Qat! dumana bürünmüş bu dərəde traktorun tiriltısmdan başqa o, nəsə sabit bir şırltı eşitdi və həmin andaca suyun kəskin iyini duydu. Verstov çantaları yero tullayandan sonra Annanm aşağı enmasina kömək eladi. Yol boyu sorxoşluğu tamam keçib qurtarmış traktorçu narahathqla onların böyür-başında vurnuxurdu.

- Birce stəkan da vermezson? - o, astaca, azablı soslo soruşdu. - Ölūrom, gedib çatammayacam.

Verstov ūz-gözūnū turşutdu, çıxartdığı plastik butulkadan traktorçunun parçına spirt tökdü. Traktorçu spirti başına çokdi vo bir neço saniyalik əzablı lozzat keyliyindon sonra nəfos alıb, heyranhıla atrafa baxdı. Bir neçə saat əvval sürücünün qosəbədə butulkanı başına çokmasino sakitcə tamasa eləmiş arvadlar ela həmin daqiqedoco yerboyerdan etiraz sasi qaldınb. Verstovu söyməyo başladılar. Arvadlardan birinin xüsusi ilham ve ehtirasla söymoyindon Anna mehz onun múallima olduğunu yoqin etdi. Traktor razılıqla finxırıb, az qala lafetin dösomasina qadar qalxan suyun dorinliyina girdi ve çıxandan sonra o biri sahilde it kimi silkine-silkino gözden itdi,

Bogazlarımı qıcıqlandıran sehor dumanı onları elo bürümüşdü ki, çayı güclo görürdülar. Soyuqdan üşüyə-üşüyə, gecənin yuxusuz yorģunlugundan sonra onlar düşüklari bu yeni vaziyyotdə yaranan sakitliyi her hansı bir ehtiyatsız söz ve ya herekatle perikdireceklarindon qorxurdular. Güneş artıq meşenin üstündo dayanmışdı, ancaq dumant dağtmağa holo onun gücü çatmırdı, odur ki, öz
şüalarmı siqaret tüstüsü ilo dolu zalda kinoproektor şuaları kimi bu dumana sancmaǧa məcburdu. Verstov çantaları açıb, şey-şüyü çıxartmağa başladı, Anna iso sahile yaxınlaşdı. Onun ayaqlarının altında şəffaf su sürətlo axırdı. Suyun dibində böyük, kiçik daşlar, yosunlar ve tez-tez kölge kimi peyda olub iton tünd rengli, balaca balıqlar görünürdü. Bozi yerlordo su böyük daşların üstünü örto bilmodiyine göre onlarm atrafinda hikke ile firlanır, köpüklonir ve burulğan yaradaraq keçib gedirdi. Anna bütün bunlara sehrlonmiş kimi, heyran-heyran baxırdı: homin andaca onları olden salmıs yol, dohşetli qəsebe mənzərəsi ve sərxoş traktorçu Annanın yadından çıxdı ve onu bu uyumuş veziyyotdon gizlice arxadan yaxınlaşmış Verstovun ötkam sesi çıxartd. Verstov deyirdi ki, Anna ondan on metrdon artıq mesafoye uzaqlașmasm.

Demək olar ki, sal artıq hazır idi. Verstov çay todarükü göron Annanı tolesdirirdi. O, esəbi idi və Annanın şoherdə tanıdığı yumşaqtəbiətli adama qetiyyən oxşamırdı. Çayı da ayaq üstdə içirdi, ayaq üstde siqaret çokirdi vo onun üzüne heç baxmırdı. Ancaq bir saat sonra hava doldurulmus narmes rongli xilasetmo salı suyun üzündo yırğalananda vo onlar bütün şey-şüylərini o salın üstüno yükləyəndə, duman artıq çayın üstündən büsbütün çokilib getmişdi və çay aşağılarda dönüb, dağların arxasına girdiyi yerlorə qədər aydınca görünürdü. Onlar torpaqla üzülüşüb, kiçikliyine göre bu dağlarla müqayisəyo golməyon, üfürmo uşaq oyuncağımı xatırladan bu gəminin yumşaq, lengərli sethine ayaq basmağa sanki tərəddüd edirdilar. Nohayat, Verstov Annanı qayğıkeşlikla yumşaq çantanın üstündə əyloşdirib, avar kürəyini ona verəndən sonra özünə gəldi və onun qırxılmamış üzündə uşaq təbessümü bərq vurdu, sanki delisovluqla çağlaşan bu axar sular onun esl meskoni və oylağı idi.

Homin gün onlar çay aşağı çox üzdülor. Çay boyu onlar bir neço kənddən keçdiler. Bu kendlorin yanından keçonda, çayda paltar suya çəkən arvadlar əllərini gözlərinin üstüne qoyub onlara baxırdılar, birce dene de olsa balıq tutmaqdan ötrü çaya qarmaq sallamıs oğlan uşaqları onlara nəse qışqırışırdılar. Ancaq onlar başlarım üzərindeki tərpənməz göy üzündən və kürəklərin hər horəkətindən sonra arxada qalan qayalıq sahillərdən başqa etrafda heç nəye fikir vermedon hey üzür, üzürdülor. Herdən qayahıqlar geri çekilib. onlara yaşıl otlarla örtülü talaları göstorirdi. Günoş öz parlaqlığı ilo
atratida her seyi isiqlandirsa da, isti deyildi vo Anna qollarmın işlomasindon böyük lazzat ahrdı. Sonra o birdon fikirloşondo ki, bu sahillar vo bu qayahıqlar da hoyatdakı bütün şeyler kimi heç zaman tokrar olunmayacaq vo tezliklo yaddan çıxacaq, qüssolondi.

Anna bu cür ani vo sado bir fikrin axan ilo sürüşəək, daha qüssoli yerlara gedib çıxdı: o fikirloşdi ki, yaşlaşıb ve on yaxşı illəri arnq arxada qoyub; o daha ovvelki qədər gözal ve sağlam deyil ve o daha takco galacayo yox, hom da keçmiş boylanmalı, takco ümuliere yox, hem de xatirelere qapılmağı bacarmalıdır. Genclikda onun dahşatli daraceda gözalliyi va kişilərin ağhmı-başından çıxaran bir ilaha görkami vardı. hamı onu inandırırdı ki, o xüsusi bir ömūr yasamaq üçūn yaramb. Ancaq gözellik ona xoşbextlik goturmamişdi va onun hassas yaddaşında həqiqeton do xatırlamağa laviq seylor elo do çox deyildi. Əvvallor inanırdı ki, qarşda onu \axş seylor, asl həyat gözləyir, ancaq burada, çayda üzə-üzə o hiss etdi ki, artıq zirveni aşıb ve yarısı arxada qalmış öz həyatı Annaya eybocor gōründū.
O. su içmayi behane edərok aşağı əyilib, artıq solmağa başlamış sifetinin suda aksinə baxanda, gözlərinin yaşım saxlaya bilmodi vo derhal da fikirloşdi ki, yaxşı ki, o. salın burun tarefinde oturub ve Verstov onun ūzünū görmür. Sonra o, yayın boğanaqladığı şherdə qoyub geldiyi ōz uşaqlarnı. onların nenesine (öz anasına) yalandan guya ezamiyyəta göndorildiyini deməyini xatırladı ve bu yalanın ürekbulandırıcı xıltım öz içində hiss etdi. Adamın iliklorine işlayən günaşli gūn sönūb ōz gözalliyini itirdi. Annanı bodbinlik bürüdü və o eve qayitmaq istedi.

