Ҳамза
Ҳакимзода
Ниёзий

ТУЛА АСАРЛАР ТУПЛАМИ

Беш томлик

Тахрир ҳайъати:

Намид КАРИМОВ, Салоҳиддин МАМАЖОНОВ,
Ғаффор МУМИНОВ, Бахтиёр НАЗАРОВ, Юсуф СУЛТОНОВ,
Тошпулат ТУРСУНОВ, Азиз ҚАЮМОВ, Лазиз ҚАЮМОВ,
Қомил ЯШИН.

Узбекистон ССР «Фан» нашириёт
Хамза Хакимзода Ниёзий

ТУЛА АСАРЛАР ТУПЛАМИ
Иккинчи том

ШЕЪРЛАР
ПЕДАГОГИК РИСОЛАЛАР
НАСРИЙ АСАРЛАР

Тошкент — 1988
«Тўла асарлар тўплами»нинг ушбу томиға Ҳамза Ҳахимзода Ниёзийнинг иққилоб арафасида ва иққилобдан кейинги йилларда ёзган шеърий ва нафсий асарлари ҳамда педагогик рисолалари киритилди.

Ҳамза асарларининг янги илмий нашри ўзбек совет адабиётни тарихи билан шуғулланувчи зиёлилар оммасиға мўлжалланган.

На ш р г а т а й е р л о в ч и л а р:

Дилбар РАХМАТОВА,
Назира ФАНИХУЖАЕВА,
Ҳалима МУХТОРОВА

Масъул муҳаррир

Наим КАРИМОВ

ISBN 5−648−00189−4 (т. 2)

© Ўзбекистон ССР
«Фан» нашриёти, 1988 й.
Шеърлар
2

[ҚУЗНИ ОЧИНГ, ҲАРДОШЛАР]

Машҳур «Дилогон»¹ охангидаги ашуладир

Қўзни очинг, қардошлар, ibrатлашайлик,
Ўйқу битсун диндойшлар, ғайратлашайлик,
Ижлос этиб ҳар ерда ҳасратлашайлик,
Миллий хизматлар учун ҳимматлашайлик.
Газет ўкуб, журналлар, йўл излашайлик,
Мактаб очуб, авлода йўл бошлашайлик.

Ошаб, ухлаб ҳайвондек ётмайлик эмди,
То бошгача зиллатга ботмайлик эмди,
Бир-биримизни ушлаб одимлашайлик
10 Жаҳлу бидъат тогидан ош-ошлашайлик.
Газет ўкуб, журналлар, йўл излашайлик,
Мактаб очуб, авлода йўл бошлашайлик.

Чўлда қолдик илмсиз, жоҳиллик бирлан,
Қачон битгай ишнмиз сойиллик бирлан,
Қислат домидан ўзни озодлашайлик,
Ирфон суйидан гулшанни ободлашайлик.
Газет ўкуб, журналлар, йўл излашайлик,
Мактаб очуб, авлода йўл бошлашайлик.

Сарф этайлик боримиз миллиат йўлина,
20 Таратаийлик фикримиз ирфон куйица,
Ғафлат тўшагидан бир хез-хезлашайлик,
Жаҳолатни хобиандан парҳезлашайлик.
Газет ўкуб, журналлар, йўл излашайлик,
Мактаб очуб, авлода йўл бошлашайлик.

Жамиятлар ясайлик иттифоқ айлаб,
Хайриятни истайлик иттиход айлаб,

¹ «Дилогон» — Лоғон Искобил қарияларидан бирида ўлуб, авлода бо оханг у қариядан йўл топмишдир.
Улуг-кичич бирлашуб фикрлашайдик,
Камчилар йўлининг эяфрашайдик.
Газет ўкуб, журамлар, йўл излашайдик,
30 Мактаб очуқб, авлода йўл бошлашайдик.

Диёнатни нафс учун сотгонимиз бас,
Факр чоъхина ўзни отгонимиз бас,
Бир-биримизни туртишуб йўдоқлашайдик,
Қўл қисиқиз, бирлашуб ўртоқлашайдик.
Газет ўкуб, журамлар, йўл излашайдик,
Мактаб очуқб, авлода йўл бошлашайдик.

Ташлаб Ниҳон кўнгилда бўлған иллатни,
Қиюн бугзу адоват, фиску гийбатни,
Сунний, шийй сузларни барборлашайдик,
40 Миллат йўлин кўплашуб ободлашайдик.
Улфатлашуб ёзлашуб ҳам қишлашайдик,
Театр ясаб, концертлар, олқишлашайдик.
[ДАРМОН ИСТАРИЗ]

«Эски Турон» оҳангидаги ашуладир.

Эй мусулмонлар, қачон биз дарда дармон истиариз,
Бу қоронғу кечамизга моҳи тобон истиариз,
Биз ватан авлодина илм ила урфон истиариз,
Едгори колгудек ислома унвон истиариз.

Эй мусулмонлар, келинглар хатми қуръон истиариз?
Миллата шавкат, тараққий, шаъну даврон истиариз?

Бас, бу қаттиқ уйкун бир-ла асрлар ётгонимиз,
Бир сезилсин эмди хўрлнк лойига боғонимиз,
Бошқаларга басдур ўзни қул қилиб сотгонимиз,
10 Алдануб заҳри ҳалоҳилни шакар тотгонимиз.

Эй мусулмонлар, қачон бир дарда дармон истиариз?
Миллата шавкат, тараққий, шаъну даврон истиариз?

Эмди бизга шунча қилғон феъли ҳайвонлик етар,
Мундан ўтса ҳаддимиз бу номни нисонлик кетар,
Унча-мунча эътиборам, қолган обрўям битар,
Масхара аҳволимиз олам аро шухрат тутар.

Эй мусулмонлар, қачон бир дарда дармон истиариз?
Миллата шавкат, тараққий, шаъну даврон истиариз?

Токаё шундог юрармиз, ибрат олмай қўзимиз,
20 Биз ҳамон тақвода, ўтди фабриконга бўзимиз,
Биз бугун қилсак баҳона деб ирода сўзимиз,
Эрта маҳшарда ўёлмазму худодан юзимиз.

Эй мусулмонлар, қачон биз дарда дармон истиариз?
Миллата шавкат, тараққий, шаъну даврон истариз?

Бу Нихон қон йиғлаюр миллат учун лайлу наҳор,
Ез ўтуб, қиш келди ҳоло, бизга бўлган йўқ бахор,
Сарсари боди жаҳолат қилмак истар тору мор,
Чора шул мактаб очайлик, шоида ўлсун сабзазор.
Эй мусулмонлар, қачон бир дарда дармон
истариз?

30 Миллата шавкат, тараққий, шаъну даврон
истариз?

Бизни қуръондан тараққийга етушди ғайрилар,
Бизни муллоҳар хурофот ила умр ўткардилилар,
Нега қуръондан мадорасда сабоқ бермадилилар,
Оқибат мундог жаҳолат дўзаҳига солдилилар.
Эй мусулмонлар, келинглар, хатми қуръон
истариз?

Миллата шавкат, тараққий шаъну даврон
истариз?

Бизча миллатлар ичида бemaориф зод йўқ,
Бойларимизнинг макотиб фикрида ижод йўқ.
Нафси қуръону ҳадис ўргатувчи устод йўқ,

40 Бошда оламларда чин миллат суян ифрод йўқ.
Эй мусулмонлар, келинглар хатми қуръон
истариз?

Миллата шавкат, тараққий шаъну даврон
истариз?
[МИЛЛАТ ДЕГАНЛЯРНИНГ ОҚАР КУЗ ЕШИ]

«Вайсулқарн»1 оҳангидаги бир ашуладир.

МИЛЛАТ ДЕГАНЛЯРНИНГ ОҚАР КУЗ ЕШИ,
МИЛЛАТ ФАМИ ЎЛУР ДОИМ ЙЎЛДОШИ,
МИЛЛАТ ДЕГАНЛЛАРА ЁГИЛСА ТОШИ,
МИЛЛАТ ЙЎЛИДА КЕТАР БЎЛСА БОШИ,
МИЛЛАТ ТАРАҚҚИЙСИ ЎЛГАЙ ТАЛОШИ.

ОШИҚ ЭСА КИМСА ГАР МИЛЛАТИЧУН,
ЖОНИН ФИДО ҚИЛУР ДИН ХИЗМАТИЧУН,
БИР ЗАРРА ЎКИМАС МИНГ КУЛФАТИЧУН,
МИЛЛАТ ЙЎЛИДА КЕТАР БЎЛСА БОШИ,
10 МИЛЛАТ ТАРАҚҚИЙСИ ЎЛГАЙ ТАЛОШИ.

МИЛЛАТ ДЕГАН КИМСА СУЙМАС ДУНЁНИ,
МОЛ ИЛА, ЖОН ИЛА БЎЛУР КУРБОНИ,
ЕШ ЎРНИГА ОҚАР КЎЗИДАН ҚОНИ,
МИЛЛАТ ЙЎЛИДА КЕТАР БЎЛСА БОШИ,
МИЛЛАТ ТАРАҚҚИЙСИ ЎЛГАЙ ТАЛОШИ.

МИЛЛАТ ДЕГАН КИМСА ЎЗГАНИ СУЙМАС,
МИЛЛАТ ЎТИДАН БОШКА ЎТГА КУЙМАС,
ҲАР ДАМДА БИНГ ЖАФО КЕЛСА-ДА ТУЙМАС,
МИЛЛАТ ЙЎЛИДА КЕТАР БЎЛСА БОШИ,
20 МИЛЛАТ ТАРАҚҚИЙСИ ЎЛГАЙ ТАЛОШИ.

МИЛЛАТ ДЕГАНЛЯРНИНГ ШУЛ МУДДАОСИ,
ТУН-КЕЧАЛАР ИЧРА ҚИЛГАН ДУОСИ,
ДОИМ ТАРАҚҚИЙ ЎЛУР ИЛТИЖОСИ,
МИЛЛАТ ЙЎЛИДА КЕТАР БЎЛСА БОШИ,
МИЛЛАТ ТАРАҚҚИЙСИ ЎЛГАЙ ТАЛОШИ.

1 Аслда бу оҳангни «Вайсулқарн» ашъоринк мактабда айтувчилардан олинмийшдир.
Миллатга сарф айлар йўқ ила борин,
Бу йўлга бой бергай номусу орин,
Мансурдек фикр этмаз таън ила дорин,
Миллат йўлида кетар бўлса боши,
30 Миллат тараққийси ўлгай талоши.

Е миллат деб куйида ўл, Нихоний,
Е дунё деб миллатдан уз вафоны,
Бир қинга икки пичок сиғмоқ фони,
Миллат йўлида кетар бўлса боши,
Миллат тараққийси ўлгай талоши.
5

[ЯХШИ ХОЛИН ЙЎКОТГАН ОҚИБАТСИЗ ТУРКИСТОН]

«Эски Хоразм» оҳангидада бир ашуладир.
Яхши ҳолин йўқотган, оқибатсиз Туркистон, Истиқболин ушотган, офиятсиз Туркистон,
Уз жисмиға ўқ отган, ҳамиятсиз Туркистон,
Зилят лойға ботган, эй ғайратсиз Туркистон!
Зулмат тоши ёғилса-да, қўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Маърифатдан ҳар миллат солди турфа гулистон,
Жаҳолатдан кутқазуб қилди донишин бўстон,
Илм ўлгач мусаххар олам ўлди сайристон,
10 Маърифатсиз Туркистон қолди бўлуб жаҳлистон!
Зулмат тоши ёғилса-да, қўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Ўзгалар миллатичун молу жон ила қурбон,
Фикру дониш йўлида багру жигари бирён,
Бору йўқни қилурлар илм йўлига эҳсон,
Ажаб, бизни Туркестон доим ер бирла яксон!
Зулмат тоши ёғилса-да, қўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Ҳиммат чашмаси қурб, ғайрат боғчаси сўлган,
20 Синуб эҳсонли қўли, ибрат қўзи қўр бўлган,
Исломниг ислми қолуб, жисми ерга қўмунган,
Эсиз, шундоғ Туркистон нобакорларга тўлган.
Зулмат тоши ёғилса-да, қўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Бўғзи сори тўлгунча ғафлат шаробин иган,
Улмасиндан ёлғари жисмиға кафан биған;
Умид риштасин кесуб, ору номасдан кетган,
Боглу қўлинг, Туркостон, нобакорларга чеган.

2—176
Зулмат тоши Ёёнлса-да, кўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Иттифоқнинг ўрнига киёқ гийбат йўл тутгач,
Айни мотам ўрнига тўю бидъат йўл тутгач,
Миллий мажлис ўрнига буғзу ришват йўл тутгач,
Саҳвалатдан Туркистон сўйи усраат йўл тутгач.
Зулмат тоши Ёёнлса-да, кўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Бу ҳол ила Туркистон нечук тараққий олсун,
Маърифатдан асар йўқ, жаҳлу ваъшат йўқолсун,
Фиску нифок ӣшимиз, миллат қандай яшолсун,
40 Шундоқ қолса Туркистон, Торикстон атолсун!
Зулмат тоши Ёёнлса-да, кўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Эсиз, эсиз Туркистон, қани аввалги ҳоли?
Оламга эй берган ул хуршиди иқболи?
Абрин гафлат қуршади, тун бўлди истиқболи,
Ҳур бўлса миллатимиз, тутмасмукин уволи.
Зулмат тоши Ёёнлса-да, кўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.

Огла, огла, Нихоний, кеча бўлди кундузлар,
50 Фалакда кўринмаюр моҳтоб ила юлдузлар.
Ватанга молик бўлди нобакору тўғнислар,
Оёғ остида қолди неча сандек дилсузлар?
Зулмат тоши Ёёнлса-да, кўзи очулмаз,
Рухсиз тандур, ханжар урса, қони сочулмаз.
[ТОРУ МОР ЭТДИНГ]

«Кел менга, шоҳим, ҳай-ҳай» оҳангida бир ашуладир.

Оҳ, бидъат, сафоҳат, тору мор этдинг,
Воҳ, гафлат, жаҳолат, хору зор этдинг.

Кел-кел, миллат, иккимиз, йифла, миллат, йиглайлик,
Қил-қил ҳасрат иккимиз, йифла, миллат, йиглайлик.

Йўқ учун ғайратимиз, хўр бўлса миллатимиз,
Қелмайди ҳимматимиз, йифла, миллат, йиглайлик.

Муллоларнинг талоши вақфи масжид, тўй оши,
Бесоқолдири йўноши, йифла, миллат, йиглайлик.

Эшонлар тўплаб олтун, олур йилда бир хотун,
10 Маншатда туну кун, йифла, миллат, йиглайлик.

Бойлар масрур бидъатдан, ажралса-да давлатдан,
Хабарсиздур миллатдан, йифла, миллат, йиглайлик.

Уйни бирла ўглонлар, зиндояда қиз-жувонлар,
МАърифатдан безгонлар, йифла, миллат, йиглайлик.

Бизни мактаб жадвали — баччабозлик усули,
Билмас на дардин йўли, йифла, миллат, йиглайлик.

«Баёз»дур журнолимиз, «Жамшид»дир рўмонимиз,
Шул ўқуб билгонимиз, йифла, миллат, йиглайлик.

Қачон илмсиз қолдик, мақсада етмай толдик,
20 Мундог ҳолларга қолдик, йифла, миллат, йиглайлик.

Қўр бўлди бу кўзимиз, тун бўлди оқ рўзимиз,
Ҳўр қилдик ўз-ўзимиз, йифла, миллат, йиглайлик.
Зоҳир инсон бўлгоҳимиз, очилмасдан сўлгоҳимиз,
Дема тирик, ўлгоҳимиз, йигла, миллат, йиглайлик.

Уйғон, Туркистон, орла, Ниҳон, камарни борла,
Ирфона етмоқ чорла, йигла, миллат, йиглайлик.

Оҳ, бидъат, сафоҳат, тору мор этдинг,
Воҳ, ғафлат, жаҳолат, хору зор этдинг.
Оқ гул

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР ИККИНЧИ БУЛИМ
ИФОДАИ МАХСУС

Биринчи бўли м табъ ўлуб таролмасдан аввал миллий ашу лаларимизнинг қимматин тақдир этуб, хусусий макту б лар ила табрик ва ташаккур этувчи зотлар ўл-диги каби «Бисм, ҳамд, наът» ёзилмабдур, деб танқид этувчи лар-да бўлди. Лекин бу рисола муътабар бир китоб ўлмай, бори миллий ашу лалардангина иборат бўлиб, доимо қоринлариминг чўнтақларида юрадурган бир рисола бўлгани учун (бисм, ҳ., н.) ёзилмаган эди. Бул тўғрида ўзлариминг маъновий бир тушунчаларина қитифо этуб, афуларин ўтинамиз.

Бу дафъа қулоқ ноталари ила эштилуб келган миллий ашу лаларимизнинг ўз исмин айтуб кетув ила қаноятланмай, ўз оҳангидан айтулган ўз шеърларидан-да бирор рубойисин ёзуб ўтдик. Баъзи қоринларимиза бўнинг ила-да англашилмаса, миллий маъшоқлари-мизнинг ҳар бирига ёзилмис ашу лаларимизнинг дебочадаги исминн ёhud шеърини бир карра айтуб кўрсатсалар, шаксиз нукталари ешилажакдир.


ЯЛАНГ ДАВРОН-ЕЙ  
(Намуна)

Тоққа чиқдим, арча кесдим иморатга-ей,  
Иморатга-ей, иморатга-ей.  
Бизам борайлик Ўш бообомга зиёратта-ей,  
Келмади сўраб биргина ҳолим қаро қўзим-ей,  
Келмаса келмасун, келмаса майлига¹,  
Ўзимиз эсо бўлайлик, яланг даврон-ей.

ПОДШО ҲАЗРАТЛАРИНИ ДУО

Шоҳимизни қўллари бўлсун юқори,  
Бизни душманлар талоф топсун минг бори.  
Қўрсатайлик садоқат қадрлик кунда,  
Сўнгиларни торихи бўлсун ёдгори.

Ватан учун жон беринг, олинг ўрнаклар,  
Зафар топинг, ўрдулар, қоплоқ юраклар,  
Яшасун миллат, яшасун шаҳаншоҳимиз².

Ватан бизни жисм ичра ширин жонимиз,  
Ватан бизни юракда иссин қонимиз,  
10 Ватан бизга ҳимматдур гавҳар инжудан,  
Ватан бизни ҳар шайдан чин суйғонимиз.

Ватан учун жон беринг, олинг ўрнаклар,  
Зафар топинг, ўрдулар, қоплоқ юраклар,  
Яшасун миллат, яшасун шаҳаншоҳимиз.

Ватан учун фидо қилинг азиз жонларни,  
Оқузуб дарё қилинг қаро қонларни,  
Бу тарафдан бизлар ҳам дуо қилишуб,  
Ёрдам учун тутайлик хонумонларни.

¹ Аввалги уч мисра бир қиши тарафидан, сўнгги уч мисра кўп қиши тарафидан ўқилир. Биринчи мисра ҳам тўртинчи мисра икки бордан айтилур. Оҳирги тўртинчи мисра бир қиши тарафидан. Мана, тубандаги подшоҳ қазратларини дуоларини ҳам миллий нагомат ила хор тарикинда концерт ва театрларда шул куйда айтмоқ мумкиндур.

² Юкоридаги уч мисра кўп қиши тарафидан айтилур.
Миллий ашуалар учун миллий шеърлар мажмуси»дан иккичи бўлым. «Оқ гул». www.ziyouz.com kutubxonasi
Ватан учун жон беринг, олинг ўрнакслар,
Зафар топинг, ўрдулар, қоплон юраклар,
Яшасун миллиат, яшасун шаҳанъоъҳимиз.

Туфроққа яксоъ қилинг Можаристонни,
. . . . олуб бузингиз шахри Гермонни,
Файрат қилиб Ватанга қўшинг аскарлар,
Душманлар қўлидағи жисмла қўрғонни.

Ватан учун жон беринг, олинг ўрнакслар,
Зафар топинг, ўрдулар, қоплон юраклар,
Яшасун миллиат, яшасун шаҳанъоъҳимиз.

Эй Нихоний, тураалар аскарларини
30 Бошлаб кириб бузсунлар душман шахрини,
Зоеъ қўймағай ҳарғиз подшоҳ ҳазрати,
Аскарламиз аскарлар этса амрани.

Ватан учун жон беринг, олинг ўрнакслар,
Зафар топинг, ўрдулар, қоплон юраклар,
Яшасун миллиат, яшасун шаҳанъоъҳимиз.
ЖОН ТУРАЛАР-ӢӢ, ОЛЛОҲ

(Намуна)

Боёнинг бўлса, қўра қил-ей, оллоҳ,
Уўлинг бўлса, мулла қил-ей, оллоҳ,
Муллалликка қўнмаса-ей оллоҳ-ей, (авж)
Ҳулар бирла ҳамроҳ қил-ей, оллоҳ,
Омон бўлинг, эсон бўлинг,
Жон тўралар-ей, оллоҳ!

[ПАСТ ЭКАНМУ ІҚБОЛИМИЗ МУНЧА]

МИЛЛИЙ ШЕЪР

Паст эканму иқболимиз мунча,
Уйғонмадик тебранса ер шунча,
Бошланғонму ѓиёмат ҳам билмадим
Бизлар уйқудан бош кўтаргунча.
Келинг, гафлатдан кечинг,
Ташланг бидъат ишларни,
Бирлашингиз, Туркистон,
Яшавун миллат ёшларимиз.

Келинг эмдир қилайлик бир гайрат,
10 Мактаблар очайлик қилуб ҳиммат,

1 Бундан 17 сана муқаддам ҳижрийнинг 1317 ларинда Фарғоналарда бошлаб раси ўлмий «Жон тўралар-ей, оллоҳ» бу ашула, нокиллар сўзича, асийда Қашқарда илқо топқон бўлса керак. Чунки оҳангни Қашқар оҳангига тавофиқ этадир. Аммо бизим Фарғоналарда кечакий мажлисларда қўпчилик баробар айтишурлар.

Биринчи мисрадан тўртинчи мисрағача бир киши тарафидан айтилур. Бешинчи мисрадан саккизинчи мисрағача кўп киши тарафидан айтилур. Тўккизинчи мисрадан ўн иккинчи мисрағача бир киши тарафидан, ўн учунчи мисрадан ўн бешинчи мисрағача кўп киши тарафидан айтилур. Тўртинчи мисра ила ўн олтинчи мисра икки бордан айтилур.

Нокиллар сўзича, бу ашула Худоёрхон асрода бир карра айтилуб ўтмий, сўнг 1320 ҳижрийда яна бошқадан айтила бошлам-миш эди. Ҳоло олтинчи, еттинчи йилдан бу тараф бутун деярли оғиздан қолди. Мана бошда ўз оҳангидаги шеърини ёзуб ўтамиз.
Шоъд ўқуб авлодимиз ислома,
Қилса хизмат, топса равнақ миллиат.
Келинг, фафлатдан кечинг,
Ташланг бидъат ишларни.
Бирлашнингиз, Туркистон,
Яшасун миллият ёшларимиз.

Нодонлик устига кулфат кўрмай,
Кўча чонгнутуб судралуб юрмай,
Тезроқ мақсадга етълилк алданмай,
20 Шакар деб бир кун қаланфур сўрмай.
Келинг, фафлатдан кечинг,
Ташланг бидъат ишларни.
Бирлашнингиз, Туркистон,
Яшасун миллият ёшларимиз.

Эмди катта-кичик демангизлар,
Ўкусун баробар ўғил, қизлар.
Лазънат тошни отмасунлар хор ўлгач —
Қабримизга, ўлуб кетсак бизлар,
Келинг, фафлатдан кечинг,
30 Ташланг бидъат ишларни.
Бирлашнингиз, Туркистон,
Яшасун миллият ёшларимиз.

Нихон, басдур шунча лаҳву тараб,
Қўз очайлик ўён-буён қараб,
Маданиятга етмасак лоақал,
Қолайлик ўз ҳифзамизга яраб.
Келинг, фафлатдан кечинг,
Ташланг бидъат ишларни.
Бирлашнингиз, Туркистон,
40 Яшасун миллият ёшларимиз.
ГУЛ-ГУНЧАЛАР¹

(Намуна)

Бог аро қўйсам қадам, хандон урар гул гунчалар,
Хандон урар гул гунчалар.
Ҳасратнингда йинглашоди bir неча бойбачалар,
Ҳонимиз омон, омон, омон,
Ўзимиз ёмон, ёмон, ёмон.

[БИР ЗАРРА БОРМУ АҚЛУ ҲУШИМИЗ]

МИЛЛИЙ ШЕЪР

Бир зарра борму ақлу ҳушимиз,
Ҳақни тингламас ўлди гўшимиз.
Тилда бандалик даъво қиламиз,
Амрига на деб йўқдур ҳушимиз!
Ётишди ҳамон ўкурға замон,
Эндид илмсиз яшамоқ гумон.

Олимларимиз тўнни қўйида,
Тун-қуни кезар элни тўйида,
Қўнглик овласанг, заррача йўқдир
10 Миллатни ғами фикру йўйида!
Ётишди ҳамон ўкурға замон,
Эндид илмсиз яшамоқ гумон.

Пири Комилни иккидур юзи,
Эл чўнтагида юрганда қўзи,
Ўстида малла, шиладир элни
Қўлга киргунча мол ила қизи!
Ётишди ҳамон ўкурға замон,
Эндид илмсиз яшамоқ гумон.

Бойлар бой ўлур илмсиз яшаб,
20 Орикларини семизи ошаб,
Олти кун ўтмай ҳовли-жой печать,

¹ Ингирманчи мисрадан 22-мисрагача бир киши тарадидаған айт-тилур. 24-ҳам 25-мисра кўп киши тарадидаған айттилур. 21-мисра икки бор айттилур.
Ҳаж кетар хотун, болани ташлаб.
Етищди ҳамон ўкурға замон,
Энди илмсиз яшамоқ гумон.

Савдогаримиз ҳам аҳли ҳунар
Байлу шаръадан бутун бехабар.
Ҳалол, ҳаромни фарқ этишмади,
Шул учун ўлур қўрмиши зарар!
Етищди ҳамон ўкурға замон,
30 Энди илмсиз яшамоқ гумон.

Шаръа тескари амалдоримиз,
Аларга емиш йўку боримиз,
Ҳақиқатгўйлар оёқ остида,
Мўътабар ўлди фиску коримиз.
Етищди ҳамон ўкурға замон,
Энди илмсиз яшамоқ гумон.

Ўғил, қизимиз йўнар патпарак,
Қайдин билсунлар ўкумоқ қерак,
Ота, оналар сабаб ўлушуб,
40 Яксон ўлмади гарангу зийрақ!
Етищди ҳамон ўкурға замон,
Энди илмсиз яшамоқ гумон.

Таъсир айламас дилхаста Ниҳон,
Қилғонинг била бинг оҳу фиғон,
Ислоҳ ўлмагай элни оғзига
Ўкув баробар тушмаса қачон?
Етищди ҳамон ўкурға замон,
Энди илмсиз яшамоқ гумон.
ДУСТ МАВЛОН-ЕЙ

(Намуна)
Мен бу ёнга келмас эрдим,
Ера, келтурдинг маниё!
Утга солса, куймас эрдим,
Ера, куйдирдинг маниё!
Дўст мавлон-еий, кўнглум, оллоҳ, сандадур.

[ДАРДИГА ДАРМОН ИСТАМАС]
МИЛЛИЙ ШЕЪР

Бизни Туркистон эли дардига дармон истамас,
Зулмат ичра кечса умри, моҳш тобон истамас,
Ухлама кўл, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.

Кўнглидур ошуфтан лаҳву тараб, нафсу ҳаво,
Тилса зиллат ханжари бўринг Луқмон истамас,
Ухлама кўл, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.

Қўлидадур доми тамаъ, қўзилдадур кайфу хумор,
Соч окоруб, қадди ҳам бўлса пушаймон истамас,
Ухлама кўл, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.

10 «Жамшид»у «Заркум», «Баёз» аҳли салоҳин илгida
Еқаоинд, е ҳадис, тасвири қурьон истамас.
Ухлама кўл, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.

Илмсизликдан ҳама келгон балони англайор,
Иттифоку файрат айлаб лек ирфон истамас,
Ухлама кўл, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.

Қелди даври, душди осмондан Масиҳойн илм,
Бу нечук бадмурдалик, жисмига бир жон истамас,
Ухлама кўл, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.
Узга миллит учсалар ҳикмат топуб су йи само,
20 Бизни эллар лоақал өр узра даврон истамас,
Ухлама кўп, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.

Узгалар этмакда ҳар кун бинг санойи ихтиро,
Биз аҳоли топмоқа бераиж бир нон истамас,
Ухлама кўп, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.

Бу на ваҳшат, на жахолат, өр қизу пиру жавон,
Доми ғафлатдин халос ўлмоққа имкон истамас,
Эй Ниҳон, бинг ҳайф, эй инсоният, исломият.
Миллати хор ўлмафинг ҳеч ному сулмон истамас,
Ухлама кўп, ўзбек эли, асри тараққий вақтида.
[ЭРЛАР ВА ҚИЗЛАР ЛАПАРИ]
Татар ҳофизларидин мухтарам Мухаммад Комил ал-Мутъий ҳазратларининг қуйлариндан бир шебр ўлуб, тўрт мисраи эр, тўрт мисраи қиз тарафиндан ўқилур.

Эрлар
Уқумаслар бизни қизлар маърифатсизлар,
Ўз ҳолидин ҳабарсиз бир оиладирлар.
Ўзлари маҳбус, қўллари боғлу доми ғафлатда,
Диллари сезмас, қўзлари кўрмас жоҳиладирлар.

Қизлар
Нечук дерсиз бизни қизлар маърифатсизлар,
Ўз ҳолидин ҳабарсиз бир жоҳиладирлар.
Бизни маҳбус, қўлимизи боғлу, қўзни кўр қилган:
10 Дин хоини мозоринда хок иладирлар.

Эрлар
Уқув надир, мактаб надир бесамардирлар,
Маорифнинг чашмасиндан хушкатордирлар.
Тўғмийш бизни энг муқаддас оғамиз, аммо
Ўзлари оналиқ шарафиндан бехабардирлар.

Қизлар
Уқув фарэдир, мактаб йўқдир, на йкур қизлар,
Мактаб очуб бердингизми, кирмадик бизлар?
Оналиқни қадрин билмоқ илм ила эркан,
20 На деб ўқитув чорасини қилмадингизлар?

Эрлар
Кунни билмас, тунни билмас, ўйқуси чун тош,
Жонсиз сурат яנגлиф туртсанг тебرامасдур бош.
Маданият кукусини гўши тингламас,
Фикри яҳш бош нат киймок, тўйга қилмок ош.

Қизлар

Оре, ғофлат бир-ла ётар, уйғотувчи йўқ,
Қўёш чиқуб, тун битганин кўрсатувчи йўқ.
Маданият кукусини дема тингламас,
30 Они бўлуб таржимони англатувчи йўқ.

Эрлар

Танда ғайрат, қўлда ибрат, дилда ҳиммат йўқ,
Илму ада, хулку исмат, ору иффат йўқ.
Хотун дунёсida сиздек, жоним оналар,
Миллий бурчун ўтолмаган ҳеч миллият йўқ.

Қизлар

Танда ғайрат, қўлда ибрат, дилда ҳиммат қўп,
Миллий бурчун ўтамакка илму санъат йўқ.
Рухонийлар, ота, оналар миллиатас масъул,
40 Чунки бизни йўлимиз масдул, ҳеч ҳуррият йўқ.

Эрлар

Сиздан қўп-қўп шоиралар чиқмиш эрдилар,
Қалам бирла динга ҳизмат қилиш эрдилар.
Сизга Нихон ибрат биздан олса деб шояд,
Қўп-қўп асар ёдгор қилуб кетмиш эрдилар.

Қизлар

Ҳозирда ҳам биздан қўп-қўп чиқғай эрдилар,
Молу жондан кечуб ҳизмат қилгай эрдилар.
...ҳонимдек сўнғилларга ибрат йўлсун деб,
50 Қонли асар ёдгор қилуб кетгай эрдилар.
Қизил ғул

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЯН ШЕЪРЛАР
УЧИНЧИ БУЛИМ

Бу учинчи бўлимдаги шеърларда байзи узун-қисқалик-
ларни ҳамда адабиётдан йириқлигини кўр��б, адабиёт-
нингдан бутун деярли хабарсиз киши эканми деючи-
зотларга қарши бу адабиётдан хабарсизлиқ эмас, қора-
элмизни тушунувина ўнгай бўлсин учун бўлса керак.
Ҳамда бизим ашулаларимизда ой, вой, ҳой, ё каби авж
исми ила қисилмил ортикча овозлар кўп. Манга у аҳа-
миятсиз товушлар ўрнига қисқа-тўмтоқ бўлса-да, ке-
рак сўзлар киригилганга ўхчисиз, деб шояд бизим тара-
фимиздан жавоб берувчилар-да бўлур, деб узун ихгор
ёзмоққа туртунуб юрмалуюн. Ҳақиқатда қасддан ўзбек
тилида экан, биз ўзбек тилига яқинлашдурумокқа қи-
ришдук. Бу тўғриларда қусурларимиз афвларин ри-
жо ва ниёз этармиз.

[УТ ОЛГИН, ТУРКИСТОН]

13-санал ҳижрийининг 1315-ларинда Ҳўқандда илқо топ-
миси «Жон Қўзивой» исминда бир ашуладур.

Ман борай борғанимча, жон Қўзивой,
Елкамин солғанимча, жон Қўзивой.
Елками солган жойда, жон Қўзивой,
Очилсин ғулу ғунча, жон Қўзивой!
Қўзивой соламан ақчангта, зоғчангта,
Тақаман олтун балдоқча қулоқчангта.

1 Қоринингларга осон бўлсун учун ҳар бир ашулани ўз шеъри-
дан дебоча ёзинб ўтамиз. Охири ҳар икки мисра муқаддас бобо-
ларимизнинг ҳикматли миллй сўзларидур.
МИЛИЙ ШЕЪРЛАР ИЛА

Бизни Туркистонда шул турмушлар,
Элда бўлган қилмишлар, юрмишлар,
Қун қизиса боқишб, тоқишб,
Соя келса солқунлаб ёнбошлар.
Қилмишингдан уялгин, Туркистон,
Қўй олганча бўй олгин, Туркистон!

Уйкун шундай кўзларни туршаган,
Тонумаслар ўзларин бехушлар,
Офзинг қайда деб сўрса бир киши,
10 Қўрсатушуб бурунни ушлар!
Той олганча от олгин, Туркистон,
Бой ўлгунча тот олгин, Туркистон!

Қоронгу боғсан учун бу кўзни,
Қуёш билур ўзига ўлдузни,
Суяр кечни, суймагай кундузни
Қўршапалак, уккилар, боғкушлар.
Уз олганча сўз олгин, Туркистон,
Бўз олганча туз олгин, Туркистон!

Билувчиларни бутун қилмиши,
20 Эъни алдамоқ бирладур иши,
Бойларни аста елкасин қошлаб,
Етилларни бошнга юз муштлар!
Йўқ олганча бор олгин, Туркистон,
Уқ олганча тор олгин, Туркистон!

Эшонлар йинишуб тун-кун олтун,
Йил орамай олур бир хотун,
Билимсиз эъни оёқ-қўл, кўзин
Боглаб сувсиз қудуқларга тошлар!
Тош олганча бош олгин, Туркистон,
30 Қуш олганча гўш (т) олгин, Туркистон!

Бойларни кўнгли боғлу турмушга,
Бори бузуқ йўлларга юрмушга,
«Миллий ашуалар учун миллий шеърлар»дан учинчи бўлин.
«Қизил гул». 
Қерилубким пулига тонг отгач...
Pечать уйдаги курақ, чойдўшлар,
Боз олганча тоз олгин, Туркистон,
Ёз олганча роз олгин, Туркистон!

Ишчиларимиз бўлуб баччабоз,
Сотуб бермакда ҳовли обжувоз.
Оқча битганда бўлуб тўнг бўйин,
Кесар ўғирилик қилуб бошлар,
Қоп олганча ўн олгин, Туркистон,
Тўн олганча ўн олгин, Туркистон.

Қориси бўйинига осиб хуржун,
От қўюб ўзича вале Мажнун,
Ҳар эшиқда уялмай тентираб,
Қорни учун тилана бошлар.
Чақмоқ чақмай ўт олгин, Туркистон,
Олу олмай тут олгин, Туркистон!

Нихон, шулдир Туркистон қиссаси,
50 Қоттиқ-қоттиқ сузлардан ҳиссаси,
Вақти ўтмай суғорғил ғулларни,
Шояд қўкарсин тушуб қўёшлар.
Тўй олганча бўй олгин, Туркистон,
Ўй олганча жой олгин, Туркистон!
БИР ЭШОН ҲАЗРАТЛАРИ АЙТАЛАР ЭКАН

1323 ҳижрийда расм ўлмиси ашула «Вой, золим» ўлуб, аслида Қашқарда илк топғандир. Ёлғуз скрипка била айтилур.

Айналаман, вой золим, ўрғиламан, вой золим, Иўлингда жоним қурбон, бир боқмайсан, вой золим.

* * *

Ерилгунча тўқланимам, тонг отгунча ухламам, Қилғум тоат тонг қадар, шоҳид қўқ юлдузлари.

Этагидан ушламам, хайр қил деб муштламам, Ночор олам хушламам, назр бергач ўзлари.

Қоттиқ тасбих ўғурмам, тутун қўрсам юғурмам, Қўймай олиб кетарлар, йўлда тушса кўзлари.

Тўйга ўзимча бормам, айтсунлар, деб ёлбормам, Нечук бормам деб бўлур, келғач хату сўзлари.

Ёмон расмини кўрам, аччигимдан тик турам, 10 Қийгизишеб қўярлар қўймай тўнни ўзлари.

Десам бу қилмишлардан, ҳочай билдъат ишлардан, Қўр қилурму, деб қўрқам берган нону тузлари.

Қўп уялтирамг, дейман, қандай келтирамг, дейман, Чалпак бирла ош тошуб ўтса шабу рўзлари.

Жанжал бўлса қоришмам, манга ҳам деб қиришмам, Ҳадя деб берса агар, олам хотир юзлари.

Ман эмасман нафаслик, ўзлари қўп иқлослик, Дам солинг деб келтурар оғриса ҳўқизлари.
Қавмим ўзи кўп суяр, муттақий деб дил қўяр,
20 Шуниц учун қочмаслар ҳатто жувон, қизлари.

Ёнимда қаламдоним, нечук қайтарай, жоним,
Эзия-иччи, тумор деб келса чол, ажузлари.

Дўстга қилам мурувват, душманларға мадорат,
Билмам маош не дesa, гуноҳкордир ўзлари.

Эшон поччам ўзлари, Нихон айтган сузлари,
Тонар бўлса сузидан қора бўлсун юзлари!
[ЯШАНГЛАР, ЯШАЙЛИК, ТУРОН]

1320 қизақрийда Фарғонада илқо топмисш «Айтайлиқ, ўр-ток» номинда бир ашуладир.

Бизни ҳовли йўлингиз, ўртоқ-ей,
Чинни бахмал тўнингиз-ей,
Айтинглар, айтайлиқ, ўртоқ!

МИЛЛИЯ ШЕЪРЛАР ИЛА

Ўзгаларни тилаги мактаблар очмоқ,
Бизда мактабдан қочмоқ-ей,
Ингланилар, йингайлик, Турун!

Ҳамма ҳунар чиқариб пул, мол топмоқ,
Бизда борин йўқотмоқ-ей,
Уйланглар, йўйлалик, Турун!

Барча етса қўшига тонгда турушуб,
Биз қолмакда қурушуб-ей,
Босинглар, босайлик, Турун!

10 Борму ҳеч миллат биздек қаролик босгон,
Ипсиз ўз-ўзин остан-ей,
Сезинглар, сезайлик, Турун!

Барча етди тилакға ҳикмат ўкушуб,
Биз юрамиз чўкушуб-ей,
Ўқинглар, қўйиллик, Турун!

Қачон бизлар кўплашуб илм ўқирмиз,
Мокусиз бўз тўқирмиз-ей,
Топинглар, топайлик, Турун!

Токай тегса тебранмай ухлаб ётармиз,
20 Балчиқларга ботармиз-ей,
Турилглар, туралик, Турун!
40 Эмди билимсизликдан ўзни қутқозуб,
Кериб кўкракни ёзиб-ей,
Юринглар, юрайлик, Турон!

Ниқон суғонидан шеър ёзар ёшларга,
Бир тилак бошларга,
Яшанглар, яшайлик, Туран!
[БУЗИЛГАН ЙУҚОЛУР]
«Лайлихон, Анорхон ёрим-ей» охангидаТ бир ашула ълуб, аслида Қашқарёа илҳо топмийшдур. Тарихи иж-молан 1316 ҳижрийларда бўлса керак. Гармонь била ёлгуз:

Осимда гозим-гозим-ей,
Хаста бўлган овозим-ей!
Хаста бўлган овозга-ей, Лайлихон,
Бир давила чой лозим.
Анорхон ёрим-ей!

МИЛИЙ ШЕЪРЛАР ИЛА

Бошимизда ҳар бир тус қўруғилик,
Билимсизликдан келган бизлара,
Ҳуш ёқмаслик, эрнимоқ ҳаммаси,
Оғир юқудан келган бизлара.
Кўнгуллар сезмаюр!

Кундан-кунга битмоқда боримиз,
Оҳангинд бузмоқда торимиз.
Ватанда алин яҳудий отлиғ
Темур тирмоқ ўлмоқда боримиз,
Дема тан куртилур.

Бармоғидадир бизни ёқалар,
Оёғимизга темур тақалар,
Кеча-кундуз тиндурмай ишлатуб,
Салкут ош, нон бирла боқалар!
Юраклар ёқилур!

Бизга ўлмиш ўлгунча беланув,
Кимга ўлғуси йинглаб айланув,
Қетти ўргатуб бизга қўмилув,
Қўмирламоқ ўрнига тиланув.
Оёқлар бош ўлур!

Ҳалигача биз ғўдак боламиз,
Иш ўрнига ногора чоламиз,
Ут эканлигин сезмай илгари,
Қўлни кўйдириб сўнгра оламиз,
Қўюнчлар бўш кетур!

Ешимизга қизғандик қаримиз,
Бошқаликни сизғандик баримиз,
Қилмишимиzan тушди қўргулик,
Епушамиз эзгандек танпримиз,
30   Сочилган ўрилур!

Қўнгул қўйруғи тилдир, Ниҳон,
Синса қўйруғи қолмас эсон,
Бўйла қолса қўйруғ тилимиз,
Тилакка боруб қўнғуси қачон,
Бузилган йўқолур!
[БИЗНИ ТУПА ИЗЛАМА]

Эл орасинда «Додимга етсанг-чи» оҳангида бир ашула бўлиб, бу ҳам Қашқарда илҳо топмисдир. Йожмолнан тarihи 1321 ҳижрийларда бўлса керак.

У ёнингдан ўтаман, бу ёнингдан ўтаман
Арзим этмоққа, (иккиси бор)
Яна арзим этмоққа-ё,
Бодом қобоқ, юпқа томоқ, додимга етсанг-чи.

МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР ИЛА

Бизни тўнда ислама, ўз йўлға ачингон
Бир киши йўқдур.
Боригуна қорикини тўйғазувдан бошқаға
Ҳеч иши йўқдур.
Майди ухласун, тўктур ҳали.

Қорики оч қолиб туратдур ўзи исташуб, керишуб
Бутун сел олурса мижасини қоқмас,
Қўнгли ўқунмас.
Эримғон шунча ҳар бир иш, гапда
10 Эрта-буғунмас,
Қийналмоққа йўқ тоби ҳали.

Бир кун зўр келур қўрар кучонуб, тиришуб,
Билишга иши йўқ, келишини пеши йўқ,
Дунё йўламас,
Сотуб ҳарна борин тўй қилишдан бошқа
Иши йўламас.
Бурни иси бўйламас ҳали.

Ўқув, ёзув нимадир? Иўлдан озув нимада?
Ибрата олмас.
20 Қоригунча боласи ота-она тангрини
Ургата олмас.
Иўлни кўрсата олмас ҳали.

Mana шул учун оқишуб кетар ҳар ёна эришуб,
Бир-бирини кўролмай ёнг остида отушар,
Бирлашув қайд.
Йўқлар бойга ёпушар, бойлар йўқни чопушар.
Чирмашув қайд.
Суқни ташлашув қайда ҳали!

Битмай ќоларми? Бўйла юрсалар урушуб,
30 Узгаларга ҳаммаси емак учун берилиб
Тангридан кечди.
Юз гаранглик устига чиройига алдануб,
Чогиридан ичди.
Энди... бичди ҳали.

Беш-олти қорин ўтмай арода қутулмас юришуб
Сезмай еган дорунгиз оғир юқу олсун деб,
Шуна чўл берди.
Ёзу кишин ухла деб киши учрамогудек,
Катта чўл берди.
40 Сезмогудек йўл берди ҳали.

Туфроқ ўлғунча ётасиз эмди сосишуб, чиришуб,
Аччик-аччик сўзларидин Нижонийни, биламан
Кўнглунгиз оғрууб
Зора бетингизга қаттиқгина қадалуб,
Ботса бир боғируб,
Ҳар бирингизни чогируб ҳали
Узингизгачир боқсангиз эди кўзингиз йиришуб.
[ЖОНЛАРНИ ЖОНОНИ ВАТАН]

Қамчинбеклар осилгач, Ҳўқандда марсия эдарак ай-тилиш ашувланинг охангida миллий шеърлардир. Теа-трларда хўр қилинса-да мувофикаар.

Қамчин бегим ув деди ё бир пиёнла сув дедиё, Дор тагига олиб борганда ичмай турнб хув дедиё.

МИЛЛИЙ ШЕЪРЛAR ИЛА

Ватан, ватан дер эдиляр, на дер эрдим билмай ани, Энди билсам Ватан эркон бу танларинг ширин жони¹.

Бир жон эмас, эй суиюли, томирларинг қони Ватан, Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!

Сенсан экан бизлара чин түфмис бир мунглик ано, Бокғунг тирик бўлсак, агар ўлсок қучоғинду яно.

Бир жон эмас, эй суиюли, томирларинг қони Ватан, Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!

Қўзларми кўр бўлган учун ҳеч танимас бўлдук сани, 10 Огринди кўнглунг, юзага огло сиринг чиқсинг қани!

Бир жон эмас, эй суиюли, томирларинг қони Ватан, Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!

Эссиз, эссиз тўғонларинг кўз юмуб ўқ отуб сани, Боглақ қўлинг ёвузваларга, не олдиляр сотуб сани.

Бир жон эмас, эй суиюли, томирларинг қони Ватан, Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!

¹ Икки мисраини бир қиши, икки мисраини қўп қиши тараф-лариндан айтунса, таъсириш қолмаса керакдур.
Сан онаи зор экан-да, ачингонинг бор экан-да,
Ўлмай лахта қонлар тўқуб хор бўлуб юрар экан-да.

Бир жон эмас, эй суўгули, томирларинг қони Ватан,
20 Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!

Билувчилар қўл туutmади, бизга сани тонутмади,
Билмам неларга алдануб тангри буйруқин туutmади.

Бир жон эмас, эй суўгули, томирларинг қони Ватан,
Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!

Билимсизлар англашмади, оҳу войинг тинглашмади,
Билувчилар бурчи экан ўнгайламоқ, ўнглашмади.

Бир жон эмас, эй суўгули, томирларинг қони Ватан,
Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!

Ниҳон йиғлаб қон ютунур, кечмоғлиғингни ўтунур,
30 Мундин буён ўғлонларинг чандон тонурга тутунур.

Бир жон эмас, эй суўгули, томирларинг қони Ватан,
Сенсан, бале, билганлара жонларни жонони Ватан!
яшил гул
Яшил гул

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР
ТУРТИНЧИ БУЛИМ

Шукрлар ўлсин, ваъда этдунимиз ҳар тўрт бўлимни-да қориннларима такдим этмая муваффақ йўла олдим. Демак, энди жаноби ҳақ умрими боки эдурса, 5-бўлимга ва ҳозирги янги «Додимга ет» деган ва ҳам бунга яқин мунгли ашуалардан олуб ҳамда шоира хонимнинг мактублариндан дарж этуб, яқин орада майдони мат-буота қўяжақман. Бори бизи қоринни киромлардин энг ортиқ даражада ризо ва тавсиямиз будирки, мумкин қадар бу миллий ашуаларни авом орасина таротуб, 10 мусиқий гўшаларинда бу тарафга буруб қизикдурсалар. Шо жам-жам авом оғзинданги авсол шеърлар ғутуб бора-бора адабиётга ўтуб кетса эди. Демак, биринчи бўлим чиққандан бери алҳол Хўқандда баъзи ерларда созанда ва навозандалар миллий ашуалардаги оҳанг-наво ва ашъордан чолган ва қуйлаганлари эшитила бошлади.

[ҲАҚ ИУЛИДА ЖОН БЕРСАК]


Шафтолининг бўйин паст меваснининг кўпидан,
Бизни ҳалқни ақли паст бидъат қишн кўпидан.
Алла-е, алла-е, сакла балонгдан, худоё.

* * *

Ҳақ йўлида жон берсак, бўлсак миллиат қурбони,
Дин хизматина кирсак, бўлсак миллиат қурбони.

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илм ўкуб, шояд олға кетайлик.

48
Парда кўзларни тутмай, йироқ андиша тутмай,
Амри хадис ўкутмай, бўлсак миллат қурбони,

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илм ўкуб, шояд олға кетайлик.

Собит бўлуб сўзларга, ибрат олуб кўзларга
10 Таъна келмай юзларга, бўлсак миллат қурбони.

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илм ўкуб, шояд олға кетайлик.

Ташлаб кину адоват, бўғзу нифоку бидъат,
Ою вой айлаб одат, бўлсак миллат қурбони.

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илм ўкуб, шояд олға кетайлик.

Зўраймасдан жароҳат, даво қилинг, даволат,
То етмасдан фалокат, бўлсак миллат қурбони.

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
20 Мактаб очуб, илм ўкуб, шояд олға кетайлик.

Журнал этинг, рўмонлар, бўлсун элға дармонлар,
Кирсун чиққан у жонлар, бўлсак миллат қурбони.

Келингла, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илм ўкуб, шояд олға кетайлик.

Ал тутушиб боёнлар, уламолар, рухонлар,
Қизу ўгул, жувонлар, бўлсак миллат қурбони.

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илм ўкуб, шояд олға кетайлик.

Мактаб очинг, боёнлар, таълим этсун рухонлар,
30 Ўкуб етсун сибёнлар, бўлсак миллат қурбони.
Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илム ўқуб, шояд олға кетайлик.

Миллий ходимлар етсун, миллиатга хизмат этсун
Аҳмад рухи шод этсун, бўлсак миллиат қурбони.

Ваҳшат биздан йўқолсун, миллиат тараққий олсун,
Биздан ёдгорлик қолсун, бўлсак миллиат қурбони.

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илМ ўқуб, шояд олға кетайлик.

Йинглаб айтьр бу Нихон, бою эшону рухон,
40 Бўлинг қону жисму қон бўлсак миллиат қурбони.

Келинглар, диндошлар, бир иттифоқ этайлик,
Мактаб очуб, илМ ўқуб, шояд олға кетайлик.
[ДУНЁ КЕРАКМАС ЭРКОН]

20. Арафа орасинда айтилуб юргон «Олма, анорингга балли» охангida миллий ашуладири. Бу ашула 1316 хижрийда Фарғонада расм ўлмис эди.

Қошири қароси ўсма, беважч йўлимни тўсма,
Аввал қилмай андиша, энди уёлуб пусма,
Олма, анорингга балли, донаи холингга балли.

* * *

Дунё керакмас эркон, тишни қокуб ташлайлик,
Жойнамозга ўлганни терисини ошлайлик,
Туронли ҳолингга балли, курта кашолингга балли,
Тароқ кўрмай оқартган пахмоқ сақолингга балли!

Дунё пули ҳаром эркан, чиқиб саҳро кўлларда,
Ўтлайлик ҳайвондек қил-яланго чўлларда.
Туронли ҳолингга балли, фикри саёсингга балли,
Илму ҳикмат-ла тўлғон тўрва бухоғингга балли!

Дунё пули ҳаром эркан, ёлғондан кўз ёшламоқ,
10 Аввал бизга лозимдур эшонликни ташламоқ.
Туронли ҳолингга балли, жахлу авсофингга балли,
Авом ҳаллқа ичурган хамри касолингга балли!

Кундуз улуғ тўрабиз, тилофисуд юрабиз,
Назр тушган пулларга тунда фива урабиз.
Туронли ҳолингга балли, касби хисолингга балли,
Машаққатсиз пул бирла ризқи ҳалолингга балли!

Ҳарна биз бой бўлгунча, ички ҳамён тўлгунча,
Бир бериў эҳсон йўқ бошга тўқмоқ келгунча.
Туронли ҳолингга балли, туглик мазорингга балли,
20 Сотуб ёрум ўфил, қиз ўзи гузорингга балли!

Мазор тคมагоннимиз тун-қун уйда юрамиз,
Тўн бермаса ўзича, хилват топуб урамиз.

www.ziyouz.com kutubxonasi
Туронли ҳолингга балли, топган маошнингга балли, 
Қасолатда муттафик чол ила ёшнингга балли!

Бизда осон ҳунар кўп, юрадирмизми ўкуб, 
Етар бедона тобка келуб урушса чўкушуб. 
Туронли ҳолингга балли, дакки хўрозингга балли, 
Қурочқозла, чиннибоз ҳам лўттибознингга балли!

Қайси бир ҳунарингни айтуб адо қилайи, 
30 Ҳаводек қалбиндаги сириғ нфшо қилайи. 
Туронли ҳолингга балли, сунъ қулолингга балли, 
Ямолгамас ҳеч миллат синса сафолингга балли!

Ал дунёйи ҳаром ва аҳлиҳо финнор 
Лавсадақат мо лозим бисадрика... 
Туронли ҳолингга балли, тамсиз мақолингга балли, 
Қўқнор ичуб офтобда топган хаёлнингга балли.
[БОЙБАЧЧАЛАР, СЕМИРИНГ]

21. Арафа орасиизда айтулув юргон «Акромхон Холдорилаб» деган ашула охангида миллий шеърдур. 1319 хижрийдаки Хўқанддага илк топмисидир.

Асаканни буғдойи селкилдайди, дони йўқ,
Туркистонни аҳлини тирик десанг, жони йўқ.
Акромхон Холдорилаб тиллари навбат Акромхон.

* * *

Бойбаччалар, семиринг, бешни ўн бешга беринг,
Яҳудларни бой қилғоч, ётнб кесак кемиринг.
Ўқитманг ўғилни, етар ушбу тижорат.

Бечоралар, тўй беринг, элға ошу тўн беринг,
Ҳовли-жойдан ажрағач, кўчаларда чўп теринг,
Азизлар қилурлар бир кун сизга назорат.

Уста почча пул топинг, фивохонага чопинг,
Етмаса хонадонни, усту бошини сотинг,
Ботирлар келтиринг ўз уйнгизга ғорат.

10 Шошон почча, куф-куфлант, жувонми, қизми суфланг,
Заҳар-закъумни хўплант, бир иш қилинг, пул тўплант,
Хавф этманг ўлишда товба экан кафорат.

Мулла почча, илм ўқинг, сиз ҳам ҳадислар тўқинг,
Борни кийиб тўвини, йўқни кўзини чўқинг,
Кифоя этсангиз бир масала — тахорат.

Талабалар, юғуринг... йўлларда туринг,
Оқшом жувон базм айлаб, сабоҳ кўкнори уринг,
Ҳатмда бўлуркан сизга ҳарна башорат.

Қизлар, сиз уйда ётинг, феъли мажуса ботинг,
20 Дунёдан исмингиэнни ўлмасида йўқотинг,
Уй сақфи сизгадур илму фунун, тижорат.
ҲАМЗА

Миллатчилар учишинг, Оврунога матошинг,
Бидъат экак бурун, деб кесуб ташлаб яролинг.
Сизга ҳеч керакмаас дониш, етар жаҳолат.

Мактаб очинг, билган уруғни сочинг,
Бир масала сўралса, ташлаб кафшни қочинг,
Атрофни турингиз қилиб чангу ғуборат.

www.ziyouz.com kutubxonasi
[ИИГИТ ВА ҚИЗ МАКТУБЛАРИ]

22. Эски мактабларда ўлса-да ўлсун, ҳақиқатнинг илм-унвионли саїқалы ила жило топмиш, демак, Туркистонда эндигина замонача фикри очилмиши Олия умидли бир хонимга тарафидин биринчи погона мақсаддан кўндириги мактубдир. Татарча қуйлариндан... қуйға бир оз тўғри келгани учун ҳамда юқоринларимнинг бир оз кўнгилларин қувондуруб қўюв фикри ила бу бўлимда дарж этувни муносиб кўрдим.

Боқий савол-жавоблари келажак, яъни бешинчи бўлмда дарж ўлажакдир.

[ИИГИТНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ]

Дилда минг салом этгач,
Сўз юрутам мақсадга.
Қўл қаторинда бизни ҳам
Еткурса ҳақ-мақсадга.

Сен қулоқ сол эмди, жоним,
Мен дардимни сўзлайин.
Мандалий йиғлаб айтган
Сўзларимни ёзайин.

Мошиначига бердим бўзни,
10 Қамзил бир-ла тўнимни.
Сенга қайдин боқдим бир йўл,
Олдинг шул дам кўнглимни.

Толда икки қолдирғо ч бор,
Иккиси сайраб ўлтира.
Мени сен суймас бўлсанг ҳам
Қошу кўзинг қичқура.

Қўқда юлдуз қўринмайди

www.ziyouz.com kutubxonasi
Қуёш бориб ботгунча.
Тез-тез келуб ҳол сўрсанг-чи,
20 Уйда ёлғиз ётгунча.

Йирокдаги сув тўлқини
Кўринадур ялтираб.
Келур йўлинг пойлаб чиқсам,
Тонг отгунча қалтираб.

Осмон гулдур-гулдур қилур
Қора булут келганда.
Яшрин ҳолим сўрсанг недур,
Уё-буён ўтганда.

Савдогарлар жўнармикан,
30 Тун ўтуб тонг отқонда.
Мени кўнглиниг истармикан
Ёлғуз уйда ётқонда.

Баҳор келиб, қор кетмаса,
Гул очилиб яшнамас.
Мендек ҳеч ким сани дарду
Фаминг бир-ла ошнамас.

Тоф бағрида ҳовли турмас,
Зилзилада тош келур.
Исминг тушмай хаёлимга,
40 Кўзларимга ёш келур.
Бахтсиз бурни қонар дерлар,
Офзи ошга етганда.
Келсанг недур отанг бозор,
Онанг мозор кетганда.

Фақир кимдир ҳўр бўлгуси
Иқболини пастидан.
Роҳат кўрмам бир дам сандек
Рахмонзин дастидан.
Раҳм қилур бўлсанг қилғил,
50 Ё ўлдиргил бўғизлаб.
Юрма солиб ғамга мани
Кўрғанда ёлғон сўзлаб.

Ушбу ёзган мактубимни
Бошдан-оёқ ёза кўр.
Озроқ муҳаббатинг бўлса,
Тезроқ жавоб ёза кўр.

(ҚИЗНHING БИРИНCHИ МАКТУБИ)

У хонимаи жаҳоннинг ўз қалами анбарин шамомаси
илла ёздиги жавоби шоиронасидур.

Мен-да салом ойтиб бўлгоч,
Қалам туртам мақсадга,
Сизда етгач, биз ҳам етдик,
60 Ишоолло, мақсадга.

Икки қизил гул шохига
Ёлғуз булбул қўнолмас,
Ўз суйгани турган ерда
Ўзга ёрни сўёлмас.

Бир ҳозонда икки таом
Аралашмай пишарми?
Икки ёрға кўнгил берган
Дунёда ҳеч яшарми?

Икки диллик, икки тиллик
70 Мен эмасман сен айтган.
Ҳақ амридан қоз дўндурууб
Азиз имонин сотган.

Менга берган асл кўнгил
Чиндан қайтуб, орланма.
Ўзга ёрға дил берган, деб
Инглаб, йнглаб, зорланма.
Аввали мен сени суйган,
Ўзгасини хороъламам.
Келса жаннат ўллонлари,
Воллох, анга қарамам.

Жоним, жоним, сен ўйлама
Ўзга ёрни суяр, деб.
Қўзи бир-ла мендан бошқа
Бир нарсани кўтар, деб.

Тун-кун сени ҳасратингдан
Ўзга бир нарса ютмам.
Сен унутар бўлсанг мени,
Мен сени ҳеч унутмам.

Қойға қочар бўлсанг, жоним,
Ўлгунча излаб қувам.
Айрилмоқчи билсам қай кун,
Тирикликдан қўл ювам.

Мен ўзгани суяр бўлсам,
Ҳоло мен суймасмудим.
Сенга қўйган мухаббатни
Ул ёрға қўймасмудим.

Бошқа ёринг борга ўхшар,
Аччиқ-аччиқ сўзингдан.
Қаттиқ-қаттиқ сўзлай десам
Ўялурман кўзингдан.

Гар бўлмаса бошқа ёринг,
Мундоқ хат ёзмас эрдинг.
Ҳар нарсага баҳоналар
Қилиб дил узмас эрдинг.

Дунёда мен сени суйгон,
Бошқа тилагим йўқдур.
Сендан бошқа ёр бўйинига
Солголи билагим йўқдур.
Манга ёзган мактубнинг
110 Фикрлаб ўкуб ўтдим.
Жавоб ёзиб, тездан мактуб
Ёзмоғнингга кўз тутдим.

[НИГИТНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ]

Ҳонимаи жаҳоннинг шоирона жавобига юборилмиси икк

инччи мактуби кинояомиздир.

Они қузиға сонамийлар,
Борда гллар сўлмаса.
Они қизға сонамийлар,
Суюклуси бўлмаса.

Суйган ёринг ман бўлай, деб
Доним йўлингда пойлаб,
Жоним тутиб суйдим сани,
120 Қизлар ичинда сойлаб.

Нозуктур кўп оқ билагинг,
Оғир нарса ушлама.
Ёлғиз сани ман суйган сўнг,
Сан ўзгани хушлама.

Олтин билакузук тоқма,
Билагинги офритар.
Тун-кун сани ман ёд этам,
Сани кимлар ёд этар.

Қийма атлас кўйлагинги,
130 Нозук танингга ботар.
Ҳол сўрсанг-чи суйгонингдан,
Қандай ҳолларда ётар.

Тоқма олтин боддогинги,
Қулоғнинги офритар.
Эмди солма кўп доғинги,
Кўюб жисмум, жон ўртар.
ҲАМЗА

Боғда гуллар очилубдур,
Бўлсак эрди инкимиз.
Қўл ушлашуб гул остида
140 Юрсак эрди инкимиз.

Қизил гулларни остида
Пойла́б ўлтиргум келур.
Сандек суйгон ёрим бир-ла
Ўйнаб ўлтиргум келур.

Гул остида қўлларингни
Сикуб, дардим сўзласам.
Қора сунбул сочларингни
Бўйнимда ташлаб ўрасам.

Гул остида «қуқулашиб»,
150 Кучсам нозук бёлларинг.
Юзларингга юзум суртуб,
Сўрсам шакар тилларинг.

Мандалининг ман ўйнасам,
Сан ёнимда кўйласанг.
Аҳволимни кўруб, жоним,
Раҳм этмоқчи ўйласанг.

Жоним-жоним, бу орзуга
Бир йўл ёринг етарму?
Ёки шундой гамларингда
160 Умри тўлуб битарму?

Ёзган мактубдаги сузинг
Ҳар дам кўнглум шод этур.
Яна жавоб ёзгайму, деб
Фикрим тун-кун ёд этур.

[ҚИЗНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ]

Ашъор осори ила шоиранинг иккинчи жавоби лутф омизидир.

Они қишга сонамийлар,
Ернинг қори бўлмаса.
Они йигит сонамийлар,
Қиздан ёри бўлмаса.

Шулай бўлгач суйдум сани,
170 Сан ҳам мени суйқур.
Бир-бирга тез етушмоқдандан
Узга сузни қўяқур.

Жоним-жоним, сан омон бўл,
Мандин кўнгулни узма.
Аввалда суйгоним сан, деб
Сўнгроқ қалбингни бузна.

Манга мактублар ёзасан,
Қўрқам ҳийла бўлмасун.
Сани суям, дегон сузинг
180 Тил учи-ла бўлмасун.

Мендан ўзга йўқми чиндан,
Қўнгул олувиларинг.
Йўқ-йўқ, дерсан, бордур олуб,
Алдаб қолувчиларинг.

Узга ёрни сан суярсан
Игирамага боргунача.
Ман суймасман ўзга ёрни
Бошим гўрига киргунча.

Йиглаб юрогим куёдур,
190 Тонг откунча ухлолмам.
Бахтим мунча қора экан,
Муродимга етолмам.

Ташлар бўлсанг мани, жоним,
Ман сани ҳеч ташлолим.
Сансиз қолур бўлсам бир кун
Дунёда ҳеч яшолмам.
Ман келтурсам ўзга фикр,
Ухламасдан ўзима.
Кўринмасдур ҳеч нимарса
200 Сандан бошқа кўзима.

Ҳар дам ишқ ўтига, жоним,
Сани учун ўртанам.
Алдаб-алдаб олган эрдиг
Кўнглумни аввалданам.

Ман согунуб кетам ўздан,
Сан ҳеч согинмайсанми?
Согинам-соғинам, деб қўящан,
Соғинсанг келмайсанми?

Жоним-жоним, омон бўлгил,
210 Фақирингни унутма!
Оллоҳимдан шарм тутуб,
ўзга ёра йўл тутма!
Сариқ гул

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР

БЕШИНЧИ БУЛИМ

Шукурлар ўлсин, ўлмаий, саломат бешинчи бўлимнида қориниларимга такдим эта одлим. Маатаассуф, шеърлар бошимиздаги ҳолларға доир бўлганга, сўз узаюб тўртинчи бўлимда ваъда этдигимиз шоир, шоиранинг мукотибаларин сингдира олмадук. Олтинчи бўлимга қолдируга ваъда этувига баробар афуласин истиар эта-миз. X. X.

Ихтор: котиб афандимиздин қаламлари янги бўлганга учиччи, тўртинчи бўлимдаги баъзи нуксони қалам бўлган қарларни ислоҳ этиб ўтувни қоринчи киром-ларимиздан ўтинурмиз.

[ЯШАСУН ЧУН ВАТАН УГЛИ]

25. Оврупо қонлу муҳорабасининг таъсири зулмати ос-тинда ҳол, мазъмурларнига ваъшатли балои доминға ҳалқуминданд гирифтор ва аларниг ўз шахсий фойда-лари қасоғатиндан мажбурий сияҳқор ўлмис бутун Турикстон ваъшавонибда ўлан милон-милон мусулмон-ларни ихват ишлари ҳа ғарданлидаги тори марғи қирқуб озод юзлари ҳаққа бошдан бунёд ўлвина энг биринчи ибаббабор бўлган мухтарам Чай-кин била «Садои Туркистон» мажаласининг ноширу 10 мухаррири ва ватаннинг энг суюқл улголи ўлан Убай-дулла Хўжаев ҳазратларининг шарофида бир тарихий ашъори ёдгоронадур. Оҳанг ёса усмонли маршлари «Миллату ватан назмалари» унволли рисоланинг шеър-лариндан.

(Намуна)

Ватаннинг ғарқини душман тояли ҳонжарини, Йўқ экан қуроражақ бахти қаро модарини.
Яшасун император ҳазрати ҳамхони била,
Керенский, Куропаткин ҳам ҳамқони била,
Таклифи Абдулфазиз мухбиру мехмони била,
20 Ҳамма тун-кунда дуо қилмади дил жони била.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Хўжаев,
Яшасун соянигиз ила баравж ёшларимиз.

Бунча маъмурлари биз-чун дили дофлонмиш экан,
Бир умумий оғу вермак биза чогланмиш экан.
Юзимиз макр қароси-ла бўёфланмиш экан,
Бизи озодлиғимиз, боқ, кима боғланмиш экан.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Хўжаев,
Яшасун соянигиз ила баравж ёшларимиз.

Сар чекуб чарха ажал қалъаси маҳб эрдii ҳаёт,
30 Бир келлуб роҳи нажот доврini сурмулди мамот.
Ҳашр ўлуб юрди шаҳодат-ла кафандон калимот,
Ғайбдан келди ҳароб этди анн икки қанот.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Хўжаев,
Яшасун соянигиз ила баравж ёшларимиз.

Бою бечора ширин ўғлин очоғлар эди,
Юзина термулушуб, қон тўкуб оғларлар эди,
Устина маъмур ҳали бағрини дофларлар эди,
Қунда юз-юзлаб олуб турмай боғларлар эди.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Хўжаев,
40 Яшасун соянигиз ила баравж ёшларимиз.

На кун ўлмишди, на ҳайл ўлмишди замон,
Нечанинг қўлида дандони тулу оғзида қон,
Неча минглаб кишилар ўлди ватан бир-ла ҳазон,
Бутун овози жаҳон дутди мусулмони ямон.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Хўжаев,
Яшасун соянигиз ила баравж ёшларимиз.
Улмамишдур жаҳон ичра бу хил фожиа ҳеч,
Яъни Қаҳворан маъмурлара ҳар жисм эди кеч.
Бу ватандин икки ўфлон туғуб озоду ўкинч,
50 Тиз букуб щаҳ қошида қилди бу љолатлари реч.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Ҳўжаев,
Яшасун соянгиз ила баравж ёшларимиз.

Биласиэми сиза ким бўлди бу зулматда чароғ,
Ҳурулуб қоҳи балодин чиқмамиз сўйи фароғ
Дишлари сиғмададурким сиза солмишдир тароғ,
Бан сиза англатайии қилмасанғизлар-да сўроғ.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Ҳўжаев,
Яшасун соянгиз ила баравж ёшларимиз.

Қани бизларда аларда ақли қадрин билажак,
60 Хизматин тақдир этуб қалб ила таъзим қилажак,
Шояд афъолимизи оилар ўзи ҳам билажак,
Ва оллоҳ тақдир эта ҳақни чўх-чўх келажак.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Ҳўжаев,
Яшасун соянгиз ила баравж ёшларимиз.

Илмсиликдан ўлуб бизга бу шўрниша-фигон,
Ҳамон ўлсак ўлараз бир йўла расвои жаҳон,
Илмдан ўзга эмас бизга нажоти ду жаҳон,
Бу Ниҳон ўлгуна тарих ёза нисфи рамазон.

Яша, Чайкин! Яшасун чун ватан ўғли Ҳўжаев,
70 Яшасун соянгиз ила баравж ёшларимиз.
[СИДҚИДИЛ БИРЛА ДУО]

26. Турикстон ва жавонибдағи миллионлаб мусулмонлар садоқатларини подшоҳ ҳазратларина билдурмоқ сўнгидаги авлодларини ҳуқуқини тайин қилдурмоқ учун ва-таниминг энг суюқли ҳаҳаракон ўғлоллари ватанни душмандан ҳақлагоқ учун жон фидо этгувчиларни ор-тинда ёрдамга кетаркан кўзатув маросими мunosабати ила қолонлардан дуо ва изҳори ташаккурдир.

1333 ҳисорийда Фарғонада илқо топмиси «Раббано додимга ет» ашуласи охангидадур.

(Намуна)
10 Ман бу ёнга келмас эрдим,
Ера, келтурдинг мени,
Икки бор
Ох, ёра, келтурдинг мени.

АВЖ

Ўтга солса куймас эрдим,
Ўтга солса куймас эрдим,
Вах, ёра, куйдирдинг мени.
Қилмагид билларни масти раббано додимга ет,
Қодир худо арзимга ет.

МИЛЛИЯ ШЕЪРЛЛАР ИЛА

Сидқидил бир-ла дуо қилмақда бўлса йиғлашуб,
Ҳар тун саҳар қолғонимиз.
20 Даргахида мақбул ўлса айлаган ёшу қари,
Гар оҳ ила афғонимиз.
Биз мусулмонларни шояд очса бахтини ўзни,
Ул пуркарам султонимиз.

АВЖ

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан,
То курбон ўлсун жонимиз.
Бу ватан-чун окса оксун томчи-томчи қонимиз,
То олий ўлсун сонимиз.
ШЕЪРЛАР.

Хоснатлик ўлса шоад бу қаро кунларда бир Бизларни боғланмагай Биздан сўнг ўғлон-қизимиз. Шоад оқ қўнгиллигингиз англалшилса бу замон, Зора оқарса юзимиз.

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан, То қўрбон ўлсун жонимиз. Бу ватан-чун қўса-оқсун томчи-томчи қонимиз, То олий ўлсун сонимиз.

Фикр этинг, аҳли ватан, айни садоқат вақтида, Химмат, саҳоват кўргазинг.

40 Қон оқибуб бўлса-да айни ғонат вақтидир. Файрат, жасорат кўргазинг, Тун агар ўтган эса субҳи саодат вақтидир. Дасти қаромат кўргазинг.

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан, То қўрбон ўлсун жонимиз. Бу ватан-чун қўса-оқсун томчи-томчи қонимиз, То олий ўлсун сонимиз.

Эй фидойилар, эрурсиз ҳар бирингиз ғўйиё, Ҳар қора бахтнинг юлдузи.

50 Шамъ роҳи зулматимиз моҳи истиқболимиз, Тун-кечамизни кундузи. Тил санода, қўл дуода қон тўкарлар йифлашуб, Сиз-чун қоланларни кўзи.

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан, То қўрбон ўлсун жонимиз. Бу ватан-чун қўса-оқсун томчи-томчи қонимиз, То олий ўлсун сонимиз.

Соф боринг, сизни узатайлик худога топшируб, Чин дил била олқишлашуб,

60 Қайтингиз сиҳат-саломат айлашуб хизмат бажо, Қоршулайлик хушлашуб.
ҲАМЗА

Давлатингизда ёзуб кўярақ юрайлик бизларам,
Роҳат яшаб, қўл ушлашуб.

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан,
То курбон ўлсун жонимиз.
Бу ватан-чун оқса-оксун томчи-томчи қонимиз,
То олий ўлсун сонимиз.

Тўқ тутингиз қўнингизни, розндири мунглик ватан
Сиздек ширин ўллоидан.

Миллатнинг щод ўлуб умид истиқбол эдар
Сиздек фидо бўлганидан.
Бир масал яхшилардир етмагай жононая,
То кечмаса ўз жонидан.

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан,
То курбон ўлсун жонимиз.
Бу ватан-чун оқса-оксун томчи-томчи қонимиз,
То олий ўлсун сонимиз.

Хуш муборак ул ҳадиси Мустафо ҳуббул ватан,
Сиз тажи сар айланг бу кун.

Такя айлаб ўзига сиз эътиқод-имонингиз,
Тийру табар айланг бу кун.
Ҳақ ризосига камар боғлаб балога раҳматан,
Бошга сар айланг бу кун.

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан,
То курбон ўлсун жонимиз.
Бу ватан-чун оқса-оксун томчи-томчи қонимиз,
То олий ўлсун сонимиз.

Бу Ниҳоний мустариб тангриға йинтер ёplotlib ёлборуб
Айлар сизи тун-кун дую.

Жон оғалар, қаҳрамонлик исминнинг қолдиринг,
Тарихда колсун то бақо.
Учмасун исломнотимиз, ҳукми куръон шу эрур
Ҳар ерда бор етса қазо.

Подшоҳимизга садоқат кўрсатинг, аҳли ватан,
То курбон ўлсун жонимиз.
Бу ватан-чун оқса-оксун томчи-томчи қонимиз
То олий ўлсун сонимиз.
[ЭЙ МАРДУМ И ФАРГОНАЛАР]

27. Ахвол ўзгарув munosabati billa aholiga xitob ўлуб, 1333 қижрийда Фаргонада илқо топмиси «Нима, нимамиси, нимишъохи довон йўл эмиш» ашуласи оҳангидага миллий шеърдир.

(Намуна)

Ох, Асакани буфдойи,
Яна селкиллайди, дони йўқ.
Ох, бизни Туркистон халқи,
Узи қимирлайди, жони йўқ.
Нимамиси, нимамиси?

10 Нимишъохи бу ямон эмиш,
Довон бор эмиш.

МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР ИЛА

Эй мардуми Фаргоналар,
Бу шўршиу афсоналар,
Ҳўб багрингизни эздиму,
Ҳассиз қадалган хоралар.
Нимамиси, нимамиси?
Туркистонда қаро кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Холи билиб ҳар бешани,

20 Саҳл айламанг андишани,
Узи юлуқ томирлара,
Эмди етурманг тешани.
Нимамиси, нимамиси?
Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Эсдан чиркориб мозилар
Оллоҳ, Расул норозилар.
Пора олиб, диндан кечиб,
Саллоҳдан этманг, қозилар,
30 Нимамиси, нимамиси?
Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Уйкудан очуб кўзингиз,
Бир айланг аҳду сўзингиз,
Қойтиб қорайса эмди ғар,
Ҳаргиз оқармас юзунгиз.
Нимамиш, нимамиш?
Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

40 Ташлашуб эмди далқинғиз,
Тоза қилинг ҳуб ҳалқинғиз,
Маъмурлар янчилмасун,
Дилсода ўзбек ҳалқинғиз.
Нимамиш, нимамиш?
Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Бирлашсин эмди бошимиз,
Маслакда қари-ёшимиз,
Шояд аролаш бўлмасин,

50 Қўз қони бирла ошимиш.
Нимамиш, нимамиш?
Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Қилмай бугун юз қоралик,
Бир нафс учун маккоралик,
Қўрмайлик эрта биз яна
Мундан батар оворалик.
Нимамиш, нимамиш?
Туркистонда қора кун эмиш,

60 Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Сиз эмди гафлатдан кечинг,
Зинҳор мактаблар очинг,
Қўлда на йўку борингиз
Миллатни йўлига сочинг.

70
Нимамиш, нимамиш?
Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Шояд ўкуб авлодимиз,
Еткурса оху додимиз,
70 Махтоби хуррият қўрар,
Шояд бизи ҳам водимиз.
Нимамиш, нимамиш?
Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!

Дилхаста эй маҳзун Нихон,
Илм аҳлнгдир бу замон,
Бемаърифат миллиятга йўқ
Дунё юзида ҳеч амон.
Нимамиш, нимамиш?
80 Туркистонда қора кун эмиш,
Бори жаҳлнинг зарбимиш!
[ҲАСРАТ ҚИЛАЙ, ҚАРДОШЛАР]

28. 16 йилининг август ойида дозир шеър ўлуб, эл авом-лигиийдан шикоятдир. Оҳангиз эса 1327 қизирийда Аввал 1 деган қишлолда илқо топмиси бавзи нокилларнинг наклича, Қоратегиндан 2 илқо топмисида.

НАМУНА

Ман боғингга кирмайман,
Богобон била юрмайман,
Энди аклим кирибдур,
Авом била юрмайман.

Оҳ гуллола, гуллола,
Ҳар ёрда нодонлар ўйла.

МИЛИИШ ШЕЪРЛАР ИЛА

Ҳасрат қилай, қардошлар, қўзин очинг, диндошлар,
Ғафлат била ўтмасун эмди бу ёзу қишлар.

Ўлса қаю миллиат илмсиз,
Шуйла ўлур ониинг жаъоси.

 Йўқ учун виждонимиз қўшулмасдан қонимиз,
Ҳар иш сўнггитда қола бизни Туркистонимиз.

Ўлса қаю миллиат илмсиз,
Шуйла ўлур ониинг жаъоси.

Ғайр аз кибрү жаҳолат, бизларда йўқ динётат,
20 Садоқат ўрнига сурди давр хиёнат.

Ўлса қаю миллиат илмсиз,
Шуйла ўлур ониинг жаъоси.

1 Аввал — Фарғонада Искобилга қараши бир қишлокнинг исми ўлуб, Искобилни жануб тарифида воқеудир. Баъд саккиз чашбир.
2 Қоратегин — Бухорога қараши бир қишлокнинг исмий. 
ШЕЪРЛАР

Эшонларни ҳолиндан, сўз очма аҳволиндан,
Ҳамон таъма ишлари ҳалойиқни молиндан.

Ўлса қаю миллат илмсиз,
Шуйла ўлур онинг жазоси.

Такво эмиш қилмишлари, яъни шулдур ишлари,
Фақир молин чайнарга ўткур ўлғон тишлари.

Ўлса қаю миллат илмсиз,
30 Шуйла ўлур онинг жазоси.

Уламонинг ҳолиндан, хабар ол аҳволиндан,
Оқармасдир диллари нафсоният догоиндан.

Ўлса қаю миллат илмсиз,
Шуйла ўлур онинг жазоси.

Ишлари даъволашмоқ, бир-бирларидан ошмоқ,
Авқоф учун жон бериб мударрислик талашмоқ.

Ўлса қаю миллат илмсиз,
Шуйла ўлур онинг жазоси.

Шармсэндур юзлари, ошга тўймақ қўллари,
40 Тўйга боруб тўн киймоқ ҳамон фикру сўзлари.

Ўлса қаю миллат илмсиз
Шуйла ўлур онинг жазоси.

Ғанийларда сафоҳат, фақирларда касолат,
Бизда топмас тараққий ғайраз кибро жаҳолат.

Ўлса қаю миллат илмсиз,
Шуйла ўлур онинг жазоси.

Тун-кун аҳли тижорат қилмишдир иморат,
Зарра парвоси йўқдир миллата келса ғорат.
Улса қаю миллиат илмсиз,
50 Шуйла ўлур онинг жазоси.

Аҳли хунарни иши лавҳу тараб қилмиши,
Маърифатдан сўз очсанг, қочар, қолмас бир киши.

Улса қаю миллиат илмсиз,
Шуйла ўлур онинг жазоси.

Бошқа авомун-нос жоҳиллиқдин дунмаслар,
Зулмат кўзин қоплаган ҳақиқатни кўрмаслар.

Улса қаю миллиат илмсиз,
Шуйла, ўлур онинг жазоси.

Кўзни очинг, қардошлар, уйку битсин, диндошлар,
60 Мактаб очинг авлода, Нихон илло йўл бошлар.

Улса қаю миллиат илмсиз,
Шуйла ўлур онинг жазоси.
Пусти гул

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР
ОЛТИНЧИ БУЛИМ

[УЙҚУ БИТМАС УҲШАР БИЗДАН]

29. Татар қуйлариндан «Биринчи садо» қуйина муово-
фикардур. Рийхо: баъзи ёшларимиз татар савт оҳангла-
рин дўст тутувларин изҳори сабабли Туркистон шева-
сида, татар оҳангидан тубандаги шеъри ёзилди. Баъ-
зи хабарсиз зотларни грамофун табақида эшитувлари
маржийдуру.

Уйқу битмас уҳшар биздан
Қишлар келуб, ёз ўтса-да,
Унутулмас фафлат биздан
10 Уэга миллиат унутса-да,
Уэга миллиат унутса-да¹.

Истамаймиз маърифатни,
Чин кўнгилдан ҳақиқатни,
На бўлурни йўламаймиз
Ойлар тўлуб, йил ўтса-да,
Ойлар тўлуб, йил ўтса-да.

Хеч нарсани англамадик,
Айтган била тингламадик,
Жаҳолатдан ҳеч қонмадик
20 Даври тараққий етса-да,
Даври тараққий етса-да.

Бизда начун ҳамият йўк,
Дин йўлига чин ҳизмат йўк,
Чин ўлдукми, ўёнмаймиз
Қўш шиқуб, тун битса-да,
Қўш шиқуб, тун битса-да.

¹ Агар бу ашула хор айтилурса, аввалги «вата нчора» рубоний-
син ҳар рубоний сўнгнинда такро айтилур.
Уйку тун бир-ла рўзими,  
Ибрат олмасдур кўзимиз,  
Шунинг учун сезмаюрмиз  
30 Миллатимиз хўр бўлса-да,  
Миллатимиз хўр бўлса-да.

Мударрислар дарс ўргата,  
Мубохдур деб йўл қўрсата,  
Шогирдлари жувон ўйнаб  
Умр ўткарур мадрасада,  
Умр ўткарур мадрасада.

Эшон иши бойни кутмоқ,  
Окча учун қўлин тутмоқ,  
Парво қилмас бечоралар  
40 Тошу туфроқ чайнаса-да,  
Тошу туфроқ чайнаса-да.

Авом иши лахву тараб,  
Кетди хато йўлга қараб,  
Ибрат ўлмас бошга ҳар дам,  
Хўрлик тоши ёгулса-да,  
Хўрлик тоши ёгулса-да.

Тирилурға қайта бошдан,  
Мактаб очуб тогу тошдан,  
Ўкув керак, ўкув керак  
50 Хотун-қиз, ёш, чол бўлса-да,  
 Хотун-қиз, ёш, чол бўлса-да.

Янги замон турмушнимиз,  
Ўкув бўлмаса ишнимиз,  
Диёнатга не зарар бор  
Озроқ турмуш ўзгарса-да,  
Озроқ турмуш ўзгарса-да.

Юраримиз, Нихон, сосуб,  
Носкабоқни белга осуб,  
Битмазмин биздан, ўзгадан  
60 Эски турмушлар битса-да,  
Эски турмушлар битса-да.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Старая дата</th>
<th>Новая дата</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>04.08.2022</td>
<td>04.08.2023</td>
</tr>
<tr>
<td>01.01.2023</td>
<td>01.01.2024</td>
</tr>
<tr>
<td>15.03.2023</td>
<td>15.03.2024</td>
</tr>
<tr>
<td>23.06.2023</td>
<td>23.06.2024</td>
</tr>
<tr>
<td>11.09.2023</td>
<td>11.09.2024</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Примечание: Даты указаны в формате DD.MM.YYYY.
[НА КУТУРМИЗ БИР ВАҲШАТЛИК АСОРАТЛАР]

30. «Чаман ичра» деган ашула бўлуб, аслида бу Қашқарда илқо топмиси. 21 ҳижрийда, тахминан, Фарғона-да расм ўлмийшдуру. Намуна учун бир рубоий оҳанг ва бир рубоий-авж учун ўз шеъридан ёзив ўтамиз.

Вой, чекар оҳу, дод-ей, фиғон булбул,
Вой, сахар вақти, дод-ей, чаман ичра.
Вой, оқар кўқдан совуқ ёшлар, вой дод-ей,
Вой, сахар вақти, дод-ей, чаман ичра.

АВЖ

10 Вой, мухаббат аҳли ким ўлса,
Вой, ўёнуб чиқса ғафлатдан,
Вой, толар файзи илоҳининг, вой дод-ей,
Вой, сахар вақти, дод-ей, чаман ичра.

МИЛЛИЯШЕЪРЛАРИЛА

На кутурмиз бир ваҳшатлик асоратлар,
На ҳаводиским кечмакда ватан ичра,
На ажаб фикр этган аҳли фаросатга диндошлар,
Оз эрур бўйла кулфатлар ватан ичра.

На колуб олим, на илма амал қолди,
20 Ҳаманинг қалбига дунё камон солди,
Ёшируб амри шаръининг билдъатга йўлдошлар,
Қолди бу исломнинг исми даҳан ичра.

Бузулуб феълу хуйнимиз ёмон бўлдик,
Таратуб ўзлик расвон жаҳон бўлдик,
Ким ушлаб роҳи ислом биаз эмди йўл бошлар,
Ҳамма бадликда бир гўру кафан ичра.

Ҳамамиз бебахра илм ила ҳикматдан,
Ҳабаримиз йўқ на кун ҳақиқатдан,
Маънавий бизни кўмдилар олуб ҳарна сирдошлар,
30 На қўйиб танда қон, на жон бадан ичра.
Бош уза ҳар дам минг турлу ғами ҳижрон,
Биз ҳамон туё тамошога саргардон,
Биз қаби йўқдур беору ҳамиятсиз бевошлар,
На сиёҳпўш, на саҳройи Яман ичра.

Биз ҳамон уйкуда эркан баҳор ўтмиш,
Ҳамалу жавзомизни далву хут ютмиш.
Кетубон хушхон булбуллар, қураб қўзлардан ёшлар,
Қора зоглар ўрнамиш чаман ичра.

Иўқ экан ҳисс и миллият калонларда,
40 Ҳамаси н эркан даъвоси забонларда,
Уламою, шайху эшону бою имому қози, мингбошлар,
Ҳамаси эркан бир дому каман ичра.

Биза басдир эмди бунча бу нодонлик,
Кетмасун бехудага шўнча қурбонлик,
Очайлик мактаб, қуртульсун жаҳолатдан бу бошлар,
Таролуб ирфон шояд марду зан ичра.

Сиз ўлуб миллат таржимони, кўз ёшлаб,
Отилинг ҳар жизматга одим ташлаб,
Ораға иўғой мактаб солиб ғайратлик ёшлар,
50 Сўз урунг ҳар бир мажлисда сухан ичра.

Сотилинг миллатга, ўзни гулом айланд,
Чин кўнгил бирла жизматда давом айланд.
Қесилуб умиди сиздан бўлаклардан, эй ёшлар,
Бу Нихон оғлар қон байтул-ҳазан ичра.
[ЯШАСУН МИЛЛАТ!]


МИЛЛИЙ ШЕЪР

Эру қизларга, илм изларга
Оят, ҳадис бирлан фарзу суннат эмасму?!
Ӏуксун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсинг жориялар, яшасун миллиат!

Уйда ётгунча, жаҳла ботгунча
10 Матка боруб ўкумоғи тоат эмасму?!
Уқусун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсинг жориялар, яшасун миллиат!

Ўқумай қолганда, эрға борганда
Шариатдан хабарсизлик лаънат эмасму?!
Уқусун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсинг жориялар, яшасун миллиат!

Тонуб иффатни, шаръу ҳикматни,
Уз керагин билиб турмоқ исмат эмасму?!
Уқусун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
20 Ҳизмат қилсинг жориялар, яшасун миллиат!

Қелин бўлгонда, ўт ёкулгонда,
Ут айлануб чўкунмоги бидъат эмасму?!
Уқусун қизларимиз, очулсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсинг жориялар, яшасун миллиат!

Билуб ўқушни, ойируб хайр ишни,
Бидъатлардан қўл тортмоғи раҳмат эмасму?!
Уқусун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсинг жориялар, яшасун миллиат!
Жоҳила қолгонда, фикри толгонда,
30 Уз-ўзини тутолмаслик зўр иллат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Олим бўлgonда, ақли тўлgonда, 
Илмнинг қилган хидояти давлат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
40 Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Укумай қоласида, умр орасида 
Дину дунёдан бехабарлик заҳмат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Оз вақт орасида, мактаб борасида, 
Олим бўлса миллат учун нусрат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Мозор қошида, чалпак бошида 
Гўрков бир-ла ўлтурганни накбат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Уйни ичида, кундуз-кечида 
50 Китоб кўруб ўлтурмоғи жаннат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Томни бошида, чилим қошида 
Мози чекуб ўлтурмоғи ғурбат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Ашир ошида, хотунлар қошида 
Амри маъруф қилуб турмоқ шавқат эмасму?! 
Укусун қизларимиз, очилсун кўзларимиз, 
60 Хизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!
Бекас қолгона, фақира бўлгона,
Тилануб қўчаларда юрмоқ ҳасрат эмасму?!  
Ўқусун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Ҳунар билгона, межнат қилгона,
Ўз-ўзини тарбия қилмоқ неъмат эмасму?! 
Ўқусун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!

Ниҳон, бу кунлар юрган хотунлар,
70 Эрларимизга ҳоло билмам ибрат эмасму?!
Ўқусун қизларимиз, очилсун қўзларимиз,
Ҳизмат қилсин жориялар, яшасун миллат!
МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР
ЕТТИНИЧИ БУЛИМ

33. Тубандаги ашъор доки миллиатларининг йиллардан бери асорат абрининг захрнок томчилариндан қазбаи хаётлари намнок келурканд, у қурбонларнинг ижобати мукофотна буғун бир адолат хуршиди ҳуррият фа-лакиндан оғоз этмаса, ҳар ошиқ энг суюқли маъшука-сина узун эзимстонлар ҳақикий бир бахористонина эт-масидир.

[ҚАҲРАМОН АҲЛИ ВАТАН]

Тубандаги ашула гарчи Туркистонда этти-саккиз йил-лардан бери айтилбаб келмақанд, лекин оҳангининг қа-ердан илқо топганлиги очиқ маълум бўлмади. Плас-тинкаларда борлигин биноан татарлардан илқо топ-мис ва алардан туркистонликлар ўрганмис ўлса ке-рак.

Макдамингиз хуш муборак, қаҳрамон аҳли ватан, Изларинингдан очилди янги бор, янги суман.
Гарчи йўқди сиёда ҳикмат, ҳарбиий олат, илму фан,
Бу қуруқ бозуларингиз бўлдиму хуш мумтахан.
10 Соқи ул арвоҳ ўлуб сўнди мамота рухи тан.

Бу саодат сиз туфайли ома қилмешкан насиб,
Сода диаллага табинйдан бале бахти нажиб,
Ул боболардан муқаддас бу масал бордур ажиб,
Согланурса гар мараз, келгай оёғи-ла табиб,
Жабҳангиз нури-ла равшан бўлди ҳар байтул-хазан.

Қайси кунлар борчани қўзида ёши қон эди,
Оғзи боғлик рўза бир-ла, қўлида арқон эди,
То бу дам барча фироқ ўтида багри қон эди,
Шукрилиллоҳ муттакомиз ҳазрати Яздон эди,
20 Мустажоб этган экан фарёд ҳар ёшу куҳан.
Чиққи бир хуршид иқболига имкон ўлмаган,
То бу дам амну вусула ҳукми инсон ўлмаган,
Асрлардирки бу армонларга даврон ўлмаган,
Қолмади бир танки шул кун шоди ҳандон ўлмаган,
Тилғирофлар келтуруб ўзга ҳаёт, ўзга сухан.

Ё оллоҳ, бу ватанни душманига бер завол,
Шавкатида биз юрайлик ал-амону бемалол,
Қолсун тубсиз бўлуб, ё раб, бу иш мисли ҳаёл,
Барчамиз ёрдам қилайлик борича қурбн мажол,
30 Иўқса қолмас амну роҳат таъма кам-кам пираҳан.

Шукр бу кунни Ниҳонга кўрмогин ёзмиш қалам,
Ҳар севинчинг аввалида бор экан ранжу алам,
Эрди панжшанба ҳамал тўртинчиси белофу кам,
Тарихи ҳижрияснина жон фароф ўлди алам,
Хуш муборак шукр ила сотди шарбат ҳар даҳан.
"Сафсар гул" тўпламининг титул вараги.
[ПЕШОНАМИЗ ТОР ЭКАН]

НАМУНА

Юринг, ўртоқ, ўйнайлик,
Дарёларни бўйлайлик,
Баликларга роз айтуб,
Тангримизга йинглайлик.
Вайсиной!.. Золотой!..
Ай-да, Мамажон, Симга файдём, дорогой.

34. Мардикорлардан бири ухлаб ётарган, юзбосининг ани уйготувидур:

Пешонамиз тор экан,
10 Ёзуқликлар бор экан,
Энди билсак, бу ишга
Жаҳл сабабкор экан.
Ҳой, пахлавон, тур, қаҳрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмис, нишлайлик!

Ношукурлик бизлардан,
Ўтмуш ўгул, қизлардан,
Ахир мундоғ ажралуб,
Қорға ботдик тизлардан,
Ҳой, пахлавон, тур, қаҳрамон,
20 Ай-да ишлайлик, тангри қўшмис, нишлайлик!

Қетмоқ, белин отубсан,
Ҳафаликка ботубсан.
Ўгул, қизинг туш кўриб,
Қўнглиг бузуқ ётабсан.
Ҳой, пахлавон, тур, қаҳрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмис, нишлайлик!

Қўз ёшинг қўп оқузма,
Қўнгил уйини бузма.
Мехрибондуру тангримиз,
30 Ҳаргиз умидинг узма.
Ҳой, пахлавон, тур, қаҳрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмис, нишлайлик!
Бузук ўйни ташлағил,
Қундуз ишинг ишлағил,
Кечлар намозинг ўқуб,
Тангринга кўз ёшлағил.
Ҳой, паҳлавон, тур, қахрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмиш, нишлайлик!

Иингит деган эр бўлур,
40 Мехнат кўрса, шер бўлур,
Қўрғил, ғайрат-қуч била
Шоҳлар жаҳонигир бўлур.
Ҳой, паҳлавон, тур, қахрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмиш, нишлайлик!

Насиб қўшар, келурсан,
Бўйла ишлар кўрурсан,
Ота-онанг, ватанинг
Шунда қадрин билурсан.
Ҳой, паҳлавон, тур, қахрамон,
50 Ай-да ишлайлик, тангри қўшмиш, нишлайлик!

Ишни қил ўйнаб-кулуб,
Очилган гулдек бўлуб,
Шояд қайтсах барчамиз,
Бугун, эрта сулқ бўлуб.
Ҳой, паҳлавон, тур, қахрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмиш, нишлайлик.

Ташлаб мулку жоҳимиз,
Келдиқ биз деб ҳожимиз,
Қўрғач садоқат, сўнгра
60 Шояд эшитур оҳимиз.
Ҳой, паҳлавон, тур, қахрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмиш, нишлайлик.

Сувлар кетар, тош қолур,
Қўлфат кетар, бош қолур,
Боболардан бир сўз бор:
Усма кетар, қош қолур,
Ҳой, паҳлавон, тур, қахрамон,
Ай-да ишлайлик, тангри қўшмиш, нишлайлик!
[СОФИННИБ]
35. Тубандаги шеър ҳалиги уйкудан турган мардикор тилидан юзбошига жавобдир. Оҳангли эса 1332 ҳижрий-да Искобилда илҳо топмис «Ёр-ёрларим» оҳангидадур.

Қора сочим ўсиб қошимга тушди, ёр-ёрей,
Бу савдолар менн бошимга тушди, ёр-ёрей.

АВЖ

Бориб айтинг менян кимки сўраса-ей, ёр-ёрей,
Жаҳолатдан бу мешнатларға тушди-ей, ёр-ёрей,

Қаттиқ тегма манга мунча, юзбошим,
10 Окузма қўп ғамим узра қўз ҳешим,
Юрак-багрим уз убди эзилган,
Юрту ватан, элларимни соғиниб.

Олти ойдур тушдим мундоф ғурбатга
Суйганларим ташлаб бирдан фурқатга,
Дилим қондир ширин ўфлон, қизларим,
Муҳаббатлик дилбаримни соғиниб.

Рангим сомон янғлиф дард ила ғамдан,
Жудолғдан тушган ҳажру аламдан,
Тоқатим йўқ эслаб чидаб турарга
20 Ака, сингил, жингаримни соғиниб.

Уз юртимдан келдим қанча узоғлаб,
Билолмасдан кимдан элим сўроглаб,
Қундан-кунға ортар дарду ҳасратим,
Мунис аҳли дардларимни соғиниб.

Тушса ногоҳ қайси бири ёдимга,
Фалак титрар чин оҳ урсам додимга,
Босолмасман қўнглум кетар дам-бадам,
Қари ота, модаримни соғиниб.

Юртимдаги эсга тушуб чорбоглар,
30 Жўраларим, жондан ортуқ ўртоқлар.
Бутун ақлу ҳушсиз девона бўлгум,
Ўйнаб юрган қунларимни соғиниб.

Алалхусус, тўй қилолмай ўғлоним,
Қетарму деб юракда бу армоним,
Қўлим ишга бормас, қўзимдан ўтса
Ширип қизим Рахбаримни соғиниб.

Қўрмай ўсган эрдим қаттиқ мекнатни,
Фалак солди нетай шуйла кулфатни,
Узоқ ойлаш тунлар қўзум юммасман,
Фароғатлик тунларимни соғиниб.

Қўнгли синоқ мусофирман, қақшатма,
Бўлакларга мани ҳаргиз ўхшатма,
Дилим кўтар ёзинг хатлар элимга,
Ўқисинлар даftarимни соғиниб.

Қачон озод бўлур, тангрим, бошимиз,
Ватан бориб қурур қўздан ёшимиз,
Қўп қатори раҳм айлағил бу зора,
Адо бўлдум элларимни соғиниб.
[САЛОМ АЙТИНГ]

Грамофун табакларида тубандаги бир мисра ашъор оҳангни «Савти чорғоҳ» 4- дандир.

Афо, соғ борсангиз, аввал
Дадамларга салом айтинг.
10 Югуринчи чиккан ул мушифик
Онамларга салом айтинг.
Кўзи қон ҳамширам бирлан
Акамларга салом айтинг.
Улиб пешонасин мен-чун,
Укамларга салом айтинг.
Кўну кўшини, кичик-катта
Афомларга салом айтинг.

Саломат, динг онажоним
Кўзин зинҳор ёшлатманг.
20 Жудолик доғи бас, бемор
Деб минг бор қаҳшатманг.
Онам бечорани ғам бистарига
Зор ташлатманг.
Афо, ҳамшираларга мотамим
Такрор бошлатманг.
Эшитган бўлсалар нотоблиғим,
Узга маром айтинг.

Отам ранжитмасунлар бу
Суюқ ўғлини аносини.
30 Узги ҳайрон, тополмасдан
Бу дардининг давосини.
Жигар-багри эзилгандир
Иўқотиб қўз қаросини.
Аюрмасин аносидан
Эгам бир қуш болосини.
Отам ёлғуз топиб, бу сўзларим
Бир-бир тамом айтинг.

Акам, ҳамширадар мунглуф
Онамни қўп қувоштпасин.
40 Саломат эркан ўғлинг, деб
Олиб қўнглин юпонтисин.
Бўгун, эрта келурмиш, деб
Гаҳи алдаб ишонтирисин.
Мани йўқлиғим билдирипмасун
Хизмати-ла бу қондирисин.
Чақриб ҳар бирин мендан
Бу хил арзу паём айтинг.

Онам қўп ёфламай тун-кун
Сабр айлаб, дуо қилсин.
50 Улуф тангрига ёлборсин,
Ани пушту пано қилсин.
Бу иш такдири ҳақдандири,
Шукр шому сабо қилсин.
Қи шояд хуш келиб манга,
Дуосидин шифо қилсин.
Афо, бу сўзларим кўргандар
Ҳар бир субҳу шом айтинг.

Отам ҳам инчунин оппоқ
Сақолига тўкиб ёшин,
60 Ёмон фикр этмасин тунлар
Тонг отгунча ушаб бошн.
Ўзига тутсин ибрат
Ҳаразати Яқубни бардошн,
Мани қилсин дуо сингил,
Афоларни силаб бошн.
Ҳудога ношукурлик қилмасун,
Ҳаргиз давом айтинг.

Сўранг биздан агар келса,
Сўрашуб жўра, ўртоғлар,
70 Қалай, деб, сўрсала, айтинг,

91
Шукр, сиҳат, омон, соғлар.
Келиб ҳолгай, денг, албатта,
Очилгунча гулу боғлар.
Алар кўнглига ҳам бетоб
Дебон солманг қаро доглар,
Ёзию ҳат, ҳол сурашганга
Саломим номба-ном айтинг.

Ўғуқликда на бор они,
Эгамдан ўзга тан бilmас.
80 Масал бор қўрмаса ғурбат,
Қиши қадри ватан бilmас.
Банимча бу жаҳолатдан,
Вале ҳеч марду зан билмас.
Жазоси шул қаю миллиат,
Қи ҳикмат, илм фан билмас.
Ўзидан қўрмаса аҳли,
Ватан ул фикри хон айтинг.

Илмсизлик биза оҳир
Кетурди бунча савдолар.
90 Экан фармони олий шул
Биз эдик ўзга ғағғолар.
Эсак дониш эли, ўлмас
Эдик биз мунча раволар.
Бу кунлар ибрат ўлсун, эй
Ватан кетувчи ҳамроҳлар.
Илм таҳсилига қилсун
Ҳама бир дам, давом айтинг.

Ҳавас бас ҳамди, тарқ этсун
Ҳама тўю-тамошони.
100 Баъзм, айшу тараб, бидъят
Каби бехуда савдони.
Ҳама яқидил бўлуб тутсун
ўмури шаръий мавлони.
ўзир раҳм этмас ўлса гар,
Ҳақиқий сулҳ султони.
Қарор олмасга ўхшайди,
Ҳамон нокому ком айтинг.
Ажаб бир яхши иш бўлди,
Бу кунлар бизга бор ўлди.

110
Қи бидаған подшомизға
Садоқат ошкор ўлди.
Очилди қўзимиз аҳли
Ватан хўб хушёр бўлди.
Бизи куфрони нёматга
Бу ибрат бешумор ўлди.
Қўюб кўп ваҳшилик эмди,
Бўсунлар илма ром айтинг.

Биз ишлармиз арслондек,
Бобомиз қаҳрамон ўтган.

120
Суяғимиз бу хил меҳнат,
Машаққатлар била қотган.
Ва лекин ерли маъмурлар
Бизи қўрқувга ўрғатган.
Садоқатлик бу хизматни
Биза бир бошқа ҳурсатган.
Бўлак кўп шўбҳалик ҳавфу
Хатар, ўзга қалом айтинг.

Омон ўлсун бизи йифлағ
Бу ғурбатға узатганлар.

130
Дуода бўлсалар тун-қун
Ғами фурқатни тортганлар.
Узуб тангрим насибини
Йўналса мунда ётганлар,
Қўрушса на ажаб бир кун
Йўқолган ҳам йўқотганлар,
Ҳайр эмди, етинг сиҳат,
Бўлак йўқ муддаом, айтинг.

Яшасун янги давлат!
Яшасун ҳуррият!
140 Яшасун ёшлар!
1914

АҲВОЛИМИЗ

Чиқди ҳақ сўз учун ачигларимиз!
Қарога ёпишиб сарғиларимиз!
Биздами айб ёки деҳқонда!
Шўра бўлгай чиқиб тарифларимиз!
Қадимнинг расмини тутиб суннат,
Бидъят ўлди ҳама қилиғларимиз!

УЛАМОЛЯРИМЗ

Туша! деб нафс ва жоҳил турига!
10 Йилинг наҳридан балиғларимиз!
Ҳусн сайри савоб деб онлар!
Қолди бўлмай бузов силиғларимиз!
Чиқадур қошликку упони қўйнб!
Бурнидан бехабар йириғларимиз!

БОЙЛАРИМЗ

Тортушуб қўш қулоқни боёнлар
Синди-кетди сингиб қатғиларимиз!
Илм ила иттифоқ бўлса эди
Ортиб ичкай эди мушиғларимиз!
20 Қолдими ўтмаган фабриконга
Бўйрадан тортиси бу чиғларимиз!
Бойруз қайси? Синф барчасидан
Ризо ўлди ҳамон синиғларимиз!

БЕЧОРАЛАРИМЗ

Ҳар куни бир қабат тушар этидан
Семиз ўлмай ҳамоқ ориғларимиз.
(Жаҳлда қолганларимиз.)
Толмай аввал балони чорасини,
Чиқа суник нолаю дарифларимиз!

30 Қолди ҳар қас қўлида мисли гаров:
Дўфи, тўн, махсис ва қийғларимиз!
Ҳар тарафда фасона бўлгандир
Ўшбу расвочилик қизишаримиз!
Ғафлатнинг ҳўб қўриб жуволдузин
Босдимикин ҳама қитишларимиз!
Энди бир ойнага боқайлик-чн
Тобидан тушдими мийифларимиз!

ҚОЛГАНЛАРИМИЗ

Мадан жаҳл ила варам қилган
40 Ваҳшатнинг зарбидан қабоғларимиз!
Овруълик бир тиофисоқ ўлсун
Илм отлиф мухим тийғларимиз!
Марҳами маърифат ёпишдуралим
Шоида ўлсун сихат эзифларимиз!
Шоида ўлмасмуди китобларда
«Илм, ўкув фарз!» деган битишларимиз!
Газета ҳафизисга дарж айланг,
Чувалиб қолмасин титишларимиз.
Ҳар замон ўқисак ҳолиб қўлга,
50 Қолса шоида ҳама қичиғларимиз.
* * *

Авлоди Туркiston, бу дам доди ватанлардан гапур!
Айлаб садолар иллати Ясеру Яманлардан гапур!
Янги сабийлардек сучук тиллар ила масрур эдуб,
Қилғил Қасиҳодек сўзунг ширин суханлардан гапур!
Маъсуман банди кафас, маҳрумаи илму фунун,
Шахноз Сўфийодадек берух танлардан гапур!
Бир парча дока сурф ила чит ҳақи дурур лаҳад,
Қолган тирик мурда ясан шоҳи кафанлардан гапур!
Нафси тамада «Нортанак» илмни таххир айлаган,
10 Наквида доми миллилатун пири кўҳанлардан гапур!
Ишқия шоқларни қўй, онлар санам курбонидир,
Сан ҳам адаб майдонида назми чапанлардан гапур!
Қўй эски боғу эски тол ул шўразор афсонасин,
Янги кўчат асмор яна янги чаманлардан гапур!
Бум қушларда ҳайф айлама тири ҳаққатни отуб,
Тафсилина ҳозир ўлан зогу зағалардан гапур!
Қорилар ила соменинг шавқин камола биткуринг,
Шогирд муаллим собиқа ул мумтаҳинлардан гапур!
Қўй, вақти ўтди, пилан вақур водаригдан сўзлама,
20 Сўзни алиштир, ўрнинг илм ила фанлардан гапур!
Қўғил ўшал ёлғонлари ҳам қатли нафс этганлари,
Ҳифзи сиҳат микрубига доруи.танлардан гапур!
Дардманд ўлуб ёзмоқ эса албасти, дев, жин ноласин,
Солма қулоқ онча керак заҳми баданлардан гапур!
Қўй, ондану-мундан хабар, эълон қаросин ёйма кўп,
Исмон журналу катаоб, яхши рўмонлардан гапур!
МАРСИЯ

Ваҳ, қаро кун тушди қайдан, боғу бўстондан жудо, Босабр дилдан, чора қулдан, даҳри Люқмондан жудо,
Нур қўздан, тобу тандан, дарду дармондан жудо, Тар ёндан, сайд жондан, сийна қалқондан жудо,
Гунча гулдан, гул тикандан, сабза райҳондан жудо, Ниша бўстондан, садафлар абрў найсондан жудо.

Оҳ, миллат етди бу дам қайфулик ғамлик замон, Тегди озингга ҳалокат тоши, эмди ғўл қун, Дод қил даври фалакдан, ботди ҳуршиди жаҳон, 10 Мотам айла, огласун аҳволинг ҳар инсу жон, Қўқ сари учди Масиҳо жисмлар жондан жудо, Яъни, тақрори тараққий мурғи шабҳондан жудо.

Бодан дониш тўқулди, талх ўлди айшу ком, Кеча битмай, кундуз ўтмай, қайтадан субҳ ўлди шом.
Гавҳари матлаб ушалди топмайин қиймат тамом, Сўзин ҳижрон бирла қолди ёру дўсту хосу қом. Бўлди қулмат кечаси шамъи шабистондан жудо, Яъни, дониш кишии зор бўлди деҳқондан жудо.

Эй фалак, чархнинг бузулсин, дод дастиндан сани, 20 Ҳеч киши ўлмаса обод дастиндан сани, Топмаса ҳеч кас омон, фарҳд дастиндан сани, Барча илм ўлгуси барбод дастиндан сани, Иўқ илкдан бўлмаган мақсуд дармондан жудо, Осмон маҳпорасиндан арзу раҳшондан жудо.

Қурмадунг дунёда миллат даридан бошқа ҳузур, Топди қиблаи мавт амрозингни асори зуҳур, Ҳидматнинг ҳаққи ёғсун қабри ажодининг нур, Ажрлар айлаб ато сабран жамилан ул ғафур,
Қилмасин ҳақингида аводингни эҳсондан жудо,
30 Яъни, доим хидматингни найру урфондан жудо.

Ох, бўлдинг тиғсиз миллатга қурбон, алвидо!
Боргоҳи ҳақға қилдинг тухфани жон, алвидо!
Равзан Аҳмадга ўлдинг рухи мешмон, алвидо!
То қиёмат баҳри раҳмат сенга, туф он, алвидо!
Улмасун доим мазоринг нури раҳмондан жудо,
Улмафил ҳаргиз биҳиштда ҳури ғилмондан жудо.
* * *

Сан ул сийёдким илкингда боғланмиш танобим вор.
Қачон бисмили эдарсан жисми рух ила жавобим вор.
Қўзим қонига раҳм этсанг қўлинг торт тири ёйингдан.
Юрай жавлон этуб гулзори хуснингда савобим вор.
Таомилда расм ўлмий иборат бир тақорифдан,
Салафлар хизмати маҳв ўлмасун чун фикру ориндан.
Шамойилда санувбар қоматимға ўлмангиз мағрур,
Самарда мисли ар-ар баҳрасиз ўлмий маҳрифдан.
ШЕЪРЛАР

* * *

Бу кун дил нахрида бошқа хаётинг шавқи бирёндур, Камоли завқдан дарду ғамиингни тавқи гирёндур. Ражаб «ёз» әрди осори муҳаббатдан нишон этдим, Сафои айши таърихим «Умур боғида» пинҳондур.
Мирзохиджа

Миллат учун етурмади бин кўкка зоримиз,
Хизмат учун отиб ҳама ўз кору боримиз.
Бу сир надурки, тангри хароб этмади ҳамон,
Бир ёкда бахтимиз, яна номус-оримиз.
* * *

Ёзарман сана саломимни чўх,
Қилуб мухтасар каломимни чўх.
Ёзарсан тездан муҳаббат шамим,
Десанг шод этай ғуломимни чўх.
Мумкин ўлурса эрди йўлингда вермака бош.
Билло ниёз эдурам бўлса танимда миңг бош.
Лойиқ эмас агар-чи ёзмиш азалда наққош,
Ҳайфи жамолим ул, деб кўрганда чертмагил қош.
БИЗ ВА ЖУМЪА БАЙРАМИМИЗ

Ҳар икки ўглон садосин қилди гўё жумъадан,
Сийнасида кўргазуб хавфи миноди жумъадан,
Қўйди нома навҳасига эмди иншо жумъадан,
Езди бир фасли ҳикоят лаззат оро жумъадан,
Ҳар қасинг фикрига солди ўзга ғавғо жумъадан.

Жумъанинг табриқ этув эрди валек суннати,
Ижтимоий мислимнинг эрди улуғ бу ҳикмати,
Минбар узра ваъз эдарди англаюрди имтиҳо,
То билурди дин надир, маслақ надир, на миллинати,
10 Иттifoқ, иттиҳод ўлгайди барпо жумъадан.

Суннати зойил эдан таклиди умматлар чикуб,
Илму ҳикматдан ҳабарсиз олий фитратлар чикуб,
Нафс таъма харумидан турфа билъатлар чикуб,
Бори савту наъмадан тахсиллари фаfltлар чикуб,
Хутба ҳолди биға гўё бир муаммло жумъадан.

Фаҳм эдарса эрди ҳар кас гоғ гар маони хутбани,
Лек дилу жони била табриқ эдарди жумъани,
Инглаб ўлтурмас эди кўзига тортбий сурмани,
Таъжил этмай фарқ эдарди масжид ила турмани,
20 Оҳ ким бебахрадир ҳар кўр бино жумъадан.

Сухбати ижлос мисли ўрнига хамру қабоқ,
Эндорин матрифатнинг ўрнига сели улоқ,
Бир-бирундан ҳол сўрмоқ ўрнiga бўғзу нифоқ,
Шуфта эҳсон, саҳоват ўрнiga таъну таёқ,
Расм ўлмиш бизлара ўйла томошо жумъадан.

Оҳ бизда пиру ҳазратга омиллар қани?
Нафъ оминг излаён ўйла таомиллар қани?
Ваъз ила тайъу эдан илмига комиллар қани?
Бидъата таҳқир эдуб сиълатга ҳосиллар қани?
30 Не тараққийлар етарди бизга холо жумъадан.

Ўзгалар байрам куни келса на хил дилшод эдар,
Миллий мажлислар ясаб, фикрига хас бунёд эдар,
Кенгашуб диний амал ҳар камчиликни ёд эдар.
Недан ўлса камчилик жамоа ани ижод эдар,
Ибрат ўлмас бошқа кун бўлдикми амо жумъадан.

Қошқи ҳиммат эдарсанд тожиру косиб бизи,
Иттифок этса имомон қавми жоҳил, раҳбари,
Хутбалар туркий ўқулса, англаса ёшу қари,
Не ажаб келгай десак жомеъга то қўру қари,
40 Қирғай эрди қўлга онжақ йўд бизо жумъадан.
ШЕЪРИ МАНСУР

Аёз, ҳар қанча билсанг ҳам оз,
Қиш ғамини еғанинг ила боқармуди
Сени ўз ёнидан ёз.

«Алкакос ул ҳаққага мункирмусан,
Боланг олдингда туруб, биров боласиға
белингни қиласан хўроз.

Хотунинг қовуз чалур уйда очликдан,
Қўчаларда керилиб кабоб ошарсан қўшуб
зира-пиёз.

10 Худонинг маърифатидан бир зарра хабаринг йўқ,
На фойда ибодатинг бирла йиртилиб кетса
жойномоз.

Худо буйруғига ва миллиятга бир тийинми кетса
ўлум,
Санампарастмусан, бўлур мозор вақийсига бор
маблағинг
назру ниёз.

Ўғурлик, тамаъ, техин, бу учини фарқи нима,
Ва ё дўнгизними териси ё думи халолроқ
бир оз?

Вақфи қўп масжидгами бошинг қурбон

20 Қани ул даъвои диндорлик, ул қаноат,
таваккал магар андоз.

Жасоратинг, ҳаракатинг мисоли қўнғуздек
Эртага эшикинг оғзи тезак, ўзинг бенишион,
ўйдами оёғинг осмонга дароз.

Устингда малла, бошиннда катта салла,
Қўлингда тасбиҳ кифоями
оэ-моз.

Устингдаги атласни юзи ялтирок,
Шунинг-чун бойларға фатво, ин ҳам аз жумлан
ҳайрот:

30 Улоқ, бачча, дорбоҳ.
РАМАЗОН

Келди айёми муборак, барча жон дилшоддир,
Рухлари ҳам ҳар азобу қаҳрдан озоддир.

Рўзаи моҳи шарифинг ҳурматиндан бехилоф,
Осий, гайри осийға ҳақ раҳмати бунёддир.

Бу саодат кунда йўқдир биэда эҳсон суннати,
Ўмматидан Аҳмаднинг рухи бугун ҳошоддир.

Афниёлар афниё аҳбобига вергай закот,
Амри ҳақ, аҳкоми шаръа ўзлари устоддир.

Қамбағаллар қичқирурса, демо овози закот,
10 Бори бой жизмаччисин зарби элиндан доддир.

Дарбадарлик, беватанлик зарби етмасми анга,
Боз анга дашному таъна ҳанжари муздоддир.

Оҳ, қилдинг, эй жаҳолат, илмисни оқибат
Парча нонга бошини ҳам, номуси барбоддир.

Ийд кунни барча ясангай турф аловнлар киёб,
Осмон ғўё оёқ остида барафтоддир.

Қамбағаллар титрашуб юргай ялангоч изғушуб,
Оҳ, бу факру асорат олларса сайдоддир.

Дилшакаста, багри хун, кузида ёши шашкатор,
20 Отасиз, бахтсиз етимлар ҳолига фарёддир.

Эй мусулмон, сенга вермиш, ғаға йўқму қудрати,
Лек андан озмойиш, сандан истибдоддир.

Уйлама, ўлгунча ҳар ким бу разолатда кетар,
Шоҳлар бир кун гадо, бир кун гадо шаҳзоддир.

Бир етимга тева бўлмоқ шаъни Аҳмадга надир?
Бир етим дилшоддир, даргоҳи Акбар шоддир.

Ҳақ кули бўлсанг, ҳақиқат риштасин тутғил мудом,
Зоҳиру ботин ҳақиқат наҳридан ободдир.

Эй Ниҳон, бўйла мусулмонлик ила шармандасен,
30 Зоҳиринг таклифи уммат, ботининг ифсиддир.
* * *

Таракчий аҳлидан сўрдук қачон диний жиноят бор,
Тилу комида ҳар доим салафлардан шикоят бор,
Сизи исходингизни таънидан доим сироят бор,
Халойиқ сўзича орі қабоҳат бениҳоят бор.
Йўқ эрқон илмингиз нечун қилурсиз карру пар ҳайҳот.
Ва ё борму дилингизда бўлак мақсуллар ҳайҳот.

Боруб таҳсил ҳақ илм айланг, таракчий даъво этгунча,
Адои фарз этинг ҳақдан ажални амри етгунча,
Бернинг у қалба сайқал то жаҳолат гарди кетгунча,
Улунг олим маорифга таракчий даври етгунча.
Бўлур сўнгра сўзингиз халқ ичинда мўътабар ҳайҳот.
Усиз ҳеч кимга қилмасдур бу оҳингиз асар ҳайҳот.
МУХАММАС БАР ФАЗАЛИ АВЛОНИЙ ТОШКАНДИИ

Бик фиғон, биздан тараққий ўз ўғурди қиллата,
Уз фиолимиз етурди ҳар на келган миллиата,
Илмсизлиғдан беқлар толди, ботдик зиллата,
Эй кўзум қон оғлаким юз, верди ғамлар миллиата!
Ҳосил ўлді... ақдалар маршатаи жинсията.

Очмадик кўз уйқудан, бўлдик ҳамиша масту хоб,
Этмадик ғайрат била йўлға жигарларни қабоб,
Олмадик ибрат тутуб, номусу ор ўлдик хароб,
Узга миллатлар ўлуб илму адабдан комиёб,
10 Молу давлат жам эдуб қувландилар амният.

Гофил ўлдик, солмадик ўз ҳолимизга бир назар,
Айни бидъат, буғзу ваҳшат, бўлди ишрат мўътабар.
Ғайри аз ин киши, адоват бермади ўзга самар,
Биз-да уйдуқ жумла ўлдик маърифатдан бехабар,
Ўғради абnown миллат бирма-бир маҳвуят.

Гар басорат вор эса фикр айлагил ҳолингга боқ!
Узга миллиатда налар вор ўлса, биз андан йироқ!
Доимо бизлар ҳақиқат сўзга солмасдан қулоқ,
Тушди ноҳакдан бизим ўртамиза буғзу нифоқ,
20 Иттиҳоди турк эдуб қилдик ҳавас зиддията.

Бесамардири бу ётуб қилган бизим афғонимиз,
Кўз очуб ғайрат этинг айлаб фидолар жонимиз,
Шуғл этайлик маърифатга оқузуб кўз қонимиз,
Жам ўлинг бир ерда ақмол айлайик нуксонимиз,
Савқ эдинг атфолимиз сар манзили иллият.

www.ziyouz.com kutubxonasi
* * *

Эй булбули миллият, ёздим сана саломим,
Сўнг хизмати миллият била бу арзи пайёмим.
Валлоҳ аминамки, мурод қавсари тўлмай,
Чикмас карамин г ҳавзина ботғанида жоним.
* * *
Ушшоқ шоир аҳлиға ҳар шай баҳонадур,
Ҳар дамда бинг ваёндда шўхи замонадур.
Улмаз писанд мардуми таъни маломати,
Ушшоқ шоир ўлмоги айни фасонадур.
Ким борса беринг қўлига нойди,
Ғайратдин олинг-да тезда фойди.
Ёзганда бўлак кишига нома,
Мундоқ бемаза қизиқ бўлмойди.

* * *

Келганга бердим қўлига нойди,
Ғайратга топмай най, рубоб, шайни,
Ўйлаб декорман: мудир қўлига,
Қайтмасти берсам яхши бўлмайди.
Марғилонга келиб усули жадид,
Булғади шаҳримиз, ҳаром ўлдир.

Пишмаган ишга ким қадам қўйса,
Оқибат ул хаёли хом ўлди.

Қўпайоб мактаб ичра лутма-лут,
Тур саҳнида эҳтилом ўлдир.

Чиқмagan ҳеч ишни ухласидан,
Бизларга бу ер мақом ўлдир.
* * *

Чиқди бир қатта узр охунди,
Маҳсад ошига пашталаар қўнди.
Моненинг зарбидан Сафар йиқилуб,
Қонади бурни, тошга қоқинди.
<KENGAH>

Et di emdi biza sabo «Kenga»,
Xush erushmokkadamur ɔvlo «Kenga»,
Tur ujkdan chekub navo, «Kenga»,
Tilga ol ɔamd ila sawo «Kenga».

Fikr etub kutmagon zamom keldi,
Yuqurub etmagon bu on keldi,
Faybdan murdalargaro jon keldi,
Nejmattin shukrin et ado, «Kenga».

Tunu kun qichqiruvda koyim tur,
10 Ujkdan uygotuvga doim tur,
Turtsalar, quvtsalar mulolim tur,
Qilma parvoyi gom siro, «Kenga».

Eshlarning elga tarjumoni bul,
Suyguli reza ɔam kalonin bul,
Suza bir ɔahramoni soni bul,
Barqa biryati ɔil fano, «Kenga».

Qichqir elni fununu urfona,
Birlashuv erdami-la ehsona,
Ju bul bosar shoyd emdi mariona,
20 Etgusi nurlik safo «Kenga».

Xush, ganimat eurur bu ɔurriyat,
Tashaushub kunu baʃsu uzriyat,
Kuʒgotub nu xuʃuk, zaruriyat,
Avval ol ɔulfa muddao, «Kenga».

Qil tavakkalni, dilgumoŋ 乌鲁木,
Bos ʊadam, 羰kuzi zinөn 乌鲁木,
Maʃada etmawin Niʃon 乌鲁木,
Mush targiyinar qiɬ rizo, «Kenga».

176
www.ziyouz.com kutubxonasi
ШУНДОҚ ҚОЛУРМУ?! (Ашула)

Шундоқ қолурму, қолурму?!  
Ҳамон ваҳшатда қолурму?!  
Нафси шаҳват қурбонлари,  
Сизга ишониб бўлурму?!  
Туркистоннинг истиқболи  
Сиз хонларга қолурму?!

Қафасдан бўшалган ҳар куш  
Қайтиб ўзини солурму?!  
Қонхўр золимлар, ўйлайсиз,  
10 Мазлумлар сизга қолурму?!  
Филҳақиқат, даррандалар  
Ўз касбидан уялурму?!

Шундоқ қолурму, қолурму?!  
Ҳамон ваҳшатда қолурму?!  
Нафси шаҳват қурбонлари,  
Сизга ишониб бўлурму?!  
Туркистоннинг истиқболи  
Сиз хонларга қолурму?!

Қулликни сезмаган ҳурлик —  
20 Қадрига ета олурму?!  
Қизил қонға бўйлмagan  
Қизил туг тута олурму?!  
Филҳақиқат, жондан кечмай,  
Жононга ета олурму?!

Шундоқ қолурму, қолурму?!  
Ҳамон ваҳшатда қолурму?!  
Нафси шаҳват қурбонлари,  
Сизга ишониб бўлурму?!  
Туркистоннинг истиқболи  
30 Сиз хонларга қолурму?!
Маорифсиз ҳеч бир ҳалқ
Дунёда яшай олурму?
Ихват ҳисси қўз очмасдан
Чин ўртқоқлаш олурму?!
Филҳақиқат, шабнам кўрмай,
Гул япроқлаш олурму?!

Шундоқ қолурму, қолурму?!
Ҳамон ваҳшатда қолурму?!
Нафси шаҳват қурбонлари,
40 Сизга ишониб бўлурму?
Туркистоннинг истиқболи
Сиз хоинларга қолурму?!

Ӣўқ, йўқ, келмай ҳазон чоғи
Гулунинг барги тўқилирмим?!
Гул баргини тўққанинг-ла
Илдиз қолса, йўқолурму?!
Филҳақиқат, умид uzzer,
Тўлмай коса тўқилирмум?!

Шундоқ қолурму, қолурму?!
50 Ҳамон ваҳшатда қолурму?!
Нафси шаҳват қурбонлари,
Сизга ишониб бўлурму?!
Туркистоннинг истиқболи
Сиз хоинларга қолурму?!

Сиздек хоин, дажджоллардан
Масхур ҳалқ қутулурму?!
Сиз боғлаган элнинг қўзи,
Маорифсиз очилурму?!
Филҳақиқат, қўршаплак
60 Қуёшдан бахра олурму?!

Шундоқ қолурму, қолурму?!
Ҳамон ваҳшатда қолурму?!
Нафси шаҳват қурбонлари,
Сизга ишониб бўлурму?!
Туркистоннинг истиқболи
Сиз хоинларга қолурму?!
МУҲТАРАМА ОНАЛАРИМА ХИТОБ

Мунча уйiku бошди сизи, оналар,
Фикр этингиз ўйлаб у пешоналар,
Илм, маориф била бегоналар,
Бўлдингиз оламга сиз афсоналар.
Мазлумалар, жонлара жинонаалар,
Қизларингизни ўкитинг, оналар!

Сиз этингиз миллати чин раҳбари,
Турмушу инсонни бутун сарвари,
Қони ҳидоят бица Сиз этингиз
10 Тарбия дунёсини пайғамбари.
Мазлумалар, жонлара жинонаалар,
Қизларингизни ўкитинг, оналар!

Дод уламоларинг ҳама шаръидан,
Қўшди у шарбатға йиilon захридан,
Қилди фалаж миллати бечорани,
Қўрқмадими тонгла худо қахридан?
Мазлумалар, жонлара жинонаалар,
Қизларингизни ўкитинг, оналар!

Ҳамширалар, бир сўзими олсангиз,
20 Тарихи нисвона назар солсангиз,
Ҳонималар таржима ҳолин ўкуб,
Шояд ўзингиз ўёлиб қолсангиз.
Мазлумалар, жонлара жинонаалар,
Қизларингизни ўкитинг, оналар!

Сиздан умид эмди ойим, очалар,
Ташлаб узук, бўлдогу тиллочалар,
Илм ўқитинг, бир куни шояд бўлинг
Мурда баданларға масиҳочалар.
Мазлумалар, жонлара жиноналар,
Қизларинингни уқитинг, оналар!

Юз ўғирининг қўрчоку тўп-тошдан,
Майлиси бешик тўй била ошдан,
Боболарининг яхши масал сўзни бор:
«Ҳар на ўлур ўлса кичик бошдан».
       Мазлумалар, жонлара жиноналар,
       Қизларинингни уқитинг, оналар!

Сиз қулоқ османг жоҳила сўзина,
Ҳар кими фарз ўлди илм ўзина,
Битди замон жориялиф, оналар,
40 Қиймати чўқ ҳар кишининг ўзина.
       Мазлумалар, жонлара жиноналар,
       Қизларинингни уқитинг, оналар!

Оҳ қани, қизларимиз саф-саф бўлиб,
Мактаба кетса эди кўча тўлиб,
Юрганини кўрса эди бу кўзим,
Қолмагай армон эди кетсам ўлиб.
       Мазлумалар, жонлара жиноналар,
       Қизларинингни уқитинг, оналар!
* * *

Ҳикматсиз эмас улуғ боболарнинг сўзи,
Албатта, бор ҳар бир тун-кеча қундузи,
Авлодинги қўллаб ёшлар тўккан кўзи,
Қолмас оқармасдан қора бўлган юз.
Умму азиз ватан, йиглаб қайғурма сан,
Унутмайди сани бу ёш юракли тан.

Суюқ ўғлонларинг қизғонмас молу жон,
Қўлди ўқшар у кун, ул йўқотган замон,
Беш кунли ваҳшата сабр этсанг, онажон,

10 Шояд мангу йўлур омон, омон, омон.
Умму азиз ватан, йиглаб қайғурма сан,
Унутмайди сани бу ёш юракли тан.

Битган ишончимиз абул намлар,
Улус деб ёлондан қўзидага намлар,
Қўп ўқсиб орлама, эй мушификам онам,
Топшурмамиз сени хонлик санамлар.
Умму азиз ватан, йиглаб қайғурма сан,
Унутмайди сани бу ёш юракли тан.

Маҳв этгуси бугун мунгли табарларинг,

20 Сендан қўз юмган оқ навбарларинг,
Қутлуғ бўлсин, она, оқ юраклар била
РОҳатда ўтгуси шому сахарларинг.
Умму азиз ватан, йиглаб қайғурма сан,
Унутмайди сани бу ёш юракли тан.
* * *

Дуруст, қошим қародир,
Ишқдан дилим яродир,
Ёлғон суйтон ишқингга
Ишонмоқ бекорадир.

Бўлса ишқинг гар манга,
Қарошиингдан билурдим.
Сан бой қизи, ман фақир,
Чорам йўқ, не қилурдим.

Суйсанг нечук, эй жоним,
10 Боксам, юзинг бурасан.
Тилинг бирлан «Суам», деб
Дилда ёмон кўрасан.
Тўлган ул ойдек ўзинг,
Оқлиги сутдаккина.
«Мен суям» деган сўзинг
Баърима ўтдаккина.

Ўсма қўймай қошларинг,
Мунча қийғоч қорадир.
«Мен суям», десанг нечун —
Шодлик юрагим ёрадир?

Гарчи ёқтурмай мени
10 Боқмасанг-да сен ўзинг,
Билмам «алдабмн» суюб,
Қичқира[p] имлаб кўзинг.

Қопқора сочинг тушуб,
Болқутадир қошларинг.
«Мен суям», деб алдасанг,
Тинмай оқсун ёшларинг.
[ИЛМ — БИЗНИ БАХТИМИЗ]

БИРИНЧИ ДАРС

1
Мен ўқимокқи нуям,
Мехримни онга қўям.
Агар илмисиз қолсам,
Ёқти жақондан тўям.

2
Бошқаға қилмам ҳавас,
Ўқуб ёзам ҳар нафас.
10 Ўқув-ёзувсиз менга
Гўё жақондир қафас.

Мени ўқуб ёзғоним,
Олтун-қумуш қозғоним.
Тилак сори учувра
Гўё қанот ёзғоним.

4
Ўқув мени суйғоним,
Ўйнаганим, қулғоним.
20 Қачон ўқувдан қолсам,
Ҳақ йўлидан озғоним.

ИККИНЧИ ДАРС

Илм — бизни бахтимиз
Ва тожу ҳам тахтимиз.
Агар илмисиз қолсак, 
Бузулғуси рахтимиз.

2

Укув — бизни сўзимиз, 
30 Очулғуси кўзимиз.
Жаҳон элига бутун 
Қуёш каби юзимиз.

3

Илм эса суйғонимиз, 
Ектурур имонимиз.
Дунёда яхши яшаб, 
Зар бўлур кийғонимиз.

4

Уқиғонлар бой бўлур, 
40 Ҳамда жаннат жой бўлур.
Уқумофон ҳолига 
Охирни мунг вой улур.

УЧИНИЧИ ДАРС

1

Укув — таннинг роҳати, 
Охират шарофати.
Нодонлигу билмаслик — 
Молу жоннинг офати.

2

50 Қимға керак буюқли, 
Укув онға суюқли. 
Нодон қолғон кишининг 
Ҳолига мунг куюқли.

125

www.ziyouz.com kutubxonasi
3

Бизга ўқув ўл боши,
Чин бахтимиз қуёши.
Шогирдга домла сўзни —
Қулоқниинг гавҳар тошин.

ТУРТИНЧИ ДАРС

60 Эрта туруб ювинам,
Сочим тараб кийинам.
Чойни ичнаб битирам,
Мактаб сори йўналам.

БЕШИНЧИ ДАРС

Мен суам кўп боғларни
Ҳам чечаклик тоғларни.
Йўқ эта ул қўнгиллар
Гамлик тушган доғларни.

ОЛТИНЧИ ДАРС

70 1

Туркистонда мактаб йўқ,
Элда илму ада йўқ.
Бу ишларга жаҳддан
Бошқа илм сабаб йўқ.

2

Нозигим уришлари,
Урдақдек юришлари.
Уздан-да ширинроқ,
Тамли-тамли сўзлари.
ЕТТИНЧИ ДАРС

1

Киш чикуб, баҳор бўлғоч,
Боғда гуллар очилур.
Ҳар бир жонлик-жонсизга
Ҳақ раҳмати сочилур.

2

Биздан бошқа миллатға
Тун битмасидан тонг отур.
Аmmo бизни Туркистон
90 Қуёш чиқса ҳам ётур.

3

Туркистонни элрисиз
Укувдан биз тўхталдик.
Ҳамда шул дунёдаги
Миллатдан ортда қолдик.

САҚҚИЗИНЧИ ДАРС

Суям кенг яланлари,
Ҳам сайрай турган қушлари,
Шоўлаб окчан сувлари,
100 Ислам хуш чечакларнан.

ТУҚҚИЗИНЧИ ДАРС

Эй менинг диндошларим,
Ай-да энди мактабга.
Жита энди үқимий,
Шул хатли ботқонимиз.

ЎНИНЧИ ДАРС

1

Мен товусни кўп суям,
Ҳар дам кўрасим кела.
Кечалар-да йўқламий,
110 Уйлаб турасим кела.

2

Товус каби дунёда
Энг суюқли нарса йўқ
Ёнгинамда ҳамиша
Олиб юрасим кела.

3

Агар товусли кўрсам,
Яшнаган қанотига
Қўзларини солғонда,
120 Андан оласим келмий.

ЎН БИРИНЧИ ДАРС

1

Қўп дилимда гуссалар,
Ёзомасман қаламга.
Тоқатим йўқдир булай
Миллий хоҳиш илмга.

2

Ҳеч вақт суймасман,
Ўқув ва ҳам шаҳарни
130 Мен ёш юрақ берилмам
Ортуқча дарду ғамга.

ЎН ИККИНЧИ ДАРС

Ўкур бўлсак кеча-кундуз,
Саодатга бизни бошлар.
Замон битмай етар давлат,
Бўлур ёкут қулоқ-тошлар.
УН УЧИНЧИ ДАРС

1
Бахор келгач, ёз бўлур,
140 Ҳар кишида ғуссалар озаюр.
Богларда гуллар очилур,
Кўлларда ўрдаклар юзар.

2
Богларда қушлар сайрашур,
Далалар ҳам тоғларда.
Сувлар, узун тор йўллар
Яшнаб ўнгуг соғларда.

УН ТУРТИНЧИ ДАРС

Бизнинг боғнинг гуллари,
150 Яшнаган сумбуллари.
Тонг бўлгандан қичқиришар
Қон ёшлни булбуллари.

УН БЕШИНЧИ ДАРС

Мен Ровзани кўп сувам,
Ҳар вақт кўрасим кела.
Бир кўрсам ҳеч ёниндан
Ташлаб кетасим келмий.

УН ОЛТИНЧИ ДАРС

1
160 Бизнинг Туркистон халқи — .
Ўқумаган, қора халқ.
Бошқа миллият ўнса,
Бу Туркистон ўнмас.

2
ўғул-қизин ўқутмас,
Хотун-қизларин уйга ёшуруп,
ҲАМЗА

Уромларга чиформасдан
Зиндонга қамаб қўяр.

УН ЕТТИНЧИ ДАРС

170 Моминҳо یозлари,
    Киїик кибик қўзлари,
    Уймоқ кибик ўзлари,
    Дона-дона тишлари.

УН САҚҚИЗИНCHИ ДАРС

1
    Дунёда яхши турмуш
    Илм уадаб иладури.
    Бойлик шоирликдаҳдури,
    Хунар ўрганувдадури.

180
2
    Дунёда яхши киши —
    Илми билғон киши,
    Ҳам шоир бўлғон киши,
    Хунарни билғон киши,

УН ТУҚҚИЗИНCHИ ДАРС

1
    Кур бу киши ниндай,
    Мотурдур ой یозлари.
    Киїик кибик кўзлари,
190  Шакардекдур یозлари.

2
    Оқ қор кибик бетлари,
    Сондуғочдай туслари.
Қим айтадир шул они,
ўқув-ёзуў билмайди.

ЯИГИРМАНЧИ ДАРС

ўқув бизга керакли,
жону таннинг роҳати.
жоҳилликдан қутқаран,
200 ҳар ишга бўлади чора.
[МАКТАБ — БИЗНИНГ ЖОИМИЗ]

1
Мактаб — бизнинг жойимиз,
Олтун-кумуш сойимиз.
Агар илм ўкусок,
Бутун дунё ойимиз.

2
Юринг, дўстлар, ўйнайлик,
Сахроларни бўйлайлик.
Мактабларда ўкушуб,
10 Ҳар бир нарса ошлайлик.

3
Эй мусулмон, ўенингиз,
Бўти дунёга чирингиз.
Замон — унгар замон,
Бу иш сизга хўрлик энди.

4
Бошқа миллиат болалари,
Мактабларда ўқийдирлар.
Биз ҳам шундан ибрат [олсак],
20 Шулар каби умр сурсак.

5
Эй меним дўстларим,
Мотур кенгошларим.
Қўр ана четлари қушин,
Биз ҳозир шул қуш қибик.

6

Қирда учар чибчиқлар,
Сувда юза балиқлар.
Ҳуш исли гуллардан,
Бахра олур кублаклар.

7

Оқшом кушлар мунг сақриллар,
Биз-да мунглансак илай.
Дунё юзи болкурайди,
Оҳ, ўкувсизлик кимса.

8

Энди сиз ўқусангиз,
Мактаб сори борсангиз.
Яхши-ёмон ойирсангиз,
40 Энди кўб ўйнадингиз.

9

Эй мотор қизачалар,
Қўр лампанг ёқтисин.
Сизда шул лампа каби
Ёктурарсиз бир замон.

10

Оҳ ўзинг мотурлиги,
Билан қлмсиз қолғонлиги.
Сондуғочдай туслари,
50 Қора ифак чачлари.
11
Эй мусулмон, сиз бу вақтқача,
Илмнинг қадрин билмайсиз. 
Илм деган надур ул?
Дунёда қиймат нарса ул.

12
Қуш учасур қойрулуб,
Қанот қоғуб бурулуб. 
Ёз чиғуб, қиш келганда,
60 Кушлар кетар қор келгач.

13
Ўт ёнадур қизоруб,
Лов-лов этуб кўрурсанг. 
Ўтга юзунг тутгонда,
Куйган кибиқ бўласан.

14
Қуёши мен суяман,
Тун ҳам чиқса-чи эди. 
Қуёш чиқиб турғонда,
70 Сабоҳ ўқисам кела.

15
Булбулни мен тутсам-чи,
Ул кўлимға кўнса-чи. 
Дунёда энг яхши куш,
Қўлга олиб юрсам-чи.

16
Мен ўрмонға киргана,
Яшнаб тура орочлар.
Уланлар чиқар яшнаб,
80 Хамда баргий буролуб.

17
Биз ётдиқ кўп замонлар,
Турур вақти етушдири.
Укув-ёзув ҳеч йўқдири,
Энди йўқрға етуш.

18
Болалар, сизга уёт,
Ҳром бўйлаб юрувлар.
Қичқинагина бошларингга
90 Қимор ўйнаб юрувлар.

19
Биз бу ёш чоқни на деб,
Бушқа ўткармик энди.
Мактабларда ўқуб юриңг,
Ҳайвондек бўш ётқонча.

20
Сурақни мен кўп суям,
Зеҳними анга кўям.
Сурақ кўнглимни очар,
100 Очий фикрлар берар.

21
Курчоғимни мен кўп суям,
Олли гулии кийинган.
Юэлари-да бик мотур,
Чачларидан қоп-қора.

22
Сувлар оқар шилтираб,
Тўғри-эґрам орқида.
Яшил огоч бошинда
110 Сайрир сондугочлар.

23
Орли бери ойтуб,
Қиришойиқ, дўстлар
Диққат этиб ўнг-сўлға,
Тиришойиқ, биз шогирдлар.

24
Қўп вақт бўлди инди,
Ёта қўп ётиқ инди.
Инди ўқийлик, дўстлар,
120 Олфочкўйиқ, дўстлар!

25
Бизлар олфочкўйиқ,
Тиришойиқ ялайиқ.
Илми биз олайиқ,
Тўғри йўлға бурайиқ.