Verstov heç no hiss etmirdi, o özüno gelib, xeyli şənlenmişdi: çay boyu bir neça dafə qarmaq atıb bir dənə böyük çaki balığı tuta bilmişi ve onlar gözalliyila seçilon uca sahillarden birinde dincelmək úçūn dayananda 0 , balıq şorbası bişirib, sərinləmək üçün suya qoyduğu araq butulkasım gatirməyə getdi. Onun belo ol-ayaq elomesine baxan Annanin da fikri bir az dagılds: o da memnuniyyetle çörok yedi, indiya qader zohlasi gedan arağı metal parçdan kişilar sayağ. momnuniyyatla içdi. O bu geca keflonmək istəyirdi. Külək kasmişdı. qaladıqlanı tonqal alışıb-yanırdı, aşağıdakı sert döngede cay smidayırd, ulduzlar saynş̧ıd. Sonra dağların arxasından bütöv bir ay çıxıb, talanı işığa ve kölgelore ayırdı. Haradansa, aşağı
meşədən gücenən bir quşun sosi gəlirdi: hər şeyde sirli bir nəfəs va vahime vardı, ancaq tonqal öz işığı ve alovu ile onlara tehlükesizlik duyumu verirdi. Balıq şorbası yeyilib qurtarandan, araq içilendon sonra Verstov Annaya şohvetli baxışlarla baxmağa başladı ve bu baxışlar Annanın ürəyini bulandırdı. Bu tələbkar baxışın ne demek olduğunu o başa düşürdü: öz-özlüyündə, onların bir çadırda yatmasının mena ve neticelərini de o ovvelcedən anlayırdı. Ancaq nedənse burada - çayın sahilinde, qayaların, göyüzünün ve suyun ehatəsində, kədərli ay işığımın altında bütün günü ona əzab vermiş düşüncelərdən sonra Anna tam yəgin etdi ki, Verstov onun xoşuna golmir, heç zaman da gəlmoyib, indise tamamile ondan zohlasi gedir. Hiss etdi ki, indi onun ürəyi, ümumiyyətlo, kişi yox, nəsə başqa bir şey istoyir. Anna Verstova bunu demok istoyirdi, lakin Verstov yarıserxoş halda onu öpmoye çahışrd.

Birdən Anna gece dohşetli tonha foner işığımın lokəsi düşmüş çöllemədeki oğlanları, atrafinda torpağa döşənib onu qoruyan itlori xatırlayaraq Verstovu kenara itolodi:

- Monə yaxınlaşma!

Eşqi başına vurmuş, az qala özünə nəzareti itirmiş, güclü Verstov bir anlığa dayandı. Anna qaranlıqda onun gözlorini göra bilmirdi, ancaq elo bil hiss edirdi ki, Verstov indi mohz homin alçaldıcı kişi baxışlarmı onun üzüne zilloyib. O cür baxışla kişiler adəton hansısa sobəb üzündən tabe olmağa borclu olan qadına baxırlar. Eyni zamanda, Anna başa düşürdü ki, onun istəyini yerino yetirməməyə daha gücü çatmayacaq ve ona göre də bu tohqiri axıra qədər qəbul etməli olacaqdır. Sanki onun üzərində öz labüd hökmranlığım nümayiş etdirmok üçün münasib anı gözləyəndən sonra Verstov istehza ilə gülümsünərək, yataq kisəsinə girib üzünü o yana çevirdi.

Sehər Verstov başının aǧrısından əziyyət çakə-çəkə ocaq qalayanda, özünü onun qarşısında günahkar sayan Anna incik yox, üzrxahhıq dolu sesle dedi:

- Yaxın kəndlərin birine çatanda, mən çıxıb şehəre gedecəyəm, - ve fikirləşdi ki, növbəti geceni qalası olsa, hetta bu birinci ve axırıncı dəfə olsa da, onunla yatmaqdan imtina etmez.

Ancaq Verstovun üzünde Anna heç bir peşmançılıq ve inciklik ifadesi görmedi.

- On yaxun kondo qədər üç yüz kilometrdon artıq yol var, o sakiteo dedi ve çadırı bükmoyo başladı.

Bir-birina oxşar günlər takrar olunurdu: qaş qaralana qədər üzürdülor, axsamlar ise tolom-tolosik sam yemoyini yeyib yatırdılar ki. sehər tezdən qalxıb, axşamdan qalma dadsız xöroyi qızdırıb yeyondən sonra yenidən üzməyo başlasılar. Cay daha Annaya elo gözal görünmürdü, bütün bu uca qayalar, meşolərlo örtülmüş dağlar da təkrar olunan eyni mənzərədon başqa bir şey deyildi. Anna özünūn kobudlaşıb, döyənək bağlamış əllərinə, qaralıb codlaşmış sifetine baxmaga belo qorxurdu. O hiss edirdi ki, traktorda birge geldiyi qadınlara oxşamağa başlayıb, Verstov isə ona yalnız komanda verirdi: sag̀, sol, aks! O da talim görmüş it kimi bu omrlori yerina yetirirdi, hərdon de fikirloşirdi ki, bəlke elo o nahaq yero ōzünü bu fikir-xəyallarla aldən salır, balkə elə Verstovun onu özü ila bura getirmakde maqsedi ondan sanki radioqəbuledici kimi istifadə etmək, yəni istədiyi vaxt işe salıb, istədiyi vaxt söndürmək olub. Anna fikirloşdi ki, onun yerinda it olsaydı bele, Verstov o ite müəyyən qulluq, qayğı göstərməli olacaqdı. Hər axşam yatağa girəndə, Anna nəyinse xəcalatini çakirdi, utanırdı...

Neça illar önca onlar institutda bir oxumuşdular. Verstov ona vurulmuşdu, ancaq Annanın atrafinda daha maraqlı oğlanlar firlandığı ūçūn onu radd edib aro getmişdi. Sonra uşaq doğub, ərindən aynimışd. Verstov hardan ona zang vururdu, ordan-burdan danışırdilar, hərdən bekarçilıq üzündən görüşürdülər də. Annann taleyi mūxtəlif cür gətirirdi: o gah xoşbext olurdu, gah badbext olurdu; sonra yeno aro gedib, yenə də uşaq doğdu, yenə da ərindən boşandı va bu illor arzinda dəyişməyən Verstovu daha çox qiymatlendirməyə başladı. Evli olub-olmadığını o, Verstovdan heç zaman soruşmurdu, açığ, bu onu heç maraqlandırmırdı da. Yalnız eşitmişdi ki, o, kifayot qedor zongindir. deyirdilor ki, o özünü yaxşıca tutub, tolebəlik illorilo müq̧ayisəda o doġrudan da xeyli dəyişmişdi, kişi kimi oturuşmuşdu, əsl ar görkəmi vardı, ancaq Anna bütün bunlara o qədər de əhəmiyyot vermir va ōzü üçün bir kişi kimi onu qabul etmirdi.