26
Қўр, ялан ям-яшил,
Ҳеч тўзони йўқ онинг.
Сен ҳозир шул ҳатға кибик,
130 Ҳеч бир гуноҳинг йўқ сенинг.

27
Қора соат нечук ишлий,
Қун-тунни эркони бийит.
Санам соат каби кун-тун,
Ишла, турма тик инди.
28

Уён, миллиат, уён инди,
Уёнарға вакт йитди.
Арам инди бу ёш чоклар
140 Очингиз кўзни, эй миллиат.

29

Барча огоч тўкди япроқ,
Тўкмади ул чирши огоч.
Оқди ёшлар, тўкди қон,
Уёнмий ҳеч бизнинг миллиат.

30

Эй отамиз, бизнинг учун
Қойғурмаисиз ҳеч бир вакт.
Қизларим ҳечни билмай, деб
150 Бизнинг учун дардланмий.

31

Ошаб, ухлаб [худди] ҳайвон,
Бу тек ётув бизга уят.
Агар бизлар йўл бошласак,
Ўгалар ҳам йўл бошлагай.

32

Бу қун Туркиистонда соат
Эди дўртда якшанба қуни.
Ёнгур ёвди шотур-шутур,
160 Тезарак уйинг бормок учун.

33

Сабий қўлға ол қалам,
Ёз кўнглунгда нарса бор.
Қўрқма ҳеч кимдан,
Сенга одамлар тиймас.

34

Ҳасратингни чифор инди,
Ёш вақт бўш ўтмасин.
Ёш вақт энг суюқли,
170 Ҳам қадрли вақтдир ул.

35

Нечка кўнглимдан чиқғон дардлар —
Мунгли кўнглимнинг дарси.
Кечда топгон сирларим —
Уйда тобғон шиғрларим.

36

Олдим қалам ёзмоқ учун,
Нарса бор сезмоқ учун.
Ақллардан шоша ёзам,
180 Қайғирсам бу миллиат учун.
* * *

Иўфон, эгик қошларинг,
Оҳ сут каби ўзларинг,
Инжу тусли тишларинг,
Қийик каби кўзларинг.
* * *

Мани мақтаб алдама,
Юрак ўзи кўп кўйган.
Тамсиз бу отни менга
Сендек суюкли кўйган.
* * *

Гарчи ёктурмай мени,
Боқмасанг-да сен ўзинг,
Билмам алдабми суюб,
Қичқира имлаб кўзинг.
* * *

Тун-кунлар кутасим кела,
Чоқируб кўрасим кела.
Оқ момиқдай қўлларинг
Тутгач, ўпасим кела.
Ҳар кунн кўргум кела,
Сўзлаб ўлтургум кела.
Сен ўзинг сўз очмасанг,
Ҳарна сўз сўрғум кела.
ХАМЗА

* * *

Жаҳолат акрабининг нишидан жисминг заҳар чекмис. Маорифнинг адусар найзаси бирла илож айла.
ЎНЕН, БАТАН

Ҳақ табаррук этди муборак
қайта бошдан давлатимиз.
Қай кун, боболар, келди ўқотган
tожу тахт, шавкатимиз.
Шойд бизни ҳам дунё юзини
tебрандурсун савлатимиз!

Хор

Битди истибод! Етсун хуррият!
10 Торож ўлсун зиллатимиз.
Битсун назорат, қуллик, асорат!
Навзод ўлсун миллилатимиз!

Эй Ватан эли! Оч қўзингни, тур!!
Уёнмоққа етди замок.
Бу кун ҳар миллиат олди ҳақини,
Ҳақининг сан истарсан қачон?
Борму ёдингда йиллардан буён
Тортган кулфат, гурбатимиз.

А в ж

20 Битди истибод! Битсун назорат!
Эй усти бўёқ, қалби бахрасиз,
Дин, ислом важҳидан

Эй ислом эли! Бу кун миллиата
Улсун ҳарна ҳимматимиз!
Паижа тутуб хизмат этайлик,
Тангри қўшмиш ихватимиз!
Мунглик эй Ватан, эй миллиат, эшит!!
Биз ёшларни ҳасратимиз!
30 Кунлар қон ютуб, тунлар оҳ уруб!
Тортган дард, ғурбатимиз!

Армон ушолмас демай қичқируб,
Яшасун ислом давлатимиз!
Яшасун Турон аскаримиз!
Битди асорат! Битсун назорат!
ҲОЙ, ИШЧИЛАР!

(Ашула)

Ҳой, ишчилар,
Э билган мехнатчиilor!
Битсин золим бойлар!
Эркинги қўлдан берма,
Яша, хизматчиilor!

Ҳақинги ол, ишчилар,
Яшов даври сенинг.
Басдур шунча хўрлик,
Зорликлар қўрғанинг!

10 Ҳой, ишчилар,
Э билган мехнатчиilor!
Битсин золим бойлар!
Эркинги қўлдан берма,
Яша, хизматчиilor!

Бой бўлсин хизматчиilor,
Эмасму бир инсон?!
Ишчинг нега умри
Бойлар учун қурбон?!

Ҳой, ишчилар,
20 Э билган мехнатчиilor!
Битсин золим бойлар!
Эркинги қўлдан берма,
Яша, хизматчиilor!

Токайлар биз юрамиз
Қўлу оёқ боғли?!
Бир парча қолган нонга
Юрак, бағир боғли?!
Ҳой, ишчилар,
Эзилган мехнатчилар!
30 Битсин золим бойлар!
Эркингни қўлдан берма,
Яша, хизматчилар!
Мехнатда мехнатчилар,
Эзилди бу танлар.

Ҳамза. 1917 йил.
Бизларга чин озодлик
Бўлуркин қачонлар?!
Битсин золим бойлар!
40 Эркининг қўлдан берма,
 Яша, хизматчилар!

Бир сўзга бошимизда
Юз қамчи, ишчилар!
Ералуб, тинмасдан
Қора қон томчилар.

Ҳой, ишчилар,
Ээзилган мехнатчилар!
Битсин золим бойлар!
Эркининг қўлдан берма,
50 Яша, хизматчилар!

Битсин золим бойлар!
Анга йўлбоскчилар!
Яшасин энди мангу
Қора мехнатчилар!

Ҳой, ишчилар,
Ээзилган мехнатчилар!
Битсин золим бойлар!
Эркининг қўлдан берма,
Яша, хизматчилар!

60 Қуроллан, мехнатчилар!
Бўлсин дунё сенинг!
Бас энди қуллик қўруб,
Асрлар келганинг!

Ҳой, ишчилар,
Ээзилган мехнатчилар!
Битсин золим бойлар!
Эркининг қўлдан берма,
Яша, хизматчилар!
БИЗ ИШЧИБИЗ

(Ашула)

Биз ишчибиз, мекнатчибиз,
Биз ҳам инсон ўглибиз.
Ўйлашайлик бизлар на деб,
Золим бойлар қулибиз?

Оғур юққа яғир бўлди
Оппоқ, нозик елкалар.
Раҳмат, демок сўз ўрнига
Жеркуб, сўкуб, силкалар.

Биз ишчибиз, мекнатчибиз,
10 Биз ҳам инсон ўглибиз.
Ўйлашайлик бизлар на деб,
Золим бойлар қулибиз?

Бизни кучнинг орқасинда
Бой бўлганлар беорлар.
Мехру шафқатнинг ўрнига
Оён бирла тепарлар.

Биз ишчибиз, мекнатчибиз,
Биз ҳам инсон ўглибиз.
Ўйлашайлик бизлар на деб,
20 Золим бойлар қулибиз?

Ҳар балога биз тўғрибиз,
Қон чулғаган бошимиз.
Замон келди, кўтарайлик
Оён остдан бошимиз!
Биз ишчибиз, меҳнатчибиз,
Биз ҳам инсон ўглибиз.
Уйлашайлик бизлар на деб,
Золим бойлар қулибиз?

Бизнинг замон, хизматчилар,
30 Майдонга чиқ, ишчилар!
Бугун эркинг олар кундур,
Кўзинг оч, меҳнатчилар!

Биз ишчибиз, меҳнатчибиз,
Биз ҳам инсон ўглибиз.
Уйлашайлик бизлар на деб,
Золим бойлар қулибиз?

Бизнинг бахтга қуёш чиққан
Кундур бугун, унутма!
Битсун бойлик! Фарис бўлган
40 Кунларингни унутма!

Биз ишчибиз, меҳнатчибиз,
Биз ҳам инсон ўглибиз.
Уйлашайлик бизлар на деб,
Золим бойлар қулибиз?

Курашурга қурол керак,
Қуролланинг, ишчилар!
Битсун қонхўр, қорун бойлар,
Аларга йўлбосхчилар!

Биз ишчибиз, меҳнатчибиз,
50 Биз ҳам инсон ўглибиз.
Уйлашайлик бизлар на деб,
Золим бойлар қулибиз?!
ИШЧИЛАН, УЙГОН!

(Ашула)

Неча асрлар ухладинг ётиб,
Кумушдек танинг балчиққа ботиб.
Бир парча куйган қора нон учун
Єшлик чогингдан ўз кучинг сотиб.

Ишчиляр, уйгон, уйгон, уйгон!
Сенга ишлашга етишди замон.

Тошибаирлар хор эди бошиng,
Асар этмайин қонли кўз ёшиинг.
Умрингда асло янги киймайин,
10 Тўйдирмас эди топгана ошиг.

Ишчиляр, уйгон, уйгон, уйгон!
Сенга ўқишга етишди замон.

Зулмлар сени қоплаган эди,
Қуллик занжирин боғлаган эди.
Лекин табиат, бу ярқираган
Янги турмушни чоглаган эди.

Ишчиляр, уйгон, уйgon, уйгон!
Сенга ишлашга етишди замон.

Битди золимлар, қолди ирода,
20 Эркин яшагин сен ҳам дунёда.
Ҳеч бўлмас энди қайгу ва кулфат,
Ҳеч синмас энди бошингда хода.

Ишчиляр, уйгон, уйгон, уйгон!
Сенга ўқишга етишди замон.
* * *

Дунёда мен ҳеч ўзимдек пок фитрат топмадим,
Ал мизожи эскилиқдан кулли удвад топмадим.

Онча охтардимки, қиммат умрим ўтди мен ҳамон,
Ќалби содиқ биргина табъи ҳурият топмадим.

Қимға ихлос айладим, албатта, чин инсон шу деб,
Валлоҳ анда ҳарна топдим, филҳақиқат топмадим.

Бу на дунё, бу на ҳилқат, бу на дин, бу на ҳаёт,
Ваҳший ҳайвон оламинда бўйла бадбахт топмадим.

Онглашулиш дин тириқлик сайдига бир дом кибик,
10 Ішда, сўзда бир кўнгулни динга қurbed топмадим.

Қўй у осори атиқанг, омисан, рухонийсан,
Янги онғлар ичра-да, соклам табнат қўрмадим.

Оҳ, таъсири жахолат! Дод, тадбири ракиб,
Ҳар икингдан ағлаб олада бир иллат топмадим.

Бу экан фикри умуминг гарчи боқийсен абад,
Ҳукмий шул «Фурқон» била бинингда қurbed топмадим.

Қўй бу даъвои палидинг қилма тадбири паланг...
Даврда тадбирдан мен ғайри накбат топмадим.

Нечка қалбингга йўқ эркон таъсири фарзу ҳадис,
20 Ҳақ десам куффор ила бинингда фурқат топмадим.
Кулмағил ҳайвонға ўтмиш десам инсонлиғ бутун, Нутқи санъатдан бўлак онларда қиллат топмадим.

Оснёсин, Оврупосин — босдим ушбу куррани, Ҳеч миллатни бизимдек тахти зиллат топмадим.

Отма виждонимға тийри таъна «Эй, бадтол» деб, Бинида қасб этмака бир тоза мехнат топмадим.

Дема бу «ёлғончи» суймасдан ватан, кетди қаён? Мунис ўлғундек ватанда тоза улфат топмадим.

Турмушинг дунёсида қонли кечувлар бор учун, 30 Оила дунёсидан бир кўнгли иффат топмадим.

Вой, бир сирдош йўқ! Ожиз қалам шарҳ этмая, Курраи инсида кездим нафси сиҳҳат топмадим.

Онт этарманки, дилимдан балки саҳван шухратда, Орзу йўқ-чун бале қалбимда шухрат топмадим.

Биргина вор ўлса-да бу маҳзун дилимда оҳ сўз, Бу хубомудур яна боис на ҳикмат топмадим.

Битди дилдан орзу, ишқу ҳавас, фахри фалон, Куррада торик лаҳаддин ўзга хилъат топмадим.

Воҳ! Ниҳон қолди яна қўнглумда бир мушкул савол, 40 Бир ўзимдек сўрмоқа бир қалбй риққат топмадим.
ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИНА

Турт юз йиллик Романов битгач давлати,
Кўтариллид асорат, хўрлик зиллати,
Насиб ўлди миллата қайтиб шавкати,
Кутлуф бўлсун Туркистон мухторияти!

Хоружун

Кутлуф бўлсин Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллата!

Бугун қайси бир кўнгул дилшод ўлmasun?!
Бугун қайси мироншоҳлар обод ўлmasun?!
Ғофил қолманг бул фурсат барбод ўлmasun?!

Кутлуф бўлсун Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллата!

Бугун Чингиз, Темурдек шоҳлар арвоҳи,
Дунё юзин титратган аскар сипоҳи,
Қичқируб дер: «Турк ўгля, ўлманг сиз соҳи!»
Кутлуф бўлсун Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллата!

Қичқируб дер курбонлар: «Улуг Туркистон!
Унутмангиз, қонмангиз, боқинг қабристон!
Бирлашингиз араб, турк, ...Кобил, Ҳиндистон!»

Аҳмад рухи қичқира деб: «Ҳой, умматим!
Бу кунда ҳам хўр колса, дин, миллатим!
Ҳақ шоҳиддиқ, керакмас сиздек умматим!
Кутлуф бўлсун Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллата!
Фойибдан келса нидолар Исо муслимин,
Махрум қолманг раҳмати тангридири яқин,
Тордур бундан сўнг сиза бу рўйи замин», 30
Қутлуғ бўлсун Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллияти!

Келинг эмди бирлашинг, ислом миллияти!
Кетсин сунний, шиалик, нифок-иллати!
Бир санжаққа тўплансун ислом давлати!
Қутлуғ бўлсун Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллияти!

Келди муборак бизга янги бир замон,
Янги давр кечурмак энди фиаламон,
Ёд этмакка исмимиз тариҳи жаҳон, 40
Қутлуғ бўлсун Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллияти!

Қутлуғ бўлсун, эй ёшлар, тўкуб қонингиз,
Берган қурбонингизга олғон қонингиз!
Мангу қолди дунёда хуш унъоннингиз,
Қутлуғ бўлсун Туркистон мухторияти!
Яшасун энди бирлашуб ислом миллияти!
Яшасун бу турк ўғланини мангу давлати!
УИҒОН!

(Ашула)

Уйғон уйғонмоқ даврида, Туркистон,
Яша, Туркистон, омон, омон, омон!

Шуро ҳокимияти кўп яшасун!
Қўлу оёқ асоратдан бўшасун!
Чин маорифнинг эшити очилди,
Ишчи ўғли ҳам маданый яшасун!

Уйғон уйғонмоқ даврида, Туркистон,
Яша, Туркистон, омон, омон, омон!

Биҳтсун қонхўрлар, мустабид тўралар,
Бир тўп дока салла, узун сурралар!
Энди бизницидур замон, йўртоқлар,
Яшасун қора мехнатчи жўралар!

Уйғон уйғонмоқ даврида, Туркистон,
Яша, Туркистон, омон, омон, омон!

Яшасун мактаб, шогирдлар ўқисун,
Эски турмушлар, ваҳшатлар йўқолсун!
Эру қизлардан етишиб ходимлар,
Элға ҳақиқий маориф тарқатсун!

Уйғон уйғонмоқ даврида, Туркистон,
20 Яша, Туркистон, омон, омон, омон!

Бизга бу кунлар янадин қелурму?
Бизга ҳеч ким шунча шафқат қилурму?! 
Бу кунда ҳам истиқболдан кўз юмсак,
Биздан ному нишон сўнгра қолурму?!

157

www.ziyouz.com kutubxonasi
Уйғон уйғонмоқ даврида, Туркистон,
Яша, Туркистон, омон, омон, омон!

Кулку ўрнига кўз ёшлов кун бугун,
Шахсиёй ишларимиз ташлов кун бугун.
Қора элларни оқартирмоғлиф учун
30 Белни маҳкам боғлаб ишлов кун бугун.
ИШЧИ БОБО

(Ашула)

Гулдур этуб, булут тарқаб,
Ялт-юлт этуб чақмоқ чакди.
Ишчи бобо, сескансанг-чи,
Шарқға қуёш чинлад чиқди!

Бахор бўлуб, шатир-шутур
Маориф ёмгури ёғди.
Ишчи бобо, қўш қўшсанг-чи,
Экин экар қоги келди!

Сахар келган шир-шир этиб,
10 Бекор кетмай шабходалар.
Ишчи бобо, тез очсанг-чи,
Пиндик очсун ёш новдалар!

Бош кўтарган ёш гулларнинг
Атрофии қушлар чулғаб.
Ишчи бобо, қўрісанг-чи,
Кетар чўқиб, бартин булғаб!

Тездан келган бу ёз қунлар
Тезда битуб, қиш келмасдан,
Ишчи бобо, уйғонсанг-чи,
20 Бу қўрганлар туш бўлмасдан!
ЯША, ШУРО!

(Ашула)

Буэма кўнглинг, боқ, бу Шўро
Берди мангу интибоҳ.
Томчи ҳар қонингга олдинг
Илму урфон, эрку жоҳ.

Яша, Шўро, яша, Шўро!
Сен яшайдиган замон.
Ишчи ўғли, шухратнингдан
Балқисин рўйи жаҳон!

Чор ҳукumat вақтидағи
10 Қулигиингни ўйласанг,
Шодлинг мангу туганманас,
Қанча ўйнаб, куйласанг.

Яша, Шўро, яша, Шўро!
Сен яшайдиган замон.
Ишчи ўғли, шухратнингдан
Балқисин рўйи жаҳон!

Ишла, ишлов вақти келди,
Етма, ғофил бандалар!
Битсин энди эски турмуш,
20 Ул кулоҳу жандалар!

Яша, Шўро, яша, Шўро!
Сен яшайдиган замон.
Ишчи ўғли, шухратнингдан
Балқисин рўйи жаҳон!

160
Эски турмуш боғларин қўй,
Қарға, зоглар қишласин!
Янги турмуш боғларинда
Еш кўнгиллар яшнасин!

Яша, Шўро, яша, Шўро!
30 Сен яшайдиған замоқ.
Ишчи ўғли, шухратингдан
Балқисин рўйин жаҳон!

Сен бу кўрғу орқасида
Келди, ол кутганларинг!
Борса борсун, қабр тошин
Тангри, деб тутганларинг!

Яша, Шўро, яша, Шўро!
Сен яшайдиған замоқ.
Ишчи ўғли, шухратингдан
40 Балқисин рўйин жаҳон!
ҲОЙ, ҲОЙ, ОТАМИЗ!

(Ашула)

Ҳой, ҳой, отамиз!
Тошни кесар болтамиз.
Замон келди ишчиларни
Уйкудан уйготамиз.

Ҳой, ҳой, отамиз!
Тошни кесар болтамиз.
Нега биз ҳам инсон бўлуб,
Ўзни пулга сотамиз?!

Ҳой, ҳой, отамиз!
10 Тошни кесар болтамиз.
Нега бойлар уйин пойлаб,
Томда шамдек қотамиз?!

Ҳой, ҳой, отамиз!
Тошни кесар болтамиз.
Ишчиларга маданият,
Маориф тарқатамиз.

Ҳой, ҳой, отамиз!
Тошни кесар болтамиз.
Бизга кимлар қарши турса,
20 Шартта-шартта отамиз.

Ҳой, ҳой, отамиз!
Тошни кесар болтамиз.
Биз ҳам дунё лаззатини,
Навбат келди, тотамиз.

Ҳой, ҳой, отамиз!
Тошни кесар болтамиз.
Қуролланинг, ишчилар-чун
Қизил қонға ботамиз.
ТОШКАНДДАҢ КЕЛМИШ
УРТОҚ САФОННОВГА ЕЗИЛМИШ
АБѢТ ВА МУСУЛМОН АСКАРИНИ
ШРАФИНИАДУР

Бўғзингга қўймиш эрди у сайд ҳанжарин, оҳуи
дилафкор,
Бофлиқ оёқ, қўл кутуб охирги чоқларин, қўзингда
ёш қатор.

Бекаслик урган у оҳингни эшитуб шафқатли биру
бор,
Еткурди ҳақ санга мана пушту паноҳ этуб бир неча
ғамғузор.

Озод қилдилар ажалнинг дастидан сани мурувватли
dўстлар,
Кетғуздилар юзунгни силаб зарра қолмади на чанггу,
на ғубор.

Кутғонимизча қўнди, шукр, бошимиз уза ҳумон.
ҳаётимиз,
Оға Сафонов, неча турк эрлари шерони панжадор.

Битсун дили бузуқ тўралар, зулм эрлари, жиноятчи
бойлар!

10 Содик юраклар чин яшасун, ишчи эрлари ўлсун
жаҳонгузор!

Ҳар кун ўқуб газетада танларга рух энар дармонли
сўздан,
Етганга ўхшашор қадамингдан бу гулшана энг яҳши
навбахор.

Хуш келдингиз, ҳақиқати раҳбар тутан жаноб
ҳайрону зор эрур,
Биз ҳам ҳимоянгизда турайлик у хизмата тун-қунда
устивор.

163
ОЙ, СИНГЛИМ, ОЙ, ОФАМ

(Ашула)

— Тебранса-да ер, сесканмай ётасизми
Оғир юку тўшокнинг, ой синглим,
жаҳла ботуб?

— Танна қиғиб сесканмас, деб тек тургунча,
Не бўлур ғўғотсангиз, ой ғам,
туртуб-туртуб.

— Сезасизми тўти янглиғ қафас ичра
Юборурилар бир золимга, ой синглим,
пулга сотуб.

— Оҳ, хонилар, не қилайлик ўлуб кетди,
Шариат деб шум бидъатни, ой ғам,
йўл кўурсатуб.

— Ўқусангиз эрди қиғиб мактаблар,
10 Топурдингиз ҳақиғизни, ой синглим,
илм ўқуб.

— Борай десам ўқумокқа жоҳил отам
Қўймақ, нетай, этогимдан, ой ғам,
ушлаб, тортуб.

Сизга лозим оталарни сиёсат-ла,
Мажбур этуб ўқумокқа, ой ғам,
кўзин очуб.

— Маърифатсиз кафанд ўраб уйда ётомок,
Иффат эмас, диёнатдин, ой синглим,
эрур қоҳмоқ.
— Тарих кими айблар, ёз бўлгоч, бизга, ой оғам,
бир мактаб йўқ.

— Бу ҳол ила қолдирсангиз кейдисин-да,
20 Тарих сизи айбламокқа, ой синглим,
хеч ажаб йўқ.

— Қўймас экан қочуғ боруб яҳшисин-да,
ўқусангиз бўлмасмуди, ой синглим,
паноҳ тортуб.
* * *

Эй Лайли-ю Гуландом, Зулайхойи париваш,
Боз манга, васлинг дигарон қилма муshawваш.
Қўй бир қадаминг бан сари қил бори тараҳхум,
Ё қоним ила ханжарингни айла мунаққаш.
БЕРМА ЭРКИНГНИ ҚУЛДАН

Полоқ кийган қахрамон,
Гавдали қоплон,
Темур панжанг бирлан тўк
Душманнингдан қон!

Боболардан бир сўз бор,
Эшит, оғажон:
«Босган нэйдан қайтмас
Улса ҳам арслон».

Дупур, дупур оёқ бос,
10 Ерни титратиб,
Душман сари йўлга бос
Тўпни судратиб.

Қора кўзларга юруш
Машқин ўргатуб,
Ишчи элни ишга сол,
Энди уйготуб.
Душман томон йўлга бос
Отлар уйнотуб.

Басдур шунча йил чекканд
20 Кулфату хўрлик!
Золим бойлар ҳақингга
Қилди ҳар зўрлик.

Яна истар хонилар
Қилмоқ қонхўрлик.
Битсун энди истибдод
Бирла қўнтурлик!
Ишчи эрлар гулшани
Яшнасун турлик!

167

www.ziyouz.com kutubxonasi
Берма эркингни қўлдан,
30 Яшамоқ чофинг!
Ерни шариدير сенинг
Мулку чорвоғинг.

Ёй, жахонни қизортсун
Қонли санжофинг!
Ғарбда, Шарқда шодлансун,
Қўрсун ўртофинг!
Мангу қолсун оламда
Шонли байроғинг!
* * *

Бош кўтар бугун оёқ остидан,
Тўнтар душманининг чапу ростидан.
Навбат санга, эй сарват эли,
Қоч роҳиб деган чин алвастидан.
ЯШАНГИЗ ИШЧИ, ДЕҲҚОНЛАР!

(Ашула)

Яшангиз, ишчи, деҳқонлар жаҳон ичра!
Бўлмасин золимлар бизнинг замон ичра!
Бузамиз эски турмуши, хурофотни, бидъатни,
Тузамиз янги турмуши замон ичра,
Абадий сўнгра яшармиз жаҳон ичра.

Бизни дунё, ишчилиар, ўкуб қолсак,
Қечирган кунларни ўйлаб, кула олсак,
Сурамиз буткул зулматни, жаҳолатни, ғафлатни,
Тузамиз янги турмуши замон ичра,
Абадий сўнгра яшармиз жаҳон ичра.

Биз ўкуб бу кун чиқарсақ саводимиз,
Етишар ўзликтан ҳар бир мурадимиз,
Битирармиз сўнг дунёдан асоратни, кулфатни,
Тузамиз янги турмуши замон ичра,
Абадий сўнгра яшармиз жаҳон ичра.

Биз агар ишчи, деҳқон ҳам қизил аскар
Биргалашсак, фирқа бўлиб раҳбар,
Тўкамиз тутдак дунёдан шаҳаншоҳлик, сарватни,
Тузамиз янги турмуши замон ичра,
Абадий сўнгра яшармиз жаҳон ичра.

Келингиз, деҳқон, ишчилиар, қўл ушланглар,
Қиз, ўғил, хотинни мактаба бошланглар.
Ҳаммамиз кутсак ҳақлиқни, адолатни, иҳватни,
Тузамиз янги турмуши замон ичра,
Абадий сўнгра яшармиз жаҳон ичра.
ҚИЗИЛ АСКАРЛАРҒА БАҒИШЛАБ

Умумий хор. Уйғурлар ҳавосида

Қолқинг энди оёкқа,
Билинг хизмат чорин!
Селпиб илгари босинг,
Инкилоб байроғин!

Бу жаҳон қонхўрларнинг
Битириб борлифин.
Йўқсул, деҳқон эркининг
Берингиз ёрлифин!

Ҳурлиқ қўқиннинг эсдалиқ
10 Бўлинғиз чўлпони.
Паймонаси қич бўлсун
Энди тўлғони.

Мазлумлар эрк дунёсин
Қоплон, шерлари!
Йиртинг, битсун сармоя,
Зўрлиқ эрлари!

Битиринг ўжарлиқ, қуллук,
Яшатинг озодлик.
Қуринг яғни турмуш ҳам,
20 Тенглик, ўртоғлик.
ҚАЛПОҚ КИЙГАН ҚАҲРАМОНЛAR

Қалпоқ кийган қаҳрамонлар,
Эй ғавдали қоплонлар!
Босгон изидан қайтмасдур
Йўлбарслар, арслонлар.

Қоронғулиқлар ичинда
Қўл, кўзлари боғланғон,
Жаҳлу ҳақорат қаҳриндан
Оқ юрави дойғанғон.

Қалпоқ кийган қаҳрамонлар,
10 Эй ғавдали қоплонлар!
Босгон изидан қайтмасдур
Йўлбарслар, арслонлар.

Асоратнинг занжиридан
Биратўла қуртулдук.
Қонли ёшлар кўздан тўхтаб,
Энди чиндан бир қулдук.

Қалпоқ кийган қаҳрамонлар,
Эй ғавдали қоплонлар.
Босгон изидан қайтмасдур
20 Йўлбарслар, арслонлар.

Ҳайданг, қизил қаҳрамонлар,
Бурчимизни ўтайлик.
Бутун ишчи бирлашгандан
Яҳши офоқ қутайлик!

Қалпоқ кийган қаҳрамонлар,
Эй ғавдали қоплонлар.
Босгон изидан қайтмасдур
Йўлбарслар, арслонлар.
Бутун дунё ишчилари
30 Бизга томон толпиниб,
ОлқишлаГиб кўз тутадур
Озодликни соғиниб.

Қалпоказ кийган қахрамонлар,
Эй гавдали қоплонлар.
Босгон изидан қайтмасдур
Йўлбарслар, арслонлар.
ЯША, ШУРО, ЯША, ИРФОН!

Бир киши

Асрлардир қора булут
Босган эрди бахтингни.
Шарқингта чин қуёш чиқди,
Оч уйқудан кўзингни!

Хор чувун

Яша, Шўро, яша, ирфон,
Яшасин иш эрлари!
Уйғон, мехнатчилар, уйғон,
Илгари бос, илгари!

. . . . . . . .
Ушшок ҳамиша нор иландур,
Маъшуқа лек ўзга ёр иландур,
Маъшуқа дутарса ишқ савобин,
Дунёни чекарди ким а zobin?
ҲАМЗА

* * *

Қооператив сўнгра борасиз,
Бир чилла бутун очередь турасиз,
Ҳар нафас дам хатарлик тушни кўрасиз,
Қармоқ учидагўштни кўрасиз,
Тунуқа томда кушни кўрасиз,
Интилманг ғўштга ғушни кўрасиз,
Аслида тили қон бош кўрасиз,
Очдан ҳаммани ёнбос қўрасиз,
Ишда ҳаммани бебос қўрасиз,
Сичқонлар била муыштлаш кўрасиз,
10 Торозу тошда қўз эш кўрасиз.
УФОРИ БУЗРУК

Ҳар дилнинг ўзин севдиги жононаси яхшпи,
Жонона ўзин севдиги девонаси яхшпи.

Ишқ мазҳабида куфф зурор жаҳл ила такво,
Дониш вера зуннор ила бутхонаси яхшпи.

Тасбехи риё бирла амомангдин, аё шайх,
Чин бодахёринг хум била паймонаси яхшпи.

Минг доғи ватан, ишқ ёлон бунчаки билло,
Бир чуфэча дарк этмаса вайронаси яхшпи.

Дўзахни писанд этма ди куфринда Ниёзий,
10 Ҳар ўт чамани шамъини парвонаси яхшпи.
1923

* * *

Келди байрам, юз қувонч, ўғон бизи соғ айлади,
Кечирб ўтгонимиз, қолгонимиз чоғ айлади.
Билимсизга икки очунни эgam айлаб тамуф,
Билимлига учмох отли иккисин боғ айлади.
1926

дуэт

Отинбibi

Кечам тонг отди,
Чиқди қуёшим.
Қўнглум қувонди,
Тинмайди ёшим.

Кел-кел, севуклум,
Жондек севарман.
Ойдек юзингта
Бир дам туърман.

10 Пигит

Салом алайкум,
Отинбibiжон!
Уйнаб келойин,
Эрта келубман.
Чиқди эсимдан
Нон олганим йўқ,
Ҳар вақт суърарман
Кеч қолганим йўқ.

Отинбibi

20 Эрта етурган
Тангримға қуллуқ,
Кетма, севуклум,
Жоним тасаддуқ.
Қел-кел, севуклум,
Жоним беройин!
Жаннатда сенга
Гулгул беройин.
Ингит

Отинбibiжон,
30 Надир «севуқлум!»
Инглаб бузарсиз
Ҳар вақтда қўнглум.
Ёш боладурман
Билмам сўзингиз,
Уксутмонгиз-чи,
Ёшлаб қўзингиз.

Отинбibi

«Севдим», деганим —
Яхши кўрарман.
40 Сенинг қўйинғда
Инглаб юрарман.
Мен сенга ошиқ,
Сен ёр бўлгил.
Мен сенга хуштор,
Хуштор бўлгил...
«КУЧА БОГИ» АШУЛАСИ

Энди эсиз, ўткан даврон қайдадир,
Хонақоҳ ҳам тўда ҳайвон қайдадир.
Ҳаффи Зокир деган шайтон қайдадир,
Кўз бойлоқчи макру ёлғон қайдадир.

Фотихамга қараб қанча хирмонлар,
Ӣилқим боқиб қишлоқларда чўпонлар,
Билмас эди сиримни ул нодонлар,
Энди ундай давру даврон қайдадир.

Минг-минг таноб еру ҳовли, гул боғлар,
10 Базми Жамшид қуруб маст бўлғон чоғлар,
Эсга тушиб, энди багримни доглар,
Ул машшоқлар, соки жувон қайдадир.

Хотун-қизлар дуом истаб югурган,
Ихлос ила барларимга юз сурган,
Истагимга доим бош эгис турган,
Саодатлиқ айшу жавлон қайдадир.

Нодон ҳалққа гўё эрдим авлиё
Номусин ҳам менга айларди фидо,
Жаннатларни сотар эрдим доимо,
20 Энди ўшал амру фармон қайдадир.

Шул большовой чиқди, мени хор этди,
Итдеқ қилиб, парча нонга зор этди.
Ҳаққин таниб, эл ҳам мендан ор этди,
Билмам йўл бошловчим — шайтон қайдадир.
ERP ИСЛОҲОТИ

XVII
— Эски унум қайға кетди?
— Бой, эшонлар киссасига.
— Бу унумлар қайға борур?
— Ишчилар декон фойдасига.

XVIII
— Эски унум нима берур?
10 — Қуллик, зулмат, очлик, хўрлик.
— Бу унумлар нима берур?
— Бирлик, роҳат, тўқлиқ, хурлик.

XIX
— Тўхта, бадрак, ерни қандай олмоқчисан?
— Комиссия этагидан маҳкам ушлаб.
— Бой бувамлар жанжал қилса, на қилурсан?
— Тепиб-тепиб, тумшуфига маҳкам муштлаб.

XX
— Бадрак ўрток, ерни налар қилмоқчисан?
20 — Ҳукumatим бой этаман ишлаб-ишлаб.
— Нима қилур йўринг қурғур бой бувамлар?
— Нон бермовди, энди ўлсин кесак тишлаб.

XXI
— Айтмовдимми, каллаварам, пахмоқ соқол,
Ерни сотиб, тезроққина олтин қил, деб.
— Уз куйганим етмовдими, тек тур, мохов,
Ким айтган, сени менга хотин қил, деб?

XXII

Ерни пулдек яширишни иложи йўқ,
30 Ҳам тўзум йўқ ҳукumatнинг бу ишига.
Номзод қилич қўяй десам биронтага
Билло азим, имоним йўқ ҳеч кишига.

XXIII

Ривоятлар ёзмаи ўлгин, кўрнамаклар,
Ер кетишни билиб йўлdek бадрак ёклав.
Бир-бирингдан ўлкалама, мунофиллар!
Ерни берди қизил аскар жон човоклaab.

МАЖЛИСДАН КЕЙИН КУЗАТИШДА

XXIV

40 Томга қўйган шотидак,
Амир лашкарнинг отидақ,
Сумакайни чўзилиб,
Кўзи ўйнаб мокидак,
Домла поччамга салом!

XXV

Бозордаги совундак,
Ичи тушган қовундак
Бой бувамларга салом!

50 : : : : : :

XXVI

Ойболтадай солмофлик,
Эшон ойимдак димофлик,
Охиратга жўнашга
Муридларни қўшмоғлиқ,
Эшон поччамга салом!

XXVII
Олти пуллик тақадак,
Қўзи иргиб бақадак,
60 Оч мухлиснинг қўлида
Ўтмай қолган чәқадак,
Шайх ҳазратлариға салом!

XXVIII
Почча пўстиин ярашган,
Хели кешти ғарашган.
Чилтон, қутбу авлиё
Эшагига мингашган,
Зиёлиларға салом!

XXIX
70 Арифдаги балифдак,
Мита тушган тарифдак,
Гўнг тефада шўрлашиб,
Ҳакка кесган чорифдак
Амалдорларға салом!

XXX
Қутлуг бўлсин, бадрак ўртоқ, чойракорлар.
Октябрнинг берган бу ер ислоҳoti!
Қутлуг бўлсин, янги мехнат, янги бойлик,
Янги турмуш, онг, билимнинг мусовоти!

XXXI
Қутлуг бўлсин, бой бувамга хайру манзур,
Ғинг деганда тумшугига наган, маузер.
Кетмон ушлаб энди мехнат захрин тортсин,
Бугун гача ҳар гердайган мушткору зўр.
* * *

Ол, деҳқон ўртоқ, қўлингга ерни,
Отиб ташлагин фатвойи пирни.
Яшасин фирқа йўлбошчилиги,
Ишчи, деҳқонга келтирди эркини.
* * *

Нуқси қалам ар маъсияти жон ўла билмас,
Қим дерки, ҳаво томчилари қўл қила билмас.
Бир нукта билан дил ҳавоси ёрида бўлса,
Бир-бирини туман жаврини бир жумла я билмас.
Нафақа на деган бало бўлди?
Олгуча кўзларим ало бўлди.

Тўлуб ўн ой, қарорига минг вой,
Икки ойлик аранг сало бўлди.

Ҳар икки ойлиғим Самарқандга,
Борди-келди кирога ло бўлди.

Икки ердан маоши номус деб,
Еб, сотиб боримиз тало бўлди.

Шоир оти қурук фалакка етиб,
10 Тўраларга ҳало-ҳало бўлди.

Ҳарнадан ажралиб бу кунда шукур,
Ҳовли-жой қипқизил дало бўлди.

Олмаган-бермаган бу ёки кишимиз,
Жон таракла яллага ялло бўлди.

Ҳаққи сингганни туртушуб четга,
Бўш еярларга лоло-гало бўлди.

Тўғри ёшлар замони биз кабилар,
Масхара, лалой ҳам лало бўлди.

Мактабам, санъатам шафоат йўқ,
20 Бор гўлах сори йўт қало бўлди.

Тақдиру-пакдиру афандимлар,
Холис ангома валуло бўлди.

Асабият қилиб чунонам авж,
Кета-кет кетга мубтало бўлди.
Қилмасун ҳеч киши айбин валид,
Суфи куфига ибтило бўлди.

Сўфизода, қил ўпка ўзингдан,
Ўзганинг қай иши чало бўлди.

Чек, муганийм, суроди Довудинг,
30 Навбати ҳижратим тўло бўлди.
Бир юртга кетишни ихтиёри
Ёз бошидан ўлмафайди нари.

Қисқа қила кўрсам истагимни,
Афдарди шамол чиртагимни.

Эл-эл дедиму, тилим кесилди,
Имлашурға нечук ўлар мадорим.

Қар ўлди кулоқ шикоятингдан,
Чолғунг ушотармуди хуморим.

Кел-кел дедиму тилим кесилди,
Имлашга нечук бўлур мадорим.

10 Қар ўлди кулоқ шикоятингдан,
Чолғунг ушотурмиди хуморим.

Сиздан-да жавоби арз кутдим,
Ёзмас эсандинг, манам унутдим.
БИР ШАРМАНДА ТИЛИДАН

(Хислатнинг «Найларам» байтига ўхшатма)

Найларам, «Чирик» деган золимда қуръон бўлмаса,
Заррача андиша-ю инсоф бир он бўлмаса,
Жонга тушган нешининг заҳрига дармон бўлмаса,
ЛОақал беш-олти ой ер бирда яксоҳ бўлмаса,
Улмайинми, ёнголи илгимда дармон бўлмаса.

Шунча расво қилдики, мушкуллар ўлди мушкулим,
Қўчага чиқсам, юзимга пардадур икки қўлим,
Бир томонга дастидан гумдон бўлушга йўқ пулим,
Тангри бермас унга офат ё манга бир йўл ўлим,
Равшан ўлмас бу дилим минг марта хуфтон бўлмаса.

Қулки ҳам афсонаман дунё юзига ончунон,
Қолмади Мункар-Накирнинг ваҳминга ҳожат баён,
Бир ўзимдан бошқа билмас сирларим қилди аён,
Қолди бир сандал билан шоти маломат қилмоғон,
Розимасман, ўзға ҳам мендек ҳаросон бўлмаса.

Умр ҳоли хуш ўтарди қўрмай афғон ҳажрини,
Оқ юзида қора холли мулла червон ҳажрини,
Бир тизамда қиз-жувон, бир тида ўғлон ҳажрини,
Қўрмагайдим минг қиёмат бўлса ҳамён ҳажрини,
Қабзайи «Чирик» агар сирримни ёзғон бўлмаса.

Мен бугун қандай юрурман ушбу ҳасратлар билан,
Урса финотдел бу ёндан турли ғоратлар билан,
Тўймаса қорин намоз, тасбех, таҳоратлар билан,
Бу томон «Чирик» сўкуб турса ҳақоратлар билан,
Одам эрмас ул киши бу кундан ўтгон бўлмаса.
Биргина раҳм айламас маъюслигимга дўстлар,
Шунчалик бешарм, беномуслигимга дўстлар,
Сирри қочмас ёғлаган фонуслигимга дўстлар,
30 Улмай айрилмас бу хилда юрушимга дўстлар,
Кимга йиқлав мулла «Чигриқ» ҳам қадрдон бўлмаса.

Ҳасрато, борми жаҳонда ҳеч ёмон «Чигриқ» каби,
Бир тегишда захр уролмас минг чаён «Чигриқ» каби,
Билмагайсан қанчаким сирринг, Ниҳон, «Чигриқ» каби,
Ё илоҳи, чиқмасин бундан буён «Чигриқ» каби,
Ёзмас эрдим «Чигриқ» элга шунча достон бўлмаса.
* * *

Келинг, дўстлар, қиёмат кун яқин бўлди,
Март ойида хотинлар юз очар эрмиш.
Тавбаденглар ўшал куни мўмин қуллар
Қўзларида н қаро қонлар сочар эрмиш.
УЗБЕК ХОТИНИ ТИЛИДАН

(Машрабга ўхшатма)

На кулнатлани чекдик, жаҳли бебуенёд, дастингдан, Хамнша йинглаб ўтдик, бўлмадик бир шод, дастингдан,

Еш умри жовидонлар бўлди чун барбод, дастингдан, Асир қолдиқ жаҳонда, бехабар устод, дастингдан.

Ҳама озод бўлди, бўлмадик озод дастингдан, Бугун Байналимилалга дод этармиз, дод, дастингдан.

Жаҳоннинг булбули эрдик, катаклар ошён бўлди, Қанотсиз шабпарақдак гору зиндонлар макон бўлди, 10 Паранжи-чимматимиз жонимизга беомон бўлди,

На ваҳшат, эркимизни ғасб этишгача пообон бўлди,

Ҳама озод бўлди, бўлмадик озод дастингдан, Бугун Байналимилалга дод этармиз, дод, дастингдан.

Қуёш нури чаман нашъу намосидин аюридилар,  Нечунким ўзлари шаҳват балосидин бой эрдилар, Гўزال чўри ва ё ҳайвон болосидин союридилар,  Сабаб шу бизни илму фан сафосидин қаюридилар,

Ҳама озод бўлди, бўлмадик озод дастингдан, Бугун Байналимилалга дод этармиз, дод, дастингдан.

20 Жаҳон хонимлари бизча паришон бўлмаган ҳарғиз,  

Тирин такфин ўлуб, қабр ичра пинҳон бўлмаган  

ҳарғиз,

13—176
Қуёш ёдида Чўлпон кўзлари қон бўлмаган ҳаргиз,
Куёк бир нон учун ер бирла яксон бўлмаган ҳаргиз,
Ҳама озод бўлди, бўлмадик озод дастингдан,
Бугун Байналмиллалга дод этармиз, дод,
дастиингдан.
БИР ҚУРҚОҚ «МАСЪУЛ ИШЧИ»НИНГ ТИЛИДАН

Арзимни айтай «Чигрик» тағога,
Қолдим, нетарман, бу хил балога.

Қайдан «мас. ишчи» бўлған эканман,
Солдим ўзимни йўқ можарога.

Хотин ўқутдим, ҳаққим йўқотдим,
Бош эгмас энди, қолдим жафога.

Март ойн келса, барча очилса,
Не важқ қилурман Хайринисога.

Очмасга бўлмас, йўл ҳам очиқмас,
10 Қетсам етаклаб ўл Карбалога.

Қошқи хунукроқ бўлса бу мушкул,
Тинса юрагим, чиқса далога.

Ҳайрон очишга, ташлаб қочишга,
Қолдим шекилли бир бедавога.

Ўйноқ кўзидан, шаккар сўзидан
Айрилмасам денег, бугун баногаҳ.

Десам сўройин, ҳийла қуройин
Бўлмас ишониб ёр, ошнога.

«Чигрик» тогохон, март келмасидан
20 Бир маслаҳат бер мен бенавога.
УЗБЕК ХОТИН-ҚИЗЛАРИГА

Келди очилур чоги, ўзлигинг намоён қил,
Парчалаб кишанларни ҳар томон паришон қил.

Мактаб, анжуман борғил, унда фикр очиб гоҳи
Илму фан тиғи бирлан жаҳл бағрини қон қил.

Сояларда сарғайган юзларинг қилиб гулгун,
Сен ҳам аҳли донышлар базмини гулистон қил.

Чўриликни муллолар сенга қилдилар такрир,
Кел бугун бу заҳмингга, маърифатни дармон қил.

Оналик ҳуқуқининг ҳурмат этмаганларни
10 Юзларин қаро айлаб, феълидан пушилаймон қил.

Ой юзинг қора чиммат зулмидан кутулирил,
Чиқ қоронғи турмушдан, нур ичида жавлон қил.

Сен қағон маорифнинг даргоҳига йўл топсанг,
Нурларин олиб кўзга сурмайд Сулаймон қил.
ОЗОД ХОТИН-ҚИЗЛАР ҚУШИҒИ

Эй суюқли хотин-қизлар, кел, ўртоқлашамиз,
Биз ҳам озод ўлкамизда эрк билан үйнашамиз.

Қўл, оёғимиздан уздиқ ваҳшиий қуллик занжирин,
Эски турмушга Ӧқуб нафрат, табиатлашамиз.

Ўтга ёқиб чиммату чачвоқ, фалокат расмини,
Янгидан чиқдиқ ёрғу дунёға, инсонлашамиз.

Розимиз Шўродан, озод этди қулликдан бизи,
Шодликдан рақс этиб, Ӧйноклашиб, сакрашамиз.

Ҳурмиз, озодмиз, парвоз этибон эрк билан
10 Бофи ирфон ичида булбул қаби сайрашамиз.

Мутрибо, «Гулёр» машқи бирла соз эт танбуринг,
Биз табиат базмида жавлонлашиб яллолашамиз.

Фан гулистонида райҳонмиз, сумаңбар, гунчамиз,
Очилиб олам думоғига бу қун жойлашамиз.

Балли Шўроларга, мундог бизга тақдим этди эрк,
Ижтимоият сари биз ҳам қадам ташлашамиз.

Неча юз йилдан бери ҳайвон сифат эрдик асир,
Энди инсон номида ўртоқлашиб, кенгашамиз.

Зуғм зиндонида бўғқанларни биз ҳам бу қун,
20 Дунёдан махрум этиб, ахлат сари ҳайдашамиз.

Эркимизга қайси эр тўскинлик айлар, шул замон,
Тўхтамай ул хоин эрлардан ҳамон ажрашамиз.
Зулфимиз айлаб паришон, хуснямизнан ёндириб,
Рашқдин виждонсин эрларни дилин догошамиз.

Яъни бизларга ҳақорат бирла боққан кимсани
Куйдириб, чандон ҳасаднинг ўтидан қийнашамиз.

Кел-кел, эй, озодлик боғини сан-сан гуллари,
Илму фан гулзорида гулгун ёниб, яшнашамиз.

Улкага инжод этиб ҳар хил саноий куйларин,
30 Севиниб ҳар бир тараққий йўлида яйрашамиз.

Илм йўлида касб этиб фанну ҳунарнинг дошшин,
Санъат изҳор айлашиб, ҳикмат йўлин қўзламамиз.

Чиқ жаҳолатдан, қутил қуллиддан, эй ўзбек қизи.
Ўзгалардек биз ҳам инсонликда эркинлашамиз.

Оч кўзинг, оламга боқ, инсонлиғнинг изҳор қил,
Бу тараққий давридиб, биз ҳам тамаддунлашамиз.
БУ КУН — 8 МАРТ

Ҳай, ҳай паранжи деган ёт нарса, қўлиниг ифлос, ўзбек хотин-қизларига яқин келма, ўзингни четга торт!
Ун уч асрдан бери бечора хотинларни нафсис аммо-ранг учун ем қилиб келган муlla, бу англий кафандар-ни бу кун бўчалаб елканга орт!
Бурнингни ерға қадаб кучан... кучан, ҳа-ҳа, дака-данг торт... Э калласи хум, бад нафсига дум, вужуди наҳм, қадами шум, йўли йўқ, умиди узук, бу кунги чинақам нурлар ҳижолатидан тескари борган бўм!
Турасизларми юракларинингизни қилиб ғум? Ҳалифаларинг, муридларинг, муршидларинг жаҳаннамга бўл гум!

Ҳой, бой!
Йичи ғирч-ғирч мой!
Бети довул, бурнин сурнай.
Бугун сандан қимматроқдир бир замбар лой.
Қайлиқ ўйнаб, қиз сотишлар,
Чўри, ҳизматкор тутишлар,
Биров мулкни гасб этишлар,
Оғиз, бурнига уришлар,
Турма, сургунлаш, сўкишлар,
Бугун сенға кўп қийиндир, аҳволингга вой.
Тур, тур, бу суқсурдек малакларга соладиган кин-на-суқ, ҳасадларинги ўзини эски тегирмон, обжувоз-ларинга олиб бориб ёй! Бу кун сенға томоша эмас, кулфат, бугундан кейин сенға қабр билан кафанд вақлфат.
Яъни сенинг ишинг тезроқ умр танобиин тортиш, халқни талагандарниғ гуноҳини елканга ортиб, ёғоч отни ми-ниб чопиши.

30
Ана қўрасанми, хотинлар паранжиларин ташлаб, оозодлик эълон қилди. Сен шум қўзинги уларга ташла-ма, ертулаға қириб ажал шарбатини тот. Виждонинг-ни нафсинг учун сот!
Ҳа, домулла!
Ҳайрат бармоғини тишла-ю, бир боғ похолга ўхшаган соқолнинг туатамла! Саллангни босиброқ кийгил-да, бир оз каллани ҳамла. «Нега хотинлар паранжини ташлайдилар» деб хафа бўлсанг, бурнингни тишла-ю, кўzingни намла!

40
Паранжини ташлаган хотинларга қўз учи билан қараб, уларнинг отган тоши билан юрагингни догла!
Э мутаассиб пес,
Сандалда ўтириб қўқнорни эз!
Тарякдан тановул эт-да, қўқ чойни дамла,
Охиратга сафар қилиш учун камарни боғла!
Лекин сенга бир насихатим бор:
Келтирган паранжи-чимматларининг ўзинг билан бирга олиб кет, у билан қабринган бориб ёт!
Паранжи ва чиммат!
Тезроқ келган жойинга қайт,
Макқага сафар қил,
Жойингни сақар қил!
ХОТИН-ҚИЗЛАР ОВОЗИ

Тор қафасда зерикдик
Эзилиб ҳақсиз ётганни.
Қўлни тортинг, оталар,
Қизни молдек сотганни.
Даф қил бу тилагингни,
Ишинг чапла бўлади.

Ўйин эмас хотин-қиз
Паранжисин оттани.
Замон қўймас эр ишлаб,
10 Хотин қавшаб ётганни.
Ўйнашма замон билан,
Табъинг ҳира бўлади.

Ер олғондин сенларга
Чўри келди бойбачча.
Энди бизға керакмас
Кумуш, тумор, болдоқча.
Қўтар супра, ўқлоғинг,
Табъинг ҳира бўлади.

Бас, шунча қизғондинг
20 Бизға илм ила фанни.
Ол ўзинг ёп бу кундан
Бизға илган кафанни.
Тутамла ма соқолинг,
Малланг кафан бўлади.

Эски турмуш курмаймиз
Янги турмуш турганда.
Паранжида турмаймиз
Барча очик юрганда.
Минг диккайсин қулоғинг,
30 Шолинг арпа бўлади.
Шунча замон сенларга
Чўри бўлдиқ, бойбачча.
Энди бизга керакмас,
Дарчаси йўқ уйларча.
Тутамлама соқолинг,
Салланг кафан бўлади.
ШАХРИСАБЗ МАҲАЛЛАЛИ АЗИМХУЖА ЭШОН БИННИ ТОШХУЖА ЭШОННИНГ ОФИЗ БОГЛАНЛАРИ

Рўза тутдим ноз учун,
Элга бир пардоз учун,
Сўрсанг ишининг аслини
Мулла червон оз учун.

Рўза тутдим ор учун,
Ҳар куни ифтор учун,
Чунки ҳар ифторчиининг
Бир чопони бор учун.

Рўза тутдим хатм учун,
10 Қориға мен хасм учун,
Тушганидан ҳаштиях
Тортиб олмоқ рам учун.

Рўза тутдим фитр учун,
Ҳам йиғишга ушр учун,
Бор закотин олмоққа
Қамбагалға фитр учун.

Тубан айлаб бошимни,
Оқизиб кўз ёшимни,
Ҳидватни саҳих айлаб,
20 Тушда урдим ошнимни.

Амри маъруф, чиллалар,
Шубҳасиз, бу ҳийлалар,
Барчасидан мақсадим
Танга, червон, тиллалар.

Гар бўлса нодон элим,
Авж олиб турғай келим,
Гўрға киргунча бошим
Ғам юқин кўрмас белим.
Рўза тутдим ош учун,
30 Ушбу қалам қош учун,
Рўзасини сотаман
Бирор чеким нос учун...
ҚУТЛУГ БУЛСИН

Қиш битди, баҳор етди,
Булбуллар келиб, зоғлар кетди.
Найсонлар силграшиб,
уйнашиб қўйилди!
Чакмоқлар қақинди,
дозвуқлар қоқинди,
Қавслар жилмайиб,
нозлик уйкусидан
Табиат сесканиб,
10 пардалар суқилди,
нурлар тўқилди!

Маллалар, саллалар,
Ирфоңсиз қаллалар,
Шайтонлар, иблислар,
бурхонсиз даллалар.
Дўзахлар, жанинатлар
тоатлар, яллалар
ғазаблар, аллалар.
Макрлар, ҳийлалар,
20 иҳлоллар, биллолар,
Бусбутун қўюндек,
қўйилди!

Салтанат, тахтлар,
тожлар, божлар,
туморлар, «бахт»лар,
зулмлар, хирожлар,
зиндонлар, қишлар,
дарралар, қамчилар,
сафсата, фаҳшлар,
30 қонлик томчилар!
ҲАМЗА

Олтинлар, кумушлар,
умрлик юмушлар,
бандалик, қулликлар,
аччиқ турмушлар —

Озиялар, алдашлар,
урушлар, тортшлар —
барчаси
tитради,
қақшади,

урилди,
сурилди!

Рақслар, сиймолар,
кўз ёшлар, зикрлар,
жаҳлдан, уйқудан
tўғилган фикрлар,
иншолар, адаблар,
иқирлар, чиқирлар
қоқилди,
тутдек тўкилди!

50 Шодиёна урилди,
бойроклар қурилди.
Эскилик ўлди,
янгиллик кулди.
* * *

Ўн кундирики, янга-келини бирла очмиз,
Ёф бирла нон шавқида қочдики ёфочмиз.
Дўстлар хаёл бирла биза хукм айлабон,
Деманг семиз ҳаво бирла шишган сон очмиз.
* * *

Бул жаҳон баҳрида ҳилқатдан хабар олғил, кўнгул, Шоири маҳзун табиатдан хабар олғил, кўнгул.
Ҳум самовий телбалик илҳомина ҷўмғон хаёл, Завқиғо текқан ҳақиқатдан хабар олғил, кўнгул.
* * *

Ҳай-ҳай, дўстлар, қадам босманг қўча сари,
Уч кун эмиш паршавойниинг байрамлари.
Ўн ёш тўлиб Октябрға мундан нари,
Қолмақ эмиш шоҳу эшон, мулло бари.
Октябрға ўн ёш кушод тўлди, дўстлар,
Яъни бизга охир замон бўлди, дўстлар.
Алвон боғлаф дуппа-дуруст кўп мусулмон.

. . . . . . . . . . . .
МУБОРАК, ИШЧИЛАР

(Шанхай олиниши муносабати билан)

Фатх ўлди зулм остидаги қалъан Шанхой, Нур сочди уннинг устига ўн тўрт кечалик ой.

Ҳар кимда синаш бор эди бу куннинг изидан, Англатдикисиз, сармоя битар ернинг юзидан.

Қайғурдиса жаҳонгир элин шу кутмаган ишдан, Титраб юрарни, умид узди унда қолишдан.

Элларни эзиш бўлса бўлур дунёда бунча, Бордуру мафа: «Ҳар эзилиш юксаги шунча»...

Марш илгарни, марш, тун-куни бос, миллий кўшинлар!
10 Битсун абавий ёр юзидан қонли йўсинлар!

Лаънат сенга, сармоя, бу кун етди башорат! Бирлашса жаҳон ишчилари бизга саодат.

Бирлашмакка чоқ бўлди яқин, бўлғил амин сан, Шипирилгусидир иблис элин рўйин заминдан.

Яша, яшасун кучли ва ботир қизил аскар, Битсун, у зулм, тож ила таҳт, фаъшу ҳаваслар!

Фатх ўлди зулм остидаги қалъан Шанхой, Нур сочди уннинг устига ўн тўрт кечалик ой.

www.ziyouz.com kutubxonasi
«ҲУЖУМ» ХОИНЛАРИҒА!

Баъзи бир хизматчилар хотинни «озод» айлади,
Илгариги эркини ҳам, яъни барборд айлади,
«Ғинг» десанг «қум-қум талоқ» машқини бунёд айлади,
«Йўқ десанг, гум, бошқа»,— деб додини бедод айлади,
Қайта бошдан рўдапо илмокчи иршод айлади.

Йўқ эди бечорани хобу хаёлида бу иш,
Иш кетар қўлдан магар, лозим буюрганда ўлиш,
Ҳаммадан бу ҳам ёмон хотин паранжисин олиш,
Ноилож шарт айлади ўн ўлтиришга бир бориш,
10 Шунда ҳам бир «юз кўрар» расмини ижод айлади.

Э омон бўл, қайда у ўн беш қадоклик папкалаш,
Сизми бу ҳолда мудоффи ким такиб винтофкалаш,
Сизга ҳайф: «Майдонда шерман»,— деб юриш,
эй ҳаккалаш,
Сизки бундоқ шум, мунофиқ, ўзгадин ким ўпкалаш,
Фирқанинг хужжатлари КҚга фарёд айлади.
МУБОРАК

(Янги қўшиқ)

Э зубдайи башарлар, минг марҳабо муборак,
Озодлик ярашмиш, ҳай-ҳай, жудо муборак.

Ҳай-ҳай, на хуш ярашмиш саф-саф бўлиб туришлар,
Лашкарча эскиликка мардона мавж уришлар,
Байроқ хинали қўлда, силкиб ғўзал юришлар,
Гулшаннинг ғулларидан ол яшнаб ўлтиришлар,
Чин маърифат нурданд дилга упо муборак.

Ашъор адилларига илҳом берар жамолинг,
10 Деди қуёш ойға: «Биздан бугун уёлинг»,
Озодлик чорида топқил яна камолинг,
Берсин ҳаёта саққал ойина камолинг,
Тонсун ташаббусингдан ишлар баҳо муборак.

Ноз уйкудан уйғонгил, озодсан ҳафасдан,
Қайрил буён, хурофот, бидъат, суку нафасдан,
Фолбин, мозор, дуохон, кўчук, тумор, аласдан,
Бехуда я ясанлар, жангур-жунгур ҳавасдан,
Турмушда хўп кўрарсен нашъу намо муборак.

Бел боғлангиз, сингиллар, озодлик йўлида,
20 Энди туроб қолмангиз жабру ситам қўлида,
Номус ҳақи талафдири кармоаннинг қўлида,
Яирангиз энди қизил байроқ ўнгу сўлида,
Қичқир, фалакка етсун, шарқий садо муборак.

212
УЗИЛГАН ЧЕЧАКЛAR

(Озодлик қурбонларига багишка)

Сурмахон ёлғиз ётганда,
Бўғзига пичоқ ботганда,
Питирлаб жон берганда,
Тушди Қорожон ёдиға.
Суд олий жазолатганда,
Кимлар сўзига киргани
Етдими оҳу додига
Жон аччифни тотганда.

10 Чархланган пичоқ кесганда,
Тожихонлар қон қусганда,
Қўзига бир ёш келмаган
Юсуфжон: «Оҳ, аттанг!»— деди.
Тўрт ёқдан ўқ босганда,
Чин ҳақиқатни билмаган
«Шу жазоси, йнглант,— деди,—
Қабримдан қамиш ўсганда».

Эргашой ойдек юз очди,
Жаҳл ила билдатдин қоқди,

20 Тошбагирлик Абдуқодир
Термулган кўзга раҳм этмай,
Бўғзидан қора қон сочди.
Ўз отилишин сезганда,
Тўппонча сари ёлбориб,
Жавдираб ҳар ён кўз очди.

Қонли кўйлакни ким ёпган?
Сотқинбии ким топган?
Саккизинчи Март байрорин
Кўтарай деб бораётганда,
30 Мелибой кетмонлаб чопган.
Камбагал деҳконлигидан
Йўл топиб оклогучилар
Тўққуз ўил қамоққа ёпган.

Рўзиой китоби қўлида,
«Аэроил» ўнгру сулида
Ёлборишларга боқмасдан
Қип-қизил қонға бўяди.
Эркабой мактаб йўлида,
Бой акамларнинг касрига

40 Саккиз ўил қамоқ битгунча
Фамли бош икки қўлида.

Қурушуоннинг жонидан ўтган,
Паранжини бошидан отган.
Золим Эргашбой зулмидан
Ҳасрату армон ичида
Гавдаси конларга ботган.
Дорилахлоқда қон йиғлар
Уксиниб қилган ишидан,
Лекин иш вақтидан ўтган.

50 Ойнисой юзлари,
Телмуриб ёшили қўзлари,
Абдулла чавоқлаганда,
Еру қўкларни титратди
«Раҳм айла!»— деган сўзлари.
Элу аймогидан айрилиб,
Саккиз ўил ҳукми тўлгунча
Қўр бўлур йиғлаб қўзлари.

Асакада ой тутулди,
Мулла, эшонлар қутурди,
60 Дин, шариатниг исмиидан
«Гозийлик» деган ёлғонга
Адашган эрлар сотилди.
Хотин-қизларнинг эрки учун

214
 shovearlarn

Хадидахон ҳам Қодиржон
Иккаласи бир отилди.

Бойбобо, мулла, эшонлар,
Нега оз ўйлаб кўрмайсиз?
«Тангридан», дейсиз, ўзингиз
Тақдирға нега бўйсуниб
70 Endian алдамай юрмайсиз?

Эски турмушни суймаймиз,
Қуйган устига куймаймиз.
ўзимиз қурган турмушда
Сиздек ифлосни қўймаймиз,
Дунёдан қувмай қўймаймиз.
ТАРСУНОЙ МАРСИЯСИ

Қурилмасдан дорга ёйган қўйлагим,
Ёзмай шимарилган нозик билагим,
Вафосиз ёр экан, қонимни тўқди,
Шул эрдими, дўстлар, севган тилагим?

Ортиқ бино қўйдим, «ёр» деб ўзимга,
Кулгич эрким уйку бермай қўзимга.
Номард экан, чалди бოгла қўлларим,
Қиё боқмай қўз ёш томган юзимга.

Мўлтипладим ҳар ён ёлғиз чогимда,
10 Бир мехрибон қўрмай мен ҳар ёgamda,
Юрагимда кетди армон, йронлар,
Очилмасдан бир йўл ғунча боғимда.

Ев юракка сиздан кечдим, сувандим,
Дод этгани ваъдам эслаб, уялдим,
Яхши қолинг, севган юрути диёрим!
Ҳизмат қилиб қонмай, қонга бўалдим.

Менга мотам тутуб, қора боғламанг,
Тегу тўшим нозик бағрнан доғламанг,
Тарсунойдек ёвук севинг, сингиллар,
20 Тўкис билим қўрмай, турмуш чоғламанг!

Софинганлар сўрса, алдаб юпатинг,
Мендан салом айтиб, кўнглин қувонтинг,
Ҳожиқулдек ёвуз юрак ётларни
Ёш турмушдан, ёшлар, қувлаб йўқотинг!

Ўн тўкқизда саҳна донғин олибман,
Йингирмaga тўлмай, гулдек сулибман,
Тарихим бўлмасму шоҳи, ёронлар,
Ҳалимдек элга достон бўлибман.
ЕДИМГА ТУШДИ

ЖИНОЯТЛАРИ ОЧИЛИБ
ШИПИРИЛГАН КИШИЛАРТИЛИДАН

(Муқимийга ўхшатма)

А м а л л а р а с т тўра л а р

Қани энди устолда ўлтуришлар,
Қовож илиб, кутургандай қарашлар,
Ишчи-дехқон келса, бирдан пурқашлар,
Қилғон тўралигим ёдимга тушди.

Ойлик олдим бир тийинлик иш қилмай,
10 Яланг оёқларни кўзимга илмай,
Узотғон оёғим гердайиб йигмай,
Чалқонча ётконим ёдимга тушди.

П о р а х ў р л а р

Сўзда қурук қонун, дилда поралар,
Пора бермaganлар бўлур қоралар,
Шунинг учун кўкрагимдур ёралар,
Олғон чирвонларим ёдимга тушди.

Зиёфатга айтса иши тўғридур,
Қуруқ сўзли қиши, шаксин, ўғридур,
20 Томогим ёгланса, ҳукмим жоридур,
Бу ёлғон қарорим ёдимга тушди.

О лғи р к о о п е р а т и в чи л а р

Қатта дўконларда маишат қилдим,
Чаққон молларни бир дам гум қилдим,
Ошна-оғайнита бериб сув қилдим,
Чўнгак тўлғузгоним ёдимга тушди.

Охирда хашагим очилиб кетди,
Юздаги маскалар йиртилиб кетди,
Дорилахлоқиға рўбарў қилди,
30 Мухбирнинг қалами ёдимга тушди.

Мухбирлари

Ёш мухбир чарчамас, толмас билаги,
Ёвлардан қўрқмайди тоғдай юраги,
Ќеча-кундуз ишлар, тинмас қалами,
Ёзадургонларим ёдимга тушди.
Турли йиллар

[ШОКИРЖОН ВАФОТИГА МАРСИЯ]

1-МАРСИЯ

Деди дўстларки, Шокиржон азиз жонимдин
айрилдим,
Очилмай ғунчаю гулдек гулистонимдин айрилдим,
Жаҳон боғини қўрмай, балки ғўстонимдин
айрилдим,
Экан қисмат азалда, ҳарна қўрғонимдин айрилдим,
Баҳона шул эқан, менга нетай жонимдин айрилдим.

Дариго, наҳли шайтон бу йигит жонимга раҳм
этмас,
Едум марги ажални гавҳари жонимға раҳм этмас,
Жафо қилдим ўзумға, оқибат жонимға раҳм этмас,
Ризо бўлдум ўлумға, бу ширин жонимға раҳм
этмас,

10 Нетай оҳирки қисқа умри меҳмонимдин айрилдим.

Азалда қулфату ғам бирла келлим бу жаҳон ичра,
Менга тор бўлди дунё, қўп сиқилдим бу жаҳон ичра,
Қи зарра йўқ эқан роҳатки, билядим, бу жаҳон ичра,
Фамимда дўстларим багрини тилдим бу жаҳон ичра,
Ҳама қўқсини дофлаб, ёр-ёронимдин айрилдим.

Ажабким зулм этуб, дўстлар, ўзумни турфа
ўлдуругум,
Ажал илкинда мундоғ ғунчадек рангимни сўлдуругум,
Қилб ман тарки дунё қўзларим туғроққа
tулдуругим,
Фироқимға ҳама қавму қариндошнини қуёдурдим,
20 Хусусан волидамдек телба ҳайронимдин айрилдим.

Менга дунёда дўстлардан насиҳат қилмади ҳеч ким,
Агарчи хат қилиб берсам мени қайтармади ҳеч ким,
Мени мундоғ бўлурму деб ки бовар қилмади ҳеч ким,
Неча ким арзу дод этсам қулоғин солмади ҳеч ким,
Ситез айлаб кўринг умри сарватдин айрилдим.

Қўнгул уздуғм ҳама қавму қариндошу днёримдин,
Ажални домиға урдум ўзумни иҳтиёримдин,
Қўруб жон аччигин бўлдум пушаймон ушбу коримдин,
Топарсиэларки йўқлаб борсангиз эмди мазоримдин,
30 Кечуб ман айшу ишрат, давру давронимдин айрилдим.
2-МАРСИЯ

Алвидо, хурду калон, эй ошнолар, алвидо,
Ота ўрнида амак бирлан тағолар, алвидо,
Мехрибон мунис акам бирла уколар, алвидо,
Ҳамширам катта-кичик мушифқан онолар, алвидо,
Кетдим эмди бош олуб, мандан жудолар, алвидо.

Ўн тўққуз ёшимда бўлдум ман бу дунёдин фано,
Ғамгузор ғамгин онам, мандин бўлиnga эмди ризо,
Ҳукмнингзин тутмадум ман жондии ортук, эй ако,
Бўлмангизлар ман ғаргибди эмди сизлар норизо,
10 Хуш қолинглар эмди хешу акраболар, алвидо.

Ҳеч киши қилганму ширин жонига мендек азоб,
Олти пуллик маргимуши қилди жигар баърим кабоб,
Гўшт пўстум куйдуруб, қилди мани ҳолим ҳароб,
Жони ширин ваҳмидин ман ҳар тарафға ғарқироб,
Топмадим етган ажалга ҳеч даволар, алвидо.

Bu эмас эрди хаёлим балки ўлмасман дебон,
Чун қиллиб эрдим бу ишни охири мундог экон,
Қисматим шул бўлса найларман, ажал бермас омон,
Bu қафас тан мулкидин жон учти парвоз айлабон,
20 Қилмади менга вафо бу яхши жолар, алвидо.

Ҳайфким, умрум ўтуб, ман зарра роҳат кўрмадум,
Теваларда тўй бериб, мақсадларимга етмадум,
Bu тирикликдан ўлумни балки аъло қилмадум,
Бир йўли раҳти сафарни охиратга айладум,
Бўлмади манга насаб нашъу намолар, алвидо.

Сайру боғ қилганда, ўртоглар, мани ёд айлангиз,
Ман учун қуръон ўкуб, арвоҳими шод айлангиз,
Ҳар нечук мандин хато ўтсаки бир ёд айлангиз,
Ҳар замон йўқлаб мани қабримни обод айлангиз,
30 Йнглашинг афсус этуб шафқат фанолар, алвидо.
Доги ҳасрат бирла кетдум ман тааллуқ қилмаин, Учти дунёдин чирофим бир нишона қолмаин, Йўқ (...) келса ажал ёшу қаридур ўлмаин, Қисматим рўзи азалда шул экондур, найlainin, Кетдум охир, ҳосил ўлмаи муддаолар, алвидо.
3-МАРСИЯ

Сарв қаду қоши қалам кетди жаҳондин, во дариф,
Кўз юмуб, кўнгил узуб яхши ёмондин, во дариф,
На ситам етди ангаким, кечди жондин, во дариф,
Ё илож топмай қазон ногаҳондин, во дариф,
Учти жон булбул қуши бу ошёндин, во дариф.