Na vaxtsa bir dafe "Vermut" içizdirerək onu əle getirmek istəyan bambılı oğlanın obrazını onun yaddaşından heç ne ile sıxışdırıb çıxarmaq mümkün deyildi. Balka de o vaxt Verstov onu əlo getirib, $\bar{o} z$ istayina nail ola bilordi, ancaq onun heyocandan tez-tez tualeto
qaçması arada Annanı elo əsəbiloşdirdi ki, növboti dəfə Verstov tualeto qaçanda, o tez paltarım geyinib aradan çıxdı. Bu ehvalatı Anna heç zaman ona xatırlatmırdı, o da, deyoson, bunu unutmuşdu, indisə ona baxanda, belə bir işin onun başına geldiyini heç cür tesevvür etmek olmazdı. Onlar adətən kənar şeylər haqqinda söhbət edirdilər, Anna hərdən öz həyatundan ona gileylənirdi, hərdən heç bir refiqesine aça bilməyəcəyi sirlərini ona danışırdı. Sonra Verstov aparıb onu eve ötürürdü ve heç zaman yuxarı, mənzile, qalxmırdı ve onların münasibeti bu tərbiyeli görüşlərin çerçivesindən kenara çxmmıdı. Görünür, elə mohz buna görə onlarmn münasiboti belo uzun müddat davam edə bilmişdi vo indi Anna fikirloșirdi ki, gərok hor şeyi olduğu kimi saxlayaydı, onunla heç yerə getmoyəydi. Belkə də homin il çox sevdiyi adam Annanı atmasaydı, o getməyəcəkdi. Anna özünü o qədər itirmişdi ki, başına hava getirecək qəm-qüssədən qurtulmaq üçün Verstovdan ve bu axintıdan yapışası olmuşdu. O, hər şeyi danışmağı adət ve etibar etdiyi adama üroyini boşaltmaqla toxtamaq, sakitloşmok istəyirdi. Ancaq bütün kişilere xas olan şehvet hissile dolu baxışlarla burada da qarşılaşanda, Anna geldiyino pessman oldu.

Qarşıdakı çox geceləri beloco, bu hökmlü ve bacarıqh adamla bir yatağa girib, özündən güclü kimsedən asilı vəziyyətə düşmüş qadın kimi, itaotkarlıqla onun istoklorini yerine yetirmok olard. Ancaq nəsə mane olurdu... Nəsə çox ince, gözlə görünməyən, izaholunmaz bir şeye göre onların bu münasibeti yarana bilmemişdi və Anna başa düşürdü ki, bu vəziyyəti heç cür dəyişmək mümkün deyil.

Bir dafo onlar kiçicik bir kəndin yanından üzüb keçirdilor. Verstov bidonu götürüb kənddə süd axtarmağa getdi, Anna da onun arxasınca addımladı. Kend, daha doǧrusu, üç evdon vo toponin üstündo yerloşən kiçik ibadətxanadan ibaret bu menzore Annanın ürəyini yerindən oynatdı. Onlarm bu seforinin başlanğıcında qalmıs stansiya qesəbəsi nə qədər eybəcərdisə, çayin yuxarı axınlarında insanlarm tork etdiyi bomboş kendlər ne qədər darmadağın ve talanmış görkemliydise, bu kend, eksine, bir o qoder diri, canlı ve tobii idi, sanki öz mövcudluğu ilo insan yaşamayan bu yerlorin gözalliyini tamamlamaq üçün burada sahnmışdı. Evlorin hondoverinde an yeşiklori vardı, sahilboyu çomənlikde inek ve iki at gozişirdi. Kondi böyük dünyaya bağlayan yol-riz, elektrik məftillori, traktor,
humbayn-tilan - heç no göze daymirdi. Allah bilir, burada yaşayan adamiar no ile mosgul olurdular, ancaq birdon Anna istedi ki, burada qalıb, öz taleyini tapa bilmədiyi, xoşbext ola bilmədiyi dog̀ma yerlore bir do qayıtması. Kənddo azacıq firlanandan sonra Anna su içmak istədi va quyuya yaxımlaşaraq, doldurduğu vedradon su içməyə başlad. Su çox dadh idi, Anna dodaqlarım vedradan ayırmadan içir, içirdi. Bu vaxt ise alində bidon ve böyük çörək kömbosi tutmus Verstov günaşdən qaralmıs bir qarı ila evin pilləkonlari üstüne çıxd.. Qarı Verstova mehribancasma belo deyirdi:

- Allah xatirine, atam, nə pul! Çörəyi pulnan verməzlər! Bu çörayi biz ōzümüz bişiririk, unu da öz taxılımızdan üyüdürük. Coulda dayirmanımı var, hor seyi bize Allah yetirir.

Qannın xeyirxah, sadəlövh üzü vardı və fikrində onun xoşuna gəlmək, onun reğbatinə layiq görülmək üçün Anna onunla salamlasdı, ancaq quyunun böyründə dayanmış Annanı görcok qarının sifəti dəyişdi, o, vay-şivən qoparıb, yaxaladığı Annanı özündə olmayan dəli kimi silkələməyə başladı.

- Sən gör nə etdin?! - qarı qışırdı. - İndi mən neyləyəcəyəm, Allah? Manim üçün kim bulaq qazacaq?

Anna, alinda vedro, dayanıb baxırdı ve qarının hansı bulaqdan dem surdug̉unu başa dūşmürdū. Ancaq Verstovun hirsdən ağappaq agarmış sifotindən görürdü ki, həqiqetən da nəse dəhşetli bir sohv eləyib. O ōzūne baraət qazandırmaq üçün dili dolaşa-dolaşa nəse dedi, ancaq gan onun ūzüna eynilo onun stansiyada hammin gözü qarşısinda traktorun tekerine işiyen yapalaq kişiye baxdığı nifret ve iyrenclikla baxırdı. Anna qorxdu ve üzüaşağı qaçdı. Arxasınca tolazlanmis ucuz, tənəkə dəmirdən qayınlmıs vedre danqıldayıb çaya düsdū. Anna sala minib, hönkür-hönkür ağladı. Bu hönkürtüde və axan gōz yaşlannda arxada qalmış günlorin vo gecolorin, yolun, üzücū qaradinmezliyin yorğunluğu, Verstovda yanılmağıın, on çoxu ise ilk görusdonca ürokdon baglanmaq istodiyi bu kənddən aldığı zorbonin ağn-acıst vardı. O, Verstovu görmürmüş kimi, sanki onu unudaraq agliayırdı ve aglaya-ağlaya da qarımn noya göre belo hiddetlanmesini anlamağa çalısırdı. Ve birden o çoxdan olub keçmiş bir hadisoni xaturladı.

O, institutun birinci kursunu tezeca başa vurub, folklor ekspedisiyasına getmişdi. Xeyli gülmeli görünon iki şehorli qız ve utancaq
bir oğlan (qrupun yegane oğlanı) kendli daxmalarım gezib sakinlori sorğu-suala tuturdular. Bir dofo onlar bir qarmm daxmasına goldilor, hamı deyirdi ki, qarı cadugerdir. Qarı ise onlara heç bir cadunun sirrini açmaq istomirdi vo cadugerliyini de boynuna almırdı. Ancaq Anna ol çokmok istomirdi, ömrünü başa vurmaqda olan bu qarıdan heç olmasa birce done cadunun sirrini, sözünü öyrənmək istəyirdi. Onun dil tökməsinə, yarvarışlarına mohol qoymayan qarı susurdu, belke doǧrudan da heç bir cadu-filan bilmirdi. Ancaq onlar yığışıb, daxmanı əliboş tork etmok istoyondo, qarı sınayıcı nezerlorle Annanın və onun refiqesinin üzünə baxıb, birdən dedi:

- Qızlar, burada kimse bakire deyil ha-a...

Refiqesi pıqqıldadı, pul kimi qıpqurmızı olmuş Anna ise utandığindan nə edəcəyini bilmədi: həmin an yer ayrilsaydı, yere girerdi. Anna oğlanın diqqetli baxışlarımı kürəyində hiss etdi və daxmadan çıxıb qaçmamaq, hamının gözü qabağında hönkürüb ağlamamaq üçün bütün gücünü ve iradəsini toplamalı oldu.

Iller keçdikce o bu hadisəni unutdu, onun hoyatında da nelerse dəyişdi və on səkkiz yaşında özünün bakire olmamağının xəcalətini çokmək sonra ona gülünc göründü. İndi quyu mosəlesindon sonra Annanı yenə de həmin xəcalət hissi çuğladı: onun sifəti yena də qıpqırımızı oldu, o, nəse böyük bir günah etmiş kimi dehşetə goldi, sanki bu, hər şeyi bilon, öz aralarında gözəgörünməz tellərlə bağlı olan caduger kənd qarılanı onun yene buralarda olmağım birbirlorine xəbər vermişdilər. Qarılar onu sürüdən ayrı düşmüş təpel qoyun kimi küzo salıb deyirdilər ki, o, həyatını düzgün yaşamır; deyirdiler ki, artıq onun yaşı otuzu keçib, ancaq həlo do onun əri, hetta daimi bir kişisi de yoxdur; deyirdiler ki, onun uşaqları nenelorile yaşayır, $o$ iso holo do on bess yaşlı qız uşağı kimi budaqdanbudağa pırıldayır ve başa düşmür ki, gülünc hərəkətlor edir, çünki sevib-sevilmək vaxtı keçib getdi. O qarıların belə fikirlərinə müqavimot göstorirdi, onun patriaxal qanunlardan xoşu gəlmirdi - keçmişin qalıqları sayılan o axmaq qanunları dünya çoxdan loğv etmişdi, o da qarılara deyo bilerdi ki, zamanm axarına mane olmağa cehd etmok sefehlikdir - bu axar onlarm böyründən keçib çay kimi aşağı gedir, o ise sahilde dayanıb qalmaq istəmir. Onun sözünü danışağa, onun həreketlerine qiymet vermeye onları kim qeyyum edib? Amma orada, onun kimi, hetta ondan da azad hoyat süren
milyonlarla qadunn qunaqsız vo tanəsiz yaşadığ̀ı yerde, deyo bilecoklorinin burada qatiyyon monası yox idi. Burada o hotta onlarla bir quyudan su belo iça bilməzdi.

Hirsli vo qaraqabaq Verstov yeno do dinmezce oturmuşdu. İndi a. Annaya birinci gece çadırdakından da yad ve adamayovuşmaz gōrünürdü. O, qarıya haqq qazandırırdı, Anna isə mümkün qədər dərindon vurduǧu avarları var gücü ilo çəkirdi ki, bu lənətə gəlmiş kondden tez uzaqlaşa bilsin. O fikirloşirdi ki, hoyatda her şeydon artıq qocalığa nifrot edir: bu qocahq onun xəyalında dəhşetli, eybacar, quriş, acıdil idi ve bütün bunlar heqiqeton do onun qocalig̀mın bazeyi olacaqdısa, o bu küpegiren qarılardan birinə çevrilməyin cüzi bir alamotini öz canında və qanında hiss edən kimi öz həyatını dayandırmag̀ın yolunu tapa bilordi. Ancaq özündə nifrati nə qədər qızışıımag̀a çalı̧ssa da, özünə baraət qazandırmaǧa ne qedar cahd etso da, axında keçirdiyi günlar ərzindo ilk dafo özüōzünden haqiqetan da dahşeta galdi. Birdan o aydınca başa düşdü ki. o sadacə ōzünün iki haftəlik məzuniyyətini korlamayıb, həm da ōzū ūçün əziz olan bir adamı. daha dog̀rusu, o adam haqqında içində yaşatdığı gōzal qenaatlori itirib. Eyni zamanda, o fikirloşdi ki, onun basma golən bütün bu həngamələr kiminsa naməlum məqsedlərlə ona qarşı qurduğu qasdin neticesidir. Daha dogrrusu, bele çıxırdı ki, bütün bu qasdi quran utancaq oğlan uşağıdır; ekspedisiyadakı qızların onun yanında utamb-çakinmedən paltar dayişdiyi, trusik qurutduğu va her şey haqqinda danışdığı üzü sızanaqh oğlan önce kond daxmasında onun rüsvayçılı̆̌ınn şahidi oldu, sonra ucuz "Vermut" içizdirib. onun işine baxmaq istedi, indi ise sanballı bir kişiye çevrilmis homin oğlan onunla bir salın üstünde kimsesiz tayqa çayı ilə üzüaşağı üzürdü.