Қайси одамдин етубдур санга бу жабру ситам,
Бор экан кўнглунгда мунча гуссау дарду алам,
Мундайин ёзмиш санго рўзи азал қудрат қалам,
Восил ўлғил раҳмати парвардигормға, бўтам,
10 Биз жудо бўлдик санингдек жонахондин, во дариф.

Тушмасун ҳеч ким бошиға бу ажал, эй дўстлар,
Ўтди бу дам ичра бўлмаў касал, эй дўстлар,
Бу ўлумға кўп ўзи қилди жадал, эй дўстлар,
Олди оҳир бу қазон бемаҳал, эй дўстлар,
Учди бу шамъи жамоли хонадондин, во дариф.

Бормукин дунёда сандек жониға жабр айлаган,
Бормукин сандек киши мундоғ ажални излаган,
Бормукин сандек тириклик лаззатни билмаган,
Бормукин ҳарғиз санингдек заҳри қотилни еган,
20 Бош олуб кетдингму зулму бегарондин, во дариф.

Сан кетуб бизларни эмди зору ҳайрон айладинг,
Мурда янглинг жумлани жисмини бежон айладинг,
Қайси кулфат, қайси ғамдин жонни қурбон айладинг,
Йинглатуб ҳафизинг билан, кўнглуммий вайрон айладинг,
Айрлиб қолдик санингдек мехрибондин, во дариф.

Сан Зокиржон ёнида қандоф ярошган гул эдинг,
Мушки анбардин муаттар ғунча лаб сунбул эдинг,
Ҳосу ом ҳўрду қалон табьиға сан мақбул эдинг,
Ҳам фасоҳатлиқ ягона тўтию булбул эдинг,
30 Тегди заҳмат санга бир қайси тикондин, во дариф.
То тирикман, тинмай этсам ҳасратинг бўлмас адо,
Ўзни қилдинг бу қазои бемاخалга мубтало,
Йиғламоқдин бу жигар бағримни қилдинг сен яро,
Бор экан пешонада тақдир бу хукми худо,
Сан кечуб кетдинг ҳама мулку макондин, во дариф.

Санга ёднома учун ёзди фидои дафтари,
Йиғласун васфинг эшитган жумлан ёшу қари,
Барчани бағрини тилди бул ўлумни ханжари,
Келмагандек бўлди дунёға Шокиржондек пари,
40 Кетмагай доғинг яна ман нотавондин, во дариф.

Ажал илкинда ожиздур агар-чи бўлса Луқмони,
Ўтар навбат билан шоҳу гадодур куlli инсони,
Будур явмул вафоти бил Шокирижон ибн Мавлони,
Куни душанба тўртунчи ражаб «торихи имони»,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
* * *

Билинг, думгалар, бу кофирии тахту тожин олур ёпун,
Парвардигорим хохласа, ҳарна борин олур ёпун.

Бизга худо раҳм айласа, ёпун белини бойласа,
Руҳи Мухаммад қўлласса, бир соатда олур ёпун.

Аскарлари саф-саф бўлиб, яхши-яхши отга минуб,
Тўпин ўн отга судратуб, не дегонни чопур ёпун.

Бир ярим йил бўлди уруш, ўрус паймонаси тўлди,
Тақдириoti шуйла бўлди, охир бир кун олур ёпун.

Халойикқа зулм қилди, мадраса вақъфини олди,
10 Ҳарна ишлар бошқа солди, қасосини олди ёпун.

Қозоқ ўруслар борғунча, сафларин тортуб турғунча,
Милтиғин қўлга олғунча, замбарағин отур ёпун.

Ўруслан кетди давлати, зоҳирда бордур савлати,
Насиб бўлмас бул давлати, бир кун бошин олур ёпун.

Шўхи саҳар кўп йиллагил, яқонгни чок эт, бўзлагил,
Ҳажга кетарни қўзлагил, бир шаҳаринг талар ёпун.
МУОМАЛАӢ АФКОР

Боис на эди жавриргни маълуки адамдан?
Васфингга яқин аксина берун иқадамдан?

Боқ раҳмати қаҳрина жинсияти қатли,
Маҳрам-ла ўгул айлагана сўйла ҳакамдан.

Ҳалқ ўлди на сир ўйла яқосиз ўлуб имдод,
Холо намаон мафҳум әрур нуни қаламдан.

Оҳ, ваъда Ақмалинг ўлубди бөқиёрсен,
Эшитдик ҳамадан ҳайр эди дер жуди адымдан.

Қозиблаар ақал кўрсун эди, бизча жафосин,
10 Роҳиблари етмай «вай» демиш билгучи эгамдан.

Ҳар фикр, ҳар афкор ўзича ҳаки ҳалоли,
Асрори ҳамон холи эмас хуни надамдан.

Нурингдан умид этмаға не бўлди ҳатомиз?
Ортуқ эди оклиқ утрада бу зулимдан.

Миллат ўзин чун айрилишиндур ила маъэзуб,
Таҳдиди иқоб англамадуқ қойси ситамдан.

Қайдагини сўрақ бу сўроқларни жавобин,
Вермоқға ҳақиқат «Сизи гўтарди» ҳрамдан.

Бан ким на сабаб жаврима жашлим бу на моне,
20 Ворликми? «Билим» билдиги ҳадис-ла қадамдан.

Ҳоликми, табиатми ўзни тондими ўзлик,
Ҳаввоя таашшуқ этиши қайси қаламдан.
ТАҲАССУРОТИ АФЛОҚИНДАН БИР ИЛҲОМ

Қулоғима сахар илҳомидан нидо келур,
Нидолар ила гудурлаб оғир садо келур,
Садолар ила булултар тўсуб қаро келур,
Булулла қудси шаҳодат қилуб имо келур?
Бу жилвасинда биолламан на сир, газо келур.

Бир илгидан қадаҳу бир қўлидадир шамшир,
Ҳаёт саҳнасида бўйла рў берур тасвир,
Равоқ тожини бу мисра айлаюб тазвир,
Гаҳи маразга жамоат эрур буюк тадбир,
10 Бу нукта фаҳмийдапе яғи бир шифо келур.

На шиддат ила келурмииш бу он зимистонлар,
У бад насиимда барбод ўлур гулистонлар.
Ҳазон ўла гул очолмай ниҳоли бўстонлар,
Қабрни хиштин эмузгайд тўлуқ у (. . .) пистонлар,
Чокурса мунглуқ оноси жавоби ё келур.

Ғазабининг шифтина хужум эдар савдо,
Қима бу тўғрида даъво, кима ўлур парво,
На хил саҳифаи торих эдар буни нисо.
Умур шаръини ташлаб чекуб галат фатво,
20 Ирода торидан ойрилма, ҳар бало келур.

Маони важҳила нблиз қиёфа рухоний,
Жаҳолатинг сени келтурма-да на балоий.
Таъсир гисла йўқолмаз бу тарки унвоний,
Ҳар ишни ўлғусидур бади нек поёни,
Биза бугун бу келонлар сабо сенго келур,

Ду бора ғорат ўлурлар диёр саҳфингдан,
Кутуб хубга бўёқ истиона рақсингдан,
Шарораларни сочуб нафън хубби нафсиингдан,
На хил натижа чиқарғунг у эрк ҳиссингдан,
30 Бу шаръа гайра вужудинг ҳизри бало келур.

Тилинг учида қиёфангда ишқ даъвоси,
Шудирми, йўқса қаломи ҳадис фатвоси,
Дилингда Намруду Қорун ўлди ғавгоси,
Тушундинг фалат эркон қазо муаммоси,
Асrlар ўлди қудумиянг хароб осо келур.

Ипроқ ўла қаю иллат асл тариқатдан,
Юмар кўзини то ман эдан ҳақиқатдан.
Тараққийсина сабаб санъат ила ҳикматдан,
Бизим каби чиқа олмаз жафою накбатдан,
40 Нафасда бошина бинг турли бу жазо келур.

Ҳажрға шиша не-не суд ўлур раҳобатидан,
На деб жавоб эта уммат сабо шаҳодатидан,
Ҳароб қадам нажиб эй лак қасофатидан,
На ишла қуртуламиш илмисиз разолатидан,
Қаю бало қўралим дафънга дуо келур.
ҲАЖВИ НИҲОН

Хуш келибсиз, эй укам Абдулҳамидхон, ассалом,
Очилиб бўлди кўнгуллар шоду хандон, ассалом.

Ул Муён Усмон бирла руҳи Қудратҳондаги
Ёру дўстлар хўб саломат борму жонон, ассалом.

Бир-бир айтай, аввало, борму саломат Зикриё,
Мулло Абдулло, хусусан Саид Алихон, ассалом.

Мирза тўмтоб, қари чўлтоқ, ҳоказо хешу табор,
Тожику қирғиз ҳама ўзбек қадрдон, ассалом.

Сойни бўйида ичиб Нурбокимиз қайф айламиш,
10 Ҳоли ҳам борму пучук ул катта қумғон, ассалом.

Неча бўйлар орзу қиллим бориб қўрмоқни висол,
Кўп сабаблар монеъ ўлди бўлмай имкон, ассалом.

Ғам билан тўлган эди багрим хусусан сиз учун,
Кечалар айлар эдим кўп оҳу афғон, ассалом.

Гоҳ-гоҳ туъша хаёли қомати зебойингиз,
Дод уруб сирмас эдим оламға ҳар он, ассалом.

Йўлларингида нигоро термулуб икки кўзим,
Тўхтамас эрди оқиб ёш ўрнига қон, ассалом.

Эргашиб кетсам эди, аввалда жоно сиз била,
20 Қолмас эрди мунчалик кўнглумда армон, ассалом.

Эштииб келғонингизни ушбу кун эй, маҳвашо,
Айламид ҳадя суюнчиға азиз жон, ассалом.
Ҳамза

Шодлифдин ларзалар тушти баданга бул ажаб,
Кетди ўздан қолдиму бир зарра дармон, ассалом.

Юғуруб келган эдим бйлмай соколингиз чиқиб,
Қўз тушуб бўлди кўнгуллар мисли ҳайрон, ассалом.

Неча йиллардуъ жудолиғ бизлара тушмиш эди,
Ҳар қаюмиз бир-биримиз қўп соринғон, ассалом.

Ҳўб саломат борму банг ҳамма, тузсиз ҳам суюқ,
30 Самаворчи Рўзин флос ншга чакқон, ассалом.

Хом терини тишлаган итдек керишибдур, ука,
Ухшатиб бўлмас на ҳинду, мулки тунғон, ассалом.

Мўйлабингиз мунча ҳам олифта итин думидек,
Қайрилиб гажак бўлиб ўсмиш қорайғон, ассалом.

Ҳеч ким сизча хунук ҳамма, (. . .) чиқиб соқол,
Қўрсаким қоғчай дебон «лоҳавла» гирён, ассалом.

Шул сабабдир бормайди тургон экансиз уялиб,
Ўзингизча ҳўжрага, эй ёри жинон, ассалом.

Ҳайрият келдим ўзим, расво қилурдингиз бориб,
40 Бўлсангиз дўстлар ичинда бизга мехмон, ассалом.

Бу Ниҳоний сўрмамиш ҳар кимсадин бу афтингиз,
Ҳозир ўлдим келганимга минг пушаймон ассалом.
* * *

Ох, эъ бахти забун, маъзун ватан, гирёнасан,
Туби битмас, доғи кетмас ғамлара ҳамхонасан.

Дод, эй мунглуқ ватан, кимса сени ёд айласун,
Билмаюрларким ҳақиқий отасану онасан.

Ҳеч бир кун ўлмаюрким бахт ўлсуҳ ёваринг,
Доимо зиллат асорат зарбидан ҳижронасан.

Биткулардан бу азиз бошинг қачон озод ўлар,
То қачон бундоғ улуғ ўтлар ичинда ёнасан.

Асрларда тор-мор ўлмакда шону шавқатинг,
10 У мушираф ўзлиғингдан тобакай бегонасан.

Алъаташ дилсузликлар ўз итмомига (....)
Билмадим, қай кун маориф чашмасиндан қонасан.

Қолдиму ҳеч бир фалокат бошинг узра тушмаган,
Нафсн бир мурдор учун ҳар дамда бинг курбонасан.

Эл сани қилса мазаммат, эй Ниҳон, содиқ эрур,
Токи сан маъзун ватан мажнунисан, девонасан.

Ох, эй бахти забун, маъзун ватан гирёнасан,
Туби битмас, доғи кетмас ғамлара ғамхонасан.
ҚИМ ЙИҒЛАР?

Эй мардуми Фарғона, аҳволингга ким йиғлар?
Бадбахтлига юз тутган иқболингга ким йиғлар?

Қетма-ҳали бошиндан шавқату (...), қўшиҳат зиллли,
Туфроқ ичинда бу қун помолингга ким йиғлар?

Иффат ила номусинг кимлар қўлида барбод,
Қурбон ўла маъсумлар адволингга ким йиғлар?

Жаҳзининг-ла хароб ўлди, қўйди бу ватан, ҳайхот,
Сармасти абад ўлғон аффолингга ким йиғлар?

Бир қисм ҳаёлилар (...), шаррини тутуб такви,
10 Бу фижъати ижро этиш ажҳолингга ким йиғлар?

Қон йиғлата афлокни отингни хаёлоти,
Дарвоқе шу фурсатда аҳмолингга ким йиғлар?

Тарихий шу аҳволинг тасвира чекканларни,
Ҳибс ўлса мукофоти (...), аъмолингга ким йиғлар?
* * *

Қўлингиздан келганча раҳм айланг Дорул-айтома,
Тилак бўлса халойиқ ҳақ ризоси равнақ ислома.
Қолу миллиятнамо ўлсун бахт истиқболи мактабдур,
Таравқийси таолло олиян иқболи мактабдур.

Уёнган миллиятнинг тунда-кунда қийлию қоли,
Етимларга тараҳҳум тангридан сизга ҳидоятдир.
Фолотақҳир шиор оятан қуърон кифоятдир,
Етимларга ионат дин учун ўлғон ҳимоятдир.

Мухаммад хотиринида қўл сузунг ҳимоятга
10 Етимларни сиранг бошин, очин мактабларни бисёр.
Булар ҳам илм ўқияб ўлсун ғами миллиятга дилафкор,
Бизлар ҳам ўртамида [. .] одамият истар.

Саодат асридек ихват садоқат эътибор,
Бизим қўлларда ҳам шамшири ғайрат жилвадор.
Очин мактаб, қўмилсин илм бу авлоди Туркистон;
Йўқотган шавкатин топсин бугун озоди Туркистон,
Бас энди, шунча бўлган [. .] шавкати барбод.
НАВРУЗ

Марҳабо, наврўздир бизга саодат ушбу кун,
Шукрилилаҳ, етди бу иззу шарофат ушбу кун,
Ҳақ таоллоҳ айлади лутфу иноят ушбу кун,
Бизларо бўлди насиб соғу саломат ушбу кун,
Ҳосил ўлди барчага айшу фароғат ушбу кун,
Кирди бўстонларга бир ҳусну латофат ушбу кун.

Ҳамд ўқийлик сидқи дил бирла худога барчамиз,
Ҳам дуруд ойтуб Муҳаммад Мустафога барчамиз,
Дин ривожи-чун очайллик кўл дуога барчамиз,
10 Шояд ҳул еткурса етсақ муддаого барчамиз,
Марҳабо, наврўздир бизга саодат ушбу кун,
Шукрилилаҳ, етди бу иззу шарофат ушбу кун.

Ушбу кун қандай саодат кун қўнгилни қод этинг,
Бошингизни ғуссау ғамдан бу кун озод этинг,
Дарди миллатдан бўлак гурбатлари барбор этинг,
Миллий мажлислар куриб, бир-бир муборакбод этинг,

Марҳабо, наврўздир бизга саодат ушбу кун,
Шукрилилаҳ, етди бу иззу шарофат ушбу кун.
* * *

Эй фалак, банга нечун ўйла табасум-ла хитоб,
Бахт бир йўл қилса балчиқлар ичиндан дурри ёб.

Зохирган гарчи юлоҳу жандасидан айру турур,
Сийнам аммо ой ишқи била бир лаъза қабоб.

Қон эмас, юзда қизиллик — бу ҳижолат изи,
Қи рақиб шўришидин қилмаса қахру итоб.

Менга ҳижрон таманносин парвоси йўқ,
Бори ағер ғўҳоми фасод ғла а zob.

Душманин анисин гарду балодин сакла,

10  Мақбарамдан гузари тушканнида қўйса қароб.

Ќўз ёшим чун талаби васлига шарманда юзум,
Чунки бўсафасида ётмадим итларча ҳароб.

Ошиқин ошифидан гарчи Ниёзий махрум,
Топмафай то ғунаҳ этмай киши ул ғоҳи савоб.
* * *

Бу кун айёми қурбондур, ҳама дилшоду ҳандондур.
Фақирлар илмсизликдан яланғоч, очу гирёндур.
Уқуб ёшликда кимки гар маориф айласа ҳосил,
Икки дунё ҳам анга боғу жаннат ҳуру ризвондур.
Келди бу кун муборак айёми ийди қурбон,
Тебранди раҳматидан бозору хайру эҳсон.
Ҳар касда ўзга бир ҳол кайфу сафога мағрур,
Илло, фақирларда ёш ўрнiga қаро қон.
* * *

Қелди айёми муборак, шодлиг кундур бу кун,
Нозу неъмат, хайру эҳсон ҳаддан афзундур бу кун.
Қим маориф бирла қилмиш тарбия авлодини,
Қабри аждодига раҳмат, баҳри Жайхундур бу кун.
* * *

Зўр бахтлар сизғонуб ишга берилгандан кела,
Оҳ, уёт, хўрлик, тубанликлар эрингандан кела.

* * *

Энди буйла тушган яшқлар қайталар,
Сизнинг учун ёнгом ўтлар сўналар.

* * *

Эй фалак, бахтим қаро қилмасанг эди,
Ҳамон юрагим титраб кута!
* * *
Мажнунни муроди ўлди Лайли,
Лайли ким ёр эдарса майли.
* * *
Жаҳон жамдур, пулим камдур, дилим гам,
Юрақ тордур, кўзум намдур, ичим дам.
* * *

«Борму,— дедим,— ушбу маҳаллада бўлақ, Сиз каби моҳваш назокатда?»
Деди: «Йўқ, бу маҳаллада бошқа, Мани отим Биби Назокат-да».
Дедим: «Эй ёр ўйноқи, қўймам, Қелмишам бир муроди ҳожатда».
Деди: «Танг бўлсангиз келиб ўтиринг, Ман слурамки жойи ҳожатдан».
«Шуълани васлатнинг кабоб,— дедим,—
10 Ҳайратим сузларнинг ҳамоқатдан».  
«Биламан шуълани кабоб,— деди,—  
Солса савт ҳаммаси ҳамоқатдан».  
«Мол эрурсиз,— дедим,— баҳо айтмоқ,  
Ўзим оҳир сиза бу соатда».  
Деди: Шулдир мани ҳамма пулим,  
Бўқчалар келса қаҳру ясоратда».  
«Миллатимнинг қилмасун лофар,—  
Дедим,— олсам қолуб жаҳолатда».  
(...)

20 Биласиз олсангиз жамоатда».  
«Ким,— дедим,— бул ҳавас бўлур санго,  
Орзусими экан разолатда».  
Деди: «Ҳар ким қилур мени кўчада,  
Минг ҳавас орзуи роҳатда».  
Дедим: «Эй маҳвашо, сени олсам,  
Қолғуси ўхшадим ҳижолатда».  
«Алдабон қилдингиз мани расво,—  
Деди,— юрманг қилуб маломатда».  
Айрилишдик икков ўшал жойдан,

30 Қетди ул мунчалик фатонатда.  
Эй Ниҳоний, шул ўлса қиз ҳоли,  
Хотун этма ҳавас қиёматда.  
Сафорад мунридим сурайверади:  
«Канча сол мучал балофатда».  
«Йаткатақдан,— деди,— улуг уйимиз,  
Ётамиз авжии фарофатда».

16—176 241
* * *

Эр йигитлар от чопалар,
Тасир-тусир қамчилаб.
Ҳамза сизга салом айта,
Қўздан ёши томчилаб.
Осмонда ой кўринмийдир,
Юзин булут тутгондек.
Ҳамзангизни унутдингиз,
Бошқа «суюк» кутгондек.
Қоронгуда шотирллади,—

10 Емгирмиди, дўлмиди?
Иккимизни ўртамиزда
Чин ваъдалар шулмиди?
Чўлпон юлдуз кўринади
Қуёш боруб ботганда.
Фақир бурни қонар экан,
Оғзин ошга етганда.
Етар энди шунча, жоним,
Ишқ дардини ютганим.
Икки йилдан бери сени

20 Чидаб вақтнинг кутганим.
Қулоғимдан ҳеч кетмайдир,
Қисуб боқғон кўзларин.
Қулоғимдан ҳеч кетмайдир,
«Суям» деган сўзларин.
Қўзум юмсам йўқолмайди
Ойдек ёлқин юзларин.
Бир ўқийман, юз йинглайман,
Ёзган ваъда сўзларин.
Ҳўрлаб мени ташлай кўрма

30 Эшитмасдан оҳ-войим.
Мени ёдлаб жаврламасун
Бир кун сени худойим.
Берган ваъдангга яшониб,
Жоним, сенга ёлборам.
Уз ваъдангда турмас эсанг,
Худойимга топшурам.
Йиғлаб ўткардим икки йил,
Ваъданг вақти тўлгандир.
Тангри қўшган бўлсун эди
40 Қовушув вақти бўлгандир.
Мен кутаман октук минут
Сен, суйганга етмоқчи.
У ваъдалар бирла яшаб,
Мангу турмуш етмоқчи.
Кел-кел энди, чинлаб чақир
Бу Ҳамзангни ёнингга.
Мен ишонай бошлаб мени
Ёшликдан суйгонингга.
Нечка кўнглумдан севуклим,
Минг салом айтам сенга,
Мангу мен қўйган муҳаббат
Қўймасанг-да сен менга.
Оҳ, аўрди бадбахтлик
Икки йил сиздан мени.
* * *

Лутфий деди: «Эшон эдим,
Учмаам тамуға нишон эдим,
Худоси бандаси биркуб қувар,
Ман қаён борайин», — деди-ё.

Лутфий деди: «Чин валий эдим,
Қаромат сотуб эл ислий эдим,
Қулублар, чилтонлар кофир ўлдилар,
Кел, ман ҳам чўкулайин», — деди-ё.

Лутфий деди: «Ничка лой эдим,
10 Қунботар тиралуб ёқалай, дедим,
Ҳаммаёқда бир чоқурмис товуқ,
Охират кетайин», — деди-ё.

Лутфий деди: «Бой бўлув эдим,
Қўйғум эрдишул пул кува эдим,
Чирвоний тирилтуб нолуги ўтуб,
Яшамай ўлайин», — деди-ё.

Лутфий деди: «Ман чойфуруш,
Ҳотуним билаа кунда уруш.
ўйимда йўқ хамифурруш,
20 Олмай ўлайин», — деди-ё.

Лутфий дейди: «Саллам қозон,
Элчи боқируб дарс айла азон.
Қани шунчалик тоатим фон,
Ўқимай ўлайин», — деди-ё.
Лутфий деди: «Зиёлиман,
Шу куннинг бангисин хаёлиман.
На гуруч, на маош арода қолуб,
Қайнамай ўлайнин», — деди-ё.

Лутфий деди: «Қози эдим,
30 Бир ўлакса ҳам рози эдим.
Шариат дўкони ёпилур экан,
Очмай ўлайнин», — деди-ё.
* * *

Тун битуб етганга ўхший,
Ой ҳамон ботмоқ тилар.
Суйганим сезганга ўхший,
Қалбими тутмоқ тилар.

Қор ёфуб ерлар оқарди,
Йўқ совуқнинг қоттуғи.
Чинмиқан шул суйганимнинг
Менга сўзлар отдиғи.

Гарчи санга гул керак,
10 Ҳар гулга бир булбул керак.
Аммо, билмам, мандан ўзга
Сизга индай ( . . ) керак.

Қимгаким ( . . ) тилак,
Ҳақдан они чин йўқласин.
Айтингиз чин қалбингизи,
Токи қўнглум тўқласун.
* * *

Бир гунаш тугди ҳақиқат
Қўқидан бу курраси.
Зулмату жаҳлу салафни
Чинла барбод этмаси.

Нуридан олсун мунаввар
Арз илан сайдераси.
Табдидан топсун шифо ҳар
Бир эзилган ёраси.

Ҳуш келибсан, турк элин
10 Бир қахрамон чин ишчиси.
Қаршулар Туرون элин ҳар —
Бир эзик мехнатчиси.
* * *

Бу кеча ниндай кеча,
Бахтима боқди қуёш.
Бир суюклуға етушдим,
Қўздан оқмай қатра ёш.

Қўлларин ўпмоқ насиб,
Қилса тангри биргина.
Ҳар тунки юз бинг гина,
Йўлина қурбон бу бош.
* * *

Ёр зулфидек силкинур,
Ёш майсани ўсган.
Қандай кўнглинг бўлади
Оёқ билян босган.
Қора сочи хон ҳазрат
Қўнглин совутмоқ учун
Қундузхонни осган.
Толмозорга дор тики.

250
САЛОМ
Куёш бахтим ёрутганми,
Икки байрам бир келган.
Бахор бўлмай бу бокчага,
Булбул учун гул келган.

Табрик этам байрамингиз,
Қутлуғ бўлсун бу кунлар,
Биз тилайлик тангримиздан,
Мангу қолсун шу кунлар.
Тўқмоқ синди бошларда
Нодонликни дастидан.
Бир саводлик кучликидир
Юз минг нодон бастидан.

Ташлаб ҳою ҳавасни,
Мактаб сори йўл солинг.
Тун-кун ҳасрат чеккунча,
Арзон гавҳарни олинг.
* * *

Эл боқар устки чироя,
Тенг кўриб юлдузни оя.
Лойиқ эрман ман бу доя
Токи тупроқ ўлмакунча.

Ҳожат эмасдур баёна,
Кулдир ёрим ёна-ёна,
Қишт ҳар ёндан, мот қаёна,
Бурён, ҳйноқ ўлмакунча.

Чехра ўсмай кичик ёшдан,
10 Маъно кутманг қуруқ бошдан,
Узук бўлмас қаро тошдан
 То ялтироқ ўлмакунча.
МЕВАЛЛАР МОЖАРОСИ

УРУК

Ўруқ ўрнидан туруб,
Рангини сарғайтуруб,
Келди тутни бошнга,
Шовкун солуб тик туруб.

Деди: «Эй Тут, талтайиб,
Дема ҳар сўз ялпайиб,
Бошгинанга бир урай,
Ёрда қолгин шалпайиб.

10 Сени кўп еган киши
Бадан қашимқош иши,
Ортуқчадур устига
Юракбуруқ ташвиши.

Оре ман сандан кейин,
Сандан юз ҳисса ширин,
Айтуб адо қилайин,
Қайси ҳуснинни бирин.

Узум ming дардга даво,
Қуратса андан бажо,
20 Ҳатто мағзимнни олуб,
Солгай қандалат аро.

Мухтасар айлай сўзум,
Мева ичра бир ўзум,
Бог ичин ёрутар,
Оллоқ, ойдиндак юзум.»
ГИЛОС

Гилос ҳаддан ошикуб,
Хафаликдан тошикуб,
Келди ўрук бошига,
30 Мунит кўтаруб шошикуб:

«Эй Ўрук, сан сўзлама,
Махтанмоқни кўзлама!
Ёнбoshингга бир тепай,
Богга ҳаргиз юзлама.

Ғўранг қурсун, кеч битар,
Еган киши ич кетар.
Пишганинг шалпайтируб,
Қуруғингдан бод етар.

Билурсан, отим Гилос,
40 Суар мани ому хос.
Мани кўрган кишилар
Ўзга мева хохламас.

Шириндурман асалдан,
Дорудурман асалдан.
Бисмиллоло деб еганни
Кутқазам минг касалдан.

Қалтароқ қилай сўзум,
Махтасам арзир ўзум.
Богға кирган кўзинга
50 Ёқутдек ёнар юзум». 
ОЛУЧА

Олуча келди гезаруб,
Қонлар томуб, қизаруб.
Туруб деди Гилоста,
Мушт кўтаруб, безаруб:

«Эй Гилос, лоф урмагил,
Аччиғим келтурмагил!
Тумшурингга бир солай,
Сўнгра йинглаб юрмагил.

60 Маза йўқ, таъминг туруш,
Ҳўл ўлурсан, йўқ қуруш.
Сани еганлар бўлур
Қўнич безгак, ич буруш.

Олуча исмим аэниз,
Барча неъматдан лазиз.
Ишонмасанг, ҳар кимдан
Сўрсанг, дегай: «Суармиз».

Очилур еган фурсати,
Иштаҳо, табиати.
70 Улгай юракда бўлган
Қуртлик ҳар бир иллати.

Махтасам бир йил ўтар,
Бонбон ҳўлликда сотар.
Ортганимни қурутуб,
Қанд билан қиём этар.
Дил билан суйгои киши —
Чин суюб куйгои киши,
Бошқаға куйман күнгул,
Улганига розидур.

* * *
* * *

Гул экансан, бilmадим,
Дилдор экансан, бilmадим,
Қашмири тилинг билан
Сўзлар экансан, бilmадим.
* * *

Гул деб булбул оглайди,
Таратласак, доглайди.
Нетсун энди мошифнинг,
Сизнинг учун йиглайди.
* * *

Бизнинг овл — зур овл,
Урамларо тор овл.
Балки роҳат кунлар бўлур,
Ҳозиргиси бик овл.
Яхшилардан бир сўз бор:
Бўлган кўнгул бўлинмас,
Бахтсиз сувга қармоқ солса,
Қурбака-да илинмас.
* * *

Бўйи чиқмай қолмаганми
Бўлса анбарни ўзи.
Ишқ бўлгачдин қолурми
Бир кунн чиқмай сўзи.
* * *

Бир қисм пар бирла булбул
Неча гул узра қўнур.
Охир и бир ғунчанинг
Ширин лабидан сўрур.
* * *
Утди ул қахрамон ноҳақлик,  
Усру ваҳшатда жангвозларимиз.  
Богламиш кўзимизни ғафлатда  
Шўъбада бирла лўттибозларимиз.
Мен ишондим сўзингга,
Сузиб тиккан кўзингга.
Яна бир оз гумон бор,
Секин айтсам ўзингга.
* * *

Шодмен гулгун юзингдан,
Имлаб турган кўзингдан,
Оҳ, юраклар шод қандай,
«Суям», деган сузингдан.
* * *

Қошинг уза қаро соч,
Жоним, мен они суйгоч,
Мен сўз сўрсам дилингдан,
Дардинг ёшурмағил, оч.
* * * *

Шу кундай шод бўлмадим,
Зўр дунёга сиғмадим.
Оҳ, мусофирлиф, сени
Мен ҳам шод этолмадим.
* * *

Жоним, қутлуғ сўзиннгга,
Боғғил, тўяй юзингга.
Шод ўлимайми фақирни
Лойиқ кўрсанг ўзингга.
* * *

Қош устида болқунуб,
Сочинг тургач ёлқунуб,
Юракларим эзила,
Кўзум тикуб толқунуб.

www.ziyouz.com kutubxonasi
* * *

Чин озодлик даври келди, сизлар ҳамон
Ул маънавий асоратдан бўшолмайсиз.

Бўшатмоклиғ сизнинг бурчдир бу дунёда,
Биз тарбия кўрмай сизлар яшолмайсиз.

Бизни бўшатмоклиғ ҳозир сизга бурчдур,
Унутсангиз разолатдан қутулмайсиз.

Чин тарбия кўрмай, мунглуғ ҳамширалар,
Чин турмушда мангу яшаб ўтолмайсиз.

Сиздан қўпроқ бизга лозим илм, урфон,
10 Биз тарбия кўрмай сиз ҳеч яшолмайсиз.

Бизлар қўлдан келганича оқдик мактаб,
Сизлар ҳамон азо-тўйдан бўшолмайсиз.

Мусовоту адолатни даври келди,
Ҳамон ҳаққу асоратдан, ҳой синглим, бўшолмайсиз.
* * *

Азаддан инқилобинги бино қилгувчиман,
Енимдағи йўлдошим гувоҳ қилгувчиман.
Бору йўғ мажбур қилди бу снёсий иқтисод,
Бир-никки кун маслалим суйи само қилгувчиман.
Қўп суруштурма мани аслинда кору борими,
Оққи оппоқ, қора десанг, қоп-қора қилгувчиман.
Унга боий, деб, мунга вой, деб, ўртада қилт-бильт қилиб,
Олчи кунлик курсида кайфу сафо қилгувчиман.

Қўрганим ҳарна ғанимат бошқа йўқ фазлу ҳунар,
10 Минг ҳақорат шилтани бир пулга жо қилгувчиман.
Борму мундан яхши қонун элни қўнглини бир олуб,
Эрта сайлов ғоғида ҳурмат бажо қилгувчиман.
Қимқи бўлса майли қўзгаб гар кетимга тепмаса,
Ҳўқ эса-да, мода ҳирс ўлса тоғо қилгувчиман.

Қим мани махташни олса умр бўйи ман кафил,
Жумла мушкил ҳожати аслин равно қилгувчиман.
Қимни сессам қаршидур, гумдои қилурмени кентидин,
Қим тарабдур жойини аршу аъло қилгувчиман.
Тори мўйим ҳам қилолма Машрабнинг юз
 «Муштум»нинг,
20 Донаи домимға мухбир мубтало қилгувчиман.
Ҳеч писанд әрмас ГПУ суд бирла турманг шунчалик,
Тўплайоцен пул, сургун этсанг, ҳўб дуо қилгувчиман.
Машрабо шарму ўёт минг ҳайф сан манга ўлум,
Чиқса пул моҳовни песга ошно қилгувчиман.
* * *

«Ер юзи» журналиниинг рамо ва хатларимиздан умидсираб, ёзгон мактубига жавобан: «Эшвой» ҳавосида Юсуф Аҳмаднинг «Палапан тог-лари» деган шеврига назира

Хуш ёзисиз, азиз дўстлар,
Кўзга илмай каму кўстлар,
Оқар масрур зар отишлар
Ки шояд оқ ўлмагунча.

Бизким юртга илм таратмоқ,
10 Расимимизга эл қаратмоқ,
Ёрлик олиб сўз яратмоқ,
Кўқли бир чоқ ўлмагунча.

* Доя — доя, дой (дои).
* * *

Ҳар қуш унмас даста-даста*,
Ҳар эр қолмас баланд-пастда.
Ҳар иш битмас аста-аста
Тезу тезроқ ўлмағунча.

Севгу бўлмас ҳар ҳавасда,
Соплиф ўлмас ҳар нафасда,
Ҳар қуш турмас бир қафасда,
Ов йўқ овлоқ ўлмағунча.

Қисқа айлай узун сузни,
10 Танга ёпмас уят юзни,
Қиймас энди ҳеч ким бўзни
Ипак арқоқ ўлмағунча.

* Даста — Даста бўlsa ҳам ҳар қуш мутлоқ ундан бўлмас,
малқосиндадир.

274
Васлинги тилаги бирла келиб, зор ўла кетдим,
Ҳажр устина фурқат тушуб афқор ўла кетдим.
Дема бу жаҳон дайрида йўқ менча харобот,
Бу ҳушқ қадам бўсадидин нор ўла кетдим.

Завқингни ҳаёли била оқшом мижжа қоқмай,
Қундузлари моймун каби дорбоз ўла кетдим.
Ҳинди нигоҳиғи ишқида зуннор таколмай,
Илгинг бўймай қон ила хуммор ўла кетдим.

Шавқинг била Жабраил каби лаҳзада айтдим,
10 Дардинги била бир суврати девор ўла кетдим.
Бўлғай қадаминг етса бизим дайра аёсиз,
Қаллош каби бу доғ ила зангор ўла кетдим.

Сен Вахшию бан ваҳший ўзимча ахрор,
Ҳайратзадан олами асрор ўла кетдим.
Қўрсинг униким, менга солиб кетди рақибинг
Кўнглум тўла армон ила озор ўла кетдим.
Тугалланмаган шеърлар
Эскизлар

НУШИРАВОН ВАФОТИГА МАРСИЯ

Бинг таассуф бу вафотиннга, аё Нўширавон!
Қими ўлмаз бу кутумсиз ҳола кўз ёши равон!
Чўқ эди сендан бўлак ўлмоқ ажал тоши равон!
Ҳайф бу кун ўлди бир миллатни сирдоши равон!
Мотамингга огласун Туронидан тоши равон!

Дод! Бу Турондағи ёбонийларнинг дастидан,
Нафсина маҳдум ўлан раҳмонийларнинг дастидан.
Миллати торож эдан рухонийларнинг дастидан.
Интиқом шахсиятга қурбонийларнинг дастидан.
10 Маҳв ўлмақда ҳамон ҳеч борму ёраб алъамон.

Умматиннга келдиму тангри балоси ё набий,
Барча ихватдан адади бўлди гумроҳи ғабий.
Ҳаҳл нафақа суқ эдар авлодини исми Абий,
Бир-биринан интиқома отланур пиру сабий.
Бўлдими билмам бу миллатга бугун охир замон.

Вой, афсус, юз минг фарёд миллат ҳолингга,
Ваҳ магар келмишми фоний ўлмоқ истиқболингга,
Сен ўзинг ғорат верурсен иззу жоҳу молингга,
На ўлур тонглла жавобинг этдифинг аъмолингга,
20 Ҳақға кўстарганда буя қонлу кафан қурбониён.

Ори миллат бу ватан ушшоқи жон қизғонмийдир,
Бахт билгай бу шаҳодатга мусибат сонмийдир,
(. . .) битгай то тилакка етмайинча ёнмийдир,
(. . . . . . . . . . ) қилмай қонмийдир.
Бу сухан тасбихнинг ўлсун битди ул эски замон.
Фаҳрдир бизларга бу қурбонинг, аё Нўширавон!
Рухи Аҳмадга бугун тухфа қилуб борганда қон,
Бу ватан ушқоқ элин қил сидқи ихлосин баён.
«Ҳеч қачон қизгонмашибиз,— дей,— сен учун биз молу жон», Ори тарихларда кечмиш шуйла қонунин жаҳон.

Этдиғинг миллиятга хизматлар учун тангри таол,
Жаннатул фирдавса мекон майласун мангу мақол,
Ҳеч вақт миллият унутмас ёд этар ҳар бир хаёл,
Бу шабистон тарихида боқи исминг чун ҳилол,
Рухнингга айлар дуо барча, хусусан бу Нихон.
* * *

Кўк байрогоғинг остинда оталарим юруви, Ол байрогоғинг остиндаги Турун бўлувди.
Буюк эл рухимда, илло, қуръон дилимда, Йиғлар дейранда бимим учун шоқ гавго.
Буюк доғлар этдук Олтин Урдасин версун,
Ол байроқон Олтойлар равзанида юксалсун.
Чингиз байроғи отли қонли солинди,
Хоқоннинг байроғи зарбидан бўйла олданди.
* * *

Турквинога тизибдур бизи илхомимизи,
Сиза тасхир қилибдур ул учун домимизи.

Хушк сад бадмасу хуммор ётурмиз ҳайрон,
Сўка-сўка икки қўлда қадаҳу жомимизи.

Факр абри тўсадур червонингз чўлпонинин,
Оча қўринг қатини равшан этиб шомимизи.

Қўтариш жойида буқлаб урубоқ на қиласиз?
Қовз чалиб ичимиз донгиратиб номимизи.

Ҳар ёввойини солурсиз хату имло йўлига,
10 Бизиму билмасакансиз ўх-ху ул ромимизи.

Бизи махмур қилинг zoҳирдан, ботинидан,
Олинг эплаб теваракдан қайчию солимизи.

Қисқаси, шул сўзимиз ёки узатинг тез-тез,
Ёки боғланг биратўла бу тешик комимизи.
* * *

Қошинг қора, киприкинг,
Бер-чи менга бир тугун.
Қошинг қийғоч, юзинг сулув,
Исминг мотур ким қўйган?
Қошингни қаро деб мани,
Солдинг яна бир тугун.
Ҳали сенга дардимдан,
Очолмасман бир тугун.
* * *

Қора қошли бир йингит
Уйини тўри куйларга.
Қошинг бирлан кўзингни,
Мен суяман ўзингни.
* * *

Тўлғон ойдек нурли юзинг
Болқитадур дунёни.
Қора қошли мотур бинг,—
Бизнинг юрак узгонлар.
* * *

Қошинг Қитой қундузи,
Қўзинг Чўлқон юлдузи.
Бир кўрувда ишқим тушди
Нурли мотур юзингга.
* * *

Оқ қор каби усталаринг,
Бир кўрувдан ишқим тушди.
Мендан бошқа ёрни суйсанг,
Қондек оқсун ёшларинг.
* * *

Дунёда ҳеч жон яшолмас
Ишқсиз ҳеч бир нафас.
Ишқ элина айбдурму
Бир гадо шахни ҳавас.
* * *

Миллатим насли башардур, ватаним курраи арз, Йккисин хизмати фарэдур, йккисиндан жон қарз.

Турбатим лавҳидам жилваланур бу маъно, Бу ғарibbonинг азали тупроғи ғурбат олуд.

Суратим қанчали тушса ажаб оройи нигоҳ, Маънидан шунчали маъюсу ҳаросон қолмиш.

Гарчи булбультари ҳамрози гулистон этмиш, Биз каби зогларинг офзини боғgon ёпмас.
Яъни водход — водхувуз,
Жим ёт! Хилват хуввууз.
Сув сасиб, ачисин ариц
Сандаги борми бўқоқ?! 
Бизгамаз! Фурват хуввууз,
Билса юздур сельсоюз,
Воқеанча! Сельсоюз.
Бори ўн қилсак фатир,
Молу от ичмас атир.

10 Борми? Йўқ, йўқдан шатир,
Бошқа бир ҳо сельсоюз,
Хозбонк дурса хўжалик,
Унда эски хўжалик.
Шўри қурғур қишлоқ,
Тилни билмас тишлоқ.
Бир қўлида паттаси,
Жоғида бош латтаси,
Қилғуси ҳам шаттаси,
Кунда он фатир хўжалик.
* * *

Бутун энди улуғ Туровн авлоди,
Талаб қилур ўзин учун озоди.
Кируб аснофи оламға,
Тиргузар силсилаи аждоди.
Қи қолмай мангу мотамға,
Яна хуррият, саодат, адолат.
Яшасун ислом миллиати,
Яна истиқлол миллий мухторият,
Яшасун Туркистон давлати!
Тожик тилида 
ёзилган шеърлар

* * *

Имрўз гарди гардун бо даври дийда жо шуд, 
Ин тўтиёст бар мо гуфтамки аз кужо шуд.

Овоз шуд ба гўшам бингар зи нури Васлий, 
Аз рашк партави раҳш дар пушти абру жо шуд.

Сад шукр бар таоло овард ин насилаш, 
Бо гусса дар хазони дил ғунча буду во шуд.

Бўйи Масиҳ дорад он лаззати мақолаш, 
К-аз шамъи дониши ғӯ волбам дамэ зиё шуд.

Осори сухбати ғ боғи губор ойин, 
10 Афшурд дод сайқал чун гард босафо шуд.

Ин андалеби миллат аз кошни тараққий, 
Меорад оҳи дилсўз мегўяд он кужо шуд.

«Васлий» «ба дил», «Ниҳон» буд афкори сайдик гулшан, 
Афсус тири дониш аз хоби мо хато шуд.
* * *

Бидех соқи, паёнай журъа бар ин масти шайдоро,
Ки то аз хуни дил созам чаман зери қадамҳоро.

Магар аз фурқате имшаб басе дилҳо асар дорад,
Ки саҳбо бўса медорад ниҳоби банди зеборо.

Набошад ҳамчу бадбахтӣ жуз аз бесабру навмедин,
Зи жусти по буридан токи хуш орад самарҳоро.

Жуз аз нози табнат на таманнои гулу сунбул,
Муҳаббат ва-р надорад боғбон парво чи раъноро.

Агарчи ҳар беҳишти жовидон жовид намедорад,
Сияҳ дил лола орояд нишоти файзи сахроро.

Машав озурда, эй бедил! Тариқи ишқ ин чун аст,
Табассум ашқ мезебад сияҳ чашмони шахлоро.

Агар он ўзбак оғози ба даст орад дили моро,
Ба холи ҳар дуяш бахшам Самарқанду Бухороро.
* * *

Бахтат ба бади афтаду саҳлат бигаронат,
В-он пеш кунад хўи бадонро жигаронат,
ў бад назари карда бади нест иложе,
Жуз шукру сабр кийна мабар аз дигаронат.

Бахтат зи бади рӯ диҳад аз баҳри нажоте,
Тер аз бадини ту бидиҳад заҳм ба зоте,
Ҳушдорки оҳе зи дил орад ба туфайле,
Ин нек — нек назар бар ту зи ҳақ айни нажоте.
* * *

Зи бахри дидани ў байти хумор омада буд,
Ба ташрифоти майллат назор омада буд,
Чи шудки, бахти сиёҳат ба муддао нарасид,
Бигашт Нихон ба ғами сад ҳазор омада буд.
* * *

Кошонаи хўб дохта лозим чи бар он буд кард,
Омад касе бар хони ў бо неъматаш осуд кард,
АЗ шавқи кайфи хуррами тарих бар ёдаш кунам,
Қанда зи мо ядди жафо Абдулсамад хушнуд кард.
* * *

Бар танат заррин қабоҳу бар сарат тожи сараст,
Ту намедони яқин хишти лаҳад зери сараст,
Булбул зи ҳунарманди гирифтори қафас шуд,
Аз бехунари фарофате дорад зог.
* * *

Эй кош ажал дар ихтиёрам мешуд,
Он хоки лаҳад анису ёрам мешуд,
З-ин хўрию в-аз таънаи дашнёме касе,
Хуш буди гар рафику ёрам мешуд.
* * *

Кори худро бикун ба пинҳони,
Бад бувад, бех бувад ки худ дони,
Вар куни ошкор баъдаз ў
Ту макаш нолаи пушаймони.
Ҳамзага нисбат берилган шеърлар

* * *

Эй анои мехрибон, ломаконим, қайдасан?
Энди менга фарздир байтулхазонни қўзласам.

Шум етим деб таъна қилса икки опам, бир оғам,
Шум етимлик таънасини менга қолдирғон онам.

Эй ано, қайда мозоринг, мен бориб обод этай,
Теварагинг айлантиб, дасти фалакдан дод этай.

Оҳ қаъбам, воҳ қиблам, нури имоним онам,
Барчасидан менга ортук мехр қўйғоним онам.
* * *

Эй бахил, мўлтони Йўлдош, сендаги виждон қани?
Ҳожиман деб лоф урақсан, дилдаги имон қани?

Икки кундин роч. келарсан, тамшанурсан, эй нокас,
Маккаларда бош уриб қилган сухан-субҳон қани?

Юзма-юз бир туяда тебраниб тинмай мудом,
Хайф сенга одамийлик, оқибат-эҳсон қани?

Нону талқонинг сасиб, қалбинг мағордан ҳам қора,
Тўймагил ҳеч еб имонинг, сўр яна: «Куръон қани?»

Юз ўгиргил, эй Ниҳон, шундай мунофйқ ҳожидан,
10 Топмадим ҳеч дилга дармон, оқ кўнгил инсон қани?!
* * *

Шунча йиллар кутдимиз, етдик бу хуррията,
Уз ҳақингни қақламоқ фарз энди виждон сиза.
Англис ҳоҳ ғайридурким ёлса-да душман биза,
Биз бир қадам қўйдирмамиз ҳаргиз бу ватан уза.
* * *

Қўп йиллар шунча эзилдинг
Бой ила шоҳлар қўлинда.
Энди сенга навбат келди,
Бос, айда илгари, бос, айда.
ЭРКЛИК МАРШИ

Чиқиб эрклик куёши
Тинди мазлум кўз ёши.
Кул бўлди тожу тахтлар,
Етим бўлди эл боши.

Ленин — бизнинг отамиз,
Энди кимдан қўрқамиз!
У берган қурол билин
Душманларни отамиз.

Опа-сингилга энди
10 Маориф нури инди.
Сочво-паражи ёниб,
Қафаслар мангу синди.

Ленин — бизнинг отамиз,
Энди кимдан қўрқамиз!
У берган қурол билин
Душманларни отамиз.

Ленин биз учун атаб
Очди «Уқи!»— деб мактаб.
Ўқийлик, келинг, ёшлар,
20 Ленин отани алқаб.

Ленин — бизнинг отамиз,
Энди кимдан қўрқамиз!
У берган қурол билан
Душманларни отамиз.

Эмди нега йтайлик,
Эркилк таъмин тотайлик!
Лениндан илм олиб,
Жаҳонни уйротайлик!

Ленин — бизнинъотамиз
30 Энди кимдан қурқамиш!
У берган қурол билан
Душманларни отамиз.

Бўлмайди Ниҳон ниҳон,
Нурланди қаро жаҳон.
Шўро яшасин!— дейиб,
Лабларим доим хандон.
* * *

Оймисан ё қамара,
Белинг нозик камара,
Номинг эхан Тамара,
Жаҳонга кулиб қара.

Шайхлар жаннат деб ҳарён
Лоф чекканлари ёлғон.
Беролмас икки жаҳон
Бу самардек самара.

Шон-шавкат келтирдинг сан
10 Элимиздан Парижга,
Яша, энди кўрмас ғам,
Яша, синглим Тамара.

Оймисан ё қамара,
Белинг нозик камара,
Номинг эхан Тамара,
Жаҳонга кулиб қара.
МАКТАБГА КИРИНГЛAR

Қонуннинг асоси бўлибон бизларга раҳбар,
ёрқак билан хотинға хўкуқ бўлди баробар.
МАҚСУДИ ХУКУМАТНИ БИЛИНГ, ДЕҲҚОН БИРОДАР,
ИЛМ БИЛМАК УЧУН БИРЛАШИБ МАКТАБГА КИРИНГЛAR.

ЯНГИ ҲАРФ БИЛСА КИШИ, ҲАР ИШИ БЎЛУР ОСОҚ,
ДЕҲҚОНЧИЛИГИН ЯҲШИ ҚIЛАР ЎҚИСА ДЕҲҚОН,
ҲАТ БИРЛА ИЛМ БЎЛҒУСИДИР ДАРДИҒА ДАРМОН,
10 КИМ БОРМАСА МАКТАБГА, БЎЛУР КЎНГЛИДА АРМОН,
МАҚСУДИ ХУКУМАТНИ БИЛИНГ, ДЕҲҚОН БИРОДАР,
ИЛМ БИЛМАК УЧУН БИРЛАШИБ МАКТАБГА КИРИНГЛAR.

ҒАМЛИҚ ЙЎЛИНГИЗНИ ҚЎЙИНГИЗ, ҲАҚ ЙЎЛГА БОШЛАНГ,
ЗОЛИМ ЭЛИНГ ФИКРИНИ ЕР ОСТИНА ТАШЛАНГ,
ҲУКУМАТ МАҚСАДИНИ ЯҲШИ БИЛИБ, КЎНГИЛИН ХУШЛАНГ,
ҚАРШИ КИШИЛАР БЎЛСА УНИНГ МИЙИНА МУШТЛАНГ,
МАҚСУДИ ХУКУМАТНИ БИЛИНГ, ДЕҲҚОН БИРОДАР,
ИЛМ БИЛМАК УЧУН БИРЛАШИБ МАКTAБГА КИРИНГЛAR.

БЕЙЛМУ ХУНАРСИЗЛАР ИЛМ БИЛГАНИ ЯҲШИ,
20 ИЛМ БИЛМАК УЧУН МАКТАБГА КИРГАНИ ЯҲШИ,
УМРУНИ ЗОЕ АЙЛАМАЙИН, КУЛГАНИ ЯҲШИ,
Тез ҒАЙРAT ЭТИНГ, КОММУНИЗМ БЎЛГАНИ ЯҲШИ,
МАҚСУДИ ХУКУМАТНИ БИЛИНГ, ДЕҲҚОН БИРОДАР,
ИЛМ БИЛМАК УЧУН БИРЛАШИБ МАКТАБГА КИРИНГЛAR.

СИЗЛАРИНИ ДИЙИҚ БИР НЕЧА МАКТАБ ОЧИЛИБДИ,
МАОРИФ ЭЛИНГ ТУХМИ ЖАҲОНГА СОЧИЛИБДИ,
ЕШЛАРИНИ КЎРИНГ — БАРЧА КИШИГА БОСҚ БЎЛИБДИ,
БУ ИЛМУ ХУНАРЛАР ЕМАГИНА ОШ БЎЛИБДИ.
МАҚСУДИ ХУКУМАТНИ БИЛИНГ, ДЕҲҚОН БИРОДАР,
30 ИЛМ БИЛМАК УЧУН БИРЛАШИБ МАКТАБГА КИРИНГЛAR.
* * *

Келтир ҳар дамда рухафзойи ул дил коми Шерозий, Ки хилъат унда вермиш нафъайи айёми Шерозий.

Демак, бедиллара менга чакан ул жонғудозингдан Садомас, балки ваҳдат сиррали илҳоми Шерозий.

Фақир тоши хино қўйган синиқ қўнглим санглардек, Нетар гоҳи келиб, шод этсанг ийд айёми Шерозий.
Эй Хоразмининг деҳкон, ишчиси!

Эй Хоразмининг деҳкон, ишчиси,
Кумликини бўстон этгувчи асл мехнатчиси!
Сен эрдимг авваллари киши бандаси,
Тазаллум пешаларнинг сарафкандаси.

Сенинг бошинг эрди оёқ узра тош,
Юргонг аламлик, сариқ юзда ёш.
Уйгон, кўз очиб бок, қани золимон?!?
Улар маҳв этилди, сенгадир замон.

Сенга бўлди Шўро, озодлик, хукуқ,
10 Узинг ишла эмди, тутиб дилни тўқ,
Яшасун ишчи ва мехнатчилар!
Яшасун Шўро, унга йўл бошчилар!
КЕЛ, БОЛАЛАР, УЌИЙЛИК!

Кел, болалар, уқийлик!
Ихлос билан кўнгилга.
Биз билимни тўқийлик!
Қўлга қизил тур олиб.

Биз қурамиз ҳуррият,
Ҳамма халқлар бирлашиб.
Бир қурамиз жамият.
* * *

Надур бу завқ, то хизмат эл аро ҳам телба унвоним,
Замона ўзлигиндан дўстлардан бахраманд этмас.
Педагогика
русоловдар
«Енгил адабиёт». Кўлёзма. 1-сахifa.
1-СИНФ ТАЛАБАЛАРИ УЧУН МАХСУС

«Енгил адабиёт» бўлиб, ҳафта бир дарсдана тайёр қилинди. Демак, ҳозирғи ўқулиб турган адабиётлари-миз ўқувчиларга оғур бўлмаса ҳамки ёш талабалари-мизга баъзи лугатларининг мафҳумини оғурлик қилуб турганлиги шоиқ бошқа ҳар бир муаллимларга-да таж-риба бўлгандир. Демак, у адабиётларга олдингина ҳозирламак учун очук маъноли қилуб ҳамда 1-нчи синфга тайёрламик. Токи ҳафта бир дарсдангина таълим ўлинуб борилса, шоиқ 2-синфга (2-йилда) қўчгандаги ўқулмажак адабиётларга ёрдамчи бўла олур эди.

БИРИНЧИ ТАВҲИД ДАРС

Худо бирдумур, бешерик,
Улмас ҳеч, доим тирик,
Биздек бадан, жони йўқ,
Бир сифат бирлаб тирик.

Худонинг йўқ отоси,
Қариндош ҳам оноси,
Ҳам онинг йўқ хотуни,
Ҳам эру қиз болоси.

10 Худо кўрувчи ўзи,
Аmmo биздекмас кўзи,
Бирик катта-кичикни,
Қўрар ҳам тун-қундузи.

Худонинг йўқ макони,
Олди ҳам орқа ёни,
Офтоб равшани қаби,
Нури баробар они.
ИККИНЧИ ДАРС

Худода йўқ тўқ-очлик,
20 Бир нарсага мухтожлик,
Қодир ҳар иш қилмоққа,
Тортмас биздек мухтожлик.

Худонинг йўқ қулоғи,
Ҳам ис билгич димоғи,
Лекин анга эшитилур,
Жонлиқ-жонсиз сўроғи.

Тили йўқдири худони,
Сўзлар ҳар муддаони,
Бешак они сўзидир
30 Бизга берган қуръони.

Ҳар иш — худонинг иши,
Бўлгай онинг хоҳиши,
Ул хоҳламаган иши,
Қилолмас миёндон киши.

УЧИНЧИ ДАРС

Худодир бу жаҳонни,
Бор этган барча жонни,
Бошқа кимса қодирмаес
Яратмоққа бир жонни.

40 Худо бордири ҳозирдур,
ҳар бир ишга қодирдур,
Қимки ишонмас экан,
ҳар мазҳабда кофирдур.

Йўқдан бизни бор этди,
Худолик ошқор этди,
Қувонайлик ҳар доим,
Ислом ила ёр этди.
Банда биз ул худога,
Уммат биз Мустафога,

50 Шукр этайлик хамиша,
Очиб қўллар дуога.

ТУРТИНЧИ ДАРС

Ҳудо берган раҳбари,
Бизга үл пайғамбари,
Муҳаммаддур номлари,
Барча наби сарвари.

Ўғлидур Абдуллани,
Уч бобоси бул ани,
Абдуматлаб, Ҳошим,
60 Абдулманнан қолгани.

Ислом онинг миллати,
Ким ўлубдур уммати,
Бешак анга бўлғуси
Ҳақнинг раҳмат жаннати.

Ким расул ҳам тангрига
Бўйинсунмас амрига,
Қиёмат кун, шубҳасиз,
Кетар дўзақ қатрига.

БЕШИНЧИ ДАРС

70 Бош асҳоби Мустафо,
Ҳар тўрт ёри босафо,
Абубакру, Ўмар ҳам,
Усмон, Али, Муртазо.

Бошлаб ислома кирган,
Дин йўлида жон берган,
Ривож бериб миллиатга,
Душман элнин қирган.
Қилди бу Носир ҳиммат,
Исломға қилди хизмат,
80 Тонди тарағқий равнақ,
Бир оз замонда милли.

Ҳамду сано худога,
Салавот Мустафога,
Асҳоби оли ботсун
Ул раҳмати худога.

ОЛТИНЧИ ДАРС

Мактаб хусусинда

Мактаб — диннинг чирофиг,
Миллатни зўр ярғи,
90 Мактабсиз ҳар миллатни
Қарар бир чўб тарофиг.

Мактаб — миллиат атоси,
Ҳам суъқлу аноси.
Ато, аносиз қолса,
Қандоқ яшар болоси?

Мактаб миллиатга йўлбош,
Ҳам кўзу қўл, аёқ, бош,
Бу аъзоданг айрулса,
Миллат яшар нечук ёш?

100 Мактаб — ҳар миллиат жони,
Ҳам жисму пай ҳам қони,
Мактабсиз миллиат ўлур,
Бир оз замонда фони.

ЕТТИНЧИ ДАРС

Мактаб — миллиат макони,
Гавҳар, ёқутни қони,
Мактаб бўлмаса битар
Миллат ғону нишони.
Мактаб — миллиат қуёши,
Балки кўз ила қоши,
Кўзсин, қошсин кишини
Қандай хунукдир боши.

Мактаб — миллиат саройи,
Илму адабни сойи,
Дунёда энг саодат
Охтарганларни жойи.

Мактаб — миллиатни гули,
Миллат анинг булбули,
Мактабсиз қолган миллиат
120 Бошқа чаманни қули.

САҚҚИЗИНЧИ ДАРС

Мактаб — миллиатни боғи,
Зўр бир суянчиқ тоги,
Жаҳл отлиғ душманни
Қирувчи зўр ярғи.

Мактаб — дунё биҳиштим,
Қирган бешак етушти,
Маорифнинг жоми-ла
Илм кавсарин ишти.

130 Мактаб кимларни жойи?
Бахтлик кишилар жойи,
Мактабга кирган бўлур
Икки дунёни бойи.

Мактаб — қоронғу ойи,
Олтун-кумуишни сойи,
Мактабга қирмaganлар
Бўлур бир нон гадойи.
ТУҚҚИЗИНЧИ ДАРС

Мактаб — бизни жойимиз,
140 Етқузди худойимиз,
Тез-тез тинмай ўкусак,
Бир кун жаҳон бойимиз.

Мактаб — энг чин дўстимиз,
Ҳам жону тан, пўстимиз,
Беш-олти йил ўкусак,
Битар ҳар кам-кўстимиз.

Мактаб — бизни рахтимиз,
Шаҳаншоҳлик таҳтимиз,
Тун-кун ўkusak бир кун,
150 Очар икъбол бахтимиз.

Мактаб — бир чин отамиз,
Мунглук, мушфиқ онамиз,
Чунки бизга билдураб
Ҳар саҳву ҳар хатомиз.

ЎНИНЧИ ДАРС

Мактаб — бизни божимиз,
Шаъну шавкат тожимиз,
Уқув, ёзуўдан етар
Ҳар ишда ривожимиз.

160 Мактаб — бизни ёримиз,
Суйгули ғамхоримиз,
Хулқу адаб ўргатуб,
Тузар шарму оримиз.

Мактаб келсак ўзимиз,
Очар гафлат кўзимиз,
Ҳаром, ҳалол тонутур,
Ўҳши ўтар рўзимиз.

319
Мактаб келсак ўзимиз,
Ўткур бўлуб сузимиз,
170 Ўн тўрт кунлик ой бўлур
Халқ ичинда ўзимиз.

ЎН БИРИНЧИ ДАРС

Мактаб келсак ўзимиз,
Бузмай кўнгил сузимиз,
Эрта ипак бўлғуса
Бугун кийган бўзимиз.

Мактаб келсак эрталаб,
Ўргансак илму адааб,
Топармиз эл ичинда
180 Фазлу шухрат ҳам ратаб.

Мактабга ҳар кун боруб,
Демаса қолдим ҳоруб,
Фақирликдан ўзини
Олғай бир кун қутқоруб.

Мактабга юрса боруб,
Ўқуса қолмай қолуб,
Келса бир хат бир жойдан
Юрмас мулло охтаруб.

ЎН ИККИНЧИ ДАРС

190 Мактабга кирган кишк
Ўқув, ёзувдур иши,
Ўқув, ёзувдан бошқа
Ишга ўлмасдур иши.

Мактаб боланинг иши
Ўyon бўлмас хоҳиши,
Факат ўқув, ёзувда
Ўтар ҳам ёзу қиши.
Мактаб боруб ҳар киши,
Ўкумоқ бўлса иши,

200 Буғун фақир, эртага
Милюн сўмдур топиши.

Мактаб боруб ҳар бир кас,
Ўқуса тинмай нафас,
Ўшалғуси дунёда
Бўлган ҳар орзу ҳавас.

ЎН УЧИНЧИ ДАРС

Мактаб келса ким агар,
Топгай қўп илму ҳунар,
Муродига етмоққа,

210 Қолмас йўлда ҳеч хатар.

Мактаб сори ким келур
Маориф ҳосил қилур,
Дунёда иззат топуб
Тонг-ла кун жаннат киур.

Ўғлонлар, сўзни билинг,
Эрталаб мактаб келинг,
Илму адаб ўргануб
Дунёда роҳат қилинг.

Ўюн, қулгуни қўюнг,

220 Мактабга мехр қўюнг,
Мулла бўлуб дунёни
Сўнгра айшига тўюнг.

Илм — ҳар тилак боши,
Ќаронгу дил қўёши,
Дунёда ҳар миллатни
Илм тарбиятдоши.

Жаҳл — хўрликни боши,
Ҳар бир касофат тоши,
Ёرار бир кун бошингни,
230 Қонлар бўлур кўз ёши.

ЎН ТУРТИНЧИ ДАРС

Илм — ҳақнинг раҳмати,
Ҳар банданинг давлати,
Оҳират шарофати,
Ёруқ дунё иззати.

Жаҳл — ҳақнинг лаънати,
Икки дунё заҳмати,
Ортуқчадур устига
Куфру хато офати.

ЎН БЕШИНЧИ ДАРС

240 Илм ва жаҳл хусусинда

Илм ҳақнинг шуридур,
Қаро кўнгил бўридур,
Ҳар бир яроғ ўткури,
Ҳар Исроил суридур.

Жаҳл куфрининг тўридур,
Ҳар душманни зўридур,
Ҳар бир таннинг қулфати,
Ҳар бир бахтнинг шўридур.

Илмдур лутфи худо,
250 Йўл бошлафуч бир ҳидо,
Илмсиз фарқ ўлмасдур,
Ҳар саҳву куфру хато.

Жаҳлдур қаҳри худо,
Кони куфру ҳам хато,
Жаҳл охир қилғуси
Подшоҳларни гадо.
УН ОЛТИНЧИ ДАРС

Илм — жаннат эшиги, Хазинанинг тешги,
260 Инсонни олим қилан Мактаб эрур бешиги.

Жаҳл — дўзах эшиги, Жаҳаннамни тешги,
Боглаб солан қўзингни Гафлат эрур бешиги.

Илм — ҳақнинг шеваси, Жаннатидан меваси,
Ҳар кимни мақсадиға Олуб борон теваси.

270 Жаҳл — шайтон шеваси Васвос эрур меваси,
Алдаб сақарга бошлад Олуб кетағ теваси.

УН ЕТТИНЧИ ДАРС

Илм — мақсадни гули, Миллат — ани булбули,
Гунчасидан сўрорса Осон бўлур машкули.

280 Жаҳл — хатонинг гули, Шайтон — ани булбули,
Мағрур бўлса ким анга, Мушкуллашур мушкули.

Илм — ҳақнинг фармони, Ҳар бир дардининг дармони,
Илм бирла ушалгай Ҳар бир диллинг армони.

Жаҳл — шайтон фармони, Бори анинг армони,
290 Залолатга йиқутгай
   Бир кун дору дармони.

ЎН САҚҚИЗИНЧИ ДАРС

Илм бўлса пиримиз,
Қалам тирноқ тийримиз,
Ўқув билсак дунёни
Ҳар арслону шеримиз.

Жаҳл бўлса пиримиз,
Тикан бўлуб еримиз,
Бир кун бўлур нишидан

300 Қусар қонлар теримиз.

Илм бўлса зиёми,
Қаламдири ўқу ёми,
Ўқув, ёзувни билсак,
Кимхоб тўплар киёми.

Жаҳл бўлса зиёми,
Ўтлар тушуб куёми,
Лодонликдан бир кунни
Зиёдон бўлур уёми.

ЎН ТЎҚҚИЗИНЧИ ДАРС

310 Илм бўлса бозимиз,
Қалам ўлгай тозимиз,
Ҳар мақсадни қайд этуб,
Ўтар ҳам қиш, ёзимиз.

Жаҳл бўлса бозимиз,
Ўйку бўлуб тозимиз,
Ўтар хорлик, зорликда
Бешак ҳам қиш, ёзимиз.

Илм ўлса наҳримиз,
Шарбат бўлур заҳримиз,
320 Ўқув билсак топгуси
Давлат, ҳунар даҳримиз.

Жаҳл бўлса наҳримиз,
Зиллат кўруб даҳримиз.
Бир кун ҳароб ўлғуси
Ватан, миллат, шахримиз.

ИИГИРМАНЧИ ДАРС

Илм бўлса ройимиз,
Ирфон бўлуб со йимиз,
Окуб гулистон этар
330 Шўра ватан жойимиз.

Жаҳл бўлса ройимиз,
Қуруб фақир, бойимиз,
Бир оз замонда бўлур
 Тошлоқ ватан жойимиз.

Илм ўлса бошчимиз,
Милёнердур тошчимиз,
Фақирликдан қуртилур
Ямокчи ўз бошчимиз.

Жаҳл бўлса бошчимиз,
340 Ҳамон-ҳамон тошчимиз,
Балки бой тошчи бўлуб
Гадо бўлгай тошчимиз.

ИИГИРМА БИРИНЧИ ДАРС

Илм ўлса ўқимиз,
Тўяр ҳам оч-тўқимиз,
Ов овлашуп қундан-қун
Бор ўлғуси йўқимиз.

Жаҳл ўлса ўқимиз,
Ўлур очга тўқимиз,
325
350 Доним хатога кетуб,
Битар бор ҳам йўқимиз.

Илм ўлса боғимиз,
Энг суянган тоғимиз,
Кетуб кўнгил соф ўлур
Зангу дарду доғимиз.

Жаҳл ўлса боғимиз
Гар суянган тоғимиз.
Қон тўлгуси тош қелуб
Синуб ҳам тиш-жәғимиз.

360 Илм ўлса ёримиз,
Осон ўлуб коримиз,
Рухи Набий ўлғуси
Шойд мададкоримиз.

Жаҳл бўлса коримиз,
Мушкулдур душворимиз,
Бугзур нифоқ қўлғуси
Шайтош бўлуб ёримиз.

Илм ўлса муддао,
Ёрдамчи бўлгай худо,
370 Барча тилакни беруб
Мустажоб этгай дуо.

Жаҳл ўлса муддао,
Тутғуси қаҳри худо,
Икки жаҳонда бўлур
Икки юзимиз қаро.

ПИГИРМА ИККИНЧИ ДАРС

Олим бўлсак дунёда,
Келур ҳар иш бунёда,
Биз ҳам сув остин кезуб,
380 Ҳам учармиз ҳавода.
Жоҳил қолсак дунёда,
Хўрлик келур зиёда,
Ҳайвон кибик юк ташуб,
Чўл кезармиз пиёда.

Олим бўлсак бўлармиз,
Яхши ҳаёт кўрармиз,
Дунёда энг роҳатда
Яшаб умр суралим.

Жоҳил қолсак юрармиз,
390 Минг-минг бало кўрармиз,
Бир кун бўлур, шакарлар
Ўрнига туз суралим.

ИИГИРМА УЧИНЧИ ДАРС

Олим бўлсак оз ўтар,
Шухрат оламни тутар,
Бизни қилган тараққий
Барча миллатдан ўтар.

Жоҳил қолсак оз ўтар,
Қўзларни парда тутар,
400 Қўрмай босармиз қадам,
Бирин-бирин ер ютар.

Олим бўлсак зора биз,
Қўлга қелуб чорамиз,
Илм доруси бирлан
Тузалғуси ёрамиз.

Жоҳил қолсак борамиз,
Қўлдан кетуб чорамиз,
Йўқ иллатлар қўзишу
Қўпайғуси ёрамиз.
410 ИИГИРМА ТУРТИНЧИ ДАРС

Олим бўлсак аҳлимиз,
Обод ўлур даҳримиз,
Олтун, кумушлар тўлуб
Оқар ариқ, наҳримиз.

Жоҳил қолсак аҳлимиз,
Фасод оқуб наҳримиз,
Узоқ замонга бормай,
Хароб ўлур шаҳримиз.

Олим бўлсак қанча биз,
420 Ҳар бидъатни янчамиз,
Жаҳл отлиғ душманни
Кўкқина тиғ санчамиз.

Жоҳил қолсак қанча биз,
Қай бирини санчамиз,
Ғафлат кўзни кўр қилуб
Биз ўзимиз янчамиз.

ИИГИРМА БЕШИНЧИ ДАРС

Жужуқлари илма таръиф

Илм истиғиз, суъгонлар,
430 Ўқуб билғонинг қолур.
Гофил қолма, ўғлонлар,
Миллат зулматда қолур.

Йўқ учун виждонимиз,
Миллатга қурбонимиз,
Бизим Туркистонимиз
Ҳар иш сўнгга қолур.

Ўқинг жисмимда жонлар,
Ўқуб билғонинг қолур.
Ўйин суйманг, ўғлонлар,
440 Миллат зулматда қолур.

328
Бизда бир ҳамият йўқ,
Ёҳуқ бир жамият йўқ,
Миллатга хайрият йўқ,
Бизни инсон аталур.

ИЙГИРМА ОЛТИНЧИ ДАРС

Оқсун, ўқинг, ирфонлар,
Ўқуб билгонинг қолур.
Тебрансун ухлагонлар,
Миллат зулматда қолур.