Anna yatmağa getdi, ancaq Verstov bilirdi ki, yatmazdan öncə o xeyli aglayacaq ve yalnız bundan sonra yuxuya gedecek. O , tonqulın böyründo oturub, siqareti-siqarete calayır vo eşitdiyi asta hőnkürtūya fikir vermoməye çalışırdı.
"Axmaq qadm, bu cür bir axımı özü üçün korladı", - o yüngüllükle fikirleşdi ve yene araq çixardıb qurtum vurdu, sonra ise tündlaşmis suya yaxınlaşdı. Sanki her sey çox yaxşı alınmısdı. Onların axmı uğurla başlamışdı, çay yerində idi, on iki il orzində yer üzünün an ince ve kōvrek şeylerindan biri olan bu axar suyun başına azmı
işlər gələ bilərdi! Ancaq çay əvvəlkitək dağlarm sirli dərinliyində bulaqlarnn şırımlarmndan doğularaq, qayalara sos sala-sala üzüaşağı axıb, dərələr boyunca çevik vo inadkar bir məcra yaradırdı. Illər keçməsinə baxmayaraq, çay onun qayıdışım gözləmişdi, onu sevinclo qarşılamışı, ona qarşı bütün kin-küdurotini unutmuşdu, ondan öz sexavatini esirgəməmişdi, uzun müddət ərzində onu xatırlamamağını bağışlamışd. Bir vaxtlar yavaş-yavaş özüne golməye başlamış Verstov baş götürüb dünyanı gəzməyə getmişdi və çay onun bir-birine bənzəyən bu ölkələrdən, nəhayət, bezib qayitmasina səbirla davam gatirmişdi. Əvvaller həmin ölkələr Verstovu heyran edirdilər, ancaq bir neço gün keçendən sonra o özünü çox pis hiss etməyə başlayırdı. O ölkələrdə başa düşmədiyi dil onu əsəbiləşdirirdi, nece geyinməsindən asılı olmayaraq, oralarda onun əenebi olduğunun dərhal bilinmesi onu özündən çıxarırdı və 0 , temiz, seliqeli, qanunpərəst həmin ölkələrdən yol polislərinin rüşvət aldığı, bina girişlərinin hole do ictimai tualet rolunu oynadığı memleketə qayıdanda rahatlıqla nefes alırdı. Onun həyatında her şey yax\$s gedirdi, o qədər yaxşı gedirdi ki, hərdən o bundan yaxşısımı sadəcə arzulamağa belo qorxurdu. Ətrafda isə yuxarı yüksəlmək üçün ondan da böyük imkanlara malik ne qədər ağıllı, hər șeyi dəqiq hesablaya bilon adamlar vardı, ancaq onlarm arasından heç do hamısı o yüksəkliyi qaxa bilmədi, qalxanların da çoxu orada qərar tutub dayanammadı, ya da yolunu azdı. Onun dostları heyatın bele gerdişine tab getirmirdiler, içkiye qurşanırdılar, borca düşürdülər, çıxıb xarice gedirdilər və orada da Avropa, Amerika qaydaqanunlarımı ne vaxtsa özlərine doğma saydıqları qayda-qanunlardan da artıq söyməyə, lenetloməyə başlayırdılar. Bu söhbotlori dinlomək onun üçün darıxdırıcı idi. O, bir xurafatçı itaətilo fikirleşirdi ki, Allaha şükür, o cür işler onun başına gəlmədi: o öz doğma torpağında yaşayır, hor seylo tomin olunub ve golocəyine göre de narahathq hissi keçirmir. Allaha şükür ki, ağıllı torponib, bir dəfe öz qarṣısında açılmış heqiqoten ciddi perspektivden imtina etdi: istomirdi ki, bir gün vurulub öldürülməyin, ya da uşaqlarının oğurlanmasımın daimi qorxusu ve səksəkəsi altında yaşasın.
... Havaya göre onlarm boxti getirmişdi, onlar marşrutu gözlediklərinden do böyük sürətlo keçirdilor, demoli, çox da deridonqabıqdan çıxmaq lazım deyildi - seherlor gec durmaq, axşamlar ise
salı bir az erkon quaga cokib, sahilo qalxmaq vo istirahot etmok olard, ancaq ness Verstova rahatlıq vermirdi. Cayın mehribanlığ da. goyüzŭnün vo zirvelorin şəfaflığı da hədden artıq aldadıcı görünürdü, onlarn salı çaym axarnndakı təhlükəli pilləlori vo astanalan gözlenilmoz cevikliklo, asanlıqla keçib gedirdi; onlar bu yolu hoddan artiq rahathqla qot edirdilor, qoribodir ki, o hotta buna göre də müəyyon pesmançılıq hissi keçirirdi, sanki çaydan özüne qarşı gözladiyi münasibotin tam oksi baş vermişdi.

Çadırdan gelon hıçqurn kosilmişdi, gedib yatmaq olardı, ancaq Verstov hola de oda baxa-baxa Anna haqqında fikirloşirdi. O, Annanın lap cavan vaxtlarını xaturlayırdı, gözal "Suxodrev" adhı kond daxmasım xatırlayırdı. Anna üçün rüsvayçı olan homin deqiqə ona tamam başqa bir biçimdo görünürdü. O , Annanun qadın utancaqlig̀tnt o qodar dorindan hiss etdi ki, onun bütün gözalliyini vo o gözalliyin cazibe qüvvesini duydu ve bütün ömrü boyu bu sirrin asirno cevrildi.
O. Annanın çoxsaylı oynaclarından birinə çevrilmək tohlükəsından salamat qurtardı. Annanın ağuşundan çıxandan sonra onların, demok olar ki, hamısı hoyatda öz müvazinatini itirib sımırdılar: ager homin vaxtlar Anna onun da alına yıxılsaydı, o da öz yolunu azmıs olardı. Ona necə zerbe vurduǧunu ağlına bela gatirmadən Anna onun mohabbatini redd etdi. Ancaq insana mağlubiyyetlər qelobalerden daha çox lazımdir: balaca vaxtlannda Verstovun oynadığı futbol komandası uduzanda, o qisas almaq üçün hər sohər gimnastika ilo mosşul olurdu. O vaxt hemin qəzanın baş verdiyi dorinliklərde, Anna çıxıb gedanden sonra tak qaldığı monzilda onu monasızcasına axtarandan, sasleyəndən sonra o özünə qasd etmək fikrindən güclə xilas ola bildi. Ona elə galmişdi ki. Anna onunla zarafat etdiyi üçün manzilde gızlənib, o fikirleşirdi ki, Anna beloce, heç nədon çıxıb gedo bilməz, ancaq pencerəya yaxınlaşıb, onun yüngül, gödek şubada, başinda sapka, küço boyu getdiyini görəndən sonra onun arxasinca qaça da bilmodi, çünki başa düşdü ki, indi qaçmağin, onu qaytarmaǧn monası yoxdur va o, Annanı yalnız başqa vaxı, başqa cưr qaytara bilor. Bax. onda, homin nöqtedən başlayaraq, o öz hoyatıni qurmaq üçūn būtün zahmatlera qatlaşmışd. O öz həyatum ev kimi, kərpiç-kərpiç hōrə-hörə, yüz ölçüb bir biça-biçə, səhvsiz qurmaga başlamışd. Oger o, geconin hansı zamanında yatmağından
asılı olmayaraq, her soher saat yeddide qalxıb soyuq su ile çimməsəydi, hətta on gur alkoqollu gecelorin sohərki başağrısını üstəloyib gimnastika ile moşğul olmasaydı ve eger birce defo bu ağrılardan çokinib, öz qaydasına xilaf çıxsaydı, onun dostlarının bir-bir yıxıldığı homin dövrlerdən çotin ki salamat çıxa bilərdi ve sonra heç zaman ayağa qalxa bilmezdi. Onun bütün hoyatı ardıcıl, düşünülmüş addımların ve heraketlorin zoncirindon, bir pilloden o birine yükselişdon ibarət idi. Ancaq Annasız onun bir addımı da olmamışd, elde etdiyi her şeye, qazandığı her bir nailiyyəto göre o, mahiyyot etibarile adice bir qadından başqa heç olmayan, lütfkarcasına ona verilmis gözallik hodiyyəsindon do behrolone bilməyon Annaya borclu idi.

Anna çoxdan ona lazım deyildi, iller keçdikce o omin oldu ki, onun pərəstiş etdiyi qadın əsl həqiqətdə elo do böyük ağılın sahibi deyil, çox bayağı söhbetlor edir ve bütün mentiqi do yalnız gileygüzar ve şikayətlor üzorindo yekunlaşır. Onun da ailəsi vardı, başqa, odalı Annadan gözal ve maraqlı qadınlarla oturub-durmağı da vardı. Ancaq buna baxmayaraq, o, Anna ile hərdən görüşürdü, onu bahalı restoranlara aparırdı, xeyirxah, aliconab dost rolunu oynaya-oynaya onun yarımserxos açıqlamalarımı ve şikayotlorini səbirlo dinloyirdi. Bu yolla o, Annaya öz minnotdarlığın bildirmek istəyirdi, yoxsa ondan imtina etdiyine göre onu peşman olmağa mocbur etməkle bir vaxt oldon verdiyini indi geri qaytarmaq isteyirdi? Bunlardan ötrü əldən-əle keçərək otuzu adlamış qadının məhəbbətile mükafatlanmaq ele do böyük qehremanlıq tolob etmirdi ve çoxdan nail ola biləcəyi bu teltif üçün belo uzaq yerlore gelib çıxmağa da heç bir ehtiyac yox idi.

- Axı, sənə ne lazımdır, Anna? Nəyo göre son ağlayırsan, nəye görə məndən bele qorxursan? - o sessizce soruşdu ve ağrıdan göz bəbəklərinin genişləndiyini hiss etdi. - Mon xoşboxt adamam, mənim həyatımda arzu edilo bilon hor şey var, - mən xoşboxtom, çay, eşidirson moni? On iki il keçenden sonra men geldim sene deyem ki, mən xoşboxtem... - Ancaq çay onun söylediyi yalanın yanundan etinasızliqla axıb gedirdi.

Sübh açılırdı - ağacların arxasından suyun parıltısı görünmoya başlayırdı, tonqal da daha isti vermirdi. Anna ağlamaqdan șişmis gözlerini çoxdan yumub yatmışdı, indi Annanın ondan ayrilıb getmeye
yeri qalmamışd. Ancaq agor əvvelcə ona elo galirdisə ki, onlar burada iki nəfordirlar va Anna ila necə davranmağı da özü üçün o müəyyənləşirir, indi o birdan-birə burada üçüncü qüvvanin mövcudluğunu hiss etdi. Bu qüvve onları öz axarı boyunca aşağı aparan, dincelmək üçün vaxtaşm onlan sahilo tullayan ve sehərlər $\bar{o} z$ ağuşuna alıb yeno do aşağı yuvarladan çay idi. Verstovun Anna ilo qoribe oyun oynadığı sayaq da çay onunla oynayırdı. O, çayın ona kömək etmak, yoxsa mane olmaq istədiyini, belkə onu Annaya qısqandığını, bəlkə də aksinə, onu Annadan qorumaq istədiyini başa düşməkdə çətinlik çəkirdi. Bəlkə də çayın heç nə ona, nə Annaya, nə də onlann kiçik ehtiraslarına dəxli vardı, elə-belə, özü üçün axıb üzüaşağ̀ gedirdi va qarşısına tasadüfon çıxan hər şeyi də vurub özü ile aparırd.

Bedbextlik dağ zirvasine sancılmış bulud parçası kimi onların başının üstündan sallamb durmuşdu. Bürkü idi, çay uzun-uzadı bu dağın başına dolanırdı. Dağ silsilado sonuncu idi, bundan sonra düzanlik başlanırdı. Axın daha yuxarılardakı qadər güclü deyildi, astanalar da azalmışdı vo dağların arasında yaranan yelçəkənlərdə küləyə qarṣ! üzə-üzə irəliləmək üçün onlar əməlli-başlı güc sərf eloməli olurdular. Ancaq indi sakitlik idi və nədənse bu sakitlik Verstovu sevindirmirdi, aksinə, qorxudurdu. Zirvədaki bulud şişərok yelinlədi va aşağı enməyə başladı. Kollar, meşəliklərlə örtülmūş sahillerdə çay tez-tez sıldırımların altına sığındığından Verstov daha dayanmağa yer de axtarmırdı.

Arxada göy guruldamağa başladı və çox keçmədi ki, bu gurultu sabit bir uğultu kimi havadan asılı qaldı, sanki onların tork etdiyi yerlarin hansısa guşasində mühariba başlamışdı: onların hər ikisinə elə golirdi ki, homin yerlordon ayrıldiqları zaman artiq saya-hesaba sıǵmır. Sonra bu vahiməli gurultular küloyin ilk kəskin həmlasila avez olundu ve onların üstündə oturduqlan sal tesadüfən dalğalar qoynuna düşmūs tennis şanı kimi axar boyu aşağı getdi. Verstov dali kimi Annanin üstūne qışqıa-qışqıra bütün gücünü toplayıb, salın ireli yuvarlanmasna müqavimet göstərmək istəyirdi, ancaq Anna heç ne eşitmirdi. ondan da elave, qüvvalor nisbeti həddən artıq farqli idj. Külok dağların arasındakı dəhlizə sanki boruya soxulurmuş kimi soxulur, onları da özü ile aparırd. Sal daha, demek olar ki, idaroolunmaz bir veziyyoto düşmüsdü va harada dayanmağın forqinə
varmadan, teki bu deli axardan bir qədər çıxmaqla sahilə yan almaq haqqinda düşünəndə, birdən o çınqılh adacıq qövsünün üstündəki qayada açılmıs tünd deşiyi gördü. Onlar bir az da aşağı keço bildilər, Verstov var qüvvəsilo salın başım oks istiqamətə döndərməyə başlad. Anna onun nə etmək istədiyini başa düşdü: onlar son dofe güc qoyub, salı axının ağzından almağa çalışırdılar ki, aşağıda artıq səsi eşidilməyə başlamış növboti eniş pilləsində darmadağın olmasınlar. Nehayət, heç cür dayanmaq istəməyən, deli axarla bərabər aşağı yuvarlanmaq ehtirasından keçə bilməyən köntöy, idarəolunmaz sal, yavaş-yavaş dönməyə başlayaraq, sağ sahila doğru yönləndi və onlar on son anda salı çınqıllı qövsün ucuna ilişdirib dayandıra bildilor.

Beş dəqiqə də yubansaydılar, onlar heç nə edə bilməzdilər. Hava qaraldı, ildırımlar lap yaxında çaxmağa başladı və çayın üzərinə hücuma keçmiş külək qarşısına çıxan kolları, aǧacları suyun üzərinə doğru əуə-әуə, silkələyə-silkələyə sındırmağa başladı. Sonra ise göyden əsl leysan töküldü. Ancaq onlar artıq salı sahilə çıxarıb zağada gizlonmişdilor.

Zağa kifayət qedər geniş bir mağaraymış. Verstov fenərla ișıq salıb, sanki ibtidai insanlara mexsus olan bu qədim, dəhşətli mağaraya hərtərəfli diqqət yetirdi. Onlar mağaraya girəndən sonra çöldə dünya dağılırdı. Nəhəng ağaclar yerindən qopub dəhşətli şaqqıltı ilə çayın məcrasına yuvarlanırdılar, dağın zirvələrindən daş uçqunları gəlirdi, onlar isə mümkün olan ən tohlükəsiz bir yerdə daldalanmağa imkan tapmışdılar. Verstov yaz daşqınlarımın mağaraya getirdiyi quru kötük ve budaqları yığıb tonqal qaladı. Qolunu mağaradan kənara çıxarmaqla qazançanı yağış suyu ile doldurandan sonra Verstov da tonqalın böyründə əyləşdi və onlar son dərəcə böyük maraqla çöldə baş alıb gedən selə, çayın köpüklənə-köpüklənə qijıltı ilə aşağı axmasına tamaşa eledilər. Tonqal şən bir əhval-ruhiyya müjdəçisi kimi çırıldayaraq yanırdı, tüstü sorulub mağaradan çöle çıxırdı. Verstov fikirloşirdi ki, yəqin bu mağara yaşayış məskəni olub, burada vurub-tutan, qoçaq adamlar yaşayıb və bu mağaranın dərinliyində qiymətli xəzine gizlədilib, mümkündür ki, orada qədim və yaxud müasir müharibe dövrlərinden qalma silah-sursat da olsun. Belkə de bura hökumətden qaçan varlı kişilorin, ya da tohkimçilikdən can qurtarmış kəndlilərin və yaxud da Annanın vedreya
ağzz woxundurmass ila quyunu murdarlanmıs sayan bu adamlann ulu tabası olmus, xaçporəstliyin yeni qanunlan ilə banışmayıb, qaçaq həyatı yąamag̀ daha üstün tutmuş köhnə din adamlannm məskəni olub.