450 Қибр, касолат бизда,
Жаҳл ҳамоқат бизда,
Бугзу адоват бизда,
Мундан ўзга не қолур.

Ўқунг, шакар бўлгонлар,
Ўқуб билгонинг қолур.
Оқмасун қўздан қонлар,
Миллат зулматда қолур.

Бизда йўқдир мактаблар,
Илму фазлу адаблар,

460 Қасбу ҳунар ратаблар
Нечук тараққий олур.

ИЙГИРМА ЕТТИНЧИ ДАРС

Уқунг, дардга дармонлар,
Ўқуб билгонинг қолур.
Қуёш бўлинг, ўғлонлар,
Миллат зулматда қолур.

Жоҳилликда йил ўтса,
Парда қўзларни тутса,
Зулмат ўқ отмоқ кутса,

470 Охир бир кун қадалур.
Уқунг, жоним ўғлонлар,
Уқуб билгонинг қолур.
Эшитинг, қалбим суйгонлар,
Миллат зулматда қолур.

Эмди олмасак ибрат,
Олдин қилмасак ғайрат,
Охир бизни бу ғафлат
Ҳўрлик чохина солур.

ЯИГИРМА САКҚИЗИНЧИ ДАРС

480 Уқинг, қўзим бўлgonлар,
Уқиб билгонинг қолур,
Динга бўлинг қурбонлар,
Миллат зулматда қолур.

Бўён берманг ваҳшатга,
Белин боғланг ҳимматга,
Хисмат қилинг миллатга,
Шояд тараққий олур.

Уқунг, сунбул, райҳонлар,
Уқуб билгонинг қолур.
490 Утмай ёшлик давронлар,
Миллат зулматда қолур.

Шояд ҳақ карам қилса,
Қўзлардан уйқу битса,
Мақсудга қўллар етса,
Сўнгра армон ушолур.

ЯИГИРМА ТЎҚҚИЗИНЧИ ДАРС

Тез-тез ўқунг, эй конлар,
Уқуб билгонинг қолур.
Гавҳар, ёкут, маржоклар,
500 Миллат зулматда қолур.
Сиз ҳам ўқимасангиз,
Миллатни суймасангиз,
Чин инсон бўлмасангиз,
Биздек оёқлар толур.

Ўқунг, мехрим қўйганлар,
Ўқуб билгонинг қолур,
Эй, миллатин суйганлар,
Миллат зулматда қолур.

Жоҳил қолсангиз яъни,
510 Ўтмай узоқ замони.
Исломнинг шавкат-шони,
Сўнгра биздан йўқолур.

ЎТТИЗИНЧИ ДАРС

Шояд мактаблар очинг,
Шум бидъатлардан қочинг,
Олтун, кумушлар сочинг,
Диллар онда бўшолур.

Ўқунг, бўлинг амонлар,
Ўқуб билгонинг қолур.
520 Яшанг узоқ замонлар,
Миллат зулматда қолур.

Ўқинг, миллат кутгонлар,
Ўқуб билгонинг қолур.
Диллар умид тутгонлар,
Миллат зулматда қолур.

Ӣифлаб айтур Нихоний,
Сизсиз миллатни жони,
Чиқманг, қўйманг ўлгони,
Шояд бир кун тузолур.
ЎТТИЗ БИРИНЧИ ДАРС

530 Тили ширин ўфлонлар,
Уқуб билгонинг қолур.
Жоним сизга қурбонлар,
Миллат зулматда қолур.

Бир мактаб боласи тарафиндан

Қелайлик эрталаб биз сўйи мактаб,
Уқийлик ҳосил ўлсун жумла матлаб.

Биза ҳар нарсаданбир яхши мактаб,
Қаронғу кўнглюмизни шамъи мактаб.

Келуб ҳар кун бу мактабда ўқусак,
540 Қилуб ғайрат агар илм ўрганурсак.

Бўлурмиз бир куни дунёни бойи,
Қаронғу кечасининг мисли ойи.

Жаҳонда қўрмагаймиз ҳеч камлик,
Юрармиз шод, бўлмай дарду ғамлик.

Маориф шарбатиндан айласак нўш,
Қамола етгўсидир ақл ҳам ҳуш.

Бизам кўп илм, ҳикматлар биламиз,
Ўзича яхши сифатлар қиламиз.

Бизам миллатга кўп хизмат этамиз,
550 Узоқ ўтмай тараққийга етамиз.

ЎТТИЗ ИККИНЧИ ДАРС

Арода ўтмайин бир оз фурсат,
Топармиз яхши хурмат, яхши иззат.

Илм бизни еткурғай ҳар мурода,
Бизам илм ўлса учтайдиз ҳавода.

332
Нийхоят бизда мактаб, илм.йўқтур,
Чиқарди бизданам кўп яхши дўқтур.

Ўкумоқ бўлса бизни ҳам ишлимиз,
Кўпаюр файласуф, олим кишлимиз.

560 Илмдан ўзга йўқдур бизга йўлбос, 
Тараққийга олуб бормоқға йўлдош.

Ўкурсак барча миллатдан ўтардик,
Ҳали оламда кўп шухрат тутардик.

Ўкув йўқ-чун мана мундоқ хароббиз
Ҳама миллат ичида қоп-қаробиз.

Ўкусак эрди кўп ҳурмат топардик, 
Илм нури била биз оқтардик.

Ўттис учичи дарс

Илмсизлик бизи мехнатга солди,
570 Аввалғи шаън-шавкатлар йўқолди.

Илмсизлик биза солди жафолар, 
Дамида ўз туман кулфат, балолар.

Илмсизлик биза берди сазойи, 
Ки бўлдик оқибат бир нон ғадойи.

Илмсизлик бизи кўп хор қилди, 
Ғам ила сийнамиз афгор қилди.

Илмсизлик бизи ноюод қилди, 
Ишимизни бутун ифсод қилди.

Илмсизлик бизи зулматга солди, 
580 Оёқлар етмайин мақсадга толди.

Илмсизлик бизи мазлум қилди, 
Маориф ганжидин махрум қилди.
Илмсизлик кўзимиз кўр қилди,
Оёқлар остида кўп хўр қилди.

ЎТТИЗ ТЎРТИНЧИ ДАРС

Илмсизлик биза солди жаҳолат
На қолди бизда бир фазлу камолат.

Илмсизлик бузуб афъолимизни,
Шум этди шўр этиб иқболимизни.

590 Илмсизлик била кетди диеат,
Садоқат ўрнига юрди хиёнат.

Илмсизлик биза солди асорат,
Йўқолди барчадан бир йўл басорат.

Илмсизлик бизи махмур қилди,
Худони буйруғидан дур қилди.

Илмсизлик бизи қилди фасона,
Қи бўлдиқ масҳара аҳли жаҳона.

Илоҳи, бер ўзинг инсофу райрат,
Очиб кўзни олайлик эмди ибрат.

600 Илоҳи, ҳурмати руҳи ҳабиб эт,
Биза устод мактаблар насиб эт.

ЎТТИЗ БЕШИНЧИ ДАРС

Илоҳи, миллита вергил саодат,
Маориф чашмасин айла зиёдат.

Илоҳи, маърифатга ошно қил,
Илмий бизга доим раҳнамо қил.

Илоҳи, аҳлимизга вер ҳамйят,
Солўб мактаблар этсун динга хизмат.

334
Илоҳи, жумламиз айла доим,
610 Бу миллият йўлида хизматга қойим.

Илоҳи, раҳмат эт ёру биномиз,
Уқутмакда ўлон ота-ономиз.

Илоҳи, маъфират қил ҳодимизни
Илм ўргатгучи устодимизни.

Илоҳи, сен эшит фарёдимизни
Насиби жаннат эт аждолдимизни.

Қабул эт, кел, сабийларни дуосин,
Етур барча қулингни муддаоснов.

ЎТТИЗ ОЛТИНЧИ ДАРС

620 Ман қачон мактабга келдим ошно қилди қалам,
Бора-бора ақлу ҳушимни расо қилди қалам.

Ўрғатуб илму адаб, аҳлоқу ҳам фазлу ратаб,
Оре, ғайрат, шарм ила бир порсо қилди қалам.

Ота-онам қилмаган ҳар яхшилик бўлса агар,
Кўрсатуб манга ўзини раҳнамо қилди қалам.

Ўқудим, чиқди саводим ҳам хатим яхши бўлуб,
Гайратимга яраша ишлар манго қилди қалам.

Ҳарна ҳим ёзмиш қалам сўзидан асло чиқмадим,
Ўл мани ҳам айтганим охир бажо қилди, қалам.

630 Бор эди кўнглумда бўлмоқ подшоҳлиқ орзу,
Ўтмади фурсат бу ҳожотим раво қилди қалам.

Ҳалқаро кам-кам мани обрў ўшхрат топдируб,
Бир гадони ўғли эрдим подшо қилди қалам.
Ҳикоялар

Ҳисса: бўлди подшох, бокғил қаламни ҳурмати, Ҳар кишини ўзидан шундоқ ризо қилди қалам.

ЎТТИЗ ЁТТИНЧИ ДАРС

Тўғри сўз бола

Келмоғида мактабидан бир ўғил,
640 Тўхта, дебон икки киши тўсди йўл.

Деди бир: «Танга берурман санган, Сўзла бир офизгина ёлғон манган».

Берди ўғул фикр ила ширин жавоб,
«Сўзланг, ако, қоматнингизга қароб.

Бу сўзингиз аслида ёлғон эрур,
Тангага ёлғонни ким олғон эрур.

Сизда кўп әрқан ўзин ёлғон, ако,
Сиз ани аввал сотуб айланг адо.

Қолса камуб, етмай агар сиъданам,
650 Ўртоғингизда кўп эрур биъданам».

Офарин айтдилар они сўзига,
Танган холис берубон ўзига.

Ҳисса: қими тўғри сўзи ҳар қачон,
Еткузадур доимо бўйла ҳисон.
ЎТТИЗ САҚҚИЗИНЧИ ДАРС
Ота насихатининг натижаси

Бир киши ўғлига айди: «Эй ўгул, Ман насихат айлайин, сан эт қабул.
Бу сўзум тутсанг қулоғингда мудом, 660 Иззату ҳурматда тутгай хосу ом».

Ўғли айди: «Жон ота, айтинг, қани, Жоним ила ман қабул айлай ани».

«— Қолма бегона уйида ҳеч кеч, Сўзлама ёлғонни гар келса қилич».

Неча йилдан сўнг ўлуб кетди ато, Юрди айтганни қилуб ақли расо.

Бир куни бир ўртогиға қўшулуб, Борди бир бегонаға мехмон ｂўлуб.

Кеч бўлуб келгач кетарни қўзлади, 670 Ўртогиға оdatини сўзлади.

Ўртоги кўп сўзлар ила алдади, Кетмоқа ҳаргиз ёпушуб қўймади.

ЎТТИЗ ТУҚҚИЗИНЧИ ДАРС

Деди бул ҳам ўйлануб: «Бир бор ман, Айтганни тарк этмадим зинҳор ман.
Айтганни бир тарк этай-чи, не бўлур, Бир синай-чи, не машаққатлар келур».

Бўлди бу фикр ила рози ётгони, Ўзини бойлаб балога сотгони.

680 Бок, ота сўзини унутган бу ўгул, На укубатларни кўргай мунда ул.
Уй эгасини бор эрди душмани,
Келган эрди ул кеча ўлдурганни.

Турган эрди пойлаб ул ханжар тутуб,
Уй эгасини чиқар деб кўз тутуб.

Ўртогини кўп тахорат қистади,
Турди ташқарига чиқмоқ истади.

Ҳовли ўртасига етмаşдан боруб,
Ташлади ханжар била қорнин ёруб.

690 ҚИРҚИНЧИ ДАРС

Уй эгаси чиқди шўр ишни билуб,
Они ҳам кўрсатди уйғотуб келуб.

Кел, кўмайлик бирга деди ёшурун,
Билмасун кимса тонг отмашдан бурун.

Деди: «Шайтон сузига кўп кирмафум,
Отамнинг қолғон сузин бой бермафум».

Қўшнилар ҳам можародан билдилар,
Бир-бирин ҳар қайсилиари келдилар.

Қурқубон уй эгаси они тутуб,
700 Деди ўлдургон шудир бирга ётуб.

Олуб боруб подшоҳга тутдилар,
Барча ишни бир-бир айтуб ўтдилар.

Подшоҳ амр айлади ўлдургони,
Бир вазир турди ҳақиқат сўрғони.

Подшоҳ амр айлади, сўрди вазир,
Боқ бу ўғлонни жавобига, на дер?
ҚИРҚ БИРИНЧИ ДАРС

Айтубон бир-бир ҳикоя, қиссасин, 710 Келтуруб бу ерга сўзни ҳиссасин.

Деди: «Ман эрдим атодин бир ўғул,
Икки сўз айтган эди бир вақти ул.

Биридир: бегона жойда қолма кеч,
Бир ёлғон сўзлама келса қилич.

Буздум аввалгии — бўлди ушбу ҳол,
Қолганин бузмам, керакса бошим ол.

Ибрат ўлсун ўзгаларга бу ишим,
Айласун таъсир шояд қилмишим».

Подшоҳ бошлиқ ҳама кўрди қабул,
720 Қилдилиар озод, қилмасдан малул.

Уй эгасин чиқди ул ёлғон сўзи,
Осилуб кетди қассосига ўзи.

Ҳисса: ҳар ким отасин сўзин тутар,
Дунёдан айшу фарогатда ўтар.

ҚИРҚ ИККИНЧИ ДАРС

Қиморнинг бошиси

Гарчи Ҳошимжон ўзи кўп ёш эди,
Лекин охи ўйнаши «тўп-тош» эди.

Бора-бора ўтди «жупми, тоқ»ға,
730 Сўнгра ўтди сокқа ҳам ёнфоқға.

Мазахўрак бўлди кам-кам ютгони,
Кечалар уйкуси келмай ётгони.

Ўн икки, ўн учга борганда ўшал,
Одат этди ўйнамокға сўнг «орёл».
Сўнгра чорпўчокъа ўтди қилмиши,
Ўтди аста-аста ошифъа иши.

Тез замон бўлди ёмон ёмон ёси, 
Барчани ўйнаб ёмон ёмон ёси адо.

Ҳовли-жойларни тамоман бой беруб, 
740 Оқибат ўлди тўлахларда юруб.

Ҳисса: ҳар ким ўйнади тўп-тошни,
Шубҳасиз, тутди қиморни бошини.

Бўлмасун, ўфлон, ўьон тўп-тошингиз,
Бўлғуси сарсон Ҳошимдек бошингиз.

ҚИРҚ УЧИНЧИ ДАРС

Бор эди бир мажузанинг мишиғи, 
Доим эрди анга рафиқу ҳамдам.

Гарчи оч қолса ўзининг қорни,
Мишиғин тўйғазу эди анга ғам.

750 Мишиғи бир куни чиқиб томга, 
Нола қилмоқ била эди ҳар дам.

Ўтди олдидин они бошқа мишиқ, 
Семир, ялтираб бўлуб бекам.

Они кўруб юраклари ячиқуб, 
Деди: «Тўхтанг бир оз, жоним акам».

Тўхтади ул мишиқ, деди: «Нима сўз, 
Мунча оздинг, сўрай сени мен ҳам».

Оҳ урди, дедики: «Ёри азиз, 
Очлик солди менга мунча ситам».

760 Анга айди бошидин ўтгонини, 
Ҳам сўради они ҳолини бу ҳам.
ҚИРҚ ТЎРТИНЧИ ДАРС

«Қиламан деб қаноат, ый аҳмоқ,
Юрма мундог,— деди,— озуб пур ғам.
Мен қаби семурай десанг, ўртоқ,
Эрта чиқ богоабон бошин гаҳкам.
Борамиз подшоҳни қазнорига,
Ана гўшт, чарби ғларлар бекам.
Орода ўтмаин бирор ҳафта,
770 Юрасан семируб бўлуб одам».
Ваъдалашди якквни айрилди,
Кампир олдиға келди бу ул дам.
Жиззаалик нонни берса-да чайнаб,
Емай ўлтурди тўкубон кўзи нам.
Билди кампир, деди: «Оё мунис,
Нафсибад орзу қилуб сен ҳам.
Нафсибад деб ўзингни қилма ҳалок,
Нафсибад деб етар тамоми алам.

ҚИРҚ БЕШИНЧИ ДАРС

780 Ҳақни бергонига қаноат қил,
Қилса ҳар ким қаноат ўлмас кам».
Қўп насикатлар айлади кампир,
Солмади ҳеч қулқоқ ул бегам.
Эртаси ул мишиқ била қўшулуруб,
Кетди ул жойга иккисн боҳам.
Қўруб ул гўшт, ёф, чарбини,
Иргуб-ирғуб бўлур эди хуррам.
Зерикуб дастидин аввалгисини,
Қўйғон эрдилар уйга қопқон ҳам.

790 Тортди қопқон ғўштини бетоқат,
Чидамай, Ўйламай қараб бир дам.

Отилуб бирдан ул замон қолқон,
Илинуб қолди бўйнidan маҳкам.

Қочди ул нобакор ўртоғи,
Қолди қопқон ичida бу ҳам.
ЎҚИШ КИТОБИ

АХЛОҚИЙ ХИКОЯЛАР
БИРИНЧИ ДАРС

Бир аҳллик мактаб боласининг жаноби ҳаққа қилғон муножоти

Ё илоҳо, ҳурмати одам ато,
Биз, гўдакларга илм айла ато.

Биз умид ила бу мактабга келуб,
Ўқугаймиз токи бўлғил деб ризо.

Биз эдик ҳеч нарсани билмайдигон,
Йўл йўқотган кўрдек эрдик беасо.

10 Урғотуб устодимиз билдиридилар,
Борлиғинг ҳам бирлигингни, ҳай худо.

Биз яна тун-кун ўқийлик тинманин,
Ҳар илмга айла бизни ошно.

Илм нуридан оқартур кўнглимиз,
Токи кетсун дилдаги занги қаро.

Илм бирла ақлимиз ойинаси,
Тозалансун ярқираб топсун жило.

Зора оники ўқумоқ ёзмоқ ила,
Қўлға келсун ҳар на орзу муддао.

20 Қўйма, ё раб, бизни нодонлик била,
Ҳору зор айлаб, қилуб бир кун гадо.

Раҳмат эт ото-ono устодимиз,
Сенга йифлаб биз ҳилурмиз илтиқо.
Чунки бизни тарбия айлаб алар,
Ҳам ўқутмакда қилурлар ҳам дуо.

ИККИНЧИ ДАРС

Бир ақлли мактаб боласининг
ўз-ўзича домласининг қилган тарбиялари ёдига тушуб,
фирклануб деган сўзлари

Бизга ҳаҳ берган улуф неъмат эрур устодимиз,
30 Қўзимиз нури, танимиз жонидур устодимиз.

Ўйласак, бизни эрурлар чин атомиз шул киши,
Чунки бизга билмаганни билдириб устодимиз.

Мактаба қелгонимизда, билмас эрдук ҳеч нима,
Мунчалик ўргатдилар ёзмоқини, кўр, устодимиз.

Тун-куни қолмай келуб турсак агар мактабга биз,
Барча илм ила адабни ўргатур устодимиз.

Сўзларидан чиқмасак, айтганларин тарк этмасак,
Кўп илмни билдириб, мулло қилур устодимиз.

Ота бирла онамиздан яхшироқ шафқат қилуб,
40 Биздаги ҳар камчиликни кўрсатур устодимиз.

Биз агар ҳурмат этуб, кўнгилларин шод айласак,
Икки дунёмизни ҳам обод этур устодимиз.

Аста-аста бизда бўлган ҳар ёмон, шум феълни,
Ҳар кун илайб насиҳат йўқотур устодимиз.

Ўргатуб бизга мусулмонлик ҳама аҳкомини,
Бизни ул роҳи шариатга солур устодимиз.

Биз қўюб сайру томошо ўқусак, ўртоқлар,
Шунда биздан, шубҳасиз, рози бўлур устодимиз.
УЧИНЧИ ДАРС

Ул ақллик бола агосини ҳам қилган тарбия ва шафқатларин ёд этуб деган сўзлари

Оре, йўқдан бизни бор этди худо,
Лекин ўлгон ҳам сабабчимиз ато.

Жон била ризқ умр лутфи худо,
Бошқа бўлган тарбия бурчи ато.

Фикр этуб инсоф қилсак жумламиз,
Оtamиздир энг муқаддас қибламиз.

Ҳақни амридин улуф амри ато,
60 Деб хабар берди ўзи бизга худо.

То атомиз бўлмаса биздин ризо,
Ҳам худо рози эмас, ҳам Мустафо.

Токи тонгдин кечгача мехнат этуб,
Тарбия қилган бизи заҳмат чекуб.

Яъни бοқған ошу нон бизга топуб,
Устимизни ёзу қиш тўн-ла ёлуб.

Ўзи оч қолса, бизи қолдирмади,
Уйнадик, мехнатга ҳеч солдирмади.

Биз, мана, мактабда юргаймиз ўкуб,
70 Пул топар биз-чун ато мехнат қутуб.

Отадин ким бошқа бизга мехрибон,
Оtamиз қурбон эдур бизларга жон.

Отамиз бўлсун десак биздан ризо,
Укусак ҳам рози, ҳам қилгай дуо.
ТУРТИНЧИ ДАРС

Ул акллик боланинг мушфиқа онаси учун-да қилган ташаккурлари

Отамиздан ҳам муқаддас онамиз,
Биз учун чин бўлгучи қурбона́миз.

80 Қазбамиз, бешак энёратгоҳимиз,
Тожи иқбол, бахту иззу жоҳимиз.

Парча ғўш рәдиқ туғилган вақтимиз,
Онамизнинг багри ўлди таҳтимиз.

Кечалар совуқ бешикларни қучуб,
Тутди эмчак ширин уйқудин сучуб.

Икки-уқ йил багри узра қўтаруб,
Қатта қилди ўзги мекнатда қоруб.

Жону дилда асрарди бизни суюб,
Деди бизни, бошқа орзун қўюб.

90 Огриса бир жойимиз йинглаб юруб,
Ҳар эшикни кезди дору өхтаруб.

Яъни, йўқ бизга анодек мекрибон,
Сийнага қалқон, бош узра соябон.

Бизга ҳам лозим анн шод айласак,
Бизга қилган хизматин ёд айласак.

Қим ато ҳам онога хизмат қилур,
Улмасидан жойини жаннат қилур.

Ҳам худо, ҳам Мустафо бўлгай ризо,
Бизни онлайн шод ўлуб қилса дуо.

100 БЕШИНЧИ ДАРС

Бизга фарз этди худо ҳар нарсадин даркор ўқув,
Ҳикмати ҳақдан эрур бизларга бир осор ўқув.

346

www.ziyouz.com kutubxonasi
Ҳам шариат, ҳам тариқат, ҳам ҳақиқат, матрифат, Ўшбулар комил билунмас бўлмаса такрор ўкув.

Қўзимизга кўрунуб туриган ҳама асбоблар, Ҳеч бир бўлмас эди гар бўлмаса зинҳор ўкув.

Ер ичида кўмулуб ётган ҳама олтун-қумуш, Юзага чиқди бори, боис анга аҳбор ўкув.

Барча халқ ҳайвон қаби ваҳший эдилар аввали, Бора-бора қилди инсон барчани якбор ўкув.

110 Ақлу фикру ҳусну идроку тамизин пок этуб, Жинни, девона, гарангни айлади ҳушёр ўкув.

Қамбагал бечораларга қасбу санъат ўргатуб, Қутқазуб факру асоратдин эдар зардор ўкув.

Дунёда иззатли айлаб, обрўсинни ортдуруб, Охиратда ҳам шарофат бирла айлар ёр ўкув.

Қим тилаб ҳақдан ўқувни йўлга қўйса бир қадам, Бошидан раҳматни ёмғирдек этар осор ўкув.

Ду жаҳонда сарбаланд олий жаноб этиборига, 120 Ман кафилман, дедилар, ул Аҳмади мухтор ўкув.

Сабзан дониш баҳорин шубҳасиз найсонидур, Багри тошларни ёғуб бир кун қилур гулзор ўкув.

Бу узун ғафлат йўқудан санга йўқдур фойда, Нисфи шаблардир ўзининг айлабон бедор, ўкув.

Гар дилингда ўйлаган орзуга етмоқ истасанг, Нақди умринг қилмагил бехудага бекор, ўкув.

Қўй, ўйин, сайру тамошони, ғанимат ёшлининг, Шум феъллардан ўзингни айлагил безор, ўкув.

347
Эй ўғил, дунёда бўлмоқ истасанг олижаноб,
130 йўқувл мактаб келуб, зинҳор йўқув, минг бор йўқув.

* * *

Дунёдан ўл худовандим бино қилди қалам,
Ёзмоққа ҳар борлиқни ибтидо қилди қалам.

Бу қаламни ёзмишича топди ҳар нарса қарор,
Гарчи жонсиз амри ҳақни жо-бажо қилди қалам.

Корадир гарчи изи, нури ҳаққатдир ўзи,
Чунки бостан ҳарда зулматни зиё қилди қалам.

Яъни, майдона ҳар иш келди қалам хосияти,
Ҳосили ҳар мақсаду ҳар муддао қилди қалам.

Тоғу тош, саҳроу чўлларни гулистон айлабон,
140 Шахрлар, ободликлар ҳуш ҳаво қилди қалам.

Ҳар оғирлар енгил ўлди, ҳар қийин осон ўлуб,
Ҳар машаққатга ўзин мушкулкушо қилди қалам.

Ҳар адабсизга адаб, фикр ила дониш ўргатуб,
Эл ичида обрўсин хўб расо қилди қалам.

Баъзини олим қилуб, баъзини қилди яхши бой,
Баъзини шоир қилуб, баъзини шоҳ қилди қалам.

Шарму иффат, ору номус, сабру имон ўргатуб,
Айлаб инсон ваҳшиларни порсо қилди қалам.

Дунёда бўлган ҳама асроқ қилди ошкор,
150 Ҳар ўлук танларга гўё жон ато қилди қалам.

Сидқидил бирла қўлига ким ани тутса агар,
Мақсадиға еткизуғ қўнглиқ ризо қилди қалам.

Қимки бир матлаб била тутса ани бешубҳа ул,
Истамиш ҳар орзуга ошно қилди қалам.
Ҳеч кишини меҳнатини зарра зое қўймади,
Ҳарна ваъда қилди аҳдиға вафо қилди қалам.

Ҳисса: ўфлон, мақсадинг не бўлса тутгайсан қалам,
Чунки жумла ҳожатин бори раво қилди қалам.

* * *

Ҳаҳ юборган бизга айни лутфи эҳсондир китоб,
160 Кони аҳкоми шарннат ганжин имондир китоб.

Ҳикматнинг дарёсидир иъми синоат чашмаси,
Рутбаи фазли камол жумла инсондир китоб.

Ҳарму ахлюку адаб, иффат ҳидоят бошчиси,
Жумламиз тухфа «ул раб» субондир китоб.

Билмас эрдик на худони, на жаҳон, на ўзимиз,
Бизни бир-бир барчадан огоҳ қилғондир китоб.

Ақлу донишга сафо ҳушу фаросат сийқали,
Тожу давлат, бахту иззат, шавқату шондир китоб.

Ҳар кўнгилнинг орзуси шул эрур обиҳаёт,
170 Қадрини билган кишига, шубҳасиз, жондур китоб.

Ҳар муродинг бошидур, ҳар муҳдоянинг гавҳари,
Ҳар маъразларнинг шифоси, яъни Луқмондур китоб.

Қўзни нури, дил ҳузури, дилларнинг дармонидур,
Ҳар қоронгу дилга гўё моҳи тобондур китоб.

Ҳар балодан асрағувчи энг мухим қиймат ярғо,
Тийри ваҳшат, ҳанжари зиллатга қалқондур китоб.

Ҳар китоб эрмас ваёе бу мақдамоқдин мақсадим,
Бизга келғон мухтасар ул нафси қуръондир китоб.
Бизга хозирда қироат нафси қуръон ўрнига,
180 «Жамшиду» «Зарқум» «Або Муслим»лар Ўлгандинқитоб.

Шул учун қолдан оёқлар остида қўп хору зор,
Феълимиздан бу қаро кунларга солгандинқитоб.

Бошқа миллат бизни қуръонган амал қилган учун,
Бол, тараққий таҳтининг султони қилгандинқитоб.

Биз ҳам эмди нафси қуръондан олайлик дарслар,
Орамизда чунки ғайри жинси тўғғондинқитоб.

Ҳар киши ёшликда қилса озгина ғайрат агар,
Тез замонда ошно бўлмоғи осондинқитоб.

* * *

Фарзу айн ўлмиш бизим дин ичра бўл хушёр илм,
190 Бору йўқ мислимлирингни фарқига дарқор илм.

Ҳеч касдан ғунчан дониш очилмаес, ғай рафиқ,
Ҳар сабоқ қалбига тегмас нешан мунқор илм.

На учун сайр айламасбиз топса қўнгиллар эни,
Чунки келиш жаннатидан бир нишон гулзор илм.

Дема инсон балки кофир, муъмин эса-да ҳайвон,
Жаҳлу гофилилк била қилмоқ эса инкор илм.

Одаму ҳайвон забонин бир-бирида фарқ йўқ,
Шунчалик одамланимиз ўлдури гуфторми илм.

Қувван хукмни басарда одаму ҳайвон надур,
200 Кўр илан ҳар шайни аслин билдирир анвор илм.

Ким билурди одаму олам надур, ҳайвон нечук,
Бўлмаса эрдий агар инсонда бу осор илм.
Қайси бир мавжуда боқсанг билмоқа кайфиятин, Лозим ўлгай топмоқа аввал ўқиб ахбор илм.

Гар маништадан сўрашсан ибрат ол даррандадан Бир-бирига тўизма ўлди боиси афёр илм.

Оламинг хурсиди кундир, одамнинг хурсиди илм, Оламинг зулмоғи тундир, одамнинг нодор илм.

Ҳар мурудинг, мақсадингга етмоқ истарсан, мурод, 210 Қўз очуб бедор бўл; дарқор илм, дарқор илм.

Ҳар тараққий айлаган миллиат элига сол қулоқ, Кеча-кундуз сўзлари афқор илм, афқор илм.

Ул ҳақиқат ойинга сайқал истарсан, Ниҳон, Илм иста, илм иста, истағил зинҳор илм.

* * *

Эрур илму адаб, фазлу хунар осор мактабдан, Етар ҳар рутба олий эса такрор мактабдан.

Ҳама гулшан уза ёмғур ёғуб чун сабзавор этса, Тараққий гулшани обод ўлур анҳор мактабдан.

Ҳама иззу, шарофат ҳам саодат конидур мактаб, 220 Етар икки жаҳонда матлабинг зинҳор мактабдан.

Қаю миллиятда мактаб ўлмаса бешак хароб ўлгай, Ҳама миллиятда шул-чун ғуфтутғў бисёр мактабдан.

Ҳама илму маориф ганжини деворидир мактаб, Ҳама ҳикмат чиқар бу маҳзани асрор мактабдан.

Чиқуб турмакда ҳар кун юз туман асбоб-ашёлар, Тамоман, асли бешак, меваи ашжор мактабдан.

Қўшар инсон қаторига қилуб инсонлари инсон, Ўқуб илму адаб бўлгай, керак ҳушёр мактабдан.
Қими мактабда бўлса, ўrganур аҳлоқ ўлуб комил,
230 Хаё, имону аҳлу шарму номус, ор мактабдан.

Қими истар эса яхши хаёту шону шавкатни,
Келуб илм ўқисин, ҳосил ўлур минг бор мактабдан.

Ҳама миллиат эли ҳам биз қаби чин ухламиш эрди,
Вале бўлди алар биздан, сабаб бedor мактабдан.

Бизн ҳам орзумиз бўлса уйғонмоқ бу ғафлатдан
Туну кун бизга ҳам сўз сўзламоқ даркор мактабдан.

Тараққийға етармиз бизларам бегона миллиатдек,
Икки(ю) уч мажолие ўлса гар афқор мактабдан.

Ниҳон йифлаг сиза ёлборғуси, ўғлоилярим, зинҳор,
240 Узинг ҳар орзу гулгунчасин зинҳор мактабдан.

* * *

Бир кишини бор эди тўрт боласи,
Ётган эди уйга келиб ҳоласи.

Турса ҳола эрта била ўрнидан,
Бир сўми йўқ бўлмиш они қўйнидан.

Сўрди, чоқирди болалардан ани,
«Қўп хафа қилманг, берингиз,— деб,— мани».

Ҳар бири ҳам «Олгонимиз йўқ», деди,
Ичди қасам, «Қўрғонимиз йўқ», деди.

Билди ота фойдасиздир қийнамоқ,
250 Лозим ани олмоқ учун алдамоқ.

Борчасини қўйди қамаб бир уя,
Олдига ҳар қайсини қозон куя.
Деди: «Кими рост эса гар сузи, Қора бўлур ўзича икки юзи.

Кымни агар ёлғон эрурса сузи, Бору йўғу қора бўлур ўнг юзи».

Каттаси олган эди ул оқчани, Билмади ул ўзи учун ҳийлани.

Деди: «Қаро бўлса ўзи ўнг ю Zum, 260 Қора қилай чап юзими ўз-ўзим».

Қилди қаро чап юзини ваҳм этуб, Йкки кўзин турди эшикка тикуб.

Бошқаларни олмагани тўғридан, Тиқ туришуб кутди ани ўғридан.

Чиқди олиб барчасини отаси, Бокдикчи чап юз қорадур каттаси.

Бокдик ўзи бошқаларинг оқ юзи, Бўлди хижолат, чиқуб энгри сузи.

Берди у ҳам хolasининг сумини, 270 Ташлади суғ шуйла феъли шумини.

Ҳисса: кими бўйла хёнат қилур, Бир кун ўзин шуйла хижолат қилур.

* * *

Сўрди Али бир куни ажабдан, Ҳаммактаби ўртоғи Рахабдан.

«Етдинг бу миноли мулку мола, Айтгил манга они не сабабдан».

Деди: «Алики, бу сузни сўрдинг, Бир яхши жавоб эшит Рахабдан.
Утган эди щул қадар фақирлик,
280 Етгай эди таъна ўнгу чапдан.

Гарчи сақолим чиқай деганди,
Кечдим ҳама орзуву тарабдан.

Тортдим ўзими тамоми ишдан,
Яъни тамошо, улогу галдан.

Фарз этдим ўзумга ўқумоқни,
Қўйдим бўлагин илм талабдан.

Бордим яна мактаба ўқидим,
Инглаб сўрабон жаноби рагдан.

Мактаб ҳаваси била югардум,
290 Ёзмоқ, ўқумоқға нисфи шабдан.

Бўлдим узоқ ўтмаинки мулло,
Зар тўлдию тошди хурма лабдан.

Етдим бу миволи мулку мола,
Саъйу ҳаракат, илму адабдан.

Сан ташлаб ўқувни оқибатда,
Факр ўлди санга жаҳлу ғазабдан.

Илм ила етар ҳама мурода,
Йўқ фойда асл ила насабдан».

Тошбақа бирла чаён

300 Тошбақа бирла бўлуб ўртоқ чаён,
Аҳд этишуб, дўст бўлишуб жонажон.

Бир қун қилмоқчи бўлишди сафар,
Боглашубон чиқди икови камар.

Йўлда чаён тошбақага лоф уруб,
Дедики: «Боқсам агар йўлаб туруб,
Манча санга суігули йўқ мехрибон,
Ман тану ғўё анга сан мисли жон.»

Бул арода йўл тушуб анҳорга,
Қолди чәён қайрати душворга.

310 Тошбақа бокуб деди: «Эй ошно,
Нега кўринди юзинтда хафо?»

Деди чәён: «Сузмоқа йўқ одатим,
Қолмоқа ажраб яна йўқ тоқатим».

Тошбақа деди: «Ема ғам, ми мани,
То кўтаруб сувдан ўтарман сани».

Тошбақанни минди чәён ётқизуб,
Тошбақа кетди сув ичиға сузуб.

Йўлда чәён тошбақадек дўстига,
Урди бир-икки нишини пўстига.

320 Тошбақа билди, деди: «Фесли ёмон,
Не ҳаракатлар била сан бу замон?»

Деди чәён: «Заҳр солув одатим,
Одатимн таркига йўқ тоқатим.
Гарч турисан манга хизмат этуб,
Ман соламан заҳрими фурсат тутуб».

Тошбақа деди: «Бу на фосиён хаёл,
Қайт бу ишиндан, бале, ишингни ол.
Дўст дебон душманни қилма ишин,
Уйла санам оқибатинг келмишин!»

330 Деди чәён: «Бўлмаса ўз хоҳишим,
Бошқа насихатга мани йўқ ишим». 355
ҲАМЗА

Тошбака ҳам билдик бўлмас бокуб,
Шумфиди бир, кетди чайн ҳам оқуб.

Ҳисса: кими ғайри улфат edb,
Ўз-ўзича бошига кулфат edb.

ОЛТИНЧИ ДАРС

Боланчиг ёмон бўлмогиға сабаб бўлган ономани жазоси

Бир кун бир ўғрини пойладилар,
340 Ушлаб оёқ-қўлини бойладилар.

Шаҳ қошита келдиilar олуб анни,
Қилди амр шаҳ они йўлдурганни.

Бўйига ул дам кафанин солдиilar,
Осмоқа дор остига келтирдиilar.

Ўғри деди онлара: «Шошмай туринг,
Аввал аномни манга бир келтиринг».

Сўзидан бир ҳикматини билдиiler,
Ул дам аносини олиб келдиilar.

Ўғри деди: «Эмчагинги оч, эй она,
350 Бир эмайин, шулгина армон манга».

Ииртиб она қўйлагини бир четин,
Ҳайрон ўлиб, тутди анга эмчагин.

Тишлади эмчагини бошин ҷўзуб,
Тортиб ани остидан олди узуб.

Қолди она дод ила фарёд этуб,
Ёрға йикилди ани қўнгли кетуб.

Ҳеч киши билмай бу ишин маънисин,
Шаҳга олиб бордиilar ул инкисин.
Шаҳс сўраб боисин этди хитоб,
360 Шаҳга боқиб, ўғри деди бу жавоб:

«Кичкиналликдан ўлуб одат ишним,
Ўғрилик ўлмишибди мани қилмишшим.

Келсам ўғирлаб нима нарса, онам
«Яхши қилибсан,— дер эди,— жон болам».

Демади бир бор аном «Тўғри бўл»,
Шундай аноминг ўла жазоси шул».

Барча бу иш маънисини билдилар,
Аввал ано, сўнг ўзин осдирдилар.

Ҳисса: киминг ўғли ёмон, йўқ ажаб,
370 Бўлгай анга ота, аноси сабаб.

ЕТТИНЧИ ДАРС

Мактабда ўқувчи зийрақ Қосимнинг аҳмақ Валига берган жавоби

Қосим кетмакда эрди мактабига,
Қитобини осубон қўлтурғига.

Вали бир қўлида нонини чайнаб,
Юруди бир қўлида даста йўнаб.

Ӣироқдин ул Вали Қосимни кўрди,
Ҳама ўртоқларии бошлаб югурди.

380 Келуб деди Вали Қосимга бокўб,
«Борурсан қайга мундоқ халта токўб».

Қосим билдик, эски ўртоғидир,
Ани сўз бирла ўхшатмоқ чоридир.

Деди Қосим: «Бу халта илм кони,
Борарман мактабимга ўқишони».
Вали айди кулуб: «Кўй, борма, ўрток,
Қилайлик вақтимизни сўзлашуб чоқ».

Деди Қосим Валига: «Эй биродар,
Ман эрмасман сани бирла баробар.

390 Очуб, яъни санга айтгай сўзумни,
Санга ман ҳайф кўргайман ўзимни.

Қулоғинг кар, соқовсан ҳам кўзинг кўр,
Сангадур ошнолик ақлдан дур».

Вали аччигла деди: «Ҳой, аҳмоқ,
На ҳад санга манга йўқ айб тақмоқ».

Деди Қосим: «Ишондурғум ўзингни»,
Вали айди: «Қани, айғил сўзингни».

Китобини очиб Қосим ўшал ҳол,
Деди: «Ҳикмат-ла сўзимдин хабар ол».

400 Тутуб кўрсатди бир жой, деди: «Йўлдош,
Кўзинг бўлса тонуб, тил бўлса сўзлош».

Ҳижолатдин Вали деди: «Қачон ман
Боруб мактабда сандек ўқишганман?»

Деди Қосим: «Неча йўл айтган эрдим,
Ўқуғил деб насяхат этган эрдим.

Қулоғинг бўлмаса эрди агар кар,
Ўқуб, қолмас эдинг мундоғ бўлуб хар.

Қулоғинг соғ эса гар сўзни олғил,
Ўқи зинҳор, ўқи минг бор, ўқуғил!»

410 Иброҳим деган бир мактаб боласининг ўз акли
била гадолан ҳол сўрраб ибрат олгани

Бор эди мактабда Иброҳим деган,
Ҳамсабақлар ичра яхши ўқуған.
Узи келмиш гарчи тўққиз ёшида,
Уч синфга ўтди ўн бир ёшида.

Ўқимоқ, ёзмоқ эди донм иши,
Йўқ эди сайру тамошога њуши.

Мактабидин бир куни қолмас эди,
Бехуда юрмоқни ҳеч сўймас эди.

420 Ёз учун қилди муаллим имтиحو,
Бўлдилар озод бир ой барча жон.

Бир кун Иброҳим зерилди бўш қолуб,
Ўкуди бир дам китобини олуб.

Ўкуди ул бир гадони қиссасин,
Ўйлануб кетди ҳикоя қиссасин.

Ўз-ўзича деди ул ақли расо,
Не учун бизи халқда кўпдир гадо.

Йўқ-ку арман, яҳудийлар аро
Биргина бўлсун қаландар ё гадо.

430 Бу ишнинг аслини билмогим керак,
Токи андан ибрат олмоғим керак.

Бу хаёл ила китобини қўйоб,
Ул замон салла, чопонини киъоб.

Қўчага чиқди гадо ахтаргани,
Муддаосин бир-бир андан сўргани.

Ногаҳ ўтди рубарўданиян бир чўлоқ,
Яъни сингган ўнг қўли бирла оёқ.

Ул гадо эрди ниҳоятда хароб,
«Тўхтангиз,— деди манга бир дам қароб.—
440 Қанча пул бўлса берурман, отажон, Бошингиزادан ўтганин айланг баён.
Яъни нечун бўлдингиз бўйла гадо, Бир-бир айтуб, ростинни айланг адо».
Ул гадо ҳайрон бўлуб бир дам туруб, Сўнгра бошлаб кетди ул сўзга кируб.

САКҚИЗИНЧИ ДАРС

Аҳлилик Иброҳимнинг биринчи карра бир чўлоқ
gадога учраб ҳол сурагонидур

Ул гадо деди: «Отам кўп эрди бой,
450 Бор эди ҳовли, дўкон, неча сарой.

Эрка ўсгандан бўлуб ёлгуз ўгул,
Мактаба бормоқни қилмасдим қабул.

Doимо қилган ишим эрди ўюн,
Ўқумокға ҳеч берmasдим бўюн.

Патпарак томда учурмокди ишим,
Бошқа ҳеч ишга йўқ эрди хоҳишм.

Бу ишимдан манъ қилмоқди маҳол,
Бир куни келди жуда қаттиқ шамол.

Томга чиқдим патпаракни кўтаруб,
460 Кўп учурдум кечгача чарчаб, ҳоруб.

Бениҳоят қорним оч қолган эди,
Ҳам тинуб кўзлар, оёқ толган эди.

Орқама боқмай чопубман бехабар,
Кетдим ул томдан учуб ерға бадар.

Сиди анда бу қўлим бирла оёқ,
То бу дам қолдим бўлуб бўйла чўлоқ.
Кўп замон ўтмай ўлуб ота-ано,
Қолди гарчи манга ҳовли мулку жо.

Еб-ичуб борим неча йилдан кейин,
470 Соф бўлди қўлда қолмай бир тийин.

Акраболар ҳам зерикди сўнг бокуб,
Ҳайдадилар банга йўқ айбе токуб.

Ноилож ожив қолуб қасб этгани,
Бошладим мундоқ гадолик этгани.

Ҳисса: сўзни қисқа этмогим керак,
Бой эдим, қилди гадо бу патнарак».

Ёнди Иброҳим анга ҳайратлануб,
Хийла они сўзидан ибратлануб.

Эртаси чиқди яна бозорга,
480 Бошқасидан топмоқа асрога.

Учатди бир жинни, кўнглини овлади,
Бошидан ўтган ишини ковлади.

Тўққизинчи дарс

Ақлари Иброҳимнинг иккинчи куни яна бир
жиннинг учрақ ҳол сўрагони ва ибратлангони

Деди жинни Иброҳимжонга қараб:
«Гарчи жиннидан батар ҳолим ҳароб.

Жиннимасман, соғ, ҳуб ақлим расо,
Бу ишимга бор сабаб айтай санго.

490 Ман эдим ёлғуз анодан бир ўгул,
Бор эди бошқа анодин уч ўгул.

Тўртимизга отадан қўп қолди мол,
Тақсим айлаб олган эрдик биз у ҳол.
Уч ўгайнинг ҳар бири мулло эди,
Иттифокда ҳар учи бирго эди.

Пулларин бирга қилуб ишлатдилар,
Оз замонда аچча, молга ботдилар.

Бир тийин беҳудага сарф айламай,
Ҳар бири халқ ичра бўлди катта бой.

500 Ман ҳамиша мактаба борсам, қочуб
Укугоним йўқ эди бир ҳарф очуб.

Шул сабаб жоҳил қолуб ман бетамиз,
Қўлда борим сарф қилдим тез-тез.

Қўп узоқ ўтмаи ҳама бўлди адо,
Бу арода ҳам ўлуб кетди ано.

Соф бўлди оналан қолгони ҳам,
Қолмади бир парча жой ётгони ҳам.

Ҳайдамокчи бўлдилар ўғай мани,
Ўйласам бир жой йўқ эркан боргани.

510 Бир тарафдан, яхши ош ҳам усти бош,
Орзу айлаб кўзум тўкмакда ёш.

Ўрганубман қасб ўрнига ўюн,
Ишлагали бермади ёрий бўюн.

Ҳисса: номус кувлуги дан, эй ўгул,
Солдим ўзни жинниликка бўлди шул».

Ёнди Иброҳим у кун ҳам уйиға,
Эртаси ҳам чиқди бу иш куйиға.

Учради бир-инки кўзи кўр анга,
Деди: «Ҳолингни баён этгил манга.
520 Аҳлилик Иброҳим учинчи куни бир қўрға йўлукуб ҳол сўрағони ва андан ibrатлиқ жавоб олгони

Қўр деди: «Қўр бўлмасимдан илгари,
Бой эдим, иззат эктарди эл бари.

Яъни ман қассоб эдим, отим Хасан
Ибрат олсанг, сол қулоқ сўзимга сан.

Ҳар кунни келсам дўконимни очуб,
Бир мишиқ кетгай эди сакраб қочуб.

Лек ёфу гўштима тегмас эди,
Бездан ўзга нарсани олмас эди.

530 Бовужуд жаҳлимни сўзиға кириб,
Ушладим бир кун они пойлаб юруб.

Қанча термулди кўзи, раҳм этмадим,
Тавба, зори қилди ҳеч фаҳм этмадим.

Икки кўзини бу ён олдим ўюб,
Ташладим келдим йироқ жойға қўюб.

Бор эккан ёш-ёш боласи уч нафар,
Ман бу хил зулм айламишман бехабар.

Чунки туш қўрсам гўдаклари келуб,
Йинглодилар этагимга осилуб.

540 Қелтирай десам топуб гар боқмоқа,
Шарм эктардим бир кишидан сўрмоқа.

Ман ҳамишна юргай эрдим ваҳм олуб,
Бир кунни ётдим дўконда кеч қолуб.

Боз туш қўрдим мишиқ гўдаклари
Барчаса ўлмиш, тириқ қолмай бари.
Онаси бирдан юғурғач боғриуб,
Қўрқуб уйғондим, қочай дедим туруб.

Боф канорига боруб урдим ўзум,
Икки темир кирди, афдарди кўзум.

550 Оҳ, ўтмай орадан беш-олти ой,
Ўч болам ўлды мани ҳам ойба-ой.

Оз замонда давлатимдан ойрилуб,
Хор бўлдим бу гадоликда қолуб.
Қироат китоби

ИККИНЧИ СИНФ УЧУН

Ҳамду сано собит бўлсун жаноби ҳаққаким, _ING кўдрати комиласи била йўқдан бор қилди. Кофир қавмидан қилмай йўқ раҳмату жаннатига мукосиб қўрди, яна пайғамбарлари орасида энг суъоқлукроғи бўлган жаноб фахри қоишот расул афандимиз Муҳаммад алай ҳис салават вассаломга үммат қилди. Ҳазорон, ҳазорон дуо ва дуруд нозил бўлсун ул расул афандимиз ҳазратларигаким, жаноби ҳақдан келмиш шариатни бизларга билдируб, роҳи ростга ва чин динга солдилар. Ва раҳмати ҳақ нозил бўлсун ул зотнинг қариндошларигаким, чуқур фидокорликлар қилиб ислом динининг бу қадар таракқий ва ривожига энг биринчи сабабчилирган бўлдилар.

Бу китоб 2-синфларга Қироат китоби ўлуб, бир неча жузъидан иборатдур.

ИЛМ

Эй болалар, ҳар бир инсон боласига дунёда энг аввал зарур ва лозим бўлган нимарса дунёда илмлик ўлмоқдур. Илмсиз кишини бутун инсон демоқ айни ха-

todur. Илмсиз кишини суъламокданд бошқа вақтда ҳай-

vondan заррача айнрмаси бўлмас. Хусусан бизни ша-

riатимизда бизларга энг аввал фарз қилинган нимарса

узини йўқдан бор қилган жаноби ҳақни барча сифат-

лари илм танумоқ ва они барча буюрган ишларини қил-

луб, қайтарганларидан қайтмоқдур. Яна ушбу ишлар-

ни билиб қилмоқ учун энг аввал илм ўқулоқ лозим ке-

ладур. Илмсиз кишини ибодатида, саховатида, рўза,

ҳаж, закотида, касб, ҳунар, тижоратида, зуҳд, таъқво,

риёзатида сабобидан нуксу зарари қўп бўлур. Мана

бу ерда сизга бир ҳикоя била эртаги дарсда далил

қурсатмоқ лозим келди.

365
«Қироат китоби». Қўллём. 22-саҳифа.
Ба́йт
Илмсиз ҳар қиши учас ҳавога,
Қўнғил берса анингдек ҳуднамоға.

Ҳикоя

жаҳл
Jaҳл нодонликдур. Яъни илмсиз жаҳл била қолган кишиларни жоҳил ва нодон дейилур. Жаҳлда қолган киши кўзи йўқ кўрлар кабидурки, ўзи ҳеч нимар-
сани кўрмас ва кўруб турувчиларни сўзига ишонмас, ўзидан бошқа кишини ҳеч тонумас. Жоҳил кишилар ҳам худои таборак ва таоллои соф эътиқод била тонумас, тонуган кишиларни сўзига чандон ишонмас. Ишонса ҳам ишончидан гумонни кўпроқ бўлур. Ҳар бир ишга гумон ғолиб бўлса, андан эътиқод натижа топмас. Хусусан худои таборак ва таолло қудрати ғаршибаларни соф кўнгил ила ишонмас, арзанча гумон қилса, шак қилган бўлур. Шакни охир ифродув. Бас, маълум бўлдики, жоҳил кишиларининг эътиқодларида самара оздур. Жаҳни эътиқоддан бошқа ишларга ҳам зарари кўпдур. Балки тан ва жонга зарари ниҳоятда кўпдур. Мана бу ерда ҳам бир далил бирла ҳикоя кўр-сатмоқ эртаги дарсада лозим кўрулди.

Байт

Илм қалқондур тўсар роҳи ҳалок,
Жаҳл» тийридур қилур қўқсининг чок.

Ҳикоя

Бир замонда бир олим ила бир жоҳил сафарга чиқдилиар. Қазоро ғузарлари бир биёбонға тушдики, кун ботгунчалик бу узоқ йўлни ораси тамом қум ва чўлдан иборат эди. Ҳаво ёз учун айни киёмда кун ниҳоятда қизиди. Ҳар икковлари ҳам ҳадсиз ташна бўлдилиар, ҳатто юрмоққа ва сўзламоққа ҳам модорлари қолмади. Ул биёбонда қолмоққа яна хавф қилуб, бир ҳоз юргандан кейин бир қудук лабига етилиар эса жоҳил шошилуб қудукдан сув тортмоққа тутунган вақтда олимни кўз бир тошга тушди, боруб қаради, у тошга: «Эй, ниҳоятсиз ташналиқ била етуб келган муسوفирлар, зинҳор бу сувдан ичмоққа орзу қилмангларки, бир жамоа ўғрилар дору солуб қўйганлар. Бу тадбир била ўлдуруб молларингизни олурлар. Ман бир тадбир била бу асрории фаҳмлаб, ҳиста бу ишни сизларга ёдгор қўйдим. Оҳ, ўкуманганлар ҳолига»,— деб хат ёзилмидур. Жоҳил сувни тортган баробар олим боруб қўлидан тутуб, воқеани айтуб, ичмоққа манъ қилди.
Жоҳил «Сен мени бу ҳийла била бу биёбоңда ташна-ком этуб ёлдурмоқчимусан? Ўзинг ўғридурсан», деб ёмон ачнингланиди. Олим ҳарчанд қилди, қабул қилма-ди, охири ичди, ҳалок бўлди. Олим ани кўмуб, бир оз юруб ободонликка етди ва ажалдан халос топди. Ҳисса: ўкумаган жоҳил кишини ҳар бир иши ўзига март, ба-ло, ажал ва қазодур.

АХЛОҚУ АДАБ

Бағт

Кимда изл ҳус ва ғул бўлса аҳлоқу ғалаб,
Бесамарликд танурда ғиғус ҳамчун ҳатаб.

Эй бошлаган, бу китобдан бошқа ҳар бир ўқуб тур-ган китобларнингзда илмни қандай зарур ва қеракли ҳеконларнинг билуб келмоқдасиз. Балки, ҳозир замона-мизда илмсиз қишиларни нақадар хорилларнинг кўз била кўруб ҳам турмоқдасиз. Лекин дунёда азобдан бошқа ҳар бир ҳонлик ва жонсиз нимарса қарору ва ҳаракати, бўлиши, мева қиличи, авжги ва тараққийси иккичи бир нимарсанинг ёрдам ва сабаби биладур. Шунга ўхшаш ҳам қарор ва ривож ва тараққийси амал биладур. Дурист, ҳам бор қиши хор бўл-мас. Лекин у бизн мақсүд ва муддакирлар ҳар ик-ки дунёнинг чин иззат ва шарофат ва саодатига етуш-моқ учун раҳбар ўлган у ҳамни ёрдам ва сабабчисин ҳам қилич ва дунёдан бахрасиз. Бўлмаса аҳлоқ ва адаф фақат ҳамни ўзи била бесамар дарақт қаби дунёдан бахрасиз фано давлати била ўтуб, оқибат қиёмат танурига ўтун бўлуб ёқулмоғимиз, шубҳасиздуру. Мана энди, эй бош-лар, эртадан бошлаб ман сизларга яхши аҳлоқ ва одобни натижа ва саодатларни, ёмон ҳулқ ва одобиш-ликин зарар ва қасофатларини бир-бир айтуб, ҳикоя-лар тамсил қилуб кўрсатурман. Шоянд, ангора қараб иш юритурсиз-да, дунёда истиқбар ҳар бир мурудингиза етарсиз, иншооллоҳ...
АХЛОҚ

Қимқи ҳосил эдар ўлуб аҳлоқ.
Ики дунёда раҳбари ҳаллоқ.

Аҳлоқ хулқни жамъидур. Хулқ арабий ўлуб, тур-кийси хушҳўйликдур. Дунёда ҳеч бир ибодат, тақво, зуҳд, эҳсон хушҳўйликча эмасдур. Инсонга хушҳўйликчо ярашимлик нимарса йўқдур. Хушҳўйлик ҳар иқки жаҳонда изатлик ва ҳар ким ҳошида хурматлик қилур. Худоиши таборак ва таоллони боргоҳидан хушҳўй-лардан ортукроқ, дурустроқ ва ҳос бандалар бўлмас.
Аҳлоқ иқки қим ўлур. Бири аҳлоқи ҳусния (яхши хулқлар), иккинчи аҳлоқи замима (ёмон хулқлар)-дур. Аҳлоқи ҳусния инсонийат қолашининг бир гулшани-дурки, анда ҳәё, ҳилм, сахо, қаноат, ризо, шуқр, сабр, тавба, сидқ, тавозе, ажз, факрга ўхшаш адолат ғуллари била музайян ва муаттар ўлур. Аҳлоқи замима бир шўразоредурки, они аксинча, жафо, зулм, ҳасад, кибр, куфр, тамаъ, фаъаб, нифоқ, фаъаб, намима, кизб, бўхтон, ғиъбат, бухл, хиёнат, ироф, хиср, пойриқ, тавъхил, фитна ҳосил бунга ўхшаш турлу қабоҳат нимарсдан бошқа шайлар қўкармасдур. Мана эмди сизларга мундан буён ҳар бир ёмон ва яхши хулқларни баён қилуб ўтармиз.

КИБР

Байт

Деди аслим нур қилмам сажда банд дуфроқа ҳеч
Бўлин мардум абаз шайтон камоли кибран.

Эй болалар, тарих китобларида ёзилганига қаралганда, малойилкар ичидача азозил, шайтончалик олиму такво зоҳид йўқ эди. Қачонки, отамиз ҳазрати Одам тувроқдан яратилди, жаноби ҳақ амри била малойилкар ҳазрати одамга сажда қилдилиар. Азозил: «Ман нурдан яратилганман, тувроққа ва сандан бошқага [сажда] қилмасман», деди. Эса тавқи лаънат бўйнинг тушиб, даргоҳи раббул изатдан малъун ва мардум бўлуб, ер юзига қувланди. Мана, эшитасизки, ҳар бир яхши ва
ёмон, мўмину кофир шайтонга лаънат ўкурлар. Мана бу нимадан бўлди, бори жаноби ҳаққинг амрига қаршулиқ қилгандан бўлди. Ҳолбук, ҳаққатда шайтон нурдан яратилган, аммо бизлар тупроқдан яратилуб туруб, жаноби ҳаққинг фармонига офиз била бўлмаса ҳам амалда мухолиф ишларни қилувчилиаримиз ниҳоятда қўпдур. Мосалан, намозни тарқ қилуб хамр ичуб, рўзани турумай, фаъо қилуб, закот ўринига ўринсиз исроф тўйлар қилуб юрармиз. Мана бу ишлар ҳаммаси амрға қаршулиқ, кибр аломатидур.

Кибр қилувчи кишиларга мутакаббир дейилур. Боқинг, мутакаббир кишини ким суяр? Ҳеч ким ҳурмат қилмас! Ҳар ким ҳузурда бўлмаса ҳам орқасидан ҳақкорат қилур. Мутакаббирдан ҳайгон жинси, паррандлардан тортуб озор тортмаган жон эгаси бўлмас. Мутакаббир киши охир бир куни шарманда ва расои радди халқ бўлмоги шубҳасиздир. Мана бу ерда сизга бир ҳикояни далил қилиб ўтармиз. Шояд диққат қилурсиз.

Ҳикоя

Яқин муддатларда пойиз (ўт ароба) ичида сафар қилувчилар орасида бир киши ниҳоятда ясאנуб, ўзига оро беруб, икки қўлини орқасига қилуб, оёғларини ерга қаттиқ-қаттиқ босуб, ниҳоятда кибр-ҳаволануб, пойизни у тарифдан бу тарифга юра бошлаган. Бошқа ўтурган 40—50 киши ҳаммалари ҳам катта, зўр савдо-гарлардан бўлган қўғниллари озурда бўлса ҳам, ани бу қадар аҳмоқ ва мутакаббирлиғидан андиша қилуб, бир нима демай, ани ҳолини тамош қилуб, балки ибратлануб ўлтурганлар. Ораларida бўлган бир шўх ва зияроқроқ йиғит ҳеч токат қилолмай, ҳалиги мутакаббир кишига қараб: «Афандим, отангизни ислами нима?»— деганда, мутакаббир аччиганлап, «Эшак» деган, бошқалар лаб учида қулушганлар. Мутакаббир яна юра бошлаган. Ҳалиги йиғит бир оз ҳайрон бўлуб, яна «Афандим, волидан шарифингизи ислами нима?»— деган. Мутакаббир яна баттар аччиганлаб, иккиччи
савол қилмасун деган хаёл била қаттикроқ қичқируб, «Дўнгуз» деган. Ҳалиги йингит яқосини тутуб, одамларга қараб: «Рост, эшак била дўнгузни жуфт қилганки, бу мужмал, тўнг афандим тугулганлар»,— деган баробар ҳамма бирдан қаҳқаҳа убуб кулуб юборганлар. Бечора мутакаббир ўзини шум феъли ва аччик сузидан шарманда бўлуб, тездан бўлак поийзага ўтуб кетган.

Мана, мутакаббирлик нима натижа берур эди. Що- юд, буни маъносига етарсиз. Зинхор бу шум феълда қочмоқ қизимки, то қиёматтача бадномликда қолур.

Қибрни зидди тавозедур, ғурати дарсда тавозени ўкурсиз, албатта.

[Ҳикоя]

Абулкарам (эҳсон отаси) иш қўтармичи ҳар бир шаҳарга шуҳрати кетмич эди. Абулкарамиинг яқинроқ ҳамсоялариндан бўлган Қобиз ислми бир қўшинси бор эдик, ланимликда у мамлакатда андан бадтарроқ йўқ эди. Қамоли шумлингидан Абуллаим дер эдилар.

Абулкарамни қилдурган эҳсонларидан рашқлануб юраги замгор, кўзи қоронгуллик босгандан зиндалик ас- ло ўзига тотумас эди. Абулкарам ўйға қақирса, бор- мақ, юборган таом ва эҳсонларини қарғиз олмас эди. Ҳамиша Абулкарамни бир балога қадаб, эҳсон чашмасини қурутмоқ фикрини қилур, аммо илож тополмас эди. Охири бир кун ўзини хотунини ниҳоятда ясатдурди-да, шомдан кейин боруб, Абулкарамни Найим исмли аҳмоқ бир ғуломи бор эди, анн олуб келди-да, эса бир нарса қўтармоқ бахонасида ўйға бекосдан бошлаги кирди. Хотунга кўзи тушган Найим ўзидан кетар бир ҳолатга тушди. Бу тарафданд хотун ҳам бу ҳолатга тушди. Найим чиқуб кетди. Орада уч-тўрт кун ўтган, Найим ила хотун орасида бир оз муносабат бўлди. Яна бир кун ярим кечада Абуллаим Найимни чорлаб келди, ўткузуб дедики, «Эй Найим, ман билурманки, сан ма- ни хотунимни яхши қўрарсан. Агар мани бир осон ншимни удасидан чиқсанг, ман ҳам хотунимни ва ҳам

Сахий

30

Сахий қарарни туфайли топар ҳаҳар ҳоҳоҳлинг Бахилдан ўзга кўфр олам ўлғуси фуқаро.

Жаноби ҳақ субҳона ва таоллони наздида ҳеч бир ибодат саховатча мақбул [эмас].
ТАВОЗЕ

Байт

Бесамарсан гарчи солгил сюя мажнун тол қаби, Бахрасис ҳам самарсис бўлма теракдек қўқсайиб.

Тавозе кибрининг зиддиар. Қатта-кичик, қиз-ўғул, боий-беноара, олим ва жоҳил ғулсун ўзидан бошқа ҳар бир кишига қўлин қўксунан қўюб мулойимлик қилмоқ-ни тавозе дейилур. Агарда бировни давлати, ёрдами ва шафқати, ошу нохун учун умид тутуб, қилмай, балки холис қалб ила бўлса, агарда бир нарса умиди била бўлса, они макр, дом, тамаъ дейилур. У шаррнатда ҳаромдур. Ёй болалар, тавозелик кишини ҳамма дўст тутар. Эътибор ва шухратни ортар. Ҳар ким ани кўрмоқ ва ани била сухбат қилмоқ, ошно, дўст бўлмоқни орзу этар. Ҳар ким ўзидан бошқа ҳар бир кишига бир дил ва бир қўз ила ҳудо ризоси учун тавозе қилса, албатта, қиёмат кунин ажри азимлар ато қилмоғи шуб-ҳасиздириб. Тавозелик кишига қатта-қичик кофиру мўмин баробар дўст бўлур. Ҳеч ким душман бўлмас. Балки душманлари ани қиладурган тавозеларидан бир кун ўзидан-ўзин ўёлуб, дўст бўлмоғида шубҳасиздур. Мана бу ерда сизга бу ҳикоя [ни] далил қилмоқ лозим келди.

[Ҳикоя]

Бир замонда бир маҳаллада Обид исмли бир бой бор эди. Ўзи накадар бойлиқдан шухрат топган бўлса ҳам давлатси мағрур бўлуб, ҳеч бир вақт кибру ҳаво қил-мас, ҳеч кимни дилға озор бермас, доми фақирлар қаби ўрта либос қиёб юрар, ўзидан бошқа ҳар бир қатта-қичикка тавозе била аласдан илгарин салом бере́б, шинни сўзлар била дилларини хушнуд қилур эди. Обиднинг Абдуқаҳҳор исмли бир ҳамсоҳи бор эдики, ўзи бебизоат бечора бўлганга қаршу, кибру ҳавоси шайтондан ҳам зўрроқ эди. Бебахт Абдуқаҳҳор Обиднинг давлатлиқ бўлуб, ҳам кибр қилмай, доми тавозеда бўлуб, кундан-қунгга обру, шухрат топганига ва ҳам ўзининг бедавлат ва беътибор ва хорилирга чидай қилмай, бир кун кечани ҳилват қилуб, Обиднинг ўлдир-

БАҲИЛ

Беҳишти нємматидан гар умид ўлса бахил бўлма, Кўзий тўрни гўри тор ўлмоги собит ҳадис бирд.

Эй болалар, бахил деб ўзина бор нимарсани мухтождан айган қишига айтилур. Бахил уч қисмдир: биринчиси ўзи ошар, биробўга бертмас, иккинчиси ўзи ҳам емас, биробўга ҳам бертмас. Учинчиси биробўн биробўга берганни ҳам ёктурмас, балқи қўлидан келса, они бермоқдан ман қилур. Мана буларни биринчисига баҳил, иккинчисига ҳасис, учинчисига лаим дейилур. Ҳоҳ қемак, ҳоҳ кийимлик, ҳоҳ илм ўргатув, ҳоҳ ёрдам, ҳосил ҳар бир ҳусусда ўлсун, «йўқ», деб қизғанган, ўзидан бошқан бой ёки олим ёки ҳунарманд бўлмогина ҳоҳиши бўлмаган қишиларга қизғанишига қараб баҳил, ҳасис, лаим дейилур. Бахиллар топган дунёларини жон боринача ёшуруб, хилватларда ўлсари оз-оз қўркуб-қўркуб еб ўлуб кетарлар. Алардан қолган ворис—қиз,
ўгул, балки бегоналар ҳузурини кўрурлар. Хаснслар эса ўзлари ҳам егани кўзлари қиймай, бировга ҳам бермай, на азоб-кулфатлар билан 40—50 йилда бир нарса дунё ҳам қилуб, бир қунда неча жойга кўмуб, ўлар вақтларидан 10—15 кун илгари тиленс, оёқ-қўлсиз бўлуб қолуб, нафаслар ичида, ўлуб кетарлар. Бир неча муддатлар сўнгидан ворислар ҳам махрум қолуб, кимларга насиб қилуб кетар. Ланилдержа эса шундок бир маълумлардирки, на ўзларида бир ёгулиқ овқат, на бир парча ватун ва на бир кийигадек либос бор, на касб, на ҳунар бор, кеча-купдуз бировларни хайр-саҳоватларини кўролмай, юраклар ээлуб, ҳатто ўзни ҳам бировни илъомини лойиқ кўрмай, доим оч-наҳор, хайр килувчи била олувчини сўкуб, ёмонлаб, аччиғлари чиқуб, қамоли рашқдан баъзилари ўзларини жинниликка қолуб, хайр килувчи-олувчиларни ошкорогина сўкуб, дунёдан бутун қор-зорлик била ўлуб кетарлар, қийматда дўзахни энг чуқур жойларига кетувлар ҳамда жаннат юқуни кўрмай, абда бўлувларига-да ҳадису пайғамбариқиз сўзлари бор эмиш, баъзин манилар борки, қамоли рашқдан ўзларини ширин жонларидан кечуб, ўзларини ўлдурурлар эмиш. Мана бу ерда ҳам бир ҳикоя далил лозим келди.

Ҳикоя

Бир замонда Миср вилоятида Носир исмлар бир қавдогар бор эди. Ниҳоятда қўли очқуқ дастуровхонлик, ҳаммага баробар эҳсон қилури эрди, ҳамиша бир оз нарсани баҳона қилуб, кўп ҳайру ҳавоатлар қилур, ҳар кимга олтун, кумуш либослар берири эди. Қамоли эҳсонкорлиғидан эмас. Ҳеч банда саҳийларча даргоҳи раб ал ҳазратга ўзни яқин дуюси ҳамиша ижобат эмас. Саҳийларнинг дунё ва охиратлари бешак обод. Худодан бошқа ҳар бир маҳлуқни қошида саҳийлар сюм-лик кишилардир. Саҳийларни баҳиллардан бошқа дўст тутмайдурган киши бўлмас. Саҳийларни пул-молига ўт тушуб ёнмас. Ўғри тегмас. Баракати кўпаюр, озаймасдир. Ҳамавақт худойи таборак ва таолло ўз ҳифзи ҳи-

376

www.ziyouz.com kutubxonasi
моятида сақлар. Бахилларга ўхшаш сахийлар ҳам уч қисм бўлурлар. Бир қисми ҳалол касб қилуб топар, ўзи ҳам ер ва ҳам хайру садақа, фитру ушрларни берур. Сойилларни қуруқ қайтармас. Бу қисмий дейилур. Инкичи қисми ҳеч бир вақт таомни мехмонсиз емас.

Ҳеч бир қун садақау хайротсиз турмас. Масжидларни, қўпрукларни туздатур, бева-бежораларга ош-нон, усти бош қилуб берур. Етим болаларни мактабларга беруб қийтур. Ҳар қун мехмонхонасида беш-турт қашқоқ муллалар, факир ҳамсоюлари била ҳамтабоқ бўлуб таом ср. Мана буларга наш дейилур. Яна бир қисминда давлат бўлмас, лекин давлати бор қишиларни ваъзу насиҳат қилуб, эҳсон қилдириру, бева-бежораларга ишлаб топган нимарсасини ҳоҳ ош-нон, ҳоҳ либос, пул бўлсин улошуб берур. Ўзини очдан ўлмоғиға қўзи етуб турса ҳам ўзидан бошқа ҳоҳ ҳайвон, ҳоҳ одам бўлсун қорни оч қишига қўлиданги ошаб турган таомини берур. Ўзини ўлмоғи билади иши бўлмас. Ҳар доним умумга фойдаси қўпроқ тегадурган ишларни қилур. Биргина умумни фойдаси учун бўладурган ишга ватан, хонуomon, балки ширин жонидан ҳам кечар. Мана бу зотларга кариш дейилур.

Каримлар худони даргоҳида энг улуғ ва энг писандлик хотам бандалардан дип. Худойи таолло ҳеч кимни каримча дўст тутмас. Карим ўлмоқ ҳар кимга муяссар ўлмас. Худойи таборак ва таолло ўзин суйган ва муносаб кўрган бандасига бу хулқи ато қилур. Лекин аксар бу феъл сайёҳ қишиларда ва ҳақиқатжўларда ва ниҳоятида мақомдандан етушган қишилардагина воқе бўлур. Ҳар ким ризойи ҳақ учун ҳалол топган молидан бир танга ҳада бир факирга берса, худойи таборак ва таолло ўн танга ризқиға қўшуб ато қилурман, дейди.Сидқ олло таолло mana бу ерда ҳам бир ҳикояни далил қилмоқ лозим келди.