Qadın soyunub. gödakcosini odun istisindo qurutmağa başladı. Saçlarmı açıb çiyinlerino tökmüsdü, nəmloşmiş köynəyi altından dōslori aşkar ōzünü göstorirdi, Verstov daxilindo bir oyanış hiss etdi. Ona ela goldi ki, indice nasə baş verəcək : bu hoyasız Annanın şohvote sasləyən görkəmina baxa-baxa onun üstüna atılmaqdan Verstov özūnū güclo saxlayırdı; çünki bu mağarada gücdon başqa heç noyin hūququu solahiyyoti yox idi ve indi onun Annanm üstüne atulmasına heç kim mane olmurdu.

Anna baxışlanım qaldırıb tonqalın işığında Verstovun üzüne baxdı: ōzünūn saqqalı, pehlovan cüssesi ve tər iyilo o bu an nağıl yehromanı başkasan Göysaqqala benzayirdi ve birdən Annanın aglına gəldi ki, Verstov bu magaramı çoxdan tanıyır, bura çox qadınlan gotirib, hetta, axtarsan, bog̀ularaq öldürülmüş o qadınların skeletlorini do indi bu mağarada tapmaq olar.
"Sen yuxlayandan sonra men lazım olan her seyi sala yıǧıb aradan çıxacag̀am, - Verstov öz-özüne fikirloşirdi, - Çayın səviyyosi qalxir. yuxandan axan şımaqların hamısı artıq müsteqil çay kimı gurlaşb, deli süratlo aşağı axır, bugünə-sabaha çay maǧaranı da basacaq, axar özū ilo yeni kötüklər, ağac budaqlan gətiracek. Sen oyanib ōz tanhalığını, atllığını göracaksən. Onda başa düşersen atılmaq nedir. Oger unutmusansa, başqalarım atmağını xatırlayarsan, ancaq senin atılmağın bir kişini başqası ilo əvez etmek kimi devil, qapqara suyun ortasında tak-tonha qalmağın esl atılmaq olduǵunu san onda gōrarsen. Onda son qorxub dahşeto gəlecaksen, sonra senın başına ne gelacəyi moni maraqlandırmır. Ola bilor ki, san xilas olarsan, ola biler ki, xilas ola bilmezson, bunu Allah bilor, qoy sonin yasayıb-yaşamamağa layiq olduğunu o müəyyenloşdirsin. Ancaq ölsen, bil ki, mon sonin usaqlarını ömürlük har şeyle tomin edacoyam, goy bu sonin üçün tesolli olsun."

Indı o yalmz Annanın yatmaga getmoyini gözloyirdi, onun hola da getmediyine ve adeti üzre yatmazdan önce hönkürüb ağlamadıǵrna taaccüblonirdi. Ancaq Anna sanki adam deyil, oda alışmıs böyik pişix kimi oturub tonqalın alovuna baxırdı ve onun parıldayan gözlarinın quruluğu aşkarca görūnürdü. Sonra, baxışlarımı

Verstovun üzündo dayandıranda, Verstov ona özünü qorxunc ve dəhşətli göstermek üçün üzüne mavi saqqal yapışdırmış oğlan uşağı tesiri bağışladı ve Annanın ona yazığı goldi. O yaxınlaşanda, Verstov diksinib onun olinden çıxmağa çalışdı, ancaq o buraxmadı. O güclü idi. Verstov büzüşüb dayandı və onun karıxmış sifatindo nesa bir yazıqhiq ifadesi peyda oldu.

Anna onu ağuşuna aldı, o heç nəyi bacarmırdı, həyəcan keçirirdi, özünü itirirdi. Anna hər şeyi çox incə elədi ki, onun üçün rahat olsun. Anna özünü yox, yalnız onu düşünürdü, nəvazişli sözler pıçıldamaqla onun bütün hissiyyatını oyadırdı. Altdan kürəyini deşən daşın ağrısına da dözorek, Anna çalışırdı ki, o bunu hiss etməsin. Anna üçün bu, seks deyildi, o sadəce Verstova on iki il gözlədiyi toskinliyi verirdi.

Anna bu səhneni sanki kənardan müşahidə edirmiş kimi, ağlamaq istəyirdi, ancaq özünü güclə saxlayırdı ki, göz yaşları Verstovu peşman eloməsin. Sonra o, yumşaqhıqla sürüşüb Verstovun altından çıxdı, yataq kiselərini açdı və Verstov yerinə uzanan kimi də yuxuladı. Tonqal yamb qurtarırdı, Verstov uşaq kimi dünyadan bixəbərliklo yatmışdı, çöldo tufan keçib getmişdi, ancaq yağış halo yağırdı. Anna suya baxa-baxa siqaret çokirdi ve fikirleşirdi ki, daha bu adam onun üçün tehlükeli deyil, bundan sonra onun üstündən lənət damğası götürüləcək və onun üçün yeni, xoşbəxt həyat başlanacaq.

Anna göz yaşların silib, tonqalın sönmosini gözloyendon sonra yatmağa hazırlaşırdı ki, birdən çöldə mağaranın qabağından nəsə böyük bir qaraltmın keçdiyini gördü. Anna qalxıb çıxışa torəf qaçdı ve sağ torəfə baxdı. O qışqırmaq istədi, ancaq yatmış Verstova baxan kimi fikrindən daşındı. Sonra qətiyyatlo fəneri götürüb, mağaranın dərinliklerine doğru getdi. Burada heç bir gizli guşe yox idi, boğulub öldürülmüş qadın sümükləri də yox idi. Her dəfə fənərin işığı keçilməz, su sızdıran mağara divarlarına dirənirdi. O, bir künce sıxılıb çöməldi, allərilə üzünü qapadı və xeyli müddet beləcə oturdu. Əllərini üzündən ayıranda isə hiss elədi ki, bu bir neçə dəqiqə ərzinde az qala on il qocaldı. Su tam yaxınlaşmışdı.

Bu saqqallı adam hər şeyi ağılla, düz hesablamışd, düz elomişdi, lakin bayaq həyocan vo teşviş içində özünü itirərək salı pis bağlamışdı ve indi selin mağaradan çıxarıb apardığı homin sal yeq̧in ki, bir neçe kilometr aşağıda körpünün altına ilişmişdi. Her-
çand ki, artıq körpü da yox idi, sel onu da aşağı kondlor kimi yuyub aparmışı ve sohər bu yerlorin üstünde axtarışa çxacaq vertolyotlardakılar adamlarımn neeə olduğunu başa düşməyacaklor. Axı, elo bil çayda üzan salın üstündə oturmuş kişi ataman Stenka Razin kimi bōrründek! qadın! çaya tullamısdı: bolka do qadın ona mane olurmus, balko do olmurmus, bolkə do bununla o, qurban verorok, kükrəyэn çayı sakitloşdirmok istəmişdi, sonra isə no etdiyini başa dū̧̧ondo, özünū qadın!n dalınca çaya atmışd.

Su magaranı ağzına almışdı ve sanki canhı moxluq kimi yavaşyavas yuxan qalxird. Anna Verstovu yuxudan oyatmaq istodi, ancaq bunu eləmədi. O, nənələrinə daha çox öyronişmiş öz uşaqlarnı xatırladı va kişinin böyrüne uzanıb, qupquru, işıldayan gözlerni qaranlığa zilloyarak gözlaməya başladı.

## KITABDAKILAR

Nikolay Mixaylovic Karamzin
Zavallı Liza (tərc. Ә.Ağayev) . 5
Nikolay Vasilyeviç Qoqol
Şinel (tarc. M.Rzaquluzada)24
İvan Sergeyeviç Turgenev ..... 54
Fyodor Mixayloviç Dostoyevski
Gülmoli adamm yuxusu (tarc. İ.Cafarova) ..... 81
Karamazov qardaşlan (trre. T. Volixantı) ..... 98
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Qafqaz osiri (tarc. A.Rzayev)113
Anton Pavlovic Cexov
136
6 No-li palata (tarc. i.Nofisi)
Aleksey Maksimoviç Qorki
Makar Cudra (tarc. M.Arif) ..... 190
Aleksandr İvanoviç Kuprin
Zümrüd (tarc. I.Yaqubov) ..... 203
İvan Alekseyeviç Bunin
Qaranlıq xiyabanlar (trrc. H.Sarif) ..... 219
Gün vurmuşdu (tarc. H.Sarif) ..... 224
Leonid Nikolayeviç Andreyev
Ben-tovit (tarc. R.Ramizoğ/u) ..... 232
Yarımçıq hekayo (tarc. R.Ramizoǧlu) ..... 236
Mixail Afanasyeviç Bulqakov
Master vo Marqarita (tarc. S.Budaqh) ..... 241

## 1satk Emmanuiloviç Babel

Hya liakovig ilo Marqarita Prokofyevna (tarc. O.Hacimusah) . ..... 264
Mixail Mixayloviç Zossenko
"Mavi kitab" dan (tare Anar) ..... 268
Vladimir Vladimirovic Nabokov
Corbun qayitmast (tarc S Qaracöp) ..... 274
Andrey Platonovic Platonov
Úcüncū oġul (tarc: R. Ramizoghu) ..... 282
Demir qan tiarc R.Rumizoghu) ..... 287
Mixail Aleksandrovic Soloxov
Insanm takevi (tore: B. Musayev) ..... 294
Viktor Petrovic Astafyev
Onger va ana (tarc. $\partial$ Babayeva) ..... 327
Yuri Paviovic Kazakov
Palnd mesolarinde payzz (arc S.Ahisarh) ..... 341
Vasiti Makarovic \$uksin
But evin sakinlari (tarc. D. Dy/ishi) ..... 356
Tatyana Nikitiçna Tolstaya
Kvatrat (tarc S $\mathrm{t} / \mathrm{is}$ arlit) ..... 366
Vladimir Georgiyeviç Sorokin
Soxyperin sohari (tarc A Yasar) ..... 375
Aleksey Nikotayevic Variamov
Axumit (tare S.A/igarls) ..... 385

| Buraxılı̧̧a məsul: | Umud Rahimoğlı |
| :--- | :--- |
| Texniki redaktor: | Mübariz Piri |
| Kompyuter səhifəloyicisi: | Allalverdi Karimov |
| Kompyuter operatoru: | Maral Raisqızı |
| Korrektor: | Tofiq Qaraqaya |

Yığılmag̉a verilmişdir 06.05.2007. Capa imzalanmışdır 09.11.2007. Formatı $60 \times 90^{1 / 16}$. Fiziki çap voroqi 25,5 . Ofset çap üsulu. Tirajı 25000 . Sifariş 222.

Kitab "PROMAT" motboosindo çap olunmuşdur.



[^0]:    ${ }^{1}$ Geba - qedim yunan esatirinde ziyafot zamani Allahlara dirilik suyu (nektar) veron ebedi genclik ilahosi.

[^1]:    ${ }^{1}$ Bu ad yunanca "eros" (sevgi) sözündən düzeldilmişdir ve "seven" demokdir.

[^2]:    Günūn xcyir olsun, ata.

[^3]:    ${ }^{1}$ lki metro yaxm
    ${ }^{2}$ Pyotr gìnū - 29 iyun

[^4]:    ${ }^{3}$ Günden quaqu seyleri hazirlayan usta

[^5]:    ${ }^{1}$ Aga evinde orzaq saxlanan binaya, anbara ve zirzomiyo nezarot edon nökor

[^6]:    ' Moskvanın morkozi küçələrindən biridir, inqilaba qeder bazar bu küçode yerloşirdi.

[^7]:    ${ }^{\prime}$ Rus uzunluq ölçüsüdür, texminen 2,13 metre berabordir.

[^8]:    ${ }^{\text {i }}$ Trixin - heyvanlarn (xûsusile donuzun) va insanlarn bedenindo yaşayan parazit qurd
    ${ }^{2}$ Xestelik

[^9]:    ${ }^{1}$ Gilyotin - 1792-ci ilde Fransada burjua inqilabı zaman doktor Gilyotin terefinden ixtira edilmiş başkasen maşın

[^10]:    ${ }^{1}$ Billion - milyard (fransiz sistemi üzra)

[^11]:    ${ }^{1} \mathrm{O}$ vaxt Qafqazda yaşayan müsolmanlara tatar deyirdilor.

[^12]:    Noqay - dagh, Dagnotan sakim

[^13]:    ${ }^{1}$ Azan nozordo tutulur

[^14]:    ${ }^{1}$ Gelocekde (lat.)

[^15]:    'Stoistlor - stoizm mosloki torofdarlan

[^16]:    ${ }^{1}$ Ikitokerli cıdır arabast

[^17]:    'Koqorta - qodim Romada piyada qoşun hissosi, legionun onda biri
    ${ }^{2}$ Kenturiya - horbi bölmo, ilk vaxtlar yüz noferden ibarat olub
    ${ }^{3} \mathrm{~K}$ aşevar - horbi hissode aşpaz

[^18]:    'Tetrarx - qadim Romada ayalot hökmdan

    - Sincdrion - qodim Israildo maclis, sura, divan

[^19]:    'Igemon - yunan dilindo "canişin", "sordar", "başç""

[^20]:    'Manipul - qadim Romada iki kenturiyadan ibarot qoşun hissesi

    - Turma - qedim Romada ath qoşun hissosi

[^21]:    ${ }^{1}$ Leqat - komandir
    ${ }^{2}$ Ala - qedim Romada 500-1000 neforlik süvari dosto

[^22]:    Tribun - ath qosunun komandiri

[^23]:    Uzunboğaz çekmə