Ҳикоя

Қадим замонларда Бағдод шаҳрида Солиҳ исми бир қиши бор эди. Ниҳоятда хасислиғидан маҳалласи-
беруб, рози қилуб, йўлга тушди. Боруб Басра деган бир вилоятга етди. Бир ҳужрани олуб истикомат қилуб, бор ақчаларини мискинларга улошуб берди. Эса ўзи ҳар қун чиқуб тоғдан ўтун теруб қелуб, тўрт дирҳамдан сотур, бир дирҳамини ўзи еб, уч дирҳамини фақирларга улошуб берур эди. Оз фурсатда Басра орасида «Қаъим» лақаби била шухрат топди. Қазоро, Басранинг подшоши вафот топди. Андан фарзанд қолмagan эди. Вазирлар қўп маслаҳат қилдилар, бир муносуб киши топа олмадилар. Вазирлар орасидан бир киши Солиҳни таржиман ҳолидан хабардор эди. Тақом сўзлаб, аларга маъкул қилди эса ҳаммалари итифоқ қилишуб, Солиҳни ўз ҳолига қўймай олуб қелуб, подшоҳ қилдилар. Мана, бахилликдан саҳоватга қадам қўйган киши оҳирда мундоқ подшоҳликри етушди. Эй, болалар, зинхор бахил ўлмай, саҳоватпеша бўлингилар.

ҚИЗБ

Эй ўузул, зинхор бир ёлғонга тил юрғузмагил,
Икки дунё обрўсни, балки умрингга завол.

Кизб деб ёлғон сўзни айтилур. Бўлмagan ишни бўлди, ё бўлган ишни бўлмади, кўргани кўрмадум, кўрмaganни кўрдум, деса, ул сўзни кизб дейилур. Ёлғон сўзловини қаззоб дейилур. Ёлғончилик шундай бир шум феълтирки, имонга, ризқга, умарга, зўтибор ва обрўта ҳар икки дунёда баробар зиёни бордури. Халқ орасида бир умр рост сўзлаб юрган киши бир маротаба ёлғон сўзласа ва ул сўзини ёлғонлиги халққа билинуб қолса, ул киши ўла-ўлагунча сўзи ёлғонга саналуб, тўрри сўзига ҳам ҳеч ким ишонмай қолур. Бутун ёлғончи ишм кўтаруб, ҳар ёрда шарманда ва хижолат бўлуб юрур. Балки бир мажлисда сўз очилса, ёлғончнини [нг] сўзига қулоқ солмаслар. Ҳатто, ҳамма эшитган ва кўрған ҳар ишни сўзласа ҳам: «Афандим, ҳамма сўзласа ҳам сиз сўзламанг, сизни сўзингизда ҳеч бир рости йўқ»,—деб юзига ёлғончиликни ошкорогина таъна қилурлар. Ёлғончи киши дунёда бой, олим ёки нақадар

379
улуг насаблик хожа ва тўралардан бўлса ҳам оз фур-
сатда қадр-қиммати ушулуб, ниҳоятда хор бўлур. Охи-
ратда бўлса яна азобу ўлимга гиритдор бўлур. Жано-
би пайгамбарнииз: «Ёлғончи мани умматим эмас»,—
дедилар.

Ҳосил, ёлғончиликдан пайдо бўладирган зарарлар
у қадар кўпки, ёзган била ҳаргиз адо бўлмасдур. Қис-
қаси, ёлғончилик гўё бир қозон асалга бир сиқим туз
ё қаланфур солган каби. 16, 17 ёшида бир ёлғон сўзла-
ган кишини қолган умри қозондаги асал каби талх бў-
луб кетадир. Зинҳор тилди ёлғондан сақламок қерак-
дир. Мана, ёлғончилик зарари учун бир далиллик ҳи-
коя лозим келди.

Ҳикоя

Бир замонда бир шахарда Ҳорис ишми бир ёлғон-
чи бор эди. Қўп одамларин аладаб, ёлғон сўзлар била
носарамижон қилди эса ул шахарни подшоси ани зин-
донга солди. Бир неча муддатдан кейин зиндонбойни
ҳам бир ёлғон била алдаб қочуб, иккичи бир йитроқ
вилоятга кетди. Ул вилоятни подшоси кўп фуқаролар-
вар эди. Бир ариза ёздуруб, ул подшоҳга берди. Под-
шоҳ аризасини ўкутди. Мазмуни: «Ман фалон шахар-
ни подшосини ёлғузгина ўғли эдим. Отамни амаким
ўлдуртуруб, ўзи подшоҳ бўлуб, мани ўлукдек бехуш
қилиб, бир билёбонга ташлади. Бир марди худо мани
ўзумга нима дорулар била ҳушёр қилиб, сизни борго-
ҳингизга жўнатди. Шояд бир марҳамат қилиб, парва-
риш қилсангиз эди». Бу аризадан муддаси ўзини
шахридagi зиндонга солган подшоҳни ўлдуртурмоқ эди.
Подшоҳ дарҳол чакуртуруб, эъоз ва икромлар қилиб,
яҳин шоҳона либослар қийгузуб, ёнгига вазир қилиб
кўйди. Ҳар кун неча-неча ёлғон сўзларни сўзлаб, аҳи-
ри подшоҳни ғазабга кирғузди. Эса подшоҳ бир неча
минг қўшун жамлаб, ул шахарга жўнади. Ўрнига бир
вазирни подшоҳ қилиб, Ҳорисни ҳам қўюб қетган эди.
Ҳорис вақтни ғанимат толуб, эртасиға бошқа вазир ва
умароларни йиғуб, подшоҳга ноиб бўлган вазирни бир
ер ўлуб турди. Эса Ҳорис ёлғуз отни бурубор келуб,
«Кимсизлар?»—деди. Вазир: «Тақсирол олам, биз айт-
ган жойингизга боруб, ул подшохни ўзини тутуб, тил-
лин кесуб, банди қилуб олуб келдик. Лекин подшох
ўзлари қолдилар. Ўзингиз бахтиёрсиз. Амакингизни
ўлдургандан кейин подшохни йўқлассангиз келур. Бўл-
маса йўқ»,— деди. Ҳорис ҳайрон бўлуб ишунуб-ишон-
май. «Ҳайр», деб ёлғуз бирга-бирга келди. Ул дарахт-
га богланиган кишини кўруб тонимаса ҳам бир оз қуво-
нуб отдан тушган баробар ҳарқасидан босуб боғлаб
олдилар, эса подшоҳ бошлиқ ҳамма шаҳарга қиришуб,
тахтга ўлтуруб, ҳамма анга итоат қилганларга ҳам
қилуб бир сарой қўюб, бир кун тилига темир қиздириб
босуб, бир кун ўзларини ўтга тоблаб, бир кун бада-
нидан бир оз кесуб қаланфур солуб, ҳосил, неча ўйла-
ларда ҳар кун минг турли азоб ила ўлдуруб юборди.
Ҳосил, бир ёлғончи қасофатига бу қадар ташвишлар
майдонга келди. Ёлғончи эса ёлғон ҳўзлаб подшоҳ бўл-
са ҳамки, оқибати муноф бало ва азоблар била дунё-
дан ўтуб кетди. Охират бўлса ҳам инчунин сақланин-
гиз. Сақланингиз ёлғонданд!

Сидқ

Байт

Тўғри сўзла, эй ўрул, тил бурмоғил ёлғонга ҳеч,
Бир масал бор: тўғри сўзлар бошни иесмақ қилич.

Сидқ— тўғри сўзни айтилур. Тўғри сўз кишилар
ҳар жойда эътиборлиқ, дили ва юзи равшанликда бў-
лур. Тўғри кишиларда ҳижолат бўлмоқ қаби ишлар
асло бўлмас, чунки тўғри сўз кишиларни сўзини гарчи
бефойда бўлса ҳам тўғри ва ростлиғидан ҳар ким
фойда ўринда кўрар. Тўғри сўз кишилар ҳар доим из-
зат ва ҳурматда, роҳат ва фарогатда бўлурлар. Тўғри
сўз қароғатидан нажот толмогида зўр ишончлиқ бў-
лур. Тўғри сўз киши бори бу дунёда эмас, балги охир-
ратда ҳам иззатлик ва саодатлик бўлур. Жаноби ҳақ
ва расул афандимиз ҳошида ёруғ ва равшан бўлур.

382
Тўғри сўз кишилар ҳар доим дushmanни тухмат ва ҳалокатидан саломат қолурлар.

ТўҒРИ СУЗ

Ҳикоя

Азвалги замондаги ўтган азиз авлиё ва алайхала-римиз жаноби зоти баракот таҳсили илм қилмоқ учун бормоқа нияти сафар қилдилар. Эса волидан муҳтаратмалар олтун тўқларини ёқасиға тиқуб қўйдилар-да, фотиха беруб тургон вақтда: «Эй ўғлум, зинҳор бошингга қилиш келса ҳамки, тўғри сўзла, ҳаргиз ёлғон сўзламагил. Чунки нажот ва саодат, изат ва шарофат тўғри сўзликдадур»,— деб ӏузатдилар. Жаноб фотихани олуб йўлга чиқуб, бир улуф карвонларни тўпига қўшилдилилар. Эса карвонлар била бир неча манзил босгандан кейин тун қоронгусида бир чўлга гузорлари тушгон эдики, ҳаммаларини жабҳасидин хафалик зороҳир бўла бошлади. Балки бир нечалар йиғламокда, бабзилар бу ёрда қолмоқчи, бабзилар кетмоқчи. Ҳосил, ҳамма хотирпаришон эдиқларки, бир тарафдан, қирқ бир отлиқ салоҳлар қийинган кишилар пайдо бўлб, карvonларга аралаш улуғ-улуғ мартаба [га] етарлар. Ҳоҳ хизматда, ҳоҳ касбу тижоратда, ҳоҳ талаби илм маърифатда бўлсун оз фурсат, яқин муддатда ғаний, бой ва олим, фозил бўлмоқлари шубҳасиздир. Тўғри сўз тўғри йўл каби бўлуб, кўр бўлсун кўзи, очук бўлсун, ёруқ ва қоронгуда ҳам адамга сан кета оладур. Тўғри сўз киши ҳам бой бўлсун, бечора бўлсун, оми бўлсун, мулло бўлсун, ҳеч бир жафо қўрмасдан яшай оладур. Ёлғон сўз эгрин-бугри кўча каби, кўзи очук киши ҳам бир қун адам уга қоронғулўк вақтлар идай бир ишдир. Тўғри сўз кишида саккис аломат бўлуб. Биринчи биров сўз сўрмамагунча ўз-ўзича сўзламас, иккинчи савол бир оғиз бўлса, бир, икки оғиз бўлса, икки, ҳосил, мумкин қадар муҳтасар жавоб бермоққа ҳуракат ки-
лур. Учинчи ҳар кимни сўзига суқулуб, қулоқ солмас. Тўртинчи қўрған жафо ва меҳнатини ҳар кимдан яширур, айтуб юрмас. Бешинчи доим кўча ва тамошоларда сушралуб юрмас. Олтинчи бир айтган сўзни асло ёди дун чиқмас. Бир йилдан сўғн сўраган кишита яна ўшал жавобий берур. Ёнинг бошқа сўз қўшулуб қолмас. Еттинчи ҳамавақт бировга қилган яхшилик, эҳсон, садақа, иборатларини ёширур. Саккизинчи бировни айбини ёшируб, ўзини айбини сузлар. Мана мундог кишиларга тўфри суз дейилур. Тўғри сўз кишилар қилли кесмоқдан, бош кетмоқдан хавф қолмас. Чунки тўғрилик била бўлмаган тўғриликдан зарардан бошқа самараси йўқ дур. Шитоблик балқи шитоб қилувчиликнинг ўзини ҳалокатга еткўрмоги шубҳасиздир. Шитоб қилувчи киши ҳеч бир пушаймонси бўлмас. Шитоб тан бўлганда, пушаймон анинг рўҳидир. Ҳар бир тан ва руҳлик нимасани бир кун ўлмоги бўлган каби шитоб ва пушаймонлик бўлган кишини ҳар ишда бир ҳалокати бордур. Хусусан, «Ал ажали ман шайтон (Шитоб қилмоқ шайтоннинг амалларидандур)», деган пайғамбаримиз расул ақрам саллааблоҳу а阿拉й ҳассаламанинг гавҳардек баҳосиз насихатларида кatta китобларда ҳадислар била ҳабар берилаандур. Шитобчи кишини оңчалиқ ҳалқ ичида зўтнобри бўлмас. Зийрақ шитобчи кишини тўрт сўздан иккисн пушаймон ва ҳасрҳатдан иборат бўлур. Дунёда бўлган инсоннинг қайси бирига пушаймон қукуси ёқар. Албатта, ёқмас. Бас, маълум бўлурки, пушаймончи киши. Албатта, шитобчи бўлур. Шитобчи кишини ҳеч ким ёқдурсамдур. Йида шитоб қилмоқ, яъни ҳар бир ишни ҳайру шаррини, мумкин қадар охирини йўлламай қилмоқ шикорға отилган ўқ ка би қайтаруб бўлмас ёхд зарарни сўрамай ичғон дору кабидурки, ҳалокатдан бошқа қораю доруси йўқдир. Лозимдурки, ҳар бир ишда мантинини йўлла б ва сўраб қилмоқ ва сўзда қаттиқ ва юмшоқ ботмоғин андишак қилуб сўламоқ фойдалан ҳоли эмасдур. Бу «Шошулган қиз эрға ёлчумас», дегандек, шошулган киши ҳеч бир нимарса [га] дурустини ёлчий олмасдур. Эй ғулл, шитобнинг энг очук кўзга кўрунуб турган бир касофа-
тин шулки, оши нё чойни, ҳосил, ҳар бир ейилуб ва ичи-ладурган таомни агар совутмасдан ошукуб ысаманг ҳам офзинг, ҳам бўғзинг, ҳам ичокунг қуяр. Бас, маълум булурки, шитобликни ҳар доим зарари ҳозирдур.

Ҳикоя

Қадим замонларнинг бирида бир подшоҳ бор эди. Бир одам иккинчи бир одамни ёмон деб, эърондан тух-мат қилуб келса ҳам, дарҳол сўрамасдан ва ҳакиқат қилмасдан үлдурмоққа ҳукм қилур ва табъига номуво-фий бир иш қилган кишни турли-турли жазоларга 10 гирифтор қилур, орқасидан яна ўзи қилган ишига кўп пушаймонлар бўлур. Лекин у пушаймондан зарардин бошқа ҳеч суд ва фойда чиқмас эди. Ҳатто бир ҳил ёнида турган доно вазирлар яхши насихатлар ва ҳикоя-лар тамсил қилуб, бу йўладан қайтармоққа ўзларини ҳукмкашга берилуб, ширин жойларидаи бенашиб ғул-мокдан охирини ўйлаб андиша қилур ва кўп хавф қил-лур эдилар. Лекин ул подшоҳ қилган шитобкорлигидан ўз-ўзига бир зарар етмагангами, ўз-ўзича ул шитоб- корликдан келган зарарларга бир оз пушаймон қолса 20 ҳам подшоҳлигида магур бўлуб чандон парво қилмас ва андишани ўйламас эди. Бир кун ул подшоҳ тамоми вазир ва гулом ва сайёллари била ҳиз биқдилар. Под-шоҳ қўлга кушини қўйдурубл, овчилари сайдини тамошо қилуб, хурсанд ва фарахманд бўлуб юрган эди. Қазоро, подшоҳ назаридан бир хушруўй шоҳлари мар-жонга ўхшаш бир қийик чолуб ўтгандек бўлди. Эса подшоҳ камоли қушни суюған ва яхши кўрганидан, сай-ёд ва гуломларига бермоққа кўзи қиймагандан қулига қўндиригача ул қийикни орқасидан жон борича отга 30 қамчи беруб қўлламоққа тутунди. Ул қийик эса тобора алдаб қочар, подшоҳ ани тутмоқ иштиёқида орқасидан қувлар эди. Ҳосил, ул қийик бир тоги тағида борган-да, кўздан ғойиб бўлди. Подшоҳ ҳавони иссиқлик шид-датидан нийҳотда ташнаком бўлгани устига яна ул қийикни ўтлуф муҳаббати баттарроқ жигар баргини кўйдуруди. Эса ул подшоҳ қаршусидати бир тогдан зилолдек бир сув томчилаб турган эди. Қўзи тушган за-

25—176 385

www.ziyouz.com kutubxonasi
мон подшоҳ чиний қофдан тилло жомини олуб, ул томнига боруб тутди. Бир қанча мулдатда тўлди. Эса энди ичай деғанда, қўлида турган қуш бор қуввати била толпунуб ағдаруб тўкуб юборди. Подшоҳ ниҳоятда дарғазаб бўлуб, иккинчи яна тутди. Яна ичай деғанда, яна тўқди. Учинчиға ўтганда, нақадар жондан ортуқ қурган бўлса ҳам ул қушни икки сўғидан ушлаб бир тошга жаҳлу қаҳр била уруб, ҳалок қилди. Бу тарафдан подшоҳни орқасидан излаб юғурган вазирларидан Дониш исмли бир вазир етуб келди. Воқеани қурган Дониш дилида сездики, жаноби ҳақ бу подшоҳни огоҳ қилмоқ учун бу ерга келтирмиш. Дониш воқеани сўради. Подшоҳ бир-бир баён қилди. Дониш подшоҳга: «Эй султони пуркрам, бу ишни такрор ўлмоғи-га шоёд бир сабаб бўлса керак. Юргин, иккингиз ул тог устига чиқайлик, шоёд воқифи бу асор ўлурмиз»,— деди. Эса икковлари ул тог устига чиқуб қурдиларки, бир чашма, ул чашма ичидан бир эўр аждар ўлуб ётуб-дур, оғзиндаги заҳри қотили ул чашма ичига оқуб қўшулуб турубдур. Ул томчилар ҳам ул чашма сизуб томган сувдан эди. Подшоҳ ҳайрон бўлуб саломат қолганига нақадар шод ва ҳуррам бўлса ҳамки, ул гуноҳсиз қушни шафқат ва марҳаматидан, шитоблик била ўлдурганига, минг-минг ғамғин ва андухгин бўлуб: «Мани подшоҳликим ҳато экан», деб подшоҳликни Донишга топшуруб, ўзни ул иш ва ул қуш фироқ ҳасраталида стани пушаймон, ичганizi заҳар бўлуб, дунёдан андуҳ ва армон била кетди. Ҳисса: ҳар ишни ўйламай, шитоблик била қилган қизи оқибаталида шундок ҳоллар-га қолур.

САБР

Байт
Сабрдан тонгай улуб мансаб қизи,
Бесабрни бўлмагай ўнг ҳеч иши.

Шитобник энди ва душмани сабрдур. Сабр чидам-лик, яъни ҳар ишда ва амалда ошиқмаслик. Ҳар бир тарафдан жафоу мехнат, кулфат ва риёзат келса, анга
ошукмай сабр қилмоқ улуг зотларниинг амалидур. Қиш-га чидаған ёзга чиққан қаби ҳар бир жафул ва мөҳнат-га сабр қилган қиши, албатта, роҳат ва фарғатға ҳам бир кун чиқар. Сабрик қишиларда ҳеч бир вақт ғам, анҳуҳ, пушаймон ва армон ўлмас. Сабрик қиши кенғ юрақли бўлуб, дунё-динё бало келса-да, кўқратига етмай, йўқ бўлуб кетар. Сабрик қишини юнида, қасбида доим баракат бўлур. Сабрик қишилар ҳар ерда изатлиқ, ҳар ким қошида ҳурмат ва обрўлик бўлур. Сабрик қишиларни ҳар ким суяр ва чин қўнғ-ли била қўст тутар. Сабрик қишиларниггиси шаҳрида ҳеч бир вақт оғурлик ва камчилик бўлмас. Сабр қилмоқ, яъни ҳар хил оғурларларга чидақмоқ зоҳирда на-қадар мушкул қаби қўружса ҳам оқибатда қўн-қўп на-тижалар берури ва лаззатлиқ меваалар ҳосил қилур. Аммо сабрга бир ўзини ўргатуб олган қишини суғра ҳеч бир ғам, ҳасрат, кулфат ва оғирлик писандига ҳам келмай қолур. Сабрик қишиларда ортуқча сўз, ҳас-рат, шикоят қаби ишлардан ҳеч бири бўлмас. Сабрик қишиларга бир қиши қасдан бир зулм ёки ёмон бир сўз, ёҳуд тош ва туфроқ отса ҳам ўзини бир ёмонли-ғиданги қелган бир бало ўйлаб, ҳеч бир сўз уролмас. Сабрик қишиларга дўстлар муррид, душманлар мух-лис ўлур. Сабрик қишилар ҳақидан кўръони каримда «Би таҳқиқи оллоҳ» («Таълло сабрилар била» маз-мунида) ойи чаримлар ҳам бордур. Бас, махлум бўлурки, сабрик қишиларни бандалардан ташқарни жа-ноби олло ҳам яҳши суядур. Сабрнинг аввали талҳ ва захр, оҳирини юна бордурда иборатдур. Чунончи, доруалар ичидар ҳам сабр ишимда бир даво бордурик, 30 дунёда бор талх ва аъчиғлар олнинг олдия шириъ ўлуб қолур. Мана у сабр ишимдаги дору бу қадар талхлик-да энг баланд даражада бўлган била яна дунёда ҳисобсиз мараз ва қасаллар орасида инсонг ёнг зарар-ли ва энг муҳлиқ ва офат бўлган улуг маразларнинг қўмий тўрт қисимга ёнг ифоли даво эса ўшал Сабр- нинг ўзидан иборатдир. Масалан, бошқа ҳар бир дав-волар ҳам аввало аъчиқ талҳ қўрунур, аммо оҳирини ҳар маразни сиҳат этмоғи кўз олдия турган бир натижа-
дур. Бас, маълум бўлурки, сабрни аччиқ талхлигига опримаган киши, албатта, ҳар бир бошда кўрилуб турган камчилик жаҳо ва меҳнат, ҳасрат ва ғурбатни дардида, албатта, бир кун шифо топадур. Аммо сабрни талхлигидан бош тортган киши, албатта, дорудан тортунган қас қаби боруб-боруб бир кун ҳалок бўлмо-ғи шубҳасиздур.

Ҳикоя

Қадим замонларда Эрон заминида бир улуг под-10 шоҳ бор эдикки, аркош салтанатининг улуғлигидан бошка ҳар ердаги кичик подшоҳлар анга итоат қилур эдилар. У подшоҳ эса ўзи кўп фаросатлигигдан ахлоқлик ва одоблик ва доно кишиларни кўп суяр, иъо-м ва эҳсонлар берур ва боргоҳи олийға мunosуб ўлса дарҳол ўзига яқин ва ҳампишилардан қилур эди. Лекин ҳеч бир вазирлари орасинда эътимол кўйғудек, иш охирини ўйловчи комил, зийрак ва сабрлиларидан йўқ учун ҳуzuри салтанатида хизмат била бўлган киши-ларни ҳар бирларининг сўз ва муомалаларига чиқ кўзи била диққат қилуб бокар эди. Бир кун овга кетмоқчи бўлуб турган ҳолда, бир рикобдор — отга минув-чи киши узангусин тутувчиий қачуртуруб: «Фалон от-ни лижомланий»,— деди. Қазоро, рикобдорни кўйлаги орасига от шолчасидан иламуб бир чаён кириб қолган эди. Подшоҳ сўз сўраган ҳолда бир бор ниш урд, эса рикобдор таъзим орасида баданини бир тебратуб қўйди. Іккичи яна бир сўзлаганда, яна бир ниш урди. Рикобдор яна бир қимирлаб қўйди. Подшоҳ бошлиқ ҳамма турган вазирлар ҳайрон бўлдилаш. Ҳосил, подшоҳ эти карра сўз сўзлани. Рикобдорга ҳам чаён эти бор ниш урд, эса рикобдор ҳам эти маро-таба қимирлаб кетди. Чиқуб подшоҳ кўп дарғазаб бўлди. Балки, они бу адабсизлигидан хабарсиз турган вазирлардан ҳам ҳижолат ҳолди. Дарҳол вазирлардан бири: «Эй подшоҳи олам, у рикобдор давлатга магар тўйгангагина ўхшайдирки, бу қадар одобсизлик қилди. Андой одобсизларга улуг жазо лозимдурки, бошқалар-
қўюб, душманлик кўргазганларни жазосини берди. Хисса: сабр қилган ҳар бир киши ул рикобдордек улув мансабларга кўчирисалар керак. Зинҳор, ҳар ишга, ҳар жафога еабр қилмоқ лозимдир.

ЗУЛМ

Ба йт

Бировга чуқур ковлама, эй ўгул,
Ўзинг йинкулгайсан охир анг.

Зулим — нисда, амада ўзидан бошқа ёш, қари, ўгул, қиз, бой, бечора олиму жоҳил, каттаю кичикки қўлидан келган бор куқ-кувват, макру тадбир ййла қақшатмоқни айтилур. Чунончи, етим ва сафириларини ҳақини емоқ, ўз хотун ва фарзанларини оч-яланғоч қўюб, ҳар шаҳарларда фисқ-фасод қилуб юрмоқ, ёмон кўчаларга юруб, ота-оналарни ғам-ҳасратга қолдирмоқ, хусусан, ўз нафъ ва фойдаси учун бировни зарарига иш юритмоқ, бечораларни эшиғига хизматқор қилуб ишлатуб-ишлатуб, қуруқ бир нимарса бермай ҳайдамок, ўгулни отага, қизни онаға ёмонлаб, орага нифок солмоқ, ҳокоз. Ҳар кимни ҳар хил азоб ва меҳнатга солуб, қийнаб юрмоқни зулим дейилур. Бу ёмон феълини қилувчига золим, қилинувчини мазлум дейилур. Золим бўлган киши ҳар ерда, ҳар доим, ҳар бир кун бўлурки, ўзини бир улуғ балога дучор бўлур. Золими қаҳига худои таолло ўз калимида: «Ман таҳқиқ ёзимдадамларни бандам демасман», деб неча-неча ерда такрор ҳабар берган сузи бордур. Золим киши дунёда қўл яшай олмас. Агар яшаса ҳамда ё бир балога ёширун бир оғур дардга мубтатолик била ўтар. Золим киши зулим қилақила охир бир куний ўзи иккинчи яна бир золим тарафидан қийналуб, то ўлгунча турлу-турлу азобу машакқат била ўтар. Улгач, тавбасиз кетганлари, албатта, азобни энг улуғ ва қаттуғларини дўзах исмилни қиёмат танурининг ичида қўрақакдур.
Ҳикоя
Улуг тарих китобларимизнинг ишончли сузича, ўтган пайгамбарларимиздан ҳазрати Юсуф алаиҳиссалом ёшлик вақтларида оталари ҳазрати Якуб алаиҳиссалом бирда бўр кўчадан ўтуб кетуб турганларида, бир деворни тешуғидан бир кўп чумчук болаларини чуверлаб овози кела бошлади. Эса ҳазрат Юсуф алаиҳиссалом оталарини тез қистаб, «Бирини тутуб берурсиз», дедилар. Ҳазрати Якуб алаиҳа ҳазрати Юсуф алаиҳиссаломни кўп суйғонлардан ҳеч бир нимарса деёлмай, ул тешуққа қўл суқуб, чумчук боласидан бирини тутуб беруб турганларида, бечора чумчукни отоси келуб, кўп дод-фигон қилди. Эса ҳазрати Якуб алаиҳиссаломга бечора чумчукни бетоқатлиғидан ҳам ҳазрати Юсуф алаиҳиссаломни бетоқатликлари ортукроқ кўрингонга раҳм қилмай олуб берди. Ҳазрати Юсуф ул чумчукни бир қўлда етти кун, яна бир қўлда етти соатга қадар кўчада ыйнагонларидан кейин бир киши келуб, яна алдаб қўлларидан олуб, ўз уйига элтуб қўйди.

Орада бир неча муддат ўттач, ҳазрати Юсуф катта бўлуб, ўзларининг ўтган огаларининг тарағидан қул бўлуб сотулуб, Миср шахрида бир подшонинг Зулаийҳо исламии хотунни тарағидан етти йил зиндонда қамалуб қолдилар. Бу тарағидан, ҳазрати Якуб алаиҳиссалом ҳазрати Юсуф алаиҳиссаломни фірояди йиғлаб кўзлари кўр бўлди. Агар ул вақтда ҳазрати Юсуфни бетоқатлиғидан ўл чумчукнинг бетоқатлигин ортук кўрсалар эди, фарзанд фірояди йиғлаб кўзлари кўр бўлмоас ва ҳазрати Юсуф етти йил зиндонда қамалуб қолмас эдилар. Яна шундог улуг набию пайгамбарларнинг беком, безабон махлуқ чумчукқа етти соатгина қилғон зулмлари қасофатина иккинчи бир золима тарағидан ҳазрати Юсуф етти йил зиндонда нақадар азоб чекканликларини фикр қилган кишига боши гўрға қирғунча зинҳор-базинҳор оёқ ostiда чумолиға ҳам зулм қилмоқдандан қўл тортса керакдур.

РАХМ
Раҳмдил ким ўлдий—ул марди худо,
Доҳил ўлгай тонгла жаннат ул—аъло.

Ҳикоя

Қадим Шом деган вилоятда Нозир исмли бир раҳм-диллар бир киши бор эди. Шундок марҳаматли эдики, бир кишини устида бир оғур юқин кўрса, кўтаруб уйинга элтуб берур. Ҳар ким ҳизмат буюрса, жон-дили била ёлшуб қилур. Ўзин ишлаб топган оқчасини ярмини

372

Ҳисса: Бир нафсидан кечуб, бир маҳлуқи безабонга раҳм қилган қиси бу қадар давлатга етди. Бас, маъ-лум бўлурки, раҳмий бўлган қисиларни, албатта, ол-лои таборак ва таолло ҳам раҳмини емоғи мундог рав-шан бир ишдур. Ҳар ҳолда раҳм бўлмоқ қеракдур.

ҲИЁНАТ

БаЙт

Ҳиёнат ҳеч кишига сув қилмас,
Ҳиёнатча нисинг нобуд қилмас.

Ҳикоя

Қадим замонда бир савдогар бир халтага юз олтун солуб, озини печатлаб муҳрини босуб ул шаҳарни қо-зига топшуруб, ўзи тижоратга кетди. Қози эса шай-тон васваасанга қолуб ул халтани остидан бир ознини қўюб...
САДОҚАТ

Хиёнатнинг эъдиди садоқатдир. Эмди садоқатни худо хоҳласа иккинчи китобдан бошлаб ўкурсиз. Мана, бизни юқоридага айтуб ўтдигимиз ҳама ёмон ҳулқлар имисизлики ва тарбиясизлигимиздаги пайдо бўлгандири. Агар ота-оналаримиз бошда яхши тарбиялар ёқилон бўлса, тилимизни ёлғондан, қўлимизни хиёнатдан, қалбимизни бўзур адоватдан, танимизни жаҳолу касофатдан ҳоказо, дунёда инсонликдан бутун хабарсизлар орасидаги шу мебъилярдан мумкин қадар эҳтиёт қилич, ўзимизни ёшлик, ёлғузликда эркиликдан ёқиладир қилу-дунёдан 10 эрунчакликларимизга илтифот ёқилмай, уруб, сўкуб мактабга топшурмаб, илм отлиф саодати икки жаҳонга еткирадурғон бир раҳзамон ҳақиқийга тануш ва ошго ёқилган бўлур эдилар. Бизлар бу қадар шум ва ёмон ҳам бўлмас ва ҳозлари ҳам бу қадар бираздан жафо ва мехнат кўруб қувонмакан ва тўғдурғонларига ҳар фасда миғларча пушаймон ўлмас эдилар. Қабру мо-зорларга таҳқирги рух ва арвоҳларига ёмон фарзанд касофатидан лаънат ва азоблар ёфмас эди.
Насрий акарлар
Янги саодат

Миллий роман

Уқуб таҳсили илм айла, маориф шарбатин ютил,
Твиёнги жаҳлдан қутқор, гами миллат била ўтгил.

Ихтор


Олимжоннинг отаси

Олимжоннинг отаси Фози номлик бир савдозарнинг
«Янги саодат» романининг титул варағи.
ёлғизгина ўғли бўлуб, ўн олти ёшида МарЯм ислани оқила бир қизға ўйламиш эди.

Гозимбой ўзи кўп жоҳил киши бўлганликдан, ўғли Абдулкаҳҳорни ҳам дунё ва охиратнинг саодат ва чинг турмушлари учун энг биринчи даражада фарзу айи ўлган илм, маърифатдан маърум қолдириган эди. Мана, оз вақт қатта қарор қилинган ёрдам бир заҳарлик маънақат-ларин бутун ўзига олуб, топган пул, мол-милк, ашёларини бир боргина ўзин роҳати қўрмай жоҳил Абдул-каҳҳорга қўюб, икки газлик қора тупроқ багрига ўзи 10 ёлғиз жой бўлуб, бир ёдгорсиз, дунёдан беному нишон кетди. Йингирма беш ёшига тўлган илмсиз Абдулкаҳҳор-да ҳамон ота насида, она батишдан қелган жаҳолат-ни занди қудротлари маърифат нури билан тозалан-маганга, оқила МарЯмининг қимматлиқ насиҳатлари таъсир қилмай, тириқлик дунёсини ой ва хуршиди бўл-ган олти қилин Олимжон била қун ёшлик Ҳадиқа исм-ли икки маъсумаларин ҳурмат қилмай, оталик шафқат ва мурувват ғишктарин бутун кесуб, кеча ва хундуз сафоҳат ва қабоҳатларга қадам қўя бошлаган эди. 20 Мана, арода қўп ўтмади. Тамоми қўлида бўлган пул, мол-мулк, ашёларни, жон била моли энг офати бўлган ичкулиқ, қимор қаби йўлларга барбод қилуб, ҳовливни ҳам сотуб битирмоққа тиралуб қолган эди.

Бечора, бахтсиз МарЯм била икки маъсумани бар-йшка асраб турган ўшал бир парчагина ватанни ҳам сотмоққа ва ул мазлумаларини ҳам кўчаларда кўз кўн-ларни томдируб, эшикларда сарсон қилмоққа юраги «баходир» золим Абдулкаҳҳор Рузвои ислани кампир онасининг бир оз ҳақи борлигиндан чорасиз қолб қуйда 30 бор рўзгор асбобларини сотуб, ҳовли устидан пуллар олуб аларни ҳам барбод беруб, оҳир ётадурган жойи гўлох бўлуб, қорнга ейдурган овқат учун топадурган ақчаси қиморбошлардан чўтал бўлуб қолган эди.

МАРЯМНИНГ ҲОЛИ

Олти-етти сана орасидаги фақирлик хужумидан ёғилган зулм-жафоининг ўқлариға қўқрагин тутуб

26—176 www.ziyouz.com kutubxonasi
Олимжонни ўн ёш, Халичани етти ёшга на а zob-кул-фатлар била тарбиялаб еткурган бахтсиз Маряминнг бу қадар сабр-тоқат ва бардоштига бир сабаб бордур десак, эски мактабларда ўқитган бўлса ҳам ақлу фикринг камола етганлиқидан ёки тарбия қилув турган ҳар ики маъсумаларин ҳам ўқутуб алар ортдуrgan илм-маърифат орқасида йўқолган давлатига етушмоқ-лик ҳавасидангина иборат эди.

Оқила Маряминнинг бу қадар сабрли ва оқилалиги-га ҳаваскор бўлган бир ҳил бойлар ўзларига таклиф ва даъват этсарлар ҳам, бояги деган давлатга зўр умидлар боғлаганданмии ёки ўн тўрт санадан бери етима қолуб қайнонли Рузвооннинг шафқатлик тарбия ва сўзларига қўнғил боғлануб қолганданмии, надан ўлса ҳам жоҳил Абдулқаҳорнинг ғамида қадди букулмис Рузвоонн ёлгиз ташлаб кетмоққа жаноби ҳаққанд шарм қилуб, иккинчи тарафдан, кўз қонлари била тарбия қилуб катта қилган маъсумаларин иккинчи яна бир Абдулқаҳор қаби золимга учраб қолуридан юраги 20 титраб ва ҳам илмдан маҳрум қолдурмоққа иффату ғайрати асло қабул қилмас эди. Бир оз қўлида қолган бисотларини ҳам маншат учун сотуб битирган Марям умид ва таваккални жаноби ҳаққинг риштан рахмати-га боғлаб, қаоатга бўйинсунуб, ҳукми ва иродасига илм таъсири била рози бўлган бахтсиз Марям бир йў-ла бечораликни ўзинг олуб, маҳалла атрофидаги, эшикларда хизмат қилуб, танининг куч ва қувватини сарф қилуб, ҳар ики маъсума ва Рузвоон ҳасинин қунлиқ маншат вазифаларинатопуб еткуюруб, тарбия қилмоқда 30 эди.

Баъзи вақтларда кўчага йўнаб чиқуб кетган маъ-сумаларин ёиртиқ-ямокларин харобтина фалослар устида ёлгўз тиқуб, ямаб ўлтирганда, фикру ёкали бутун таралуб, аввалги маншат ва роҳатлари назаридан ўта бошлаб ҳамда юз-қўзларин силаб, ўлуб, жо-ним қизим, деб тарбия қилган ота-онаси ёдига тушуб, тиққаси устидаги ямокқа эзилуб кетган жигаридан қон тирқираб чиқуб туқилиб, ялтинраб турган ҳасратлари кўзёшлари бирдан юракларини сакратуб, бошқ айла-
нуб, чок йўлини қоронгулик босуб, қўли қалтираб, иг-наси тушуб, беш-үн минут ўзидан кетуб, бехуд бўлуб қоладиган вақтлари ҳам тез-тез воқе бўлмай турмас эди. Бу ҳоллар воқе бўлганда, ўзига келган Марям фақирона, гарбионда қонли қўзларин осмонга қилуб, деворга орқасин суяб, икки қўлин ёнинг узатуб таш-лаб, қаттиқ бир мазьослик била ғамлик қўфатин тўл-дируб кўтаруб: «Оҳ, фалаки золим, ота-онамдан ыйир-руб етим қилдинг, давлатдан айируб, эшикларда мун-дог ҳор қилдинг, маъсума ғўдакларимни иқболиға ота-си ни мунча золим, раҳмисиз қилдинг. қиёбати менни давлатхонамдан баҳраманд бўлуб юрганлар эшигидан ҳизматкор, чўри қилдинг, юнгги тўн, иссин ғон берган қишиларимдан эски тўн, қаттиқ ғонларни қасос қайтардинг. Ёраббим, сағна мани ўзимдангина бир ҳато-лик ўтгандир. Оҳ, қорасиз қолдим, бекас, мехрибонсиз қолдим, ота-онам бўлсалар эди, мундог қора қунларга қолмас эдим. Ёраббим, ўзинг тараҳхум эгаси, ўзинг мушифик, ман бир мушттипар, шикаста, қанот-қуйруғим синган ё ар раҳим-ал раҳимин мандек заиф, ожиз бан-даларингга ҳам қўпни қаторида бир оз раҳмийг келсачи? Ёраббим, бир оз мархамат қил. Тирик етим бўлган увол ғўдакларимга шафқат қил. Ҳеч сабр-такатим қолмади эди»,— деб йинглаб-йинглаб бир оз юракларин бўшатуб, яна ўз вазифасиға давом қилур эрди. Башъи вақтлар ҳизмат қилуб юрган жойларидан бир хил таънали сўзлар эшитуб келуб, бир дарди юз бўлуб, маъсумаларин қўчага чиқаруб юборуб, аввалги одачча қилуват қилуб, яна ох-фигонга қиришуб, жаноби ҳаққа ёлборуб йинглаб, кўз ёшин давом тўкар эди. Бечора Марям онасини ҳар сафаргидек эшикдан келганда, оқиш юзлар ва ҳирин сўзлар била пешона-ларин силаб, мехрибончилар қўрсатув одаатларин бу ҳолда қўрмай, балки они ўрнига қўзларин ёшлик, ран-гини заъфарон қаби сезган эйирак Олимжон ўйнаъ турган жойидан ҳоли паришон бўлуб, ҳоиста, Хадиҷага билдиримайгина кируб, бахтсиз Марямни эшик ёни- дан пойлаб турур эди. Бу тарафда Олимжондан хабарсиз Марям мунгуз-

Узин учун мунчалик қуёб, ачнуб, йиғлаб, шафқат 20 кўргузуб турган ғамлик қучогидағи Олимжонни мўл-тураб турган қўзларига боқуб, ота зулмидан тирик этилилик била қисилган бўйинларидан қуچқлаб, юзинга томуб турган ғурбатли ёшларин артуб, үлуб, эндиғина ўзи ва Олимжонни ўзатуб турганда, иккичи тарафдан, Олимжонни йўқ бўлуб қолганидан сезуб, уйға юғуруб кирган мушкифқа Ҳадиқа мунғлуг Марзам била бечора Олимжонни бу қонли қўзларин мусибатда кўр-ганга ошиқчи қуچқлаб, бор довуш била қиққириб йиғлаб юборуб, Марзамнинг ўз, қўз, оғизларидан үлуб ёлборуб: «Айжон, нимага йиғлайсыз? Айтинг, айжон, бир жойининг оғридими? Айтинг, айжон. Рахмсиз отам ўлсун. Ёмон отам ўлсун. Ҳамон ялинуб, қуққлаб.» Йиғлама, дейман, ая. Кофир отамға йиғлайсанми? Жухуд отамни келмади, деб йиғлайсанми? Айжон, йиғламан. Худоё, отам ўлсун, сизни шундог қақшатуб қўйса. Йиғлама, айжон. Ман хафа бўламан, бас қилинг энди ё биз хафа бўлсак, майлигами? Ёмон отам учун ўзингизни мунча йиғлаб хафа қиласиз? Далаларимизни, уйдаги чинни косаларимизни сотуб еган ёмон отам-

Бир тарафдан, ёмон фарзанд доғида узоқ кечалар-ни фикр-хаёл била тонг оттируб, эндиғина бир оз кўзи уйкунға кетган шўрида Рузвоз бу уч маъсумани оҳу фийонига сесканду туруб, келуб бори кўзининг оқу қо-раси, заифа танининг куввати ва мадори бўлган аниси рўзгри Маряминг қучоғига кириб сайдар турган ҳар 30 икки маъсумаларни нолшига токат қила олмай, югур-руб келуб ҳар иккисин олуб, багриға босуб, Марямини эшиққа чиқаруб юборуб, маъсумаларга қараб: «Нима бўлди, сизларга, жон боқаларим? Нимага йиғлайсизлар? Отангиз ҳаёт (қўй ёшларин артуб), отангиз ҳаёт. Мана, ман бор, катта ховлиларимиз бор. Бизга нима қилбодики, йиғлайсизлар? Расми хотунлар бавзи вақтларда худога шундог йиғлайди. Аяларингиз отангиз учун йиғлагани йўқ, мана худога йиғлаган-да. Болам,
қўй, мани хафа қилманглар. Эй, бўлмаса бир жойга кетуб қоламан! Жон болаларим, мани қўп хафа қилманглар», — деб на а zob-кульфатлар била қўнгуллари-дан чиқоруб юборадурган мундоқ қора қунлар биргина эмас, фақирлиқ дастидан ҳафтада, ойда бир бор, икки бор вое бўлур эди.

ОЛИМЖОННИНГ ҲОЛИ

Олимжон фақирликданми ёки оқила Марямининг яхши тарбиялари била ўсганданми ҳар ҳолда кўчага чиқуб юрганда, ўзинг ўхшаш фақиру етим болалар билагина қўшилуб юрмоги, ўзидан кичикроқ болалар-га қўлидан келган қадар шафкат ва марҳамат этуб, ўзидан улуғ кишларга ярошламлик адаб ва ахлоқлар била бокуб, тавозлар била салом қилуб юр-моги патпарак, даста янгоч, чахор пўчоқ қаби ажалли коми, бузук ва шум феълларнинг бошлани бўлган ўзиларга аралашмай, балки ани ўйновчи болаларга яқин бормай, домн мажиду мадраса қаби диний ва миллий ибодат-ғалдарда маънослик бир ҳоллар била сайёр этуб юрмоги отаси Абдулқаҳҳорни қўрган киши-ларни бутун интиҳосиз ҳайратларга қолдируб, ҳар бир-ларини мўхабbatларини бошқа-бошқа ўзинг боғлар ва зўр натижалардан умид кутдурук эди.

Уйда бўлган вақтларда бўлса, ҳамон маҳалла хиз-матидан бўшаб келуб, ғамлик юракларини бир оз ёрutmак учун китоб ъуб ултурган бахтсиз Марямин ёнига келуб, қулоқ солуб ўлтирад эди.

БИР СУЗ

Бизим диёрларимизда ҳимматлик бойларимиз тара- фондан шафқат ва марҳамат узасида марж изондан ўқитатурган етим ва фақир мактаблари йўқ учун мана шундог Олимжон қаби заковат ва фаросатда биринчи даражада файласуфир замона бўлуб чиқадурган бирги-на эмас, балки миллионлабгина фақир авлодимизни илм-маърифатдан махрум қолуб, кундан-кунга жаҳо-
лат, фиск-фасод қаби ишлар тараққийда бўлуб, тобора өғ ростида қолмокдалигинимиз шояд бу ерда хотирингиздан бир ўтсун эди.
Бечора бахтсин Марьям Олимжонни бу қадар илмга ҳавасилигидан накадар қўнгли кувониб, охтарган саодат ва йўқотган давлатининг қўлға келмоғига шаксиз ишонуб, тездан Олимжонни мактабга бермоқ орзу- иштинёқида бўлса ҳам, юқоридаги дедигимизча, мактаблар бўлмаянгами, надан бўлса-да, фақирликдан бисотида дастархон қилғудек моддий бир қуввати бўл- 10 маганга ҳамон афсус чекмоқдан бўлак чораси йўқ эди.

ОЛИМЖОНИ БОШЛАБ МакТАБГА БОРМОГИ

Мана, узоқ ўтмади-да, усули жадид мактабларининг бирда қўйидурган иккичи бир маҳалладаги Собиржон исмли бир фақир қишининг ўғли бўлган Аҳмаджон Олимжонга ўртоқ бўлуб юруб, бир кун ўзининг ўқуб юрган мактабига бошлаб борган эди.
Бу қуфғи миллат гулшанига янги қўнган бу андалабийнинг ўлтуриш ва ҳаракатларда кўрсатган адаб ва ахлоқларига бутун диққат ва мухаббати боғланган муаллим ҳазратлари бир озигина бўлса-да, ҳар тарафдан савол қилганларидаги, берган Олимжонниг ширин, маънолик жавоблари асли насабини улугфигини кўрсата олса ҳам, ҳозирда бирор золим тарафидан бу қадар фақирлик ҳолларга қолганлигини устидаги хароб ли- бослар ва маъқуслик ҳоллари билдириб турмоқда эди. Олимжондан эўр-эўр умидлар кутган муаъллим ҳазрат- лари Аҳмаджон била иккисин ўз ҳужралариға чоқир- руб кируб, ҳол-аҳволни муқаммалроқгина сўраган эди- лар.
Аҳмаджон сўзга кируб: «Бу қиши — мани ўртоғим. Бизни маҳалламизга якинроқда Абдулқаҳор деган бойбаччани ўғилларидурлар. Оталари аввалда қўп ката бойбачча бўлсалар ҳам бор ачис ва дунёларини ки- миргага барбод беруб, ҳозирда беному нишон, қайси тарафга кеганлиги маълум эмас. Хизмат орқасида ёл- фуз аяларигина тарбия қилурлар. Ман ўзим бечора
бўлуб жанобинги зиин шафқат ва марҳаматларда-
мажхонан ўқуб турганимга бу ўртогоимни ҳам бош-
лаб келган эдим», — деб жавоб берди.
Бу тарafdа золим қиморбоз отанинг номини ва фа-
қирлик тажнасни аншибуг турган Ӧлимжон соврукти-
ва қўз ёшлари саргайған юзлариға томчисиб: афсус,
бекаслик, бечоралик дегандек нозиккина бош бармоги-
ни учни тишлаб, «домла нима дер экан, бечора деб
ўқитмасимкан», деган хаёллар била гоҳ умидли, гоҳ
умидсизлик бир ҳоллар била аста-аста қўзи ёшланув-
турган зийрақ Ӧлимжонни аҳволини англаб турган
муаллим ҳазратлари эса тездан Ӧҳмаджонни мактаб-
ға чиқозуб, ўзлари ялғузгина Ӧлимжонни ёпнпирга
ўқуузуб, пешона ва орқаларини силаб: «Ўғлим, Ӧлим-
жон, ана, сизни отангиз келгунча ман ўзим ота бўлуб,
китоб, ҳафтар, қалам, давот ва бошқа қўшунийгиз учун
ҳар бир керакли бўлган нимарсаларинги зиин қун-
доқ аҳчасизгина беруб, ўглимдан ортуқ тарбия қилиб
ўқитурман. Ҳатто пул керак бўлса, ани ҳам берурман.
20 Ўзим ўғил қиламан. Ҳар кун эртага бирлан қелинг, бир-
ға чой ичамиз, суғарва мактабга чиқуб, шерикларинигиз
била сабоқларинигиз ўқуб, қўнингизга кетасиз. Мен
ҳамма болалардан сизга ортуқ муҳаббат била қарай-
ман. Қам-қам ўзим яҳши тўн ва кафш-маҳсиллар қилиб
бераман. Дурустми, Ӧлимжон», — деганларди, хур-
шид булут орасидан чиқғондек чехраси бир оз ёри-
шуб, гуиача қаби ғамдан тўқилиб турган лаблари тўрт
қунлик ойдек табассумланб қеткан мазлум Ӧлимжон-
ни муаллим ҳазратларининг илтифотлариға ӯқолда
шодланганликлари, ёлғуз муаллим ҳазратларини emas,
балки бағритошларни ҳам жонини қурбон қилмоқға
ҳавасландурур эди. Эса муаллим ҳазратлари шодлан-
gan Ӧлимжонни бирға мактабга олуб чиқув, Ӧҳмаджон
ёнига ўткизуб, қўлига китоб, қалам қаби ўқув асбоб-
lаридан бир қаторини беруб, бошқа талабаларга қа-
раб: «Ҳой шогирдлар, манга қулоқ берингиз, (Ӧлим-
жонни кўрсатуб) бу мани худо берган фарзандим! Ҳар
қайсинги зиин мани бир даражада ҳурмат қилар бўлсангиз,
мана бу бизнинг ўглимизни ўн даражада ҳурмат ва
403
бўйнига олуб, мунглуг Хадича: «Вой, акажон, қайдс эдингиз, жоним қолмади-ку»,— деб бир-бирларидан ҳол сўрашурлар эди.

Иккинчи синф боласи бўлган Аҳмаджон она ва синғилин билага бу қадар қафқатликларидан таъсирилануб, ҳар бир хусусда диққат назари била боқмоқда эди. Олимжон дийдорлига комёб бўлган Марғам ила Хадича Аҳмаджонга ҳам ортук даражада мехр-қафқатлар кўргузуб, уйига олуб қириб олдилирига йириқгина дастурхонни соllib, қўрға орасидаги яширилган бутун, синқ ноналарни қўюб, Аҳмаджонга қараб: «Олии, Олимжонгинамни, ўртоққонни»,— деганда, Хадича кичкима чойнанчақчилиги чойни келтуруб қўюб беруб: «Акажон, сизни ўртоғингиизмиз?»— деб чуқуқ тиллари била марҳамат кўрсатуб, турган бу икки зотдан ҳам ибрат олмоқда, ўз ота-онасининг қадр-қимматини билмоқда эди. Бу тарафдан, аўвалли ҳижолатлардан бутун соф бўлган Олимжон қўйнидаги китобларни ёнига олуб қўюб: «Олии, ўртоққон, нонга қаратанг»,— деб дўстликлар изхор қирил эди.

Оҳ, бу тўрт зотни мунча фақирликлар била бир-бирларига қилган мехр-қафқат ва муҳабbatларини ёзуб чиқмоққа қаламиб бутун ожиздур.

Мана, ўқувга ҳавасли Олимжонни бирдан китоб қўтаруб келмоғида сирмаслик дараждада шодланган Марғам бунин сабабини билмоқ учун: «Жоним Олимжон, бу китобларни қайдан олдингиз, ким берди?»— деб сўраганда, Олимжондан аўвалроқ Аҳмаджон: «ман ўқиб турган мактабимга бошлаб олуб борган» 30 эдим. Домлам ҳазратлариға: «Бу киши ҳам ўқиётди-лар»,— деганимга, манга ишонуб бу китобни бердилар. Энди эртадан бошлаб бирга мактабга борамиз»,— деб муаллим ҳазратларини лутф ва марҳаматларини ҳам сўзлаб ўтди. Мактаб лавозимотиға ҳам фақирликдан ожиз қолуб юрган Марғам бир сўз урмоққа зийрақ Олимжондан андиша қилуб: «Ҳўй, худо хайр берсун! Мана, эрта билан келнинг, қўшуқ юбораман»,— деб Аҳмаджонни узатди. Бу тарафдан, Олимжон кеч қолгангла бечора Марғамдан қўрқуб, бош ёпунини ёфинуб, 410
кўчаларни охтаруб тополмаган заиёф Рузвон неча хавф ва кўзёшлари била кируб келди эса Олимжонни Марьям ёнида кўрлаб, югурлуб кучоғила олуб: «Вой, болам, чай-да эдинг, охтармаган жойим қолмади!»,— деб сўраган-да, Марьям воқеаларни Рузвонга сўйлаб, хотиржам қилди.

ОЛИМЖОН ЭРТАДАН МАКТАБГА БОРМОҒИ

Икки маъсумани тарбия қилмоқ учун бисотидаги бори тўйларга киядурган бир камзул, қўйлақ, болдо-ғидан бошқасини сотуб серф қилган бечора Марьям эр-тадги мактаб лозимотига ожизлифидан интиҳосиз бир фикрларга ўралуб қолди. Бир оз хаёлдан сўрга илм-ни қадрига етган оқида Марьям бори ул учгина бисотини ҳам сотуб, Олимжонни мактабга бормоға қарор қилуб, Олимжондан яшуврингина тутуб, ўзини ёшлик вақтida ҳаммактаби бўлган, иффатли ва муҳаббатли дўсти Ҳалимаҳонимнинг ёнинг боруб, ўткан ва келадурган ишларни ҳар бирин сўзлаб, ўл бисотини Ҳалимаҳон-нингга тақдим қилуб, бир оз ацча сўради. Ҳалимаҳоним ўзин боий бўлмаса ҳам, бир оз илмнинггина шарофати-данми ёхуд Марьяминг таржимани қолдидан ҳабардор-лифиданми, надан ўлса-да, раҳм-шафхат бирла дастур-хон лозимотларини ўз ёнидан беруб, тақдим қилган нимарсаларини ҳам қўймаи ўзига қайриуб берди. Улган вақтда щодлануб қайтган мафкурда Марьям кечалаб онаси Рузвон била дастурхонни тайёрлаб, Олимжонни ғулс қилдириб, янги бўлмаса ҳам сув била оқарган ямоқсиз-гина тўнларини кийгузуб ухлатдирилар. Бир тарafdан, Марьям била Рузвон ҳам уйқуга кетдирилар. Бир тарafdан, кеч ўтуб, тонг бўла бошлагаоч, Марьям ила Рузвон 30 туришуб, ўз ибодати диниийлариға машгул ўлдилар эса онаси била турмоқа одалиган мунглуқ Ҳадича кунлик хизматини адо қилмоқ учун туруб, чой ҳозирла-мокға тутунган эди. Бу тарafdан Аҳмаджон ҳам етуб келди. Уқув ишқида, муҳаббатида, кечани тездан тонг оттурса олмаган, бутун шодиғ ва хаёллар била не вақтларда ухлаб қолган Олимжон юзига тушуб турган

411
иссиқ офтоб ҳароратиданми ёки уйқусида кўзинга кўринган чин дўсти Аҳмаджон: «Туринг, мактаб вақти бўлди. Етасизми?»— деган овозигами бирдан чўнчуб уйғонуб, ёнида чой ичишуб ўлтурган Аҳмаджон, Хадича ва Марям онасини кўрган Олимжон ютубуриб туруб, юз-кўлларини юувуб келуб ўлтириб, чой ичмоққа тутунди. Чойдан фориг бўлишдилар эса Марям дастархонни бирин Ризвоonga ва бирин Аҳмаджонга кўтартириб мактабга жўнатди.

10 ОЛИМЖОНИ МАКТАБДА УҚИМОГИ

Ёш бўлса ҳам онаси Марямни тарбиясига одатланганиданми ёки ўкувга ҳадсиз ҳаваслиящиданми Олимжон эрта намоздан аввалроқ туруб, таҳорат олуб, кичиккина салласини ўраб, масжидга чиқуб, жамоат била намозни адо қилуб, эшикдаги ҳамма кафшларни тўрқилаб қўюб, ўзи масджид дарвозасига чиқуб, пойлаш туруб эди. Олдик-кейин ҳар бир чиқған кишиларга кўлин қовуштуриб, таъзим била салом қилуб, аҳлоқ ва ҳурматни нуксисиз ўз жойида тутар эди. Намоздан чиқган кишиларни субъҳдаги пок нафасларидан дуо олган Олимжон ўйнга кирганда ҳам Ризвоон, Марям онасига, ҳовлини супуруб, жойларни тайёрлаб қўйган мушифика Хадиқасига салом беруб, супургун олуб чиқуб, дарвоза остини то ҳамсаоилар эшинга қадар супуруб, қириб ўлтуруб, оналари била чой ичмоқға машғул бўлур эди. Бавъзи вақт чой ичуб ўлтурганда, дастархондаги нонларин юмшоқларини қўюб, қаттиқларин охтарган Олимжонни кўлинга қароб турган мазлума Марямининг жиггар-багрлари эзилуб, буниси ҳам қаттиқ деган каби 30 кўрингуб, кўзи тинуб, боши айлануб, ичидағина оҳ тортмоғи била кўзи ёшга тўлуб, золим Абдулҳаҳор дастидан юрорин пораси, кўзин оқу қораси ўлган увол маъсумларини мундог фаҳир ва тириқ етимилик балосига қолуб, лаззат нямматлар била тарбия қила олимганига бағри тўкилуб, қўлидаги чойга кўздан томган за-ҳарли ёшларин қўшуб ичар эди. Олимжон ҳолидан, Марямни кўзёшларидан хабардор Ризвоон эса касофат
роxтдур. Мана, қандоқ оқ уйлар. Қандоқ покиза кур-силиар, булар ёзмоқ учун керақли доскалар, ҳисобга чўпилар, томоша ќилмоққа чиройлик хариталар. Булар ўхмаси илм ўрганик вуқто ни ширик борми? Йўқ, албатта, йўқ бўл-сага керақ. Мана, илм ўқийдурган кишилар шоҳ, гадо, бой, фаъир бўлсун, мундоқ улуг жой ўхмасига ўхм баробардири. Бу жойларда ўлтируб ўкуган кишилар, албатта, бахтлик ва саодатлик бўлсалар керақ. Чунки кўчаларда беҳуда ҳамоқ бўлуб ҳат-саводсиз юрган одамлардан ҳеч биргина бу ерда ўрин йўқ-ку. Албатта, алар ёмон, бахтсиз кишилар бўлса керақ. Яхши бўл-салар эди, албатта, мундоқ азиз умрларни кўчаларда бефойда ишларга сарф қилуб юрмай, манга ўхшаб бу жойларда роҳатлануб юрур эдилар. Агар мандек илм-ни ширинлигини алар ёмон билган бўлсалар эди, илм-дан бошқа нимарсани истамас эдилар. Мундоқ жойда тарбия топган киши қандоқ олим, қандоқ акллик, фо-зил, ахлоқлик, марҳаматлик, инсоф ва шафқатлик бўл-са керақ... Ох, шундоқ азиз жойларда ота-оналирамиз кўрсатмаган мухаббатларни кўрсатуб ва алар сўзламаган ширик сўзлар биля ада ва ахлоқларни ўртагатуб, дунё ва охирида излатлик ва хурматлик бўлмоғимиз учун кеча ва кундуз ҳизмат ва тарбия қилғунчи мундоқ муаллимимиз ва ҳаққийй отамишни ташлаб, акки дунёни шаррафи бўлган илмдан бутун махрум, кўча- ларда санқуб сарсон ва саргардон, бир парча ионга муҳтож, зор бўлуб юрган нодон, файратсиз, ҳимматсиз жоҳиларни ѵам инсон деб бўлурмую?! Йўқ, бўлмақ охир. Мана, ҳамма вақт самаворчи, новвой, қиморбоз, ўғри, супургувчи, ямоқчи, қоровул, мешкобчи, эшакчи, шуларга ўхаша паст хунарли одамларни сўранг! Щам-маси ўқимаган. Ўқиган одамлар гарчанд ёш бўлсалар ѵам, мадрасаларда мударрис, расталарда катта дўкондор, яхши ўринларга мирзо, яхши кийимлар, озода сал-лалар бошида, ҳар жойда излатлик ва хурматлик. Ўқимаган одам ҳар қанча бўлсақи, ўқиган одамларни кўр-ган изат ва хурматларин асло кўрмайди. Мана, ўқиган
кишилар бизни муаллим ҳазратларига ўхшаш доим ширин сўзлар ва яхши насихатлар қилади. Бечораларга, манга ўхшаган шафқат ва марҳамат, муріувватлар ва яхши тарбиялар қилади. Муаллим э ма сляри, гарчи, яхши ўкутуб, илм ва му сулмончиликларни ўртмаса лар ҳам хайр-эҳсон била фақириларни хурсанд қилади. Аммо ўқимаган одамлар нақадар бой бўлса ҳам, раҳм сиз ва муріувватсиз ва инсофсиз бўлуб, биздек фақири ларни хўрлаб, озор беруб, ёмон ҳақоратлар била ҳар кимни дилинг оғрітуб юрарлар. Яна ўzlани ичкулик, 10 киморга ўхшаш бузук ишларни қилуб, озгина вақтда давлатлардан ажраб, золимроқлар ўғри, одам суй дырған қассоб, бир оз ғайратликлари супурғувчи, ямокчи, жуда беномусли ва беҳиммат ғайратсизлари ишириқчи, гадой, қаландар бўлуб, ҳар кимдан тилануб овқат қилу рлар. Мана булар ҳаммаси ўқимагандан шундоқ бўлади-да. Ўқиман одам жуда ғайратсизликдан, ишсиз қолганлари масжидларга сўфи ё имом бўладилар. Мана, ўзимни отам қандоқ золим, жоҳил, сўзлари заҳар. Ўқимагани учун шунча дунёларимизни кимор ва шунга 20 ўхшаш ёмон ишларга барбод беруб, бечора онам, аям, Хадича, мани ташлаб қўчуб кетди. Мана, аям ўқимани учун қанча азоблар била бизни бокуб ҳам мана шун доқ ғойларга олуб келуб ўқитапти. Отамнинг ҳолини ўйлаб ўзим ибрат олсам, мундоқ жойларга келганимга бир нафасда минг бор шукр қилуб, доим бекор турмай ўқуморим керак. Йикки-уч йилда саводим чиқуб, хатим ҳам чиқуб, манам ҳалифа бўламан. Бир-йикки йил ўкуб, муаллимликни ўргансам, бирор мактабга манам муаллим бўлуб, домламга ўхшаш шундоқ мактабларда олт миш-етмиш адад болаларга таълим бераман. Мани ҳам болаларни оталари иззат қиладилар. Мана ўзим га ўхшаган бечора-факириларни болаларини ўқитуб, хурсанд қилуб, дуоларини оламан. Оз фурсатда бой бўлсам, бечора онам ва аямни уст-бошларин яхшилаб, ўтун, ун, ёғлар олуб берсам, аяжоним қандоқ хурсанд бўлади. Мана бу яхши эмасми?! Мана, ҳозирда бой ларни уйига кирсам, камбагаллғимдан ҳазар қилишуб, кўзлариға итдан ҳам хароб кўринурман. Ҳайдаб
чиқармасалар ҳам қабоғларини солуб, жерқуб туради-
лар. Мана бу қилмислариidan маълум бўлади, мун-
дог яхши жойларда ўқуб тарбия қўрмagan учун одам-
ни қадрига етмайдурлар. Алар наздида дунёда бойдан
булак киши одам эмас. Йўқ, қан анга хафа бўлганим
керакмас. Ман ўзим ўқуб, олим ва мулла, бой бўлуб
қолганимда, ўшал ҳазар қилганлар ўзи шарманда бў-
луб, уялуб қолади. Ішқилуб, ҳозирда кўруб турган
қора кун ва ҳўрликларни ёдимдан чиқармай, ўқумокда
булсам, шундог азиз жойларга еткурғанг ҳудойим раҳм
қилуб, ўшал кунларга ҳам еткурур, муридларимни ҳам
береж. Ішқилуб, тез-тез ўқуб, ҳерикларимга ҳам қа-
рамадан ўқуғомгим керак»,— деб кичик, оппоққина
қўлларини бир-бирига уруг, оёқларини дупур-дупур
уруг, шодлангандан ўрнидан туруб қетарди. Мана, ўзи-
ни мундог нозук, салим фикрлар била ўқувга ҳавасини
ортдуран зийрак Олимжон ҳериклари жам бўлгунча
дарсларни такрор қилуб турур эди. Ҳериклари kelgoch,
қунлик вазифа дарслари олуб ёзуб, ўқумокга давом
қилур эди. Ҳеч бир бола бир нимарсани тало-
шуб урушмас, урушни ахтарган талабаларни мулойим
сўзлар била ўзига дўст қилуб олур эди. Таанффас вақт-
ларда ҳам болаларга қўшилуб кичкуруб ўйнамай, мак-
tаб ёнида ўйнаган болаларни томоша қилуб, аҳлоқ-
ликларидан аҳлоқ ўргануб, аҳлоқсизларидан ибратла-
нуб ўлтурур эди. Чой вақтида оҳиста Ҳадичаси била
Марям ёнинг боруб, чой-юнни еб, тахорат олуб, қай-
tуб жамоат намозига етуб қелур эди. Намозни жамоат
била ўқуб, тўғри мактабига қилуб, яна ўз ишига мас-
ғул бўлур эди. Озод бўлгандан, ҳаммадан аввалроқ қи-
tобларни жамлаб, салла, тўнларин киоб ҳозирлануб
турар эди.

Муаллим ҳазратлари нутқ сўзласалар, чин қулоқ
ва ёътиқод, ихлоси тамом била эшитур эди. Болалар
озод бўлуб кетганда ҳам Олимжон муаллим ёки хали-
фа ҳазратларидан билмаган дарсларини сўраб олур
эди. Ўқувга мундог ҳавасли Олимжоннинг ҳарқатлари-
га муаллим ҳазратлари ҳам бу ишда қусурлар ва сабр-
сизлик қилмай, балки анги нитҳодига завқлари келуб,


Олимжонни биринчи нил имтиҳонга таърифланган

...Мана, ҳеч бир тўй, маърақа, сайл, улоқ каби оқ-чани зое қидалурган ишларга умрани абас қиляб, қа-дам сира қўймай, бир қиши бутун ўкув-ёзув била та-мом қиляб, ижтиҳод ва ғайрат қилян Олимжон апрель охириндаги хусусий имтиҳонда шериклари орасида ёл-ғуз ўзин муқаммал ва муфассал имтиҳон бериб, бирдан 20 иккинчи синфга қўчурулуб, ҳатто 25 майд ғулдурган имтиҳонга ҳам иккинчи синф дарсларидан тайёрламоқ-ға қиришган эди.

24 мая бўлув сабабли 25-га деб имтиҳон мажлиси учун босдурулган давлатнома қоғази озод вақтида му-аллим ҳазротлари тарафидан таратилди эса муаллим ҳазротлари болаларга умуман ҳитоб қиляб, имтиҳон хусусидаги ҳар бир керакли сўзларни сўзлаб, охирла: «Эй болалар, оре, ҳар бирингиз ҳам ижтиҳод ва ғайрат била ўкув-ёзувга давом ва жасорат қилдингиз. Рах-мат. Лекин ман ҳеч ким ва ҳар бирларингизга Олим-жон каби ҳаракат ва ғайрат қиляб тайёрланган, деб ҳукм қилолмасман. Чунки Олимжон, мана, икки таҳсил тўлмасдан иккинчи синфга қўчурулди ва ҳам 17 апрелдан бу қунга қадар 35 кун орасида иккинчи синфни дарсларидан ҳам бир қанча маълумоти бор, деб айтсам ҳам ёлғончи бўлмасман. Энди бугун-эрта
жамиятни хузурида биринчи даяржада бизга раҳмат олуб берувчи ва юзимизни ёруқ қилувчи ораларингизда бори Олимжонни ўзидур. Эмди шоид сизлар ҳам Олимжон қаби бу яқин қун орасида ижтиҳод қилуб нукслик ўринларин тузатсангиз. Токи бошларинингда ҳараб турган, ўқувларининг ҳёрдам қилуб, муничалик саодатларининг сабаб бўлувчи оталарининг кўнгуллари қолмаса, биз ҳам алардан ҳижолат бўлмасак. Дурустми?»— деб сўзни тамом қилдилар. Ӌ, биз келайлик Олимжонни ҳолиға. Муаллим ҳазратларининг лутф-марҳаматларига нақадар сабр қила олмаслик даяржадаги шодларларга етишган Олимжон бўлса керак, деб гумоNat қилмак хатодур. Зероқи, отаси Абудуллаҳқор қимоя берган даъватнома қўлига текқандан кейин: «Сани отанг қани, имтиҳон қуни бошингда ким турар? Санга дастурхонни ким қилиб берур? Ким сани ўқуғанларигини кўрар? Бу болании отаси қайси, деган савольга жамоат орасидин кимни кўрсатилур?»— деган қидмат бу рўҳсиз қоғазни довушсиз итобларига нақадар маъюслануб турганда, ҳоллоҳ... муаллим ҳазратларининг сўз орасида яна: «Оталарингиз, оталарингиз»,— деб такорр қилуб турган хитобларига бутун фикри ёйқолуб, юраги титраб, багри эзилуб, кўзи заҳарлик ёшлар била тўлган Олимжон дод деб қиқирув юбормокға шарму ҳәе қилуб, минг машиқатлар била ўзини үйнга етқуруб ҳолди. Узларининг маслакларига қараганда, муаллим ҳазратларининг идораларида Олимжон қаби бир неча отаси дилшикаста, қитир, талабаларни рино қилмай эндигина тириқ етимлик, отасиизлар аламларини унутган маъсумаларни рўҳсиз бошларин қайчи била қайтуб кесангандек қўлларига даъватнома топширubic, балки сўз орасида «оталарингиз» таъналари била ёрулган багрини пора қилмоқлари ҳадсиз таассуфларга боис бўлса керак. «Таънанома»ни киссасига солуб, минг азоблар била ўзини үйга етқуранг, паришонхотир, маъюс Олимжон асроддан хабарса мунглув Хадирага: « Boise orqiydi»,— дебгина китобларин қўюб, оидатдаги хизматларга бутун қараш, ҳай, уй тўрчда турган йиртиқғиная кўрпача устига ҳас-
рат била чўқкан багринг кўтара олмай, бир бора «оҳ» деб ўзин ташлаб юборди. Мушфиқа, кўюнчиқ Хадича жонидан ортуқ Олимжонни бу ҳолда кўрмоқ била ўзини йўқотгандан: «Оҳ, акажон, нима қилди?»—деб Олимжон қолуб, Марйам онасиға қараб юғурub кетди. Ҳалимхоним дўстини ёнида эндиғина дардлашуб, кулушиб ўлтурган бахтсиз Марйам: «Аяжон, Олимжонинг бетоб бўлуб келуб, уйға йинқилди»—деган гамлик овоз билан йинғлаб, бош-оғё ёлон қичқируб, паришон юғуруб кирган Хадичани қўруқ, тан қафасидати мурғируҳи учуб тирик ўлган Марйам бош ёлғунун тескари ёпишу: «Оҳ, Олимжон, шўрим тоза қуриди»,—деб уйға юғурди. Бу тарафдан Хадича овозини эшитуб чиллахонасидан юғуруб келган Рузвоно Олимжонни олуб багринг босуб, юзларин силаб: «Вой, кўзницогим, нима қилди, жоним болам, онанга ўлсун»,—деб турмакда эди. Бутун аклидан адашган, ўзидан-ўзин: «Оҳ, Олимжоним, аяғ ўлсун»,—деб кируб келган бахтсиз Марйам Рузвоно қучоридан жигарпорасини, кўзини қораси. Олимжонни олуб багринг босуб, бошларин, ҳали билак-чеккалиарин ушлаб, бўйинлариндан қучорлаб: «Оҳ, Олимжон, аяғинанг ўлсун! Нима қилди, Олимжон? Рахмисиз отанг ўлсун. Нима қилди? Айтгил, ким урди? Қаернинг оғриди, жоним»,— деб чидамсиз бир ҳолларга тушди. Ҳоллари паришон бўлган Марйам, Рузвоно, Хадичани бир оз босмоқ учун зийрак Олимжон: «Ҳеч гап йўқ. Бори бошим оғриди. Аяжон, кўп қўрқманг, тузалиб қолурман»,— деб қўнгилларни босиди. Бир оз юраклари таскин топган Хадича, Марйам, Рузвоно Олимжонни ётқузаб, бир оз таом еб, намоз сўнггидан қўшта давом қилдилар. Бу кечани гамлар била субҳ қилган бахтсиз Марйам Олимжон юзига термультургандан кейин бир оз фикрлануб, бибор нимарса еган бўлса шундог бўлдимийкин, деб оҳиста Олимжонни киссағи кўл қолганда, ёқорида ёзуб ўттиғимиз таъна оғирини келтурган «Давлатома» чиқди. «Абдулқаҳшор афанди жанобларина, 25-нча майдаг... куни соат 8 дан то 12 га қадар... маҳалласида қонин ибтидой таълибларнинг имтиҳон мажлисига лутфи шариф буюрмоқларини ка-

www.ziyouz.com kutubxonasi
мони ажзу ниёз ила ражо ва таманно эдарам», — деган мазмундан огоҳ бўлган бахтсиз Марям оллоҳ... тогдек ғамлар остида бағри эзилуб, фақирликдан бемор бўлуб, золим ота дастидан қўрлануб, ўқувдан умиди кесилуб, ғаршиблик болушига ёстанган Олимжоннинг бекаслик била кириб, етимлик била чиқуб турган совуқ нафаслариға дили бузилуб, нақадар йиғлар эса ҳам бу дарднинг давосиға ўзи ҳам бутун ожиз эди. Охири «Даъватнома»нинг кўтаруб, онаси Рузвон ёнинг кириб тамом сўзлади. Юраклари тешулган Рузвон: «Ман домлани олдига бир борай, нима дер эқан», — деб туғри домла ҳаразатларига борди эса домла ҳаразатларини чакириб, тамом ёнларни бир-бир сўзлаб ўтди.

«Даъватнома» берурада бу ёнларни фикриға келтурган муаллим ҳаразатлари нақадар пушаймон қилсалар ҳам, кирган ўқни чиқармоқ тадбирдан бўлак бир чора йўқ эди. Йққи донамйонроқ тўн олуб чиқоруб, Рузвон қўлига беруб: «Бўлмаса, мана мунин олуб боринг, имтиҳон қуни дастурхон устига қўюб келурсизлар. Лекин мунин Олимжонга қўрсатмангилар,— дедилар-да,— ман ўзим ҳам бир оз вақтдан сўнгра боруб, Олимжонни олуб келурман», — деб Рузвонни узатдилар. Олимжон юзинга термулуб ўлтурган бахтсиз Марям онаси Рузвонни кўруб, югоруб ёнинг чиқди. Рузвон ҳамма сўзни сўзлаб, муаллим ҳаразатнинг марҳамат қилган нимарсаларини топшуруб, ҳозир келувларини ҳам хабар қилди. Биринчи тарафдан, жаноби ҳаққи ёрдамига шукурлар киқлуб, иккинчи тарафдан, шрафқатлик муаллимлардандан ўзинга сифнаслик даражаларда шодланган бахтсиз Марям тўлларни яшуруб, муаллим ҳаразатларини кириб ўлтурмоқлари учун Рузвонни қайин тузотуб қўйди. Імтиҳон ҳожолатидан қутулууб, бутун ёруқлуққа чиқғон бахтсиз Марям учун яна бир янги икки зўр ғамлик чорасиз ташвиш воқе бўлди, десак, биринчиси, ҳозир келадурган муаллим ҳаразатларининг меҳмонларини лозимоти, иккинчиси, имтиҳон мажлисига қилинадурган дастархон лозимотларидингина иборат эди. Меҳмон лозимотига бутун аклдан адашган бахтсиз Марям кимдан беш-ўн адад нон топуб
писандимга келмайди. Чунки бизни ҳаётимиз санга ўхшаш қил болаларнинг акли ва қилми биладур. Мана, буғун бормай қолганинг учун ташвиш қилуб ўзум келдим. Албатта, бирор жойи оғруб нотоб бўлгандуру, бўлманса ҳаргиз мактабға бормай қолдурган бола эмас. Олимжон ота-онасидан ҳам, домлассидан ҳам мактабни яъши суйди, деб келдим. Бир кечада мунча ўзингни олдурбсан, ўғлим Олимжон. Қаеринг оғрийди?»— дедилар. Бу ширин лутф ва лазнз марҳаматларни эшутган бағри эзик Олимжон қўнглидаги ҳама нам-гусса-лари кетуб, чехраси бир оз ёрунда-да: «Кеча била бир оз бошим оғригон эди. Янги тарқади, эмди борай десам, дарс вақти ўғгонға эрта билан бораймукин, деб туруб эдим»,— деб жавоб беруб, яна таклиф қилди. Уйга кируб, бечораларни ташвишга қўймоқға муаллим ҳазратларининг жиҳотлари қабул қилмаса ҳам, зий-рак Олимжонни сезуб, маъюсланмогидан андиша қилуб ҳамда Ҳалимаҳоним кўтаруб кирган дастархонни жиқ-рокдан қўрганлари учун Олимжон била баробар Руз-вон уйнга кирдили. Ултуруб фотиха ўкудилар. Баъд аз таом ва қалом муаллим ҳазратлари турдили. Олимжонни қўлидан тутуб, эшикчага бирига олуб чиқиб-да: «Эрта била, албатта, борги»,— деб жўнадилар. Бу тарафдан фақирликдан муаллим ҳазратларин тухфа-сиз кузатгани маъюслануб, афрус қилган бахтсиз Марям, ширин сузлар ва насихатлар била бир оз кўн-гулларини кўтарган Ҳалимаҳоним ҳам Марям ва Руз-вондан рухсат олуб уйнга ёнди.

ОЛИМЖОННИ ІМТИҲОН БЕРГАНИ

Ҳалимаҳонимга тақдим қилган балдоқ, қўйлак, кам-зулини бозорга сотдуруб, аҳчасига дастархон қилган илминг чин ошики Марям муаллим ҳазратларини берган якки дона тўнларин устига қўюб, бирини Рузвон, иккинчисини Олимжон ўзига кўтортуруб, имтиҳон маж-лисига бордилар. Олимжон учун кўз тиқуб турган му-аллим ҳазратлари дастархонларни олдируб, ҳадсиз хурсандликлар қўргузуб, Олимжонни ўзини ёлгуз бир

Ешгина Олимжонни бу қадар илмдан маълумот берганидан кўнгуллари тўлган боён ва қузотлар муаллим ҳазратларидан мамнун бўлуб, ташаккурлар ай-туб, боқий имтиҳонни, талабалари ўз ота, опаларига мавкуф қолдириб ёндилар. Имтиҳон мажлисининг ёрим куни Олимжон била, боқийси бошқа талабалар била тамом топуб, муаллим ҳазратларининг ул кунғи ва
сўнгги халқ орасида обрў ва ъэтибори тараққий топмокларига энг биринчи сабаб ҳам Олимжонни илмға ижтиҳод ва ғайрат қилуб, мана шундоқ нуқсисиз имтиҳон бергани бўлди.

ОЛИМЖОННИ БАЙРАМ КУНЛАРИНИ УЛУГЛАМОҒИ

Ғайрат ва ижтиҳод соясида иккинчи, учинчи имтиҳонни ҳам ортуқ дараждада яҳшилаб ўткарган Олимжон тўртинчи синфни имтиҳонни ўткаруб, муаллим ҳазратлари тарафидан махтабда муовинлик мартабасига соҳиб бўлган эди. Демак, илм ва фаросатининг қаъвийлигида бутун учинчи синфга қадар ёлғуз таълим бермоққа иқтидорли етишган эди. Ҳатто муаллим ҳазратларининг йўқ кунларин бошларга сездурмай мактабни бутун тебратур эди. Ҳар бир ўқиған китобларин сўзига чин қалбди била эътиқод қилган содиқ Олимжон ёлғуз жума қунинингина эмас, балки мавлуд, фатҳи Макка, ҳижрат каби саодатлик ва шарофатлик диний байрамларимизни ҳар бирида бўлсун, ўзи ва бошқалар учун нақадар манфаатлик ишлар бўлса ҳам тарқ қилуб ул кунги миллий байрамда эрталаб ғулс қилуб, покиза либосларни киоб, ўзига хушбу нимарсалар сепуб, қўръонини қўйнинг солуб, близарда миллий ҳажлис ва қироатхоналар бўлмаганнинг ёҳуд ўзидан бошқа диний, миллий байрамларга аҳамият берувчилар йўқ бўлмаганни, боргудек ҳеч бир жойни тополмай, намози жумага қадар қабристонларга боруб, дуу ва фотихалар қилуб, жамият била намози жумани ўқув, уйнга қайтуб, кечга қадар китоб мутолаа қилур эди. Ҳар бир иш ва амални илм ва ақлга ўлчаб иш юритган ҳақиқатпарвар Олимжон, аввалғи замонлардан маълкуssiй боболардан мерос қолган тўй, ulloқ, сайд, оч мозор, тўқ мозор каби бизим Туркистон мурунмоналарига фарз ёки суннат қаторларинда одат бўлуб қолган асоссиз фасад ва шум биддатлардан пайдо бўлган хурофт, касофат ва разолатларни ўзи оғзда танқид қилуб, амалда баробар қилишуб юровчи байзни сўзизда сабот-сиз зиёли ва очиқ фикрлиларинг ҳеч бирларига қў-
шилмас ва үл сайргоҳлардан милен сўм манфаат ҳосил ўлса ҳам, ўз маслак ва матонатини ёш бўлса ҳам қўлдан бермас эди.

ОЛИМЖОНИ БОШЛАБ ТИЖОРАТГА ҚИРМОГИ

Мана бешинчи имтиҳонғача мажлисида ҳозир бўлуб, содиқ ғайратлик ва жасоратлик Олимжонга қўз солуб, толиб бўлуб юрган Абулқоббонбой ислам бир савдо- гар мактабга ўтуб юрувчи Олимжонни тутуб, ўзига мирзо ҳам ўгул қилмоқ орzuларин сўзлаб ўтди. Ўзини жузъий ва қуллий иқтиёрин мунғлуг Марьям била маъ- навий отаси ўлуб тарбия қилган муаллим ҳазратда эканлигин билдириб, алардан рухсат бўлса, қабул қилмоғини баён қилуб ўтди. Абулқоббонбой муаллим ҳазратларинга боруб, баённи воқеадан кейин Олимжонга жавоб сўради. Бир неча сўз охирида Рузvon, Марям, Хадица— бу уч заифан мушитарларни манишат хусусларida бутун Олимжонга муҳтожликларин сўзлаб ўтган муаллим ҳазратлари хизмати бадалида қўпроқ шафқат ва марҳамат қилмоқчи арода ташлаб ўтдиlar.

Ўзини фойда ва тараққийларин Олимжон хизматида накд қўруб турган Абулқоббонбой ҳар бир сўзда бўлса, Олимжонни ўз қўйинига олмоқни илож ва чора- ларин қилмоққа таклиф қилув кетди. Тўрт-беш кун орасида бу хизматни улдасини олган муаллим ҳазрат- лари Рузvon била Марямни қабул қилдириб, Олимжон- ни ўз хурсандликлари бирла Абулқоббонбойга бай- рам кунларида хизматдан озодланмоқ шартлари била топширилди. Демак, Олимжон байрам кунларидан бошқа вақтларда садоқатда бўлуб, хизматга давом этди. Оз фурсатда ҳалол ва тўприликда Абулқоббонбой муҳаббатларин жалб қилган Олимжон бутун ўғилдан зиёда, ҳатто ҳарям хизматлари ва бошқа савдо ишлари ҳам Олимжонни ўзига топширилуб, мөҳнатдан қутулуб тинчланган Абулқоббонбой кеча-қундуз роҳат ва фа- рогатга етушуб ҳолди. Мана, ҳар ишда садоқатли бўлган зот катта-кичик бўлсун, ёр-хотун бўлсун, тездан шундог давлатга етишмоғи шубҳасиз, балки табийи- дир.
ОЛИМЖОН ХАДИЧАНИ УҚИТМОГИ

Хизмат орасида газета, жўрнол, рўмон, адабиёт ка-би олами инсониятдаги миллият, маданият, даёт, сао- дат била тонишдуродурган матбуот саҳифалариға қўз солуб юрган Олимжон бизим Туркистон мусулмонлари-нинг бу қадар ваҳшат ва жаҳолат остида эзилуб, ҳар ишда ҳақим йўлда қолурлариға сабаб ва иллатларин фикр қилганда, фалаж, маърз каби эрлар тарафимиз-да бир озигина қувваҳ ҳим бор каби кўришса ҳам хотун-қиз тарафимиз ўл шарафии ҳақиқий ручдан маҳрум-лакда қолуб, доим қажо ва меҳнат, ғафлат ва узлат-дан бошқа бир тарбия била ҳақиқий сиҳатга етиш ҳолманидан иборат бўлуб чиқар эди. Хотун-қизларим- миз орасида бирор дона усул мактаби бўлмаганга эски хотун-қизларимиз мактабида ҳам эрларимиз мактаби каби 5 ёил, 10 ёил бошлари чириб, баъзилари ишқия, баъзилари дарбар юруб, биби отинлик, баъзилари ромчи, парихонлик каби эски мажусиғанда мерос қол-мииш иб чироф, мушкулкушод, бибисешанба, момола- растликдан бошқа маълумот ҳолманидан нафрат ва ҳазар қилган Олимжон мактабга Хадичани юбормай, бўш вақтларида келуб ўзин ғўҳитмоға қораисиз бўлган-дан мажбур бўлган эди. Мана, кўп ўтмади-да, оқила Марғам тарбиясин кўрган Хадича тез вақтда Олимжо-нда бор фикр, ёнм, ҳисси миллиятни ҳар бирга мукам- мал ва муфассал даражаларда молик бўлди. Маълум бўлдики, гарчи хотун-қизларимиз учун умумий мактабларимиз бўлмаса ҳам, ҳар бир ўқув масалли зот-лар Олимжон каби ғайрат қилса, ўз идорасида ўлган оила қизу сингилларини ўқитуб, ғарби миллат учун ке- ракли бўлган Хадича каби ходима ва жорияларни етиштирмоқ мумкин экан.

ОЛИМЖОНИ УЙЛАНМОГИ

Мана, ҳар бир ишдан садоқат ва матонатин ва ах-лоқда ҳусну назофатин, одамиияда ғайрат ва жасора-тин, ҳосил, ҳар бир ҳусусда айбисиз соф қалблигин кў-
руб тажриба қилган Абдулраҳмонбой кўзининг нури бўлган ёлғизигина қизи Назокатхонимни Олимжонга беруб, чин ўйил қилганни билдуруб, боғий самаралар-ни ул иккисидан қутмоқчи эди. Олимжондаги хуснин аҳлоқ, ширин сўзлик, очиқ юзлик қаби хушмуомалалари кўруп юрган Назокатхонимни ўзлари ҳам аввал-роқдан чин муҳаббатчалари била суюб, кеча-қундуз Олимжон била бирга яшаб, умрдош бўлмоқ флаларини тузуб юрор эдилар. Мана, узоқ ўтмади-да, хотуний Шамсийби била маслаҳатни бир ёрға қўйган Абдулраҳмонбой муаллим ҳақратларига боруб воқеани сўзлади. Муаллим ҳақратлари бўлса-да, боруб Мариямдан рухсат сўраганда, Мариям ихтиёри Назокатхони ўзига қўюб, Назокатхонимни яшириш келуб Хадиқата Олимжонни суюб, муҳаббат қўйиганидан ҳақрат қилуб кетувларини ҳам сўзлаб ўтди. Бу хушхабарни эшитган муаллим ҳақратлари аввал Олимжонни чакиртуруб, ҳамма воқеани сўзлаб ўтдилар. Дунёда энг муқаддас мууддо ва муради бўлган Назокатхонимга этишмоқ хабарини эшитуб, юраклар бирдан сакраб кетган Олимжон: «Бу ишга 20 сиз ва онам рози эсандиз, манда бошқа ҳеч ихтиёр йўқ. Лекин ман шунингни ўтинаманки, йўқолган отамни Тошқанда деб хабарни олганман. То отамни бу вақтларда ҳозир қилмасам, ёлғуз манга эмас, балки Руз-вон онам, аям, Хадиқаларга тўй мотам ўрнида ўтса керак. Манга рухсат берсалар боруб, отамни олуб келурман»,— деб жавоб берди. Эса муаллим ҳақратлари хурсанд бўлуб, боруб Абдулраҳмонбойга Олимжонни илтимосларини сўзлаб, бир ҳафтаға рухсат олуб берди-лар. Рузвон ва Мариям билдурмай, бозордан бир қа- 30 тод либослар тиктируб, Тошқанда ямоқчилик ҳунаридандан келмоқға оқча ортира олмай саргардон юрган Абдулқаҳқорни олуб келмоқ учун Олимжон Тошқанд жўнади.

ОЛИМЖОН ОТАСИНИ ТОПМОГИ

Мана, ёши 18 ёшларга тўлган бўлса ҳам ўз ижтиход ва гайрати орқасида 40—50 ёшдаги кишилардан ҳам ортуқроқ даражаларда комил ақл ва асослик фикр ва
махматли виждонга молик бўлган фаросатлик Олимжон 16 соатлик узоқ бир муддатни газета, жўрнол қа-би қўнгул очқиълари бўлган саҳифалар била ўтказуб Тошканд истансасиға етди. Бекаслик, мусофиротда, фа-қир, асосатда бир ҳолларга қолганин аввалдан сезуб бир қатор уст-бош либосларнинг ҳозирлаб келган Олимжон, шошулу нуғунчасини қўтаруб, қўйнандаги ҳат мазмунича бозор ичига охтаруб кетди. Бу тарафда бир оз баҳор бўлуви сабабли, эндиғина офтоб ҳарора-тдин девор остидағи қорлар эруб, қурушуб турганга, беш-ўн дона ямоқ соладурғон эски кафш-маҳсилар би-ла бўнз, игна, иф, мўлларни олуб чиқуб, офтобгина-да бир парча эски шолчани тагита солуб ўлтируб, бир оз ямоқ тикай деган бекора Абдуллаҳҳорни бу кеча үйкўсida тушиға кирган Олимжон, Хадида, мунглук Руввоз билан Марямни хафалик ҳоллари, Олимжон била Хадида бўйнинг сорилуб: «Дадажон, бизни таш-лаб, қайси тарафда юрасиз, соғнімайсизми? Бирор маротаба биқдан ҳабар олмайсизми? Дадажон, раҳ-мингиз келмайдими? Биз сизни соғнинб, юракларимиз эзилди-ку, жон дадажон»,— деб қилган оҳ-нолалари ёдига тушуб, бутун ҳоли ўзгаруhib, қўлидаги игна, ифла-ри тушуб, жигар-багри эзилуб, бир тарафдан, банд, қўқнор, иккинчи тарафдан, фурқат ва фурбат таъсири билан саргарган юзларига доғи ватан ва фарзанд ала-ми ва сиҳамидан тирқираб чиқган ғамлик қўзёшлари томчилаб, йўлга термилуб, ҳайрон ва паришонҳоллик бир ҳол ва хаёлларга чўмулуб турмақда эди. Қўлтиғи-да туғунчасни қўтаруб йўқолган отани топмоқ ва диён-дорига тўймоқ умидида гоҳи ҳатга қараb, гоҳи ўтган одалардан ул Абдуллаҳҳорни ўлтурадурган жойи кайси қўнчада, деб сўроғлаб, икки тарафға жовдураб қараб, охтаруб келуб турган Олимжон йирокдан Аб-дуллаҳҳорга кўзи тушмоқ баробарида дардли юраги бирдан уруб, қўнгли кетарға яқин келди. Узини му-шавваш ҳолла тушифанидан сеғзан Олимжон яқинроқ келуб кўз тиқуб қаради эса, танимасинми? Бу узлат, факр ва асосатда мундоқ ҳароб ҳолларга қолган Аб- дуллаҳҳорни белгилик нишоналаридан таниган эйирак

428
Олимжон бирдан ўзини тўхтата олмай: «Ох, дадажон, Олимжоннингни танимадингизми, мусофир дадажоним»,— деб қучоғига ўзин ташлаб юборди.

Юқораида дегилимица, паришон хаёллар била ақлу фикри чу валуб кетуб хабарсиз турган Абдулқаҳҳор бирдан қучоғига келуб тушган Олимжонни қўрмоқ била шошилуб багриган босуб, юзларидан ўлуб, гоҳ-гоҳи ўзидан кетар эди. Демак, дарҳол ота-бола ўруплиран- дан турушуб, Абдулқаҳҳорнинг кечаси ётадурган жо- йиға бордилиар. Ул кун қундуз ва оқшоми била эртаси- га қадар ҳасратлашдилар-да, маслаҳатни бир қарор қилуб, Хўқандга қайтдилиар. Олимжон тарифидан келтирилмис яниг либосларга ўралган Абдулқаҳҳор ик- кинчи би зўр давлат нишоналарин кутуб, аввалги давлатиға шерик бўлган, иззат ва ҳурмат қилган ошно- ларни эмдиликда ҳеч бири била рафт-омад қилмаслик- ка аҳду паймонларин минг бордан боғлаб, ҳар нафасда қасамлар ёд қилмоқда эди.

Бу тарифда йўқолган отани бу кун келмоғи кутуб, ҳар нафасда эшика чиқуб, кўчага қараб келмоқда бўлган Хадича бутун сабр-тоқатидан адашган эди. Бу тарифда нақадар жабру жафолар солуб, бахтсизлик, факирлик қаби қаро қунларга ташлаб кетган бўлса ҳам, йўқолган рафиқ ва аниси рўзгори бўлғон Абдул-қаҳҳорни, шояр энди қўзи очилмоқда ўмид қилуб, иккичи бу давлатга сабаб бўлган Марям ўзига оро бермоқда эди. Бу тарифда, рух бададан ёхуд бадан рухдан жараклани қаби фарзанд фироқида, беному ни- шон бўлган Абдулқаҳҳордан ўмиди узулулуб, жигар-баг- фи эзилуб, ғам бистарида чўзулуб қурук жасаддан ибро- рат бўлуб қолган муңглуқ Рузвон иккичи кирғувчи бир рухнинг бўйидан шодлануб, бошқача бир ҳаётга ўмид тутуб, йўлакға қўзларин тиқуб турмоқда эди. Эшиқ орқасида пойлаб туруб, отаси била Олимжонга қўзи тушган Хадишанинг: «Ох, дадажоним келди! Ғариб қи- луб ташлаб кетган дадажоним, келдингизми?» — деган рухлик овозини эшитган Марям била Рузвон ҳам югу- рушуб чиқуб, йиғлашуб қўришдилар. Бу дамдаги қон- ли оҳ-фифонларни ва узун қиссаларни ёзмоққа бутун
қалам ожиздир. Мана, ҳафта ўтуб, узоқ-яқиндаги қа-риндош-уруғларни қелу қўрмоқ лавозимотларидан ха-лос топдилиар. Бир тарафдан, ҳамма тўй асбобларини ўз ёнидан тайёр қилган Абулраҳмонбой тўйни бош-лаб, Назокатхонимни мурод оқшомида чин ҳаёт ва турмуш эгаси бўлган Олимжонга никоҳ қилинди.

ОЛИМЖОН ХАДИЧАНИ КЎЕВГА БЕРМОГИ ВА ДАВЛАТГА МОЛИК БУЛМОГИ

Мана, чин садоқатда ҳизмат қилуб, кундан-кун ик-ки тарафни тараққий ва ривожига сабаб бўлуб турган Олимжон тўйи Абулраҳмонбой тарафидан бўлуб, ўзи ортирган ақчаларни сармоя қилуб, отаси Абулқаҳ-ҳорни дўкон ўтқизуб қўйди.

Бу тарафда, ажал хабари била нотоб бўлуб ётуб қолган Абулраҳмонбойни қурғали келган кишиларни кутуб тургундоқ бир одам бўлмайдигани ёхуд ўзи бозор шуларини қилмоқ била овора учун қишлодаги нақд- насияларга боруб-қелуб турмоққа бир одам бўлмағанга, надан дўлса-да, иккинчи ўзига ўхшаш иш ва ҳизматда бир садоқатлик ва ишончлик бир кишига мух- тожлиги ҳаддан ҳолган Олимжон бир бегонани қўлга иш топширмоққа ҳаргиз виждони қабул қилмас эди. Бир кун бу ҳолларни фикр қилуб турган вақтда, «Ҳиз- мат— ўлمس мол» мақоласи каби, отасизлик, етимлик, фақирлик вақтларида қўчада ҳайрон бўлуб юрганда, мактабига бошлаб олуб борган, бу илму маърифатлар- га ва бу давлату машилатларга энг биринчи даражада сабаб бўлган Собиржон ўғли Аҳмаджонни қўрғузган чин дўстлик ва ўлмас ҳизматлари хаёлидан ўтуб қолди.

Эса яхшиликни унутмасликка аҳд қилган садоқатлик Олимжон Хадичани Аҳмаджонга беруб, ўз ёнига олуб, юқоридаги ҳизматларни анга топширмоққи ўзига мак-бул қўруқ боруб, бир тарафдан, Марям, Абулқаҳҳор-га, бир тарафдан, Абулраҳмон ва Шамсиябияга ҳам маъқул қилиб, Аҳмаджонни ота-онасига хабар қилди-лар. Оз фурсатда ҳаммалари ақлли Олимжонни фиқ- рига итифоқ айлашуб, Хадичани Аҳмаджонга никоҳ

439

www.ziyouz.com kutubxonasi
қилуб бердилар. Фикри салим Олимжон Ахмаджонни керакли хизматларга юбормоқда, ўзида бўлган жиҳд-диниятларни Ахмаджонда ҳам кўрмоқда эди. Ўзгоқ ўтмай, чин ўлим хабари била умри тугаган Абдулаҳмонбой бутун 50—60 сана микдорида жам қилган пул ва мол ва дунёларига Олимжонни молик ва соҳиб қилуб, ўзи икки газликтига қилликка эга бўлуб, шундай катта ҳозвли-жойларини ташлаб, бир бўйгина чуқурчага кириб, бедому дарак кетди. Улукхи бадидаги расм-русумларин 10 бир, икки юз сўм ақча била бартариф қилган Олимжон бутун ер-суви, мулк, ашё, ўрда каби ҳозвли-жойларга молик бўлуб, Ахмаджонни ёнинг олуб, маҳак-катсиз давлат ва чин маншатга етишдилар. Бу тарах-ла нақадар ҳўрилик ва зорликлари кўрган Марьям била Рузмон, бутун аввалга бузуқ аҳволларидан қайтуб, тавбалар қилуб, дўст-душманни ажратуб, инсоф ва диднатли, шафқат ва марҳаматли бўлган Абдулқаҳҳор Олимжонни файрат ва иктиҳод била ўқиған илмиминг шарофатидан иккичи бу келган «янги саодат»ларга шукрлар қилуб, кундан-кунга роҳат ва фароғатда юдд 20 ва хуррамликлар била яшамоқда бўлдилар.

ҲОТИМА

Эй зоти мухтарам, дину миллатдош, фикру маслак-дощ қориниларим! Шоёд бу рисолан ножизмим камоли дикқат ила ўқуб, бир қатор ақл ойнисин солуб, ақсин тамом кўргансииз. Фозибойни ҳаёт вақтида Абдулқаҳҳор ва бошқаларидан-да қандай роҳат ва фароғатда, бир нафасига бўлсун кўнгулсизлук ҳолларин кўрмай, лаззатда яшаганлиларни рисоламиз аввалида ёзилмаган бўлса ҳам воқеий (кўрилуб турган) бир иш учун фикр 30 ва тасаввурингизга иктифо қилуб, сўзни узайтирмаган эдук. Фозибойдан кейин ўқимаган Абдулқаҳҳорни жойил ва омелик касофатидан мунча дунёлари нима бўлди ва ул тўрт мазумман бошига қандоғ қора қунлар тушди? Абдулқаҳҳорни ўзи қандай ҳолларга қолди? Мана, эски мактабларда бўлса ҳам бир оз ўқиған олим Марьям мунча фақир ва заифалиги била Олимжон-
ни тарбия қилмоқ учун қандай ғайрат қилди. Илмға ҳавасли ва мухаббатли Олимжон саъй ва ижтиҳод орқасида ўқуб, илм-матърифат шарофатидан бутун фәқр ва асорат, зилли расолат зулмата қолган ота-онасига иккинчи бир қандай «янги саодат» қўшларин келтуруб, қора бахтларни ёрути. Булат ҳаммасига сабаб нима деганда, аввалгисига ҳам илмсизлик, сўнггисига ҳам ёлғуз илм-матърифатни шарофатни, демакдандан бошқа жавоб йўқлиги, албатта, ҳар бирингизга ҳый ва қундан равшан бўлган бўлса қерак. Агарда Гозибий ёҳуд Руз-вон бошда Абдулқаҳорхон ҳам Олимжон қаби тарбия қилуб, ўқитуб олим қилган бўлсалар эди, мундоф кўп дунёларни ёмон йўлларга сарф қилуб, гўлахларда хароб бўлуб қолуб, ҳатто йў шаҳарда юргуқек ҳоли қолмай, боруб бир мусофирилик ҳаҳрида ғани овқат, қилғали касб тополмаганидан ҳунарлар орасида энг разил, паст ҳунар бўлган ямончилик ҳунарни бўлса ҳам, ўлмгаи кунидан олуб, чор-ночор бировларни кафш-маҳсиларини ямаб, зан, фарзанд фириқида пул, молмул, аштё фириқида жигар-бағри эзилуб ғурбатда сарсон ва гирён бўлуб қолмас эди. Мана, бори биргина Абдулқаҳорхона эмас, балки бутун бизим Туркистон мусулмонларининг кундан-кунга бойлари синуб, бечора, косибларни синуб, ямончи, мардикор, ўзин бечораларни ватан ва зан, фарзанддан жудо бўлуб, шаҳарба-шахар, қишлоқба-қишлоқ гадо, исириқчи авлодларнинг чиройлик соҳоллари бачча-жувон, хунукроқлари така ва самоварларга хизматкор. Ҳосил, бунга ўхшаш дунёдаги бор ҳўрилик-зорлик, факр ва асорат, фисқ ва шарорат, бўгзу адат ва инсоний ва исломий, тараққий ва қадраният, иттifoқ ва итиҳод, ухувват ва миллиятта энг муизир ва энг офат бўлган чорасиз дард, давосиз маразларга мубтадә бўлуб қетувларига энг биринчи сабаб ва иллатларни аҳтариликдан ҳам муқаддас қуръони шарифда жаноби ҳақ таррафидан анинг аввал фарз қилинган саодат ва ҳаётимиз дунёсининг ҳаққий ҳуршили ва маҳтоби бўлган илм-маърифатдан безуб, ўзимизни жаҳолат ва ғафлат зиндонига маҳбус қилган нимиздан иборат бўлуб чиқадур. Мана, бу ишларга
сабаб, биринчи, ўкув ишларимизни нақадар ғирлалаш-моги бўлуб, иккинчи тарафдан, худо берса бўлади-да, деган жоҳил ота-бооболаримизнинг асоссиз сўз ва фасод эътиқодларидур. Худо золим эмас, бировга беруб, бировга бермай қўймас. Худойи таборак ва таолло саодат — илмда, разолат — жаҳлда, ҳар бир иш банданинг ўз ҳаракатига мувофиқ, деб ўз каломида таккор хабар берганни бор. Ҳеч шубҳа йўқ. Ҳолбуки, бўгодой эпкан — бўгодой, арфа эпкан — арфа олур. Бас, мавълум бўлдики, ўқуған киши олим бўлмай, у саодатга етмай қолмас, ўқуған киши, албатта, разолатдан бошқа нима са ҳосил қилмас. Мана энди ўқишлар ҳам мумкин қадар осонлашди. Улуг бурч ва фарзни адо қилмай, оғзи тошга тегуб қон бўлганда, ўзидан қўрмай, худо бизни шундог қилди, деган жоҳил ота-оналарининг куфри довушларига қулоқ соладурган замонлар битди.

Энди битди. Эмдиликда гарчи қуръони каримдаги «Ҳуваллази арсала расулоҳу билхудоий ваддинил ҳақ-қан лиязхураху адалдини қулиҳи» оян шарифаси мазмунича дунё юзидаги миллиатларга устун бўла ҳолмасак ҳам аларнинг оёқ остиларида қолмаслик даражадаги бир фалон ва чораларни ахтафилгандан, бутун ислом миллиатидан бўлган эру хотунларимиз бирлашуб жаноби ҳақнинг таккор амри бўлган ўкув ва ўқитув масаласи ҳаллинг баробар киришмоқ била шояд иккинчи, янги у саодатларга етшаша оломғимиз шубҳасиздур.
Учрашув

Роман

I

...Эндигина баҳор бўлгангами ерларда турилигин яшил ўлонлар кўкаруб, кўш ёқтисиндан ўзиндан та-биний бир жилолар била тоблануб тура. Дараҳтлардаги янги барғларда субҳдаги оз ёғин суви била ўрнатган чанган, губорлари тозорлануб ҳолсизгина бир шаббода куний била қолтураб, ёлтураб тура. Узунгина қош каби эгилуб-қайилуб кетган тар йўлинг ёкинда кўлмак ти-никгина кичик ариқнинг сувидан жимирлаб, шитир-шин-тири этуб, ёкунли бир ҳазир овоз била сувилуб қўқуб ту-ра. Бир ҳил эрта баҳор чечаклариндан гулисавсар, лола, сейлон гул каби энг нозик, энг хушранг гуллар маъшуқларининг ушоккїна бокуб, сўйлаб этдилик-ларин марҳаматона табассум кибик ғунчалари озғиздан қизил, кўқ, яшилликларин ҳўмраобгина қўрсатуб тура. Бу вақтларда-да табиний, деярли мунгли, дардлик ошиқлар ноласи кибик турли қушлар тегрисина ташаккур учунни ёҳид ўлмай саломат бу баҳорада етунгиларининг шодиёнаси учунни, ҳар на бўлуб таҳассурона, табашшураона бир товушлар ила дараҳтлар шоҳиндан-шоҳинча секраб саърашуб туралар. Мана, туш охири бўлгангами ҳама бозор ишина кетган бўлурган керак. Тим товушсиз Юсуфдан бошқа бир киши-да йўқ. Ул ўзи энди юраклари алланималар била қисилган, фикру хаёли бутун торолган, йўлаб йўйина ета олмaganлиқдан ўзини овунтурмақ, юрагин бир озгина бўшатмоқ учун- гина мадрасадан чиққонда, тўғри йўйина қайтмай, шул бўғчага келган. Қитобларин бир тош устина қўюб боғ-чанинг ҳар бир манзаралик ерларин айлана, қушларининг мунилари қулоқ союб, бир оз ҳўхтий. Яна ҳа-лиги гулларининг ёнина кела, узаси кела, кўлин узотуб оҳиста ушлий, бурнин оборуқ ыскар. Ӗтиб очилмаганга ҳали тоза очилмаган бу ғунчани узувдан на фойда, кўз бўлса кўруб тура, деб қизғона-да, узмай қўюб юбора.
Ариқча бўйина кела, қўлин юуб ёувлар ўлонлар устина соча, ўйнйй. Лекин ҳамон хаёл, ҳамон ўй. Бу фикрни кўнглидан йўқота олмайдир. Туруб китобнидан бир варакда на ёзилгандири, у тош устина ўтуруб ўқимоқға киришадир. Ўқуб бўлғоч, қоршусинлиги йирокдан яшнаб туран бир гул устиналға булбўлғанина қўзи туша. Вечора булбулни қон ёшлари тўқуб куёк бир ҳолат била қиқируб, чекуб туран нола ва ҳасратларини ва гулдан унга ҳеч бир марҳамат йўқ ва ўлмаслигин-да сезуб, узун тийрон бир ўйға чўмуб кетганданми, қўлиндан қоғозлари тушуб кета. Рух сутун йўғола. Юсуф бир жамод ёки мужассам бир мушкул шаклинда қола. Бунинг учундири, кўзининг энг киприк қурбатинида ўлон бир муҳим ёшлари-да кўрмий, сазмий, кулоғи боё тоvuшининг эмас, ўзининг кўкрагиндан чиқуб туран дарди нафасин-да эшитмий.

Ширин Юсуф учунгинами, йўқ, ул ўзи энди ёшни ўн олтига етув била нечқа кўнглидан кечалари йўлнанб-йўлануб, бир суъқли била бўлувни ҳаваслануб сезувундан бу кунда кўнгли кўп тошқонлиқдан юувунган-таранганд қизлар бавқафаси ошиқларнинг қуок дилларни жазеб этувга энг яқин шиддатли бир восита ўлан қизиллик, қораллик каби пардозлари, момқдек ёшлари, кийик кўзи каби қўзлари, ой устина марв каби қошларни ўрнашдурганда, ўзининг ёшликдан ҳаммактаби ўлон Рокия хонум қошина боруб, бир оз дардлашубгина кўнглиндан ҳасратларин онга айтмоқчи, бир оз юло- нуб келмоқчи.

Аброр ўзи ҳеч бир хат тонумайдурган, ҳарф ҳам ахлоқ тарафиндан-да энг тубан, ҳатто ёш бўла туруб бир хил... каби кишилар била улфатлашуб, аларнинг сўйи таъсирина бутун берилмиш. Виждон, раҳм каби инсоннинг рухини мусайқал ва мужалли ўлан тавосифи инсонятдан бутун-буғун бегона, ҳеч бир умид этарлик таассурот йўқ. Ҳамон ўзининг ширингина рафиқаси бўлга туруб, фасод хаёлларда юрий. Мана, Аброрнинг юрагида энг тугун, энг қоттуқ бир дард бор. Эса Ширингин гўйибона таъриф ва тавсифларин эшитуб, баъзан маҳаллалардаги тўй... каби мақомгоҳларга-да йирок-
дан кўзи ора-сира тушуб, чексиз суювдан ва анга не била етишува чорасина оживлинядан ўйлий, ўйнина ета олимий бурчлана, баъзан йинлий, баъзан ёмон бир хил фасод ўйларга-да бора, лекин на чора?! Розиқбойнинг давлати-да яхши, ўзи-да ачлилик, киши нуфузида элга ортиқ, ҳатто Аброрнинг отаси-да шу Розиқбойнинг тахти ҳимоясинда ёший деярликди. Бу Розиқбойнинг Ширидан бошқа ўғиллари-да бор. Лекин Ширин қибик ичиқуб суймий. Онг баъладурган бир зарар бор экан, мумкин қадар драф этувга ҳар бобад била-да кучи етадир. Мана, Аброр буларни ўйловидин бош қотуб ҳалиги қуруқ снёсатлариндан ўз-ўзичатина тушуб, ўзига дашномлар бера.

Ширин ўйдан чиқғоч, эшник ёнидаги тор, узун кўча била кета бошлий. Қўчада бир киши-да бўлмаганганми, Ширин юзни очик (чимматини қўтарган), алланима хаёллар, узун нечук фикрлар била кўпда ошуқмай, секин-секин босуб кела.

Қим, на иш биладир қоршудан чиқуб қолган бад-бахт Аброр бир хаёлга боргандирик, ўзун сездурмай девор орқасина олди-да, пойлаб, бакраоб турди. Ширин энди-да ҳеч сезмий, хаёл бутун чўлганган, ҳамон кетув бора. Аброр Ширинни яқин олгоқ, дилинда суңқасди тааҳхуди ўлуб бир имтилиувга ошиқди. Лекин Ширинни бу хайдрятин кўруб, муҳаббат тугёниндан бутун ҳолсиз бўлмай ёхуд мен ҳозир шулаи қаттик муомила этсам, иккини марта ба бутун маҳрум қолсам керак. Мен ҳали суңғомни айтганим йўқ. Бу сезганда йўқ. Бир айтув жавоб олуфва керак. Қабул этмадим, сўнгра тўрт, беш, олти деб бармокларин санади-да, тугунубгина қўйди. Ширин яқининих келғоч, бурулиш олдиндан қоршу чиқуб, салом ила бўйин эгди. Тездангина: «Жоним Ширин, мен сизи суям», дея олди. «Тил югрўги бошга» мақоласин хотирин қелтурган эйрақ, окила Ширин Аброрнинг шумлиifiantdan хабардорду. Жой ва вақтнинг қолтуслинядан андиша қилди-да, юзини ҳам кўп бурмади, қаборинда чертмади, аммо муросо учунгина: «Сизинг суовингиза ишониб-да бўлмий, на учун рафиқангиз бор!»— деб ўта бошлади. Аб-

Мактуб:
«Салом, эй дилим гулзорининг энг суюқ манзарали еринда кўқармicha лоласи, юрогим-
нинг муҳаббат фалакиндан ёқди веран қуёш шуўласи, жонимдин аъзим, шакардан лази-
зим, муборак исмингни айтдим, хотиринг малол ўлмасун! Жоним Шириним, сани бир
кун бир пучмокда ойдек юзингни кўрув била мутлақ ақлдан, хушдан, сабру оромдан бе-
гона бўлдим, асир бўлдим. Йиллар, ойлар ўтаки, ман сани дарду камингдан нафас хо-
лий эмасман. Дарсим, сабогим сани фикру хавлини бирла машиул бўлуб кетди. То бу
dam юрак-багрим куёб тулашмокда. Жоним, на қилай? Дуруст, мани санга ҳеч лойикли-
гим йўқ. Лекин тақдири иродаш аزال мани санго гирифтор қилмиз, на чора! Ман умид-
ланам бундани, мани санга асир қилмиз тангри, албатта, санга-да бир оз раҳм берур.
Ҳолимдан хабардор қилур. Мана, жоним, бу умид биладир адабсизлик ва ishop жасо-
рати била сандаги ақл. ҳуш ва маънотлар-
га аминлиғимдан бу мактубни бир боргина ёзуб қолам. Раҳим этсан, мани бахтим, йўқ эса ҳар кишининг ажалига учрани учун бир
сараби восита бор ва шунинг каби мани ҳам
dунёдан умрум туғонган бўлса, санинг раҳм-
силиги ва ҳажр ила фириқи Ӯлувимга
сабабдир. Жоним, сан балки мани бу ёзув-
ларимна шонмансан, агар мани ўз қўзинг
била бир боргина қоматинг хаёл этуб, фикр-
ларга гарқ ўлуб, соатларча ўзумдан бегона бўлуб кетдуғим кўрсанг, раҳим этмас эди,
деб айта олмим, жоним! Илоҳи, мани бу ishop
ишдатиндан ҳезан қаттук мактубдаги сўзла-
рима тангри сани қалбингга юмшоқ ҳамда
ҳароратланига таъсир қилдирсун. Бўлмаса
ҳолим харобдир. Агар бу асирингни армон
ила ўлуб кетмасун десанг, юзингни кўрсат-

www.ziyouz.com kutubxonasi
масанг ҳам бир парча қогоға ҳеч сўз ўлмаса-да, қора суртуғина юборсане, зора қўзларимга суртуғ ўлсам, гўримда тинч ётар эдим.


Ҳатни кимдан берув авҳомига магруқ ўлуб бутун рухсиз бўлуб кетган Юсуфнинг қулоғига ҳали ҳеч бир нарса овози эшитилмий эди. Нечундир бу тўп этган овоз тезгина қалбигача таъсир кетди. Бир сўчили, лекин дунёда энг муҳим тилаги, энг суйған жинонасин биргина кўрув ҳаёлинда бир умиди минг умидсиз бўлуб юрган жисмиғинг рухи мана сўзлашмай, кўришмай, кутмасдангина қелуб қоршусида тура. Лекин Юсуф ҳамон илтифот этмий. Ширин ҳайрон бўла, мен янглишдимни, бунинг суъолуси бошқа қанми, дий. Юсуф илтифот қилмайди эмас. Бечора ҳар вақтда шулай, Ширинни ўйлови эса филхол шулай назарина кела эди. Юсуф ўзин қулоғига деб отар, соатларча ўтуб ўзинга келгоч, ўзини ёки бир нарса устина ёки ёрда кўрур, на


II

Аброр Шириннинг сўзлариндан бутун умидланган. Энди бир илож этуб рафиқаси Солишан айблаб йў-қотмокчи. Лекин на чора, Солишадан айбларлик ҳеч бир гуноҳ-да ўтмий. Йўқ нарсаларни баҳона этуб, сўнг уру-ша. Солиш ҳеч қотуший, ҳамон яши мукомаларда бўла. Солишанинг бу тадбирларни неча тарафдандири сабаблар бор. Биринчи тарафдан, амак қизи бўла, ик-

www.ziyouz.com kutubxonasi

Аброрнинг хаёлинда Солиҳанинг жонини суиқасдан йўқ эмас. Бу кўкрак саҳифасина тизмиш биринчи алифбосидир. Лекин уч ёшлар чамасиндаги Жамилахон исмидан ширингина қизчас бор. Мана шунни нима ки-ла. Энди иккөвини ўлдирув яна қийин. Солиҳани ўл-дурса, Жамилани қолдурса, албатта, ҳар кимда Аброрнинг ўзи ишлаганин очук била, балки Ширин Аброр одам ўлдирадурган, деб келмов эҳтимоли бор. Мана шунинг ўлдирурга халқ сезмийдурган бир ҳийлалар ахтарув учундир қўп-да ошуқмиydир, фурсат кутадир. Ҳамон кута. Аброр доим кўчаларни пойлий, Шириннинг эшити ёнина боруб, бўлмаган баҳоналар била қичқир- руб, йўқ кишилар номин тутуб чақира. Баъзан том-ларга-да чиқуб, йўқ иш учун Шириннинг томина яқин-
роқ келуб, «пушт-пушт» дий. Ширин мани овозимни эшутса қараб, деб ўйлий, лекин ис бутун аксинчадир. Аброрнинг номин ва овозин эшутган Ширин Аброрнинг кўзи тушмаса-да қоюдир. Аброрга ўқумаганлиги энди зўр-зўр таъсирилар қила. Узин-ўзина дашном беруб: «Ҳой, бадбахт Аброр, ёшликда отанг ўкутган вақтда ўқимай, йўқ бахоналарни қилуб қоқдиринг, бир ҳарф-да билолмай қолдунг! Мана бутун ўқув-ёзув қадри билин-ди. Агар хат билсанг эди, мундуг саргардон бўлуб юр-май, бир хат ёзар эдинг-да, бировдан қирғузар эдинг. Андиси шири-ширин жавоб чиқар эди, ўқуб роҳатлар қилур эдинг. Иложи бўлса, бирор домла топуб, ҳозирдан-да ўқиш керак, на учун, бошқа одамга хат ёшдур-сант, бу иш ошкора бўлади. Ундан кўра бир ғайрат қилуб ўқиш керак», — дер эди. Лекин бу ғайратлар бори эҳтиёж ортуқ тушган вақтдагида, ўшал замон яна аввалги Аброр қолибина тушуб, ўқув қайда энди!

Аброр кўп ўйлади. Энди Ширин била иккинчи кў-ришув учун бир хат қилуб қирғузмаса, ҳеч Ширин ўзинча хат-да ёзмий, кўчага-да чиқмайдир. То ўзин ўқуб, 20 мулло бўлуб хат ёзгунча вақт ўтувиндангина эмас, бошқа бир тарафдан кишилар келуб, Ширинни сўраб олуб кетуб ҳўйбаплар. Ул вақт иш ўтган бўлур-да. «Мен Аброр била ваъддашган эдим, мен анга борам», деб Ширин, албатта, айта олмийдир. Мана бу Аброрни кўп-роқ кўрқитадир. Шунингчун юраги тозуқдидир, мадра-садаги муллабаччалардан бирорта мусофир қашшоқ-ни топуб, беш-тўр танга бермоқчи ва танбиҳлар қилмоқчи ва юракда бор муддаосин ёздуруб, Ширинга қирғузмоқчи бўлувдан қўйди. Аммо бу ишни тездан Э ишламийдир, чунки аввал ул муллани бошқа жойлардан-да суручтуруб, мусофирлигин ҳўл билиб, сўнгра кирмоқчи бўлуб, иши жума кунига қўйди.

III

Юсуф Шириндан аввалган йўқ, рухидан ажралиган. Ҳеч бир нарса ошай олмий, ҳўкиси-да келмий, бир жой-га борасида келмийдир... Ҳамон йиғладир. Хаёл қи-
ла, ўйлий, ўйина етмийдир. Чунки бу ўзи мусофир, келуб турган жойи узоқ. Қариндош ҳамда жоҳил эски турмуш таъсиринда ваъшиёна яшайдурган кишилардан: ҳеч бир умид ۀтарлик ўрун йўқ. Мана шунинг учнинр бошидаги зўр фожиани, дилидағи ншқ ва даиринн ай-тўвва қўрқа, дедигимизча, алардан бир натижа умиди-да йўқ эмди. Ҳар қун келуб сўзлашуб, кулушуб ёта-дурган Юсоф ҳамок мадрасадан қайтмайдир. Ул анда-ёта, қариндошлари кучласалар-да бормайдир. Шунинг 10 учнинр қуник емагни келтурб бералар. Аларни ошайдир, ўйлаюр, ўкувга бутун киришган ўйлаюр, шу-лайми?! Йўқ, нш бутун бошқа, аввал оқшомлиқни тузингни тотий, қолганин қой бир ерларға тўкуб таш-лайдир. Мана шунинг учун Юсоф кўз-қабоқлари бутун чўккан, ранглари сарғайган, овозлари-да ҳасталикни раган. Ҳамон Шириндан ажралган қундан бери солунган ётоқ йингумий, ҳужра бир мартаба-да шипирлима-ган, чиқуб дарсни ноилож бир ўқуб келади, ҳамон ёта хаёл сурадир. Лекин ҳар қун уч-тўрт йўл тез-тез 20 боруб келадиган жойи бор бўлса, шубҳасиз, Ширин била учрашдиган ул боқчадангина иборатдир. Демак, бечора Юсоф энди ўзидан бутун адабшуб бошқа қолиб-ғатина тушуб қолган, тушмасинми энди!

Отаси Абдураҳмон — ўрта ҳол бир киши. Онаси ўл-ган. Ўғай она тарбиясиндагина ўсган. Энди ўғай она-нинг баъзисин аўғай ўғулга муомаласи, қизғонуви ҳар кимга маълум. Хусусан, Абдураҳмон сўз орасинда мар-ҳума Салиманин кўп мақтайдир, оғзидан қўймайдир. Сўз орасинда Сорага: «Сен Салимага қараганда бутун бошқасан, онинг мента қилган итоат ва ҳизматларининг юздан бирисин-да адо қила олмисен. Салимадек муҳаббатлик, итоатлик рафиқа дунёга биргина қилган экан. Нечуқдир, андан бўлган Юсуфга қара! Қандай чиройлик, мулойим, хушхўй. Ҳалимага қара, ҳамонинг тарбиясиндандир, ҳар бир ишни сендан яхши ясайдир. Сан буларданда гила қўтаруб ҳйронмайсан», дер эди. Мана бу сўзлар Соранинг юратина ўтлар ёкадир. Юсуф ила Ҳалиманинг ҳеч бир йўл била айблаб Абдураҳмонга хунук қўрсата олмийдир. Салиманинг соғи-

Мана шунинг учундир ҳар бир ишни охирин сезув-

Ҳалимахонум эса ҳамон Ҳайдарбойни аввалда қилган сотқун муомалаларин ўйлаб борадир.

Ҳайдарбой Саидхон эшигина келуб тўхтагач, Ҳалима бугун обладидан қўнғилдан бир ўткарди. Лекин Ҳайдарбойнинг сезувиндан қўрқди. На бўлса бўлур, ортук бир матонат, тўзум била тўғри Ҳайдарбойни бо-суб ўтуб, кирди-кетди.

Ҳайдарбой недин билсин? Ҳалимахонум Ҳайдарбой қўнідан ажралидган сўнг кўчага чиқди эса бошқа ёнкун тута эди. Ҳайдарбой Саидхоннинг ҳамшираси ёки бирор қўшни қизи деб қўйди-да, йўл беруб турди.

417 www.ziyouz.com kutubxonasi
Оқтуқ чида била кутуб турган Саидхон суюклюсини эркинларлик бир шодлиғ била қарши олди. Лекин Ҳа-лимхонимнинг юзиндағи бир оз қурқув ва дил кўзин-да ёш асари борлигиндан ақлдан озарлик қурқуб бўй-ниндан қучуб: «Азизам, суюклюм, не ҳодиса бўлди?! Юзингда...»
ВАРИАНТЛAR

Ҳамзанинг поэтик мероси шу вақтга қадар тўла эълон қилинган. Бунинг биринчи сабаби партиянинг XXVII съездига қадар жамиятимизда ошкоралик учун тўла-тўхис имкониятлар яратилмаган бўлса, иккинчидан, шонинг айрим асарлари ўзининг ғоявий-бадий хусусиётлари гўрқа, юқори бўлмаган; зероки, у қатор асарларини, турли объектив ва субъектив сабабларга кўра, шошили ёзган ва уларга сайдал беришга қуралиган. Ана шу икки ҳолат туфайли Ҳамза асарлари шу вақтга қадар жиддий равишда саралган ва қисқартирилган ҳолда эълон қилинган келди. Натижада Ҳамза шоир сифатида ҳам, драматург сифатида ҳам бир томонлама тасвирга эга бўлди.

Ушбу томни нашрда тайёрлаш жараёнда Ҳамза асарларини чоп этишлиган ана шу бир ёқдамалика барҳам беришга, у босиб ўтган муроккаб ёўл қийнчиликларини кўрсатишга, унинг ижодий нуксонлари ва ғоявий изланишларини ҳам рўй-рост намойиш этишга ҳаракат қилindi.

Ҳамза яшашдан давр ўзининг тарихий-ижтимоий ва иқтисодий хусусиётлари гўрқа, бир томондан, Муқимий ва Фурқат, иккинчи томондан, Фафур Фулом ва Ойбек сингири ёзувчилар яшаган даврлардан кескин фарқ қилади. Агар Муқимий ва Фурқатлар яшаб ижод ўтган даврда хоҳлик тузуми ўзининг барча зиндиятлари ва янали манзаролар билан намоён бўлган бўлса, Ойбек ва Фафур Фулом мансуб бўлган даврда социалистик жамият пойдовор барпо этилди, янги, социалистик муносабатлар, жиддий сиёсий ва иқтимоий ҳатолар билан бўлса-да, қарор тоқди. Ҳамза эса ана шу икки, бир-бириндан тамомила узоқ давр оргасида яшади. Бу даврда яшаган айрим совет шоирлари ўз идеаллари билан кўпроқ хоҳлик тузумининг иқтимоий ва маданий ақидаларига яқин бўлган бўлсақ, Ҳамза иқтисодий келажак сари итилид, янги давр шабадалари билан нафас олади. У иқтисодий йиллар сари яқинлаш зар, халқни ыйғотишга, унинг рус, татар сингири халқларининг илгор анъаналари, удумлари ва қураштан фазилатларидан кўбрат олишга чакирди. Ана шу жараёнда унинг ўзи ҳам қардоги халқлар маданиятидан сабоқ олади.

www.ziyouz.com kutubxonasi
Ҳамзанинг 1914—1917 йиллари ғарабузлари ғазар ташлар экан-миз, уларда ўзбек классик адабийтидан кўра татар бадини маълумий таъсирни қўйроқ бўлганлигининг гувоҳи бўламиз. Унинг бу давр ижодида озбарайхон ва усмонли турк адабийтининг ҳам маълум унсурлари бор. Лекин шу йилларда тараққийлар ва та-тар адабийти ва театри намоёнларли Узбекистоннинг аксар ма-лании марказларлига қилиб, ерли халқнинг таълим ва тарбия иш- ларига яқиндан аралашганлари туфайли уларнинг Ҳамза ижоди ва дунёқарашига таъсирни сезиларли бўлди. Ҳамза ҳатто татар тилига хос ифодалар ва жумла қурнилишлардан кенг истифода эта бошлади.

Шоирнинг шу даврда насирий асарларга мурожаат этиши ҳам татар адабийти таъсирлида кечди. Шу ўринда яна бир муҳим нарсани айтиш керак, бу даврда қилиб, татар адабийти рус ёзувчилигининг бадини тажрибаларини маълум дарожада ўзлаш- тирган эди. Айрим татар адабиётлар «Бечора Лиза» (Н. М. Карам- зин асарли) сингар ус адабийти асарлари таъсирида симентал- тар адабийтини яратайтган эдилар. Бундай янги адабийёт на- муналари билан танышган Ҳамза миллий ёҳитий заминга таънган ҳолда минглаб бахтисиз ўзбек ёшлари таъдирилини насирий асарларда тасвирилш самарали бўлишини тушунди. Шу маъқаддат ва «Украшув» асарларини яратишга киришди. Хуллас, рус, татар ва озбарайхон адабийтларнинг ютукларидан бахрам- ман бўлган Ҳамза ё асланнинг адабийёт ва тили, айниқса татар тилининг лексик ва синтактик материаллардан фойдалана бошлади. Бу ҳам, ўз навбатида, Ҳамза олиб борган изланишлар- дан бир эди.

Шубҳасиз, ўзбек адабийтининг буғунги тараққийти дарожаси- дан нарас ташлаганда, бундай изланишлар ёнтидой бўлиб тую- лиши мумкин. Лекин ҳам  ёнтидой бўлиб туюланган ана шу из- ланишлари билан ҳам янги тариҳий шароитда ўзбек адабийтининг бошқа халқлар адабиётлари билан ижодий алоқаларини бошлади берди.

Аммо XX ғасрнинг 10-йилларда Ҳамза асарларига қириб кел- ған аксар татарча, озбарайхонча, усмонли туркча сўз ва ифодалар буғунги ўзбек адабий тилига ёт бўлган сабабли улар ушу нунарши тайёрлаш жараёнида нотўғри ҳукмани бўлиши мумкин. Ҳамза асарларнинг бундай олтини, етмиш, ҳатто саксон йил илгари ѐзилганлиги, бо ёзувларнинг бўларини ҳолларда йиритилиб, бўлар в ҳолларда қўйган кетган қилнинг уларнинг ўқишни янала ма- ракқаблаштиради. Шўнинг учун ҳам ушу топмича нафарга тайёр- ловчилар айрим сўз ва ибораларнинг маънозвини англашади бир оз қийнатлар. Бундай ҳоллар ҳозир ҳам бартараф этилганлигини сабабли улар ҳурматли китобхоналардан узар сўрайдилар ва келажакда бундай сўз ва ибораларнинг тўғри ўқилиши учун имконият бўлишга умид билдириладилар.

Ҳамза архиви материялларин ўрганиш шунинг кўрсатади, шоир асар ёниддан олин материял тўплаган, қофийдош сўзларни
Булажак асарнинг эскизини чизган. Шуңингдек, у ёки бу асар Қўлёмалар таъбир қилинган ўринлар ҳам оз эмас.

Ҳамза асткратлари турли форматдаги қоғозлар, дафтар варажларига араб графикасида қора сифл билан, қора ёки бинафш қолган қаламлар билан ёзилган.

Шуни айтиш керакки, Ҳамзанинг Қўлёмалар институтидаги архивда тугал бир шаклга эга ғўлмagan қисори парчалар оз эмас. Аммо бу парчалар муайян бир адабий-тарихий аҳамиятга молик ғўлмangan сабабли улар ўшбу томга жалб этилмади.

Бугунгicha кунда Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти ва Х. Суляймонов номидаги Қўлёмалар институтида Ҳамза архиви ўзла равишда марказлаштирилди. Айниқса, сўнгги муассасада Ҳамзанинг кейинги олтимиш йил ичидаг қўлдан-қўлга ўтиб келган мероси бир ёрға жамланинг муҳим аҳамиятга эга. Бу муассасадаги Ҳамза архиви ўқияда бой ва ранг-баранг материаллардан таркиб топган бўлиб, уларнинг ўз вақтида муаллиф томонидан ёнилган бошланганинг бу архивнинг қимматини янада ошируди. Аммо шу билан бирга факат Ҳамзанинг эмас, балки Ҳамза билан иқодий алоқада ғўлган бошқа ўзбек ёзвичларнинг асарлари ҳам бу архивга жалб этилган бўлишин ҳақтимолдан узок эмас. Бу асарлар бир-бирова яқин ҳат билан ёзилганлиги сабабли Ҳамза иқодий мансуб ғўлмаган асарлар ҳам ўшбу нашри чоп этилаётган бўлишин мумкин (Қўлёмалар институти томонидан тузилган каталогда уларнинг барчаси Ҳамза дастқатига оид экалиниг қайд этилган). Уйлаймиш, бундай ҳоллар келгуси текстологик текширувлар асосида анъинланади ва ўз талқинини топади. Томни нашрига таёёрлоччалари анан шундай ғалати ҳоллар учрагудек бўлса, аввалдан кечирим сўравилар.

Ушбу нашри таёёрлашда филология фанлари кандидатлари ІІ. Турдиев ва ІІ. Эшонҳужаев материалларидан ҳам фойдаланилди.

Бошқа томларда бўлган ҳаби, ўшбу томда ҳам факат Ҳамза ҳаётлик найтида нашри этилган асарлар ва шоир қаламига мансуб автограф нусхаларига «Варабантлар» учун жалб этилди.

МИЛЛИЙ АШУЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРАЛАР МАЖМУАСИ
ҚИЗИЛ ГУЛ

БИР ЭШОН ХАЗРАТЛАРИ АЙТАЛАР ЭКАН
(37-бет)
1-қўлёмма
1—2 Ерилгунча тўқланган, то қотгунча йўқланман, Шоҳидимдар тоатга осмоннинг жолдуzlари.
6 Қўймай олиб кетарлар томдан тушса қўллари.
8 Нечук қайтаруб бўла келган ҳату сўзлари.
2-кулёзма

1—12 аъқ.
13 Уълтирманглар, дейман, қандоқ келтирманг, дейман,
15—16 Жанжал келса қоришмам, менга ҳам, деб, урушмам,
    Инсоф қилуб берурлар чидамасдан юзлари.
17—18 Мен эмасман нафаслик, ўзлари кўп ҳаваслик,
    Дам сол, деб олуб кетар оғриса ҳўкузлари.
21—22 Найлай, чиқмаса жоним, аъқ бўлмаас қаламдоним,
    Қелуб қадалуб турса, тумор деб ажузлари.
23—24 Дўст-душманга қилам бир мурузват мадоро,
    Бошқа сўзни эритмам, гуноқордир ўзлари.
26 Домла ҳазрат ўзлари, шулдир ойтган сузлари.

1914

БУ КУН ДИЛ НАҲРИДА БОШҚА ҲАЕТИНГ ШАВҚИ БИРЕНДУР...

(101-бет)

2-кулёзма

1—4 Бугун дил наҳрида бошқа ҳаётинг жавқи журёндур,
    Қамоли завқин дарди ғамины турки гирёндур,
    Ражаб ёз эрди осори муҳаббатдин нишон этдим,
    Сафои айши тарихи «Умар боғида» гирёндур.

1915

ДУРУСТ ҚОСИМ ҚАРОДИР...

(122-бет)

Қулуэзма

2 Ишқдан дилим порадир.
11—12 аъқ

ТУЛГАН УЛ ОИДЕК ЮЗИНГ...

(123-бет)

Қулуэзма

8 Шодлик юрагим порадир,
9—13 аъқ
14 Болқир қора қошларинг.
16 дан сўнг
Бу дунёда қиз қай...
Ҳар калима сўзингиз,
Қараб турib тўёлмам
Ойдек нурли юзингиз.

Ўрук гулларда бўлур,
Лочин чўлларда бўлур,
Молим дигул, жоним фидо,
Ҳар калима сўзингиз учун.

1926
НАФАҚА НА ДЕГАН БАЛО БУЛДИ?
(187-бет)

Қўлёзма

4 Икки ойлик аранг саро бўлди.
6 Борди-келди кирога жо бўлди.
11 Ҳарнадан ажралиб бу кунда шукур,
13 Олган-бермаган бу ён ишимз,
16 Бўш ерларга ло гало бўлди.
19 Мактабим, санъатин шафоат йўқ,
25 Қилмасун ҳеч киши айбни валид.

1927
ОЗОД ХОТИН-ҚИЗЛАР ҚУШИФИ
(197-бет)

Қўлёзма

1 Эй севикли хотин-қизлар, кел ўртоқлашамиз,
8 Шодлидан рақс уриб, ўйноқлашоб, сакращамиз.

ШАҲРИСАБЗ МАҲАЛЛАЛИ АЗИМХУЖА ЭШОН БИННИ
ТОШХУЖА ЭШОННИНГ ОРИЗ БОҒЛАШЛАРИ
(203-бет)

Қўлёзма

2 Эл кўзин пардоз учун,
10 Қоридаға мен хаси учун,
12 Менга тегмоқ расм учун.
14—15 Дехқон элдан ушр учун,
Борин олсам деб закот
17—20 Хомуш айлаб бошими,
Оқизиб кўз ёшими
Ўйкуни рўғай қилиб,
Тушда урғум ошими.
24 Жам қилмоқ тиллалар.
25—26 Соғ бўлса нодон элим,
Ави олиб турса келим,
29—32 Аммо-лекин барча дод,
Ўқиса, чиқса савод.
Қайдан ул ҳантомаю
Очлиқдан кимға дод.
32 дан сўнг
Оллоҳумма лак сумту,
Тоб қеловур қалласи хумту,
Эчки, кўй, хо сўқумту,
Нимта товук, хом тухумту,

Танга, червон, тўн, рўмол,
Адно дарча бар лукымту,
(Эски ният хо тукумту)
Ва лекин қатордан қоманту.

Рўзага қабул буманту,
Майли эскингчи бер, қўрманту,
Ишқилиб бир нарса бермай қўйманту,
Чунки қиёматда манга фил бу манту.

Ва алайки таваккалту,
Қайдан кўл ҳантомату,
Очлиқдан кимға дод
Ҳамма хийди шубҳа билбамту.

Рўзани инди расем қилиб юборди
Ҳамма жувонмарг думи қалту.
Фарёд қайдан...
Бизн ҳам чун бу ҳалту.

Ва лекин ман сизникида
Ифтор қиламанту,
Уграсу қўш ош бўлсинг
Бисомсати валманту.

Иншолло ва мураббо
Фамил чой ма ал қанту,
Қазидик палов ласса ҳури
Пиво қитл узотанту.
Ачал бирор дона червон
Еч бир бухор тангасидан
Чопон бўлмаса ҳам қилғонингиз
Зам заҳарда...

Андақ мотулзашхон чоғур димоғи вал баҳор
Сизгалара зарра ишн балжаннати балхни каманд атнали...

ҚУТЛУФ БУЛСИН
(205-бет)

1-қоралама

Ўлганлар тирилди,
тирилар ўлди,
тўлуни шафақ кулдиги,
Гунчалар кулди,
япроқлар сулди,
қиш битди,
бахор иси етди,
Зоғлар келди,
янги ўланлар ер юзин яшнатди.
Бузуқлар ёзилди,
сезишлар сирилди,
сезилар қизил хатлар билан чизилди,
Шодиёна урулди байроқ.
Қурулди,
бахт бурулди,
дushman сузулди,
Денгизлар тўлиб тошди,
тоглар ҳайкиришды,
қичқиршпи,
Қуёшлар қизгин нур сочинга киришди.
Қўчалар безалди,
шифтлар тузалди,
қийшиқлар тузалди,
Қўчалар безалди,
тўзонлар кузалди,
Пардалар сукулди,
нурлар тўкулди.  
Ўн йил тўлди.
Тирилар ўлди,
ўликлар тирилди,
Тоглар инди,
денгизлар тинди,
шарқлар ўллиб уфлар букулди.
Қиш битди,
бахор етди,
кушлар келди,
зоглар кетди,
Найсонлар тукулди,
уланлар безанди,
ер юзи ясанди,
Ясанди япроқлар,
новдалар рақс этиб букулди,
Пардалар сукулди,
нурлар тукулди.
Заҳарлиқ қамчи қизил қон томчилар...

2-қоралама

Улғонлар тирилди,
тириқлар ўлди,
Тоғлар сидкинди,
дентгизлар тинди,
Шафаклар ўлиб,
уфқлар букулди,
Қиши битди,
бахор етди,
Кушлар келиб,
зоглар кетди.
Найсонлар тукулди,
Уланлар безанди,
ер юзи ясанди,
Новдалар рақс этиб безаклар қулди.

3-қоралама

2—3 Булбуллар келди, зоглар кетди,
Найсонлар,
сайраб,
ўйнаб
тукулди.

4-қоралама

Саллалар,
урфонсиз каллалар,
Шайтонлар,
иблизлар, имонсиз даллалар,
Гуноқлар,
савоблар,
олтунлар,
галлалар.
Дўзаҳлар,
жаннатлар,
тоатлар,
ялалар,
Сафсата
фалсафа,
макрлар,
Ҳийлалар,
эллар,
йиллар буткул сурилди.
Салтанат,
тахтлар,
тожлар,
боқлар,
Зулмлар,
хирожлар,
заҳарлик қамчилар,
Зиндонлар,
кишанлар,
қонлғ томчилар,
туқлар, очлар,
Улаглар тирилди,
тириклар ўлди,
Тоғлар сиқинди,
денгизлар тинди,
Шафқлар уёлиб
уфқлар буқулди,
Қиш битди,
бахор етди,
кушлар келиб, зоглар кетди,
Найсонлар туқилиди,
Уланлар беанди,
ер юзи ясанди,
Навдалар раъс этиб,
пинаклар кулди.
Чақмоқлар чакинди,
довуллар қоқинди,
Товуслар жилмайиб
нозлик уйқудан
Табиат сесканиб пардалар сўқулди,
нурлар тугулди.

МУБОРАҚ ИШЧИЛАР

(210-бет)
2-кўлёмма

Фатҳ ўлди бу кун йўқсул эли,
Қаҳрли бу Шанхой.
Силкинди у санчо́рда ўроғим,
Болга, қизил ой.

Ҳар бирингда синош бор эди бу
Қуннинг язиминдин.
Англаники, сармоя битар
Ерни юзиндан.

Уйғондид жаҳонгир эли шул
Кутмаган ишнингдан.
Титраб юраки қўздин умид,
Энди қолишдан.

Ҳеч миллат эзилмаганди
Дунёда бунча.
Бордур бу матал: «Ҳар эзилыш,
Юксаги шунчача».

Марш, илгари марш, тун-кун боқ,
Миллий қўшинлар.
Битсун абадий ёр юзидан
Қонли ёришлар.

На элат саига сармоя бу кун,
Бизга башорат.
Бирлашди жаҳон эли, йўқсул эли,
Санга бу орат.

Бирлашмоққа чоқ ўлди яқин,
Бўлгил амин сан.
Супурилғусидур иблис эли
Рўйин заминдан.

Яша, яшасун бизи бугун
Қизил аскар.
Битсун бу зулму тож ила таҳт,
Фаҳшу ҳаваслар!

1928

УЗИЛГАН ЧЕЧАКЛАР

(213-бет)

Кўлёзма

6 Узини суд этганда,
ТУРЛИ ИЛЛАР
МУОМАЛА И АФКОР
(226-бет)
Қўлёзма
2 Вафингга лаъақ адъини берун қадамдан?
3—4 Фазл айла амр қошида, жинсини қотили,
Махрама дегул: «Айладинг ҳатда ким вор», қошида
сўйла ҳакамдан.
5—6 Десам на сари табъима сизан вермис ворлик,
Дер нақди қошини үқудум нун қаламдан.
7—8 Оҳ, раддини Акмалниг ўлубди, бокурсен,
Эшита қолмасун, хайр эди ранжару адамдан.
10 Роқиблари етмай «вой» демиш билгуш эгамдан.
13—14 Нурингдан умид этмоғами бўлди ҳатомиз,
Ортуқ эди оқлик у қарода бу зулмдан.
15—16 Миллат ўзи чин айрилишдур илә маззуб,
Таҳдики иқроб устинда бўлмасми ситамдан.
17—18 Қайдогини бизга бу сўрокларин жавоби
Вермоқа ҳақиқата сизи кўстарди ҳаёлдан.
19 Бан ким на сабаб жаврима англамингиз эрди,
ДИЛ БИЛАН СУЙГОН КИШИ...
(257-бет)
Қоралама
Дил била суйғон киши
Чин йиғлаб қўйғон киши.
Бир курук сўзни айтарму
Жон фидо деган киши.

ТУГАЛЛАМАН ГАНАШ БЕРЛАР. ЭСКИЗЛАР
НУШАРАВОН ВАФОТИГА МАРСИЯ
(276-бет)
Қўлёзма
1—17 қўқ
18 Вой, юз афсус, минг фарёд миллиат ҳолингга,
24 Бахт билгай бу саодатни мусибат сонимидир,
29 Рухи Аҳмадга бу кун тухфал қилиб берганда жон,
31 «Ҳеч қачон қизғанмасбиз-да сен учун бир замон», 34 Жаннату фирдавса мөхмон айласун мангу лицол,

ТОЖИК ТИЛИДА ЕЗИЛГАН ШЕЪРЛАР

ЗИ БАХРИ ДИДАН Ў БАЙТИ ХУМОР ОМАДА БУД...

(293-бет)

Қоралама

1—2 З бахри дидан рўят хумор омада буд, 
З бахши қоли масиҳат нигор омада буд,
Ҳамза Ҳакимзода Ниёнзийнинг ушбу томда эълон этилаётган асарлари мураккаб тарихий даврда яратилган. Бу даврда нафақат Ҳамза, балки умуман Юрта Осиё ҳаққлари адабийётларининг бошқа таниқли арборбари дунёқараша ҳам жийди ъзгаришлар юз бера бошлаган эди. Бу ъзгаришлар элемент ўзи даврнинг ижтимоний-сийосий ва иқтисодий қаётида рўй берган мумкин тарихий воқеа ва ҳолисалар таъсирда содир бўлди.

Маълумки, узоқ асарлар давомида ҳукм сурган феодал муносаъбатлар, миллий истибод ва диний бидъятлар шароитида ўзбек халқи зулм ва зулматга дучор этилган, унинг илм ва техникага, янги ижтимоний муносабатларга бўлган итилиши йўргандалиги-даёқ бўғиб ташлашган, ундан исейқорлик рухи ёса оёқ ости қилинган эди. Ана шундай оғир ижтимоний, иқтисодий ва малхани шароитда Ҳамза, бир томондан, миллий зулм остида, иккини томондан, чор ҳукumatининг мустамлакачиллик сийсати оқибатида эзилган халқ қаддими тиклашнинг бирдан-бир йўлни маърифатни тарғиб этишда, халқни илмли қилишда, етим-есирлар ва бева-бевчалар учун мактаблар очишида кўрди. Шу мақсадда ўзни қаерга бормасин ва қаерда иқлимасин, камбагал халқ болалари учун мактаблар очи и бу мактаб талабаларига атаб ўқув китобларини яратди.

Агар Ҳамзанининг «Миллий ашуладар учун миллий шеърлар мажмуаси» умумий номи остида эълон қилган етти шеърий тўплами ва уз педагогик рисоласига назар ташлассак, уларда асосан бир ғоининг — халқнинг миллий ва ижтимоний оғизини ҳўйготишга қаратилган ғоининг олга суроиланини қўрамиз. Бу икки тирадаги асарлар ўртасидаги фарқ ғаҳат шундаки, уларнинг бири, яъни «миллий шеърлар» катта ёшдаги кишиларга аталган ва улар оғизга таъсири ўқтказиши мақсадида яратилган бўлса, Ҳамзанининг ўқув китоблари ёш авлоднинг савиясига мўлжалланган эди. Ҳамза бу ҳар иккала тирадаги асарларда адабийётнинг тарбиа қурови сифатидаги ижтимоний функциясида барои ҳақорат билан фойдалана олиди.

Ҳамза яшаш давр ғоят мураккаб ва ҳидиятли бўлганлиги сабабли у кенг халқ оммаси орасида тарқалиши керак бўлган асарларида шу даврнинг ижтимоний-ахлоқий нормаларига қатъий риоя қилишга мажбур эди. Шунинг учун ҳам у «Миллий ашуладар учун миллий шеърлар мажмуасининг дастлабки бўлимларини худо, пайғамбар ва ҳудонинг ердаги соҳаси бўлиши» «подшо ҳазроти олийларининг мадҳ этишиб шеърлар билан бошламасликнинг бошқа илмийни топмади. Шу сабабли бу даврда Ҳамза якодига маълум дарожада диний мотивлар ҳам кириб келди.

Биринчи жаҳон уруши арафаси ва иққилоб олди йилларда иккиёқлама зулмнинг авжга минганини кўрган Ҳамза бу зулмга қарши бирлашб қурашни ғоилимларини тушунди. У ҳу шеърларида мусулмон халқларини бирлашишга, ўзаро итифокда яшашга, ижтимоний зулм, хурафот ва бидалтнинг турли кўришиларига қарши жиҳатлашган ҳолда қурашнинг чақирди. Ўзаро яқинлаш-
ХАМЗА

май ва бирлашмайiturib, бошқа халқлар билан биродарлашиш мумкин эмас, деб билди. Унинг ислом байроғи остида бирлашшиш гояси билан йўғрилган асарларини шундай тушуниш лозим бўлдир.

Шубҳасиз, Ҳамзанинг бу даврдаги ижтимой-сиёси ва эстетик қарапларида нуқсонлар ҳам йўқ эмас. Юқорида қайд этилган масалалар ўша тарихий давринг шарт-шароитлари билан қанчалик белғиланганига қарамай, Ҳамзанинг худо ва унинг «ердаги сояси» бўлиниш императорни олқишланиш, ислом байроғи остида бирлашшиш тариф этиши ҳойир дунёқарадарининг заан томонларидан бирини ташкил этади. Лекин биз учун шу нарса муҳимки, у қисқа мухлатда мавжуд ижтимой тузумнинг реакция моҳиятининг англаб, уни тўбдан қайта қуриш лозимликни тушуниш етдир. У қисқа мухлатда ўз дунёқарадаридан чекланишини бар-тараф этибгина қолмай, Октябрь инчилобини ўзбек энёлилари орасида биринчиликдан бўлиб олқишлайди ва ўз ижодина, истёъдодин инкилоб хизматига қаратди.

Ҳуллас, Ҳамза ижодининг гоявий эволюцияси мурраккаб ижтимой-тарихий шароитда кечканга қарамай, ўзбек совет адабийти ва маанийнининг шаклланиши учун муҳим бўлган нуктага келиб тутаёт.

Ушбу томдан ўрин олган шеърий, насырий ва педагогик асарлар Ҳамза гоявий эволюциясининг ана шу маънашkartli йўлининг гавдалантиради.

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧUN МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР МАЖМУАСИ

БИРИНЧИ БУЛИМ

(7-бет)

Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг Октябрь инчилобигача бўлган ижодида ўзбек халқ қўшиқлари охангидаги ёзилган шеърлар алоҳида ўринни этгалаёт. Халқ қўшиқларининг кенг меҳнаткашлар оммаси ўртасида катта эътиборга сазовор эканларини кўрган Ҳамза бу жанрнинг бой имкониятларида фойдаланиш ниятида халқ орасида маҳшур қуйларни тўплаб, улар асосида янги асарлар яратган.


«Миллий ашулаар учун миллий шеърлар мажмуасининг биринчи бўлми 1915 йилда тузилган ва шу йилнинг сентябрь—октябрь ойларida Қўқонда тошбосмада чоп этилган. Мажмуа кўпаймаси сақланмаган.
Мажмуанинг биринчи саҳифасида: «Ношири шоири Ниҳон—Ҳамза Ҳакимзода Ниёнзий» деган сўзлар бор.
Мажмуанга кирган шеълрлар муносабати билан Ҳамза уларга асос бўлган куй номлари, уларнинг қаъон ва қаерда тарқалганлиги ҳақида маълумот беради.
Ҳамза ҳожодининг дастлабки тадқиқотчиларидан бир Ҷоти Ҳусайн, шоирининг сўзларига таъинган ҳолда, мажмуанинг биринчи бўлимидан ҳаққ Ўртасида муваффақият қосонганини айтиб, қўзади: «У тар доирдалган қўрччалар ўртасидаги эмас, ашулачилар ўртасида ҳам тарқала бошлаган. Шунинг билан баравар бу ашула- тўплам қаби адабийларга ғанчиллик реакциянинг қундери, рухонийларнинг қаттиқ ғазабги учраган» (С. Ҳусайни. Ҳамза Ҳакимзода. Ҳаётин ва фаолияти. Тошкент—Самарқанд, 1940, 21-бет).
Соти Ҳусайн Ҳамза томонидан тўпланган ҳаққ қўшқалари тўғрисида сўзлаб, шоирининг «Эски қайдули қуйларни жоплантириш учун» янги йўллар қидирганни, янги ашулачилар учун «хуқуқ-чақ ҳаққ қуйларни» ва «революцион оҳангларни» тинглаганини алоқа қўлоб қўлди.
Биринчи бўлимнинг охирги саҳифасида «Ҳ. Ҳакимзода тарафидан ёзилуб, ҳозирда ноширига мавкуф турган рисолалар» деган сўзлар билан қуйнинг асарлар рўйхати берилган:
1. «Миллиз ашулачлар». Йиккичи бўлим.
2. «Захарди ҳаёт ёҳуд Ишқ қурбонлар». Тиётру. 4 парада. Қиз ва кўв фожисида.
3. «Илм ҳидойти». Тўрт парада тиётру. Отаси тарафидан мажбуран бачалянкига берилуб, сўнгра қоқ, ўкуб, илм шароғатидан давлатга етушим ва отасини ҳам давлатнинг сабаб бўлмиш бир бола.
4. «Ентил адабийёт». Йиккичи сифф учун. Йиккичи жузъ.
5. «Мулла Нормухаммад домланган куфр хатоси». Тиётру, бир парада комедия. Никоҳ маълисдан иборат бўлуб, бир ёш ила имом муноазаси.
6. «Қимёйи тижорат». Тижорат усули учун дафтар тутув қондилари.
Ҳолдаган кишилар зиридағи адреса муруожаат қиларлар: Эски Марғилонда муаллим Ҳамза Ҳакимзода Ниёнзий».
«Миллиз ашулачлар учун миллий шеълрлар мажмуасидан биринчи бўлим тошбосма нусха асосида нашр қилинмоқда.

[ИФГЛА, ТУРКИСТОН]
(7-бет)
Биринчи жаҳон уруши арафасида ўзбек халқи орасида машхур бўлган «Лўм-лўм Мамажон» ашуласи оҳангидаги ёзилган.

www.ziyouz.com kutubxonasi
Шеър инқилоб арафасидаги халқининг оғир ижтимой ва иқтисодий аҳволи ҳақида ҳикоя қилади. Ёзилган йилли юмамзунм. Шеър сарлаъвхаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.
Биринчи марта қайта нашр қилинмоқда.

9 Зиллат — хорлик, тубанлик.
10 Сафоҳат — нодонлик.
11 Фирор (фарор) — қошиш.
11 Ихват — биродарлик, қардошлик.
22 Кислат — сустиқ, бўпаштанлик.
Мадхушвор — ҳайратланиш маъносини англатувчи сўз.
34 Тобистон — ёз.
40 Сибёнлар — ёшлар маъносида.
47 Аҳком — ҳукмлар, қонунлар.

(ҚУЗНИ ОЧИНГ, ҚАРДОШЛАР]

(11-бет)

Ушбу шеър Фарғона (Скобелев) областida яшовчи қарнилардан бириннинг оғзидан ёзноб олинган «Дилогон» ашуласининг оҳандига яратилган. Шоир бу шеър орқали мазлум ўзбек халқини ижтимой жиҳатдан йўғонишга, маориф ва маданиятни этголаб, япни тараққиёт йўлига чиқиб олинганда даявот этади.
Шеър сарлаъвхаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди. Шеър «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида биринчи марта қайта эълон қилинган.

3 Ихлос — йингилишмок, мунозара қилмоқ.
14 Сойилалик — тиланич, ғадой.
16 Ирфон суъни — илм-фан суъни.
22 Жахолат хоби — жоҳиллик, нодонлик уйқусин.
26 Иттиҳод — бирлашиш.
40 Буғз — кек, душманлик.
41 Сунний, шийд — ислом динидаги мазҳаблар.

(ДАРМОН ИСТАРИЗ]

(13-бет)

Миллий ашулалар учун ёзилган бошқа шеърларда бўлганидек, Ҳамза бу шеърда ҳам халқини ижтимой жиҳатдан йўғонишга даъват этади. Шеър «Эски Турон» халқ ашуласининг поэтик-интонацион хусусиятилари асосида ёзилган.
Шеър сарлаъвхаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди. Шеър «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида баъзи бир қисқартиришлар билан эълон қилинган.

10 Заҳри ҳалоҳил — ўлдирувчи заҳар.
22 Махшар — қиёмат.
27 Сарсари боди жаҳолат — жаҳолатнинг совуқ ва кучли ша-моли.
39 Ҳайис — суз; пайгамбар сузлари маъносида.
40 Ифрод (ифрок) — ҳаддан ошиш.

[МИЛЛАТ ДЕГАНЛАРНИНГ ОҚАР КУЗ ЁШИ]

(15-бет)

«Вайсул қарн» ашуласининг оҳангнинг мослаб ёзилган ушбу шьер биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида эълон қилинган.

28 Мансурдек фикр этмаз таън ила дорин — Мансурдек на таъна тошларини отувчиларни, на ўзининг уй-жойини ўй-лайди.

Мансур — араб қалифаларидан бирининг номи.
Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.

[ЯҲШИ ҲОЛИН ПУҚТОГАН ОҚИБАТСИЗ ТУРКИСТОН]

(17-бет)

«Эски Хоразм» номли йўзбек халқ ашуласи оҳангнida ёзилган бу шеърда Ҳамза Туркистон ўлкасининг икки ёқлама эулм оқи-батида офир ижтимоий, иқтисодий ва маданий аҳволга тушганини тасвирллаган.

«Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида айрим қисқар-тишлар билин қайта эълон қилинган.
Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.

9 Мусаххар — фатҳ этилган.
14 Жигари бирён — жигари қоврилган.
33 Бузгу ришват — душманлик, пораҳурлик.
34 Саҳвалат — янгилишиш, хато.

Сўйи усрат — офир аҳволга, қиёнатлиликка тушиш.
40 Торикистон — «тарк» сузидан олинган жой номи.
45 Абри рафлат — рафлат булути, пардаси.

[ТОРУ МОР ЭТДИНГ]

(19-бет)

«Кел менга, шоҳим, ҳай-ҳай» ашуласининг оҳангнida ёзилган бу шеърда Ҳамза йўзбек халқнинг бидъят ва жаҳолат орқасида офир аҳволга тушиб қолганнинг тасвирлайди ва халқни уйғонишга давлат этидан.
Шеър сарлабҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.
«Мукаъмал асарлар тўплами»нинг II томида айрим қисқари-ришлар билан қайта  эълон қилинган.

17 Жамишд — ҳалқ қитобларидан бирининг қаҳрамони.

ОҚ ГУЛ
МІЛЛИП АШУЛАЛАР УЧУН МІЛЛИП ШЕЪРЛАР
ИҚҚИНЧИ БУЛИМ

(21-бет)


Сотти Хусайн Ҳамзанинг 1914—1915 йиллардаги ижодий фаолийтини ўрганиб, унинг бу даврда ҳалқни «чор колонизатор ҳо-кимларга, бош ва ҳуқонийларга қарши революцион юраш сари қўзготиш даражасида» ўсмағанлигини алоҳида таъкидлайди (С. Хусаин, қўрсатилган асар, 10-бет). Мунаққидинг бу фикр алолати эканини ушбу мажмуадан ҳам қўриш мумкин.

«Миллий ашулалар учун миллий шеърлар» мажмуасининг биринчи булими умумий илк ва самимий кутуб олинган ҳолда унда инқилобга қадар нашр этиб қелган қитоблар учун мажбурий ҳисобланган бисмилло, ҳамд ва наъднинг йўқлиги боилар ва ҳуқонийларнинг ачыш таъналарига сабаб бўлган эди. Ҳамза мазкур мажмуанинг иккинчи бўлимини ҳам «бисмиллосиз» чоп этар эқан, ҳу ҳолди унинг «мўътабар бир қитоб» бўлмай, «доймо қоринингларнинг чунтакларида юрадурган бир рисола» эканлиги билан изоҳлайди. Мажмуанинг «мўътабар бир қитоб»  эмаслиги ҳақидаги фикр, шубҳасиз, Ҳамза ўйлаб толган баҳона бўлиб, унинг анъанавий бисмиллодан қочиш шоир дунёқараши ва ижодида рўй бераётган ўзгаришларнинг натижаси эди. Лекин бу ўзгаришларни ҳаля шоир ижодидаги кескин бўрилиш, деб бўлмайди. Шунинг учун ҳам у бу йилларда оқ подшои очикдан-очик дую қилувчи шеърлар ғозишдан қон келмайди.

Ушбу мажмуага кирган шеърлар 1914—1917 йилларда Ҳамзаш дунёқарапшнинг жилдий суратда ўзгара бошлаганининг, унинг гоявий эволюциясини кўрсатишга хизмат қилади.

470
Таржима охирида: «Милдиий шоиримиз мухтарам Х. Х. Ниёзий асарларидан босулуб чиқди» изоҳи билан қуйидаги рўйҳат бериличган:

«Милдиий ашуалар», 1 бўлим, 6 тийин. Почта ила 8 тийин.
«Оқ гул», 11 бўлим. 9 тийин. Почта ила 10 тийин.
Қўллаб оловчиларга зўр икром.
Маҳаллий муруохат:
Ҳўқанд шаҳрида «Гайрат» кутубхонаси.
Ношри: А. Баротбой ўғли. Шоирри «Ниҳон»—Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий Хўқандий.
Томга Шарқшунослик институти Ҳамза фондида 4066 инвентарь рақами билан сақланаётган тошибосма нусха асос қилиб олинди.

7 Қориш (қори) — куръоний қироат билан ёддан ўқувчи киши.
10 Иктифо атуб — икоюланмок, қаноатланмок.

ПОДШО ҚАЗАРЛАРИНИ ДУО
(22-бет)
«Яланг даврон-сий» ашуласи оҳангida ёзилган ушбу шеърни Ҳамза, афтидан, маҳаллий бойлар, рухонийлар билан бирга Қўзонани идора этиб турган чор амалдорларининг таъзири билан яратган. Шоир гарчанд шеърни «Подшо ҳазртларини дуо» деб номлаган бўлса-да, унда ўз ҳаққини ва юртини шарафлайди. Аммо шунга қарашда, Ҳамзанинг бу шеъри унинг дунёқараши 1916 йил қўзғолонига қадар анъиқ сифатий туз олмаганidan гувоҳлик беради.
Шеър биринчи марта чоп этилмоқда.

6 Ўрдулар — қўшинлар.
11 Ҳар шайдан — ҳар жиҳатдан маъносида.
23 Можаристон — Венгрия Халқ Республикасининг қадимги номи.
24 Нуқталар ўрнида бўлган сўз (ёки сўзлар) тошибосмада ўчич кетган.

[ПАСТ ЭКАНМУ ИҚБОЛИМИЗ МУНЧА]
(25-бет)
«Жон тўралар-еъ, оллоҳ» ашуласи оҳангida ёзилган ушбу шеър биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида қайта босилган.
Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.

Изоҳ-3 Нокил — нақл қилувчи.
Изоҳ-4 Тавофиқ — муровфий, мос маъносида.

471
33 Лаҳво — ўйин-кулги, бефойда иш.
36 Хифза — мудофара, қўриқлаш.

{БИР ЗАРРА БОРМУ АҚЛУ ХУШИМИЗ}

(27-бет)

«Гул-гунчалар» ашуласи оҳангида ёзилган ушбу шеър шонр
«Асарлар»и (1960, 1969, 1979)нинг 1-томлари ва «Мукаммал
асарлар тўплами»нинг I томида нашр қилинган.
Бу шеърнинг мазкур мажмуудаги шу вақтга қадар ёзилган
бошқа асарлардан фарқи шундаки, унда Ҳамза бойлар, савдогар-
лар ва рухонийлардан иборат ҳоким синф вакиллари устидан ёш-
қоят қилади, уларнинг мекнаткаш ҳалқининг ғам ва ташвишлидан
узоқ энсанлигини айтади. Бу шеър «гули» тўпламлари нашр
этиш жараёндда Ҳамза дунёқарашининг аста-секин ўзгарич бора-
ётганини қўсатади.
Шеър сарлабҳаси нашрға тайёрловчилар томонидан қўйилди.

2 Гўш — қулоқ,
13 Пиро Қомил — инкилоб арафасида Қўқонда яшаган эшон.
26 Байлу шарқа — алдир-сотди.
31 Шаръа — шариятга маъносида.
37 Патпарақ — варрак.

[ДАРДИГА ДАРМОН ИСТАМАС]

(29-бет)

«Дўст мавлон-еъ» ашуласи оҳангида ёзилган ушбу шеър би-
ринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида баъзи
қисқаттилар билан қайта чоп этилган.
Шеър сарлабҳаси нашрға тайёрловчилар томонидан қўйилди.

4 Лаҳву тараб — ўйин-кулги, ҳурсандлик.
4 Нафсур ҳаво — машиш ғорун-қавасга мойиллик.
5 Луқмон — махсур табиб.
10 «Зарқум» — ҳаққ китобларидан бирининг номи.
Аҳли салоҳ — яхши одамлар.
11 Акос (акида) — илхос.
16 Масиҳоя илм — пайғамбарлар ҳақидаги китоблар ҳўзда
tутилган.
19 Сўйи само — осмоннинг тўрт тарафи.
22 Санои иктиро — ҳунарлар, санъатлар ихтироси.

[ЭРЛАР ВА ЌИЗЛАР ЛАПАРЛАРИ]

(31-бет)

Мушонира характеристдаги бу шеър татар ҳофизларидан Муҳам-
маҳ Komil al-Mutbiy яратган қуйилардан бирига муфофиқ ёзилган бўлиб, эрлар ва қизлар томонидан айтилади.

Шеър сарлаҳчаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.


Мухаммад Комил ал-Мутбыў — ўзбек ва татар театрларида хизмат қилаб, 1912 йил Ташкент, Қўқон ва Наманган каби шаҳарларда концертлар борган. Ҳамза учинг ашула ва қуйиларини эшитиб, улардан чоқур таъсирланган.

13 Ҳушкисар — бенасиб маъносида.
24 Маданият қуққуси — маданиятга чакирлик маъносида.
33 Ҳулқисмат — ахлоқий поклик.
40 Масуд — тўсинган.
49 Нуқтлар ўрнидаги сўз асл нусхада ҳам ёзилмаган.

ҚИЗИЛ ГУЛ

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР

УЧИНЧИ БУЛІМ

(33-бет)

Тўплам 1916 йилда тузилган ва ўш йили Қўқонда Мулла Исқандар Баратбой ўғли ноширингдида ташбосмада чоп этилган. Тўпламда илова этилган кириш сўз остига «1334 й. 6 март (1916 йил 4 апрель) санаси ёзилган. Шунингдек, тўпламнинг титул сахифасида уни қайта нашр этиш ҳуқуқи ноширинг ихтиёрида эканлганин тасдиқловчи «Таккор табъ соҳибина махсус» деган сўзлар бор. Бундан ташқар, тўплам нарҳи 10 тийин, почта орқали юборилши эса 12 тийин эканлиги ҳам айтилган.

Тўплам Қўқоннинг Бузрукхўжа мадрассасида шоир ва хаттот-Мирзо Ҳўқандий (1880—1944) томонидан қўчирилган.


Ҳамза айрим ҳолларда шеърият қоилалардан чекиниб бўлса-да, миср ҳуқ сўзларининг муемий хусусиятлари ва ашула авҳ-ларига қўпроқ ривоя қилади. Бу нарса шеър формалистларнинг қаршилигига йўлиққан.
ҲАМЗА


Нашрда Шарқшушонлик институтида сақланаётган 4066 инвентарь рақами ташбосма асос қилиб олинди.

13 Ихтор этмоқ — тушунирмоқ, изоҳ бермоқ.
13 Ражо ва ниёз этмоқ — умид қилмоқ, ўтинмоқ.

[УТ ОЛГИН, ТУРКИСТОН]

(33-бет)

Шеър 1897—1898 йилларда Қўқонада мавъхур бўлган «Жон Қўзивой» ашуласининг охангидан ёзилган. Биринчи марта «Муқаммал асарлар тўплами»нинг II томида бавъзи қисқартишлар билан қайта боисилган. Шеър сарлаъвчани нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.

12 Тот (тоту) — кичкина, муъжаз от.
39 Тўнг бўйин — йжар.

БИР ЭШОН ҲАЖРАТЛАРИ АЙТАЛАР ЭКАН

(37-бет)

1905—1906 йилларда Қашқарда пайдо бўлган «Вой, золим» ашуласининг охангидан ёзилган. Ҳамзанинг Ҳ. Сулаймонов номидаги Қўлёмалар институти-даги архивда 120 инвентарь рақами билан сақланаётган «Ином ҳақратлари айтаалар» сарлаъвчали асар ушбу шеърнинг дастлабки 1—13-мисарлари билан деярли муштарақдир. Яна шу архивда сақланаётган (инв. № 121) навруз ҳақдаги шеърнинг охирида ушбу ҳақвиёнинг кейинги 14—27-қаторлари келтирилган.


19 Муттақий — таъқодор, ҳалол иш тутувчи.
22 Эзаб-ички — дуо ёзилган, сув ёки чойга эзаб ичиладиган «табаррук» қозоз.
Ажуз — қари хотин, кампир.
{ЯШАНГЛАР, ЯШАПЛИК, ТУРОН}
(39-бет)
1902 йилда Фаргона аҳолиси орасида кенг тарқалган «Айтайлик, ўртоқ» ашуласи оҳангидан ёзилган.
Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.
Биринчи март «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида қайта эълон қилинган.

[БУЗИЛГАН ЎҚОЛОУР]
(41-бет)
1898—1899 йилларда Қашқарда кенг тарқалган «Лайлихон, Анорхон ёрим-ей» ашуласининг оҳангидан ёзилган.
Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.
Биринчи март «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида қайта босилган.

27 Сизгандик (сизгурдик) — қўйидирлик, ўртадик маъносида.

[БИЗНИ ТУПДА ИЗЛАМА]
(43-бет)
1903—1904 йилларда Қашқарда машҳур бўлган «Додимга ет-сант-чи» ашуласининг оҳангидан ёзилган.
Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.
«Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида айрим қисқарти-ришлар билан қайта чоп этилган.

[ЖОНЛАРНИ ЖОНОНИ ВАТАН]
(45-бет)
XX аср бошлирида Қўқонда тарқалган марсия ашуланинг оҳангидан ёзилган ушбу шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди.
Биринчи март «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида қайта босилган.

ЯШИЛ ГУЛ
МИЛЛИИ АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР
ТУРТИНЧИ БУЛИМ
(48-бет)
«Яшил гул» тўплами 1916 йилда тузилаб, шу йили Мулла

475
᭺illiseconds Баротбой ўғли ноширлигида Қўқонда чоп этилган. Ко-тий— Мирзо Хўжандий.
Сўз бошидан сўнг қуйидаги рубоий илова қилинган:

Ҳалқимизни мизожидур чун қўй
Сездурмайин... қодир...
Чоқирурсанг қаёна деб ҳой-ҳуй,
Бир келса агар тамоми овур.

Ушбу рубоийдан сўнг «1916 йил 4 апрель (1334 йил 6 март)-
Бахоси 10 тийин. Почта ила 12 тийин. Такрор табъи соҳибинан
махсус» деган сўзлар бор.
Ҳамза сўзбошида «Миллий ашулали учун миллий шеърлари-
dан тўртта бўлимни ёзб тугатганлиги, бешинчи бўлмиси ҳам
тугатиш арафасида эканлиги ҳақида маълумот берар экан, бу
тўпламларга кирган ашулалини ҳалқ орасида мумкин қадар
кенгроқ тарқатишни ҳонанда ва созандалардан илтимос қилади.
Тўпламга «Ҳақ ёўлида жон берсақ», «Дунё керакмас эркон»,
«Бойваачалар, семиринги» шеърлари ҳамда «Ингит ва қиз мак-
tублари» киритилган.
Ушбу нашрда тўпламнинг Шарқшunosллик институти Ҳамзашо-
фондидан 4066-инвентарь рақами билан сакланаётган тошбосмаси
нусаха матниси асос қилиб олинди.
Тўпламнинг охирги саҳифасида қуйидаги рўйхат илова қи-
линган:
Ҳ. Ҳакимзода тарафидан табъ ўлуб сотимакда ўлан рисо-
лалар:
1. «Янги саодат» (миллий рўмон).
2. «Миллий ашулали»дан биринчи бўлим.
3. «Оқ гул». «Миллий ашулали»дан иккинчи бўлим.
4. «Қишл гул». «Миллий ашулали»дан унинчи бўлим.
5. «Яшил гул», «Миллий ашулали»дан тўртинчи бўлим.
6. «Қўнгул боччаси». Адабиёт— миллий шеърлар.
7. «Енгил адибиёт». Иккинчи синф болалари учун ўз она ти-
лида миллий шеърлар ва ахлоқий ҳикоялар дир.
8. «Зақарли хоёт ёҳд Ишқ қурбонлари». Тиётру, тўрт пар-
да, қиз-қўв фоижасидан.
9. «Турумш аччиқлари». Миллий рўмон.
Нашрга мавкуфлари:
1. «Илм ҳидояти». Икки парда тиётру.
2. «Милла Нодир Мўҳаммад домланинг кўфир гатоси». Бир
парда тиётру комедия. Никоҳ мажлисида ном ила ёшлар муно-
зараси.
Ношири: А. Баротбой ўғли, шоир: «Нишон» — Ҳамза Ҳаким-
зода Ниёзий. Ҳўжандий.

10 Авсол — васл.
[ҲАҚ ИЎЛИДА ЖОН БЕРСАҚ]
(48-бет)

Иккичи жаҳон уруши арафасида ҳалқ ўртасида тарқалган «Оллоҳ ё! Сақла балоғдан, худоё» деган ашула оҳангидан ёзилган.

Ҳамза ушбу шеърда вақтандошларининг иттифоқ бўлган ҳолда мактаблар очишга даъват этди ва илм-фанини ривожлантириш ёрқалгинга ўлканинг ривожлашиши мумкинлигини айтди.

Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди. Биринчи марта қайта нашр қилинмоқда.

6 Амри ҳадис — пайғамбарнинг айтган сўзлари.
9 Собир — баркарор.
34 Аҳмад — диний тушунчага кўра, пайғамбарлардан биринчи номи.

[ДУНЁ КЕРАКМАС ЭРКОН]
(51-бет)
1898—1899 йилидarda Фарғонада машҳур бўлган «Олма—анорингта баллар» ашуласининг оҳангидан ёзилган.

Шеър сарлавҳаси нашрга тайёрловчилар томонидан қўйилди. «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида қайта нашр этилган.

11 Жаҳлув авсоф — билимсизлик сифатлари.
12 Хамри қасол — қасаллик колдирадиган ичимлик.
13 Тилофисуд — велосипед.
15 Хисол — хислатлар, хулклар.
18 Бериш эҳсон йўқ — ҳайр-эҳсони кўзбўймачиликдан иборат, деган маънода.
24 Қасолатда муттафика — сустликда ҳамфикр.
30 Ифло — фош этиш.
31 Сунқ қудол — вратиш ҳунари.
33—34 Ал динёйҳ ҳаром ва аҳлиқо фи́чнор Лавсадагат мо лозим биссарика...— Дунё ҳарам ва унинг аҳли оловда, агар ишонмоқчи бўлсанг, чин дилдан ишонмоқ қерак.

[БОЙВАЧКАЛАР, СЕМИРИНГ]
(53-бет)
1901—1902 йилларда Қўқонда кент тарқалган «Акрамхон Ходорилаб» ашуласининг оҳангидан ёзилган.

Ҳамза миллий шеърлар мажмуаларига кирган бошқа аsarла-
ридан фарқли ўлароқ бу шеърда кесатиқ ва пичингдан фойдаланган ҳолда боийларини фош этади, ҳалқнинг илм-матрифат ва тараққиётдан четда қолиб келаётганда уларни айбор деб билади.

Шеър сарлавҳаси нашрага тайёрловчислар томонидан қўйилди.
Биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томига қисқартиришлар билан киритилган.
18-қатордаги уч нукта асосий матнда бор.

9 Форат — талон-тарож қилиш.
12 Кафарат — қилинган ғуноҳни ювиш учун эваз қайтариш.
19 Мажус — ўтга топингувчи, оташпарат.
21 Уй сақфий — уйнинг шини, тепаси.

(ПИГИТ ВА ҚИЗ МАКТУБЛАРИ)
(55-бет)

Мазкур мактублар «камоли узунлигидан» (С. Ҳусайн) икки тўпламга таксим этилган ҳамда «Яшил гул» ва «Пушти гул» тўпламларининг таркибига кирган. Ушбу нашрда бу мактублар бир бутунликки қисиқ қилиш учун «Пушти гул» тўпламидаги икки мактуб ҳам шу ўринда берилмоқда.

Сарлавҳалар нашрага тайёрловчислар томонидан қўйилди.


САРИҚ ГУЛ
МИЛЛИ И АШУЛАЛАР УЧУН МИЛЛИЙ
ШЕБРЛАР
БЕШИНЧИ БУЛИМ
(63-бет)

Муаллиф муқаддимада «Яшил гул» ва «Сариқ гул» тўпламларида котибла айби билан кодир бўлган айрим нуксонларини қайд этиб ўтишни лозим топган. Лекин бу нуксонлар қайси шеърнинг қайси ўринларида экани аниқ кўрсатилмagan.
Тўпламга кирган шеърлар реакциян кучлар ва подшо ҳукума-
ти цензурусиинг кучли тазийкчи остида ёзилган. Шунинг учун ҳам Ҳамза подшо ва унинг губернаторларига мадҳия ёзишга мажбуру бўлган.
Сотти Ҳусайн бу тўпламнинг реакциян кучлар, шу жумладан чор ҳукумати цензурусианг кучли тазийкчи остида яратилгани сабаблани унда рус подшоси ва унинг губернаторларини мадҳ этувчи асарлар ўрин олган ҳақида сўзлаб, қуйидалиларни ёзди: «Бундай асарларнинг юракдан ёзилмаган бўлишидан қатъий назар, оқиш mumkin эмас. Шундай бўлса-да, бу тўпламга «Сариқ гул» деб ном қўйилиши бежиз бўлмаса керак. Бу факт Ҳамзанинг революциядан илгари адабий жамоатчилик фаолиятнинг техкс бор-
маганин, офнилар, тисаридилилардан ҳоли бўлмаганин нисб тадқиқоти» (С. Ҳусаин. Қўрсатилган асар, 23-бет).
Тўпламнинг охирида шоирнинг сотилмоқда бўлган ва нашр этилаётган асарлари рўйхати берилган:
«Ҳ. Ҳакимзода асарларидан табъ ўлуб, сотилмақда ўлан-
лар:
1. Ячиса саодат (миллий рўмон).
2. Миллий ашулалар., Миллий шеърлардан биринчи бўлим.
3. «Оқ гул». Йиккиччи бўлим.
4. «Қизил гул». Учиччи бўлим.
5. «Яшул гул». Тўртинчи бўлим.
6. «Сариқ гул». Бешинчи бўлим.
Ҳозирда нашрда ўланлар:
7. «Қўнгил боғчасиндан». 1-бўлим адабиёт.
8. «Қўнгил боғчасиндан». 2-бўлим адабиёт.
9. «Қўнгил боғчасиндан». 3-бўлим адабиёт.
10. «Енгил адабиёт». 2-сиф боълалари учун диний ва ахло-
чий ҳикоялар.
11. «Заҳарли хаёт ёхуд шиқ қурборлари». Тиётру, 4 пардалик қиз-кўеб фожаси.
12. «Турмуш аччили» (миллий рўмон).
Шарқшunosлик институтда 4066-инвентаръ рақами билан сақланаётган тошибсма нусха асосий матн учун таъмин нусҳа қи-
либ олинди.

[ЯШАСУН ЧУН ВАТАН ЎҒЛИ]
(63-бет)
«Миллату ватан нажмалари» деб аталган усмонли турк марш-
ларидан бирининг оҳанглари асосида ёзилган. 1916 йил июлида Қўқонда 19 ёшдан 43 ёшга бўлган кишиларнинг мардикорликка олинини муносабати билан бўлиб ўтган миллий озодлик ҳарака-

www.ziyouz.com kutubxonasi
ти ушбу шеърнинг ёзилишига туртқи берган. Лекин Ҳамза бу
dаврда ҳали чор ҳукumatining мустамлакачлилк сиёсатини фош
этиш даражасига қўтарилмagan.
Биринчи марта қайта зълон қилинмоқда.

5 Жавониб — тараф, атроф.
6 Ухузват — биродарлик, қардошлик.
   Тори марг — ўлим илари.
8 Чайкин — биринчи жаҳон уруши йиилларда Қўқонда яшаган
   маҳаллий ҳукumatнинг обрўли ваъилларidan бир.
10 Убайдулла Ҳўжаев — «Садойи Туркистон» газетасининг
   ўша даврдаги муҳаррири.
17 Император ҳазрати — Николай II (1868—1918) кўзда ту-
   тилмоқда. 1894—1917 йииллар давомида Чор ҳокимиятига
   подшолик қилган.
18 Керенский Александр Федорович (1881—1970) — сиёсий
   буржуа мувоққат ҳукumatнинг бошлиғи (1917).
   Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — 1916 йи.
   данд 1917 йил февралигача Туркистон генерал-губернатори.
   1916 йиғи Ўрта Осиёдаги қўзғолонни бостришга раҳбар-
   лиц қилган. 1917 йил майдан умрнинг оҳиригача Псков
   губерниясидан яшаб, ўкитувчилик қилган.
19 Абдулфайз — XX аср бошларда яшаган Қўқон энёиллари-
   дан бир.
30 Роҳи ножот — кутулиш, хаюс бўлиш ўйли.
31 Хошир ўлуб — диний тушунчага кўра, қиёмат куни.
   Қалъмат — қалималар, сўзлар.
61 Афғол — феъиллар, ишлар, ҳаракатлар.
68 Нишфи рамазон — рамазон ойининг ўрталари.

[CИДҚИДИЛ БИРЛА ДУО]

(66-бет)

1914—1915 йиилларда Фарғонада ғарқалган «Раббован, додим-
   та ғ» ашуласи ҳақигида ёзилган.
Ҳамза бу йиилларда маҳаллий чор амалдорлари ва бойлар
тасвирида бўлган сарабли мардикорликка олиш ғоқалларда тўғ-
ри позицияни таълий олган.
Шунинг учун ҳам у ушбу шеърда мардикорликка кетаётган йингилларни оқ подшога садоқат кўрса-
тиш, ҳатто лозим бўласа, ўз жонларини кураб қилишга чақирган.
Аммо кейинчалик у ўзининг бу мақалада катта хатога йўл қўйта-
нини тушуниб, бечора халқ боишга тушган фалокатга тўғри баҳо-
берди.
Биринчи марта қайта нашр қилинмоқда.

40 Ионат — ёрдам, кўмак.
78 Ҳадиси Мустафо — Мустафо — диний тушунчага кўра,
Мухаммад пайғамбарнинг сифати, пайғамбарнинг сўзлари.
Хўббул ватан — ватанни севиш.
81 Тийру табар — ъқ-ёй, қадимий жанг қурили.
88 Мустарид — изтиробда қолган.

[ЭП МАРДУМИ ФАРГОНАЛАР]

(69-бет)

1914—1915 йилларда Фарғонада маҳхур бўлган «Нима нимамиш, нимошоҳ довон ўйд эмис» ашуласининг оҳангидан ёзилган.
Фарғона ҳалкига мурожаат тарзида ёзилган ушбу шеърда Ҳамза Туркистон бошига қора қунлар келганини айтади. Аммо у бу «қора қунларниқ ёрдамкорлик билан боғлиқ эканлигин тўғрисида бирор сўз айтмайди. Бу ҳол шоири шу даврда маълум ре-акціо́н қунлар тазийида бўлган, дейишнинг асос беради. Щу-нинг учун ҳам ўз муддаасини ошқора айтиш имконнинг эга бўл-маган шоир ҳалкин бирлашди, илм-фанига чакирис билангина чекланади.
Биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида қайта босилган.

15 Хора (ҳор) — тикан.
20 Сахл — осон, қулай.
25 Мози (мозий) — ўтмиш, ўтган замон.
27 Расул — пайғамбар.
29 Салдоҳ — қассоб.
40 Далқ — дарвишлар кийими.

[ҲАСРАТ ҚИЛАЙ, ҚАРДОШЛАР]

(72-бет)

1916 йил август ойида ёзилган ушбу шеърнинг оҳанг 1909 йилда Аввал қишлогонада маҳхур бўлган ашуласдан олинган.
Шеърнинг 13—14, 17—18, 21—22, 29—30-мисаллари «Қизил гул» тўпламидаги «Бир эшон ҳазратлари айталаир ҳук» сарлавҳа-ли шеър таркибида ҳам мавжуд.
Биринчи марта қайта эълкон қилинмоқда.

19 Файр аз — бундан бошиқ.
36 Авкоф — вақф қилинган мулклар.
43 Фаний (ғани) — бой, бадавлат.
47 Тижограт — савдогарлик.
55 Авом ын-нос — оддий ҳалқ, қора ҳалқ.
ПУШТИ ГУЛ

МИЛЛИЙ АШУЛАЛАР УЧУН МАЛЛИЙ ШЕЪРЛАР

ОЛТИНЧИ БУЛИМ

(75-бет)


Тўпламнинг қўлёзма нусхаси ҳам мавжуд бўлиб, у Ғафур Ғулом номидаги Қуқон адабийт музеий фондида 74 инвентаръ рақами билан сакланади.

«Пушти гула» тўплами 1916 йилда мөхнаткаш ҳалқ ғирзанд-ларининг мардикорликка олиниши муносабати билан бошланган миллий уйғониш қезлерида босилиб чиқди. Урта Оснё ҳалқларининг ғири ҳитномий, қитисодий ва маданий ҳаёт, шунингдек икки ёқдаса зулёнатижасида билят ва жаҳолат ботқонган ботиб қўлланган Ҳамзани қаттиқ изтиробга солган. Шунинг учун ҳам у ҳалқни кам олишга, уйғонишга чакирувчи шеърлар ёзди, ҳалқининг ҳолига ачиди, рухонийлар, амалдорлар ва бойлардан ши-қош қилди.


«Пушти гула» тўпламига кирган шеърларнинг яна бир мухим ҳусусиятини шундаки, Ҳамза энди ўз шеърлари учун оҳанг ташланда ўзбек ва уйғур ҳалқ қўшимлари билангина чекланиб қолмай, рус ва татар куйиларга ҳам мурожаат этиди.

«Пушти гула»га кирган тўртта шеърдан иққитаси татар қуй онисида ёзилган бўлиб, қолган иққитаси ўзбек куйиларидан «Ча-ман ирро» ашуласининг оҳангдидир.


«Яшил гула»га киритилган «Пигит ва қиз мактублариянинг

82

www.ziyouz.com kutubxonasi
ИЗОХЛAR

«Они кузга санамийлар» ва «Они кишга санамийлар» сатрлари билан бошланувчи икки парчаси ҳам айрим қисқартришлар билин тўпламда эълон қилнган. Бу мактублар тегишили ўринда тўлда чон этилганнан сабабли уларни китобхон эътибориға қайта ҳавола этиш ўринииз деб топилди.

Ушбу нашр учун Шарқшunosлик институти Ҳамза фонида сачланаётган 4066-инвентаръ рақамли тошбосма нусха асосий матн сифатида қолинди.

[УЙҚУ БИТМАС УҲШАР БИЗДАН]
(75-бет)

«Биринчи садо» номли татар қуйи асосида ёзилган шеърда ўз-бек ҳалқининг қадимилик ва қоронғилик бетқўғида ётганидан ши-қоит қўйилди.

5 Марямин — мумкин, лозият мазъосида.
33 Мубоҳ — диний қонда юзасида руххат этилган иш.

[{НА КУТУРМИШ БИР ВАҲШАТЛИК АСОРАТЛАР}
(78-бет)

Шеър 1903—1904 йилларда Ғарғонада кенг расм бўлган «Чама мичра» ашуласининг оҳангидага ёзилган. Шеърда шоир қадимий маданиятга эта бўлган ўзбек ҳалқининг турмушни икки қилма зулам дарслида ячиси аҳволга тушганидан зорланади.
Биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида айрим қисқартришлар билан киритилган.

16 Ҳаводис — воқеалар, ўзгарислар.
35 Сиёҳлиш — қора қийим.
37 Ҳамалу жавозиллини давлу хут ютмаш — яҳшни фасллар курбон берилиб, деган маънода.
46 Марду ғани — эрқак-ҳотиқ.
54 Байт ул-ҳазан — ғам уйи.

[ЯШАСУН МИЛЛАТ!]
(80-бет)

Шеър «Оғаҳон латифа» ашуласининг оҳангидага ёзилган. Ушбу ашула 1915—1916 йилларда ҳам кенг тарқалган учун Ҳамза ундан намуна келтиришни шарт деб билмagan.
Шеър «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида бавъи қисқартиришлар билип киритилган.

6 Оят — қуръон жумласи.
8 Жория — чўри.
34 Хидоят — тўғри йўл кўрсатиш.
42 Нусрат — малад, зафар.
46 Накбат — толесизлик, бадбахтлик.
54 Моиз — Ҳиндистонда ўсاديған ўсимлик уруғи; мозини чилима солиб чекқилар.
57 Ашир — Қамария йил ҳисобида биринчи ойнинг арабча ноғи. Ашир оши — диний одатга қўра, шу ойда ҳалқ ва тарқатиладиган овқат.
70 Ҳоло — ҳозирда, шу пайтда.

САФСАР ГУЛ
МИЛЛИЯ АШУЛАЛAR УЧУН МИЛЛИЙ ШЕЪРЛАР
ЕТТИНЧИ БУЛИМ

(83-бет)


Малъумки, рус подшоси Николай II биринчи жаҳон урушинг йилларида фронт орқасида ишладин учун маъаломуз аҳолидан мардикорликка олиш тўғрисида 1916 йил 25 июнда фармон чиқарди. Бу фармонга биноан минглаб ночор оилаларга мансуб бўлган йигитлар марказий Россия шаҳарларига қора мекнат учун сафарбар этилди.

Тўплам 1916 йилда мардикорликка олинган ўзбек ишқиларининг бегона юрта кеъдик ва зорлиқда кечган ҳаётлари тасвирингача багишланган бўлиб, Ҳамза дунёқарашида рўй бера бошлаган сиққиюни акс этириди. Аммо шу билан бирга Ҳамза 1917 йил Февраль революциясининг «ҳуррият фалакиндаги адолат ҳуршиди» деб қабул қилади ва унга катта умидлар боғлайди.


Нашр учун «Сафсар гул» тўпламининг тошбосма нусхаси асосий матн сифатида олинди.

{ҚАҲРАМОН АҲЛИ ВАТАН}

(83-бет)

Ушбу шеърга асос бўлган оҳанг 1909—1910 йиллардан бери айтилиб келинган, ҳатто қрампластикка таъриха ҳам кенг тарқалган ашулаға мансуб бўлиб, Ҳамза бу ашулагинг қаъона ва қаерда яратилган ҳақида анъиқ маълумотга эга бўлмagan. Бу ашула-дан бирор намуна келифирламагани ҳам шоиринг у ҳаққа ғарқари маълумотга молик бўлмаганидан гуфоҳлик бериади.

Биринчи марта қайта нашр этилмоқда.

6 Макдамингиз — қадами қўйилган жой.
7 Суман — қ, сариқ рангли гул.
8 Ҳарбий олат — ҳарбий қурол.
9 Боzu — бибэк.
9 Мумтаҳан (мумтахин) — синовчи.

11 Ом — омма.
12 Нажид — ҳурматга сазовор.
19 Муттако — мададкор.

Яздон — тангри.
20 Мустажоб — талаби қабул этилган.

Кухан — қари, ёши улуг.
22 Амину вусул — осойишталиника эришиш.
30 Пирахан — қўйлак.

{ПЕШОНАМИЗ ТОР ЭКАН}

(86-бет)

Биринчи жаҳон уруши йилларда ҳалқ орасида кенг айтилиб юрган «Ай-да, Ғамаможон» ашуласининг оҳангидан ёзилган.

«Сафсар гул» тўпламига кирган бошқа аксар шеърлар сингари бу шеърда ҳам мардикорлар ҳаётни тасвири этилади. Шеър юзбошнининг ухлаб ётган мардикорлардан бирига мурожаат тарзида ёзилган. («Согиниб» шеърининг изоҳига қаранг.)


6 Сим — Фаргона.

{СОҒИНИБ}

(88-бет)

Шеър 1913—1914 йилларда Фарғонада мавжур бўлган «Ерёрларим» ашуласи оҳангидан ёзилган.
Ушбу шеър «Пешонамиз тор экан» ашуласининг мантиқий давоми бўлиб, уйқудан ыйгонган мардикорнинг юзбоши даввата-га жавобдириб.


(САЛОМ АЙТИНГ)

(90-бет)


22 Фам бистари — ғамхона.
63 Ҳазрати Яқуб — пайғамбарлардан бири. «Юсуф ва Зулаиҳос» афсонасидаги бош қаҳрамон — Юсуфнинг отаси. Бу афсонада ҳикоя қилинишича, Юсуф ака-укалар ўртасидаги нифоқ туфайли дом-дараксиз йўқолғач, Яқубнинг қўзлари нигирон бўлиб қолган.
114 Киғрони нежмат — нежмат қардикни билмаслик, қонқўрлиқ.
115 Бешумор — сонсиз-саниқсиз, беҳнсеб.

1914

АҲВОЛИМИЗ

(94-бет)


Газета матнин асосида биринчи марта қайта нашр қилимоқда.

37 Мийик — мўйлов.
41 Тилофисод — велосипед.
47 Дарж айланг — қайд этинг.

486

www.ziyouz.com kutubxonasi
ИЗОХЛAR

АВЛОДИ ТУРКИСТОН, БУ ДАМ ДОРИ
ВАТАНЛARДАН ГАПУР...

(96-бет)

«Садон Турукистон» газетасининг 1914 йил 20 май сонида Абдулла Авлоийнинг «Гапурмангалар» радифли ғазали босилган бўлиб, шоир унда қаламкаш дўстларидан адовату шикоятлар тўрғисида ортиқ ғанирмасликини илтиموس қилган эди. Орадан уч ой ўтгач, мазкур газета киа шу масалага қайтиб, 22 августи со- нидан Таваллунинг «Муножот» шеъри ва Абдулла Авлоийнинг:

Гафурдим, ганима ғап тегадирми?
Гал ҳақ эса ҳам ҳақима ғап тегадирми?
Сайёд ҳақиқат азали сунъини держа,
Сайдинг алидан тирига ҳеч ғап тегадирми?


Шунинг айтилган керакки, «Гафур» радифли ғазаллар ўзбек жонлар ёш илмни иконда нодир ҳолиса эмас. Аслида, Авлоий ҳам ўз ғазалини саламатлари билан бахсланиш истагди ёзган.

Шеър газета матни асосида биринчи марта нашр қилинмоқда.

2 Ясру яман (ясов ва ямин) — сул ва ўнг қўллар, сул ва ўнг тарафлар.
6 Мухаммадиариф Сўфизода (1869—1938) — ўзбек совет адабиятнинг асосчалиридан бири, Ўзбекистон халқ шоир, Ҳамзаани қаламкаш дўсти.
10 Нақб (нақб) — тешик, лаҳим.
14 Қўчата асмор — мева қўчати.
18 Ҳукмаҳин — имтиҳон қилувчи.
22 Ҳифзисаҳат — саҳат-саломатлики сақланиш.
26 Йсимоб — эшиттириш, эшитиш.

МАРСИЯ

(97-бет)

И. Гаспринскийнинг вафоти муносабати билан ёзилган ушбу марсия «Садон Фарғона» газетасининг 1914 йил 28 сентябры со- нида босилган.

Исмоил Мирза Гаспринский (1851—1914) собиқ Россия та-сарруфийда яшаган туркий ҳалқлар ўртасида мавҳур бўлган маъ-
6 Ниши (ниш) — тиждан.
Абру найсон — баҳор булту.
12 Мургу шайхон — куришапалак.
24 Арызум раҳшон — тобланувчи ер.
26 Тошди қиъбаш маъв айрозинги асрори эҳкур — ҳасталик сирилар қурингач, ўлмға юз тутдинг.
33 Равзоти Аҳмади — Аҳмад боби, азиз ва аллыйлар маскалари.
Мирза Фулом Аҳмад Кодиёндий (1839—1908) — XIX аср оҳирлида Ҳиндистонда яшаган ва издольлари томонидан пайғамбар деб эълон қилинган диний сактанинг асосчиси.

САН УЛ САИЁДКИМ ИЛҚИНГДА БОҒЛАНМИШ ТАНОБИМ ВОР...

(99-бет)

Ушбу рубоний 1914 йил баҳорида Қўқонда ёзилган. Унинг ёзилиш тарихи ҳақида Ҳамза қуйидагилярни ёзди:
«1914 йил 15 мартлар эди, тошқентлик биродармиз ҳуросбой Ҳакимбой ўлмининг Ҳўқандга келганда бир маҳбубға ёзилмис бир очуқ мактуб орқасидаги рубонийдур. Ҳазир очиқ мақтуб орқасидаги сурат бир ухшамзар айода бир хотун бир кийинги тутуб турмуш эди. Қиноя bungандур». 
Рубоний бир варақ қозог парчасиға (11,5×10,5) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган бўлиб, Ҳамза архивида 19-инвентар ярақамни остида сақланади. Шоир архивида рубонийнинг яна бир нусхаси (инв. № 27) мавжуд. Матилар бир хил.
Биринчи мarta эълоқ қилинмоқда.

2 Бисмила — бош кесиш, сўйиш.

ТАОМИЛДА РАСМ УЛМИШ ИБОРАТ БИР ТАКОРИФДАН...

(100-бет)

Рубоний бир варақ қозог парчасиға (11×8) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган бўлиб, Ҳамза архивида 20-инвентар ра-
қама остида сақланади. Рубоийнинг ёзилиш тарихи ҳақида шоир куйндағида изоҳ беради: «1914 йил 21 майда тошкандар мулла Шокирбой Рахимийга юборган бино дона суратим орқасин а ёзил-миск рубоиймидур. Панжшанба». Шоир архивида рубоийнинг яна бир нусхаси (инв. № 27) мавжуд. Матнлар бир хил.
Бирикчи марта эълон қилинмоқда.

2 Тақориф (ориф) — билувчи, доно.
9 Шамойил — шакл, сурат.

БУ КУН ДИЛ НАҲРИДА БОШҚА ҲАЁТИНГ ШАВҚӢ БИРЕНДУР...

(101-бет)
Шеърининг ёзилиш санаси «Ӣмар боғила» ифодасида ҳам ўз аксисни топган.
Шоир архивида рубоийнинг яна бир нусхаси (инв. № 31) сақланади. Матнлардаги фарқлар томнинг «Вариантлар» қисмидан кўрсатилди.

3 Тавк — ташвиш маъносида.
4 Ражаб — ҳижрий йил ҳисобининг еттичи ойи.

МИЛЛЛАТ УЧУН ЕТУРМАДИ БИН КУККА ЗОРИМИЗ...

(102-бет)
Рубоий 1914 йил 14 октябрда бир парча қоғозга (7,5×5,5) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган.
Ҳамзанинг ҳамшаҳар дўсти Мирзоҳид Мирокиловга бағишлан- ган ушбу рубоий дастхати шоир архивида 22-инвентаръ рақами остида сақланади.
Бирикчи марта эълон қилинмоқда.

ЁЗАРМАН САНА САЛОМИМНИ ЧУХ...

(103-бет)
Кўлдамаси Ҳамза архивида 23-инвентаръ рақами остида сақ- ланаётган ушбу рубоий бир парча қоғозга (11×6) араб графи-
қасида қора сиёҳ билан ёзилган. Рубоийнинг ёзилиш тарихи ҳақида шоир қуйидагича изоҳ беради: «1914 йил 25 октябрь биринчи мартаба Холмуҳаммад Охунд Ӌртоғнимизнинг ғойибона эшитуб ёзон дуойи салом боисидур». Шоир архивида рубоийнинг яна бир қоралама нусҳаси (инв. № 104) маъкуд. Унда тўртилип ёзилиш тарихи ҳақида қуйидагича изоҳни учратамиз:

«Муаллим Шаҳриҳонда коин маръилонлик муаллим афанди Холмуҳаммад Охундийга ёзилмиш мухтасар 1-карра дую руқъаси жавоби келмиси... рисоланинг... қиши сафҳасинда». Биринчи марта эълон қилинмоқда.

МУМКИН УЛУРСА ЭРДИ ПУЛИНГДА ВЕРМАККА БОШ...

(104-бет)

Қўлёмаси 104-инвентаръ рақами остида Ҳамза архивида сақланаётган ўшбу рубоий қатак дафтар варағига (13×19,5) қора сиёҳ билан ёзилган ва устидан чизиб қўйилган. Қўлёмасида «Қайф қелғинг вақт ёзилмиш рубоий» деган изоҳ ҳам мавжуд. Биринчи марта эълон қилинмоқда.

БИЗ ВА ЖУМА БАПРАМИМИЗ

(105-бет)

Шеър 1914 йилда ёзилibi, шу йиди «СаКон Фарғона» газетасининг 25 май сонидада «Ҳ. Ҳ. Ниёнзий» имзоси билан боисилган.

Ислом динийнинг ғонун-ғоилдариғи кўра, жума кунлари мас-жидда туш пайтида жамоат бўлиб биргаликда намоз ўқилган. Ҳамза ўшбу шеърда ана шу маросим билан боғлиқ фикр ва му-лоҳазаларни ўртага ташлайди.

Биринчи марта газета матни асосида эълон қилинмоқда.

3 Навқа — товуш чиқариб йиғлаш, фарёд қилмоқ.
6 Суннат — одат, қонда.
10 Иттиҳод — иттифоқ, уюшма.
11 Зойил — ўчмоқ, йўқ бўлмоқ.
12 Фатрад — тўғма табиат, яратилиш.
15 Хутба — жумъа ва ҳайит номозларида ҳатиш томонидан минбарга чиқиб, диний панд-насихат сузлари айтиш.
21 Иллюс — йиғлишиб, мунозара қилмоқ маъносида.
22 Хаир — май.
28 Тай — кезмоқ, юрмоқ маъносида.
35 Амо — кўрлик.
36 Тоҳир — савдогар.
40 Он жок — ўша вақтда.
41 Бизо — мол-мулк.
ШЕЪРИ МАНСУР
(107-бет)
1914 йилда ёзилган ушбу шеър «Садои Туркистан» газетасининг ўша йил 18 июнь сонида, суънг «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида чоп этилган.
Ушбу шеър ўзбек адабиётида сочи маъърррфий энг дастлабки намунаси сифатида эътиборга лойиқ.
Газета матни асосида нашр қилдимоқда.

4 Ал қасос ўл ҳақ — ҳақиқат ўз ўрнини топади.
  Мунқир — инкор этмоқ.
7 Қовоз (қобус) — қўбуз, музыка асбои.
14 Сапампранст — бутпранст.
  Вахий — гўён ҳудо томонидан пайғамбарга Жабраил орқали келтирилган хабар, буйруқ.

РАМАЗОН
(108-бет)
Газета матни асосида чоп қилдимоқда.
«Садои Туркистан» 1914 йил апрелидан бошлаб Тошкентда ўзбек тилида ҳафтада икки марта чоп этилган бўлиб, асосан маъалом буржуазия дунёқарабонин икес эътирган ва ўз саҳифаларда диний-иддиятлик мавзуларга кatta ўрин ажратиш билан бирга маърифатнорвардик ғояларини ҳам илгар сурган. Газета теварангга даврининг илгор зиёдлари тўпланганд эдилар. Унда Абдулла Авлоний, Абдулла Қодирий, Ҳамза Ҳажимода ва бошқа шоирлар иштирок этганлар. Газетанинг жами 66 сони чиққан.

7 Ағниё — бойлар, бадавлат қишилар.
12 Музод — ўткир ханжар.
16 Барофод — йиқилган, асрарилган.
26 Акбар — кatta, энг улуғ деган маънода.
28 Зоҳир — равшан, қўрнин тузган.
  Ботин — иччи томон, зоҳирнинг эйдди.
30 Ифсол — бузилиш, бузуқчилик.

ТАРАККИИ АҲЛИДАН СУРДУК ҚАЧОН
ДИНИЙ ЖИНОЯТ БОР...
(109-бет)
1914 йилда бир чизикли қогозга икки қатор қилиб араб гра-
фикасида қора сиёҳ билан ёзилган ушбу шеър Ҳамза архивида 24-инвентаръ рақами остда саклаанади.
Биринчи мартга нашр қилинмоқда.

3 Сироят — таъсир, юқиш.

МУХАММАС БАР ФАЗАЛИ АВЛОНИЙ ТОШКАНДИИ

(110-бет)

Шеър гарчанд А. Авлоний фазалига муҳаммас тарзида ёзилган бўлса-да, унда на муҳаммас боғланган шонринг, на Ҳамза-нинг тахаллуси учрайди. Фазали муаллифнинг «Тошкент тонғи» деб номланган китобига кирмегани учун бу ҳодисанинг сабабни аниқлаш имкониятни бўлмади.
Ушбу муҳаммас, баъзи ҳиллй асарларда қайд этилганликлар, Ҳамза билан Авлоний ўртасида ёсий узвиллар ёҳуд келишмов-чиликлар мавжуд бўлганини рад ғатади (Яна «Эй булбули миллат...» рубоийсининг ізоҳига қараб). Газета матни асосида илк дафта нашр қилинмоқда.

10 Амният — хавфсизлик, бехавотирлик.
25 Савқ — ҳис-туйгу.
Афтол — гўбаклар.

ЭЙ БУЛБУЛИ МИЛЛАТ, ЁЗДИМ САНА САЛОМИЙ....

(111-бет)

Дастхати Ҳамза архивида 27-инвентаръ рақами остда сакла-наётган ушбу рубоий шоир Абулла Авлонийга бағишланинг. Бу-ни кўлёзмадаги қўйидаги изоҳ ҳам тасдиқлайди: «Тошкандлик шоир Абулла Авлонийга ёзилмис мактуб дебоначи ўлуб, «Янги саодат» хусусида матбоса хизмати сўралиш эди. Жавоб-и бор. 1915 мелодий 5 февралда». Шоир архивида рубоийнинг яна бир нусҳаси (инв. № 28) мавжуд, Ҳар икки матн бир хил. Кўлёзма-лар катак даftar варағиға (13×19,5, 10,5×8) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган.
Биринчи мартга нашр қилинмоқда.

УШШОҚ ШОИР АҲЛИГА ҲАР ШАИ БАҲОНАДИР...

(112-бет)

Кўлёзмалари Ҳамза архивида 31 ва 34-инвентаръ рақамлари остда сакланаётган ушбу рубоий катак даftar варағиға
(18,5×12, 17×10,5) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Қўллёмада: «Абдулазиз Шамсииддин ўғли Марғилонийга вердим жавоб бо» изоҳи мавжуд. Санаси 1915 йил 20 май деб кўрсатилган. Матнларда фарқ йўқ.
Илк маротаба эълон қилинмоқда.

ҚИМ БОРСА БЕРИНГ ҚУЛИГА НОЙДИ...

(113-бет)
Ҳамза архивида 27 инвентарь рақами остида сақланаётган ушбу робойи катак дафтар варанига (13×19,5) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Робойиға илова этилган изоҳга қўра, у 1915 йил 25 марта ёзилган ва қўқонлик мулла Акбарали Султонкул ўғлига багищланган.
Биринчи марта напр этилмоқда.

КЕЛГАНГА БЕРДИМ ҚУЛИГА НОЙДИ...

(113-бет)
Ҳамзаанинг юкоридаги робойсиға жавобан 1915 йил 28 марта Ҳожибек гузарли Акбарали Султонкул ўғли томонидан тазмин ёўли билан ёзилган ушбу сатрлар Ҳамза архивида 29-инвентарь рақами остида сақлана ди.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

МАРҒИЛОНГА КЕЛИБ УСУЛИ ЖАДИД...

(115-бет)
Ҳамза архивида 32-инвентарь рақами остида сақланаётган ушбу шеър бир чизикли қоғоз парчасига (15,5×11) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Шеърининг ёзилishi тарихини Ҳамза қуйидагича изоҳлайди: «1915 йил 25 август Марғилонда мактаб очиши маросими бўлиб, марғилонлик соатсиз Мулла Эгамберди Боборачим ўғлига вивеска буюргон эди. Камина мактабга «Мактаби Юсуфия» ном олди. «Ишгоолло, ўкув давом ўлди» деган шеъримни ёзуб бергон эди. Хубоби мазкур вивескар. Нега бизим ашъоримиз ҳаживёт ила назир қилишув ила эл аро тарат-гувчидир... Қуллаб-да пусхадан тополганимиз шу. Аммо юкоридаги мактабнинг исмина ёзилмеш шеър ила мактабнинг очилуви ҳақида «Вақт» газетасида Фотих Қариий ҳазратибек яхши ёз-гон эди».
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ЧИҚДИ БИР КАТТА УЗР ОХУНДИ...

(115-бет)
Ҳамза архивида 27-инвентарь рақами остида сақланаётган ушбу робойи дафтар варанига (13×19,5, 10,5×5) араб графика-
1917

ҚЕНГАШ

(118-бет)

1917 йилда ёзилган ва шу йили «Қенгаш» журналининг 1-социда бошлаб чиққан.
Ҳамза 1917 йил Февраль революциясидан кейин икки ҳафтада бир марта чиққан «Қенгаш» номлар журнали ташкил этган. Журналнинг 1-сони ўша йилинг март бўйида чоп этилган. «Қенгаш» нашр этилган бошларни муносабати билан ёзилган редакциян қаолда Ҳамза журналининг ғоловий программаси иш-шунтбир, бундан ёзган: «Қенгаш» журнал бир яъл этилганга ёрғиб кетган ҳуррият, мусорот, адолат қаби чин ҳаёт юлдузлари била ҳамма ватандош ва диндойларини умумий табрик этадир. Қирқ уч йилдан бери қитоблар ҳақиқат, синёт зиндонида маъбуси қелуб, бу қун жаноби юқони иш-шунтбир гўфу марҳамати билан умумий бир озодлик, абаий ва сарҳадли дилходинга етishingимиз жумла-мизга муборак бўлсин.
Сотти Ҳусайн Ҳамзанинг бу даврдаги иккимой қарабларини шарҳлаб, ёзди:
«Бошқармача журналнинг биринчи сонида ҳаммани «ҳуррият, тенглик ва адолат» билан табриклайди. Журналнинг бошлаб чиққан сонларига қараганда, Ҳамза Ҳакимзода Февраль революцияси чин милдий озодлик берди, деб ўйлайти. У миллиятнинг оғлари ёщларини маориф ишита берилншга чакирди.
Лекин тездан, ҳафаса қири бўлишга тўғри келди.
Жадидлар, боийлар, рухонийлар... милдий буржузиянинг озодл马上就 қилдили, деб талқин қилдили... «Қенгаш» журналнинг бошқармасида кескин ихтилоф қиққан. Журналнинг биринчиси сони чиққани билан боқ Ҳамза Ҳакимзода уни ташлаб қетишга мажбур бўлди» (С. Ҳусайн. Қўсатилган асан, 47-бет).
Ҳамза кейинчалик ўзи ташкил этган «Ҳуррият» журналининг 1917 йил 7 апрель сонида «Қенгаш» журнал бошқармасида юз берган ихтилоф тўғрисида бундай ёзди: «Қенгаш» ўсимли бўлиб чиққан журналда муаллимлар ношир ва қамина мудир ва мъаъна мухаррир эдим. Матаассуф, бир номини ўзилдаги илтифок.
ўзгарди, бундай ҳуррияти қалом вақтида тилмини сўзловданд, қа-дамимни ёзувдан тўхтатдилар... Менинг йўн буш кунлик журналим бирдан бўрт циозор таҳт назоратида олинган. Мана шунинг учун соф виждоним ёзилган бўлган бу истиборлии ҳарги兹 қабул этма-ганга, дафтанг андитила айб бўлса ҳам, мудир ва муҳарририл-
ка истеъфи бермоққа мажбур бўлдим» (Ю. Султонов. Ҳамза. Тошкент, 1979, 47—48-бетлар).

Шоир ўз таржимани ҳолдада журналидан кетиш сабабини бун-
дай изохлайди: «Кенгаш» ишнида журнал чиқардим. «Кенгаш»
нинг 2-номерига ёзиладурган бўлган маколаларимнинг бойлар, ула-
молар маълумда доир бўлганга бойвача унсурлар қаршу туруб,
мен чиқардилар» (Қаранчи: Ҳамза. Мукаммал асарлар тўплам-
ли, III том, 11-бет).

Ҳамза ушбу шеърда «Кенгаш»нинг «фикр этуб кетмаган за-
монда, ҳуррияти қалом вақтида нашр этилаётган билан муш-
тарийларни муҳорабод этади.

Шеър шоир «Асарлар»нинг I-томида (1968), "Мукаммал асарлар тўпламли"нинг II томида қайта нашр қилнди.

Шеър журнал матн иносида нашр қилинмоқда.
15 Қаҳрамони сони — иқкинчи қаҳрамон, кейинги навBATда
чаётонча чиққан қаҳрамон.
28 Мутлирий — сотиб оловчи, журналхон.

ШУНДОҚ КОЛУРМУ?!
(117-бет)

Ҳамза ўқиётнинг ишларининг гуфоҳлик беришига кўра, 1917 йил йўлтларида ёзилган ушбу шеър биринчи марта «Атиф гул» (1919)
тўпламлида эълён қилнган:

1917 йил Февраль революциясини хурсандлиқ билан қарши
олган Ҳамза қизни қитмоий ва жокдай фадилига берилб,
«Кенгаш» ҳамда «Ҳуррият» журналларини ташкил этди ва улар-
га муҳарририлик қилди. Лекин у революцияга боғланган умид оқ-
ланмай, истибор ҳамон давом этаётганини, чор амалдорлари,
бойлар ва уламалар Туркстоннинг ҳамон зулум пеканжасида ушлаб
тураётганларни кўраб, изтиробга тушди.

Мазкур шеър Ҳамзанинг қитмоий қарабларида рўй бера
бошлаган ана шу ўзгаришларни, унинг ҳалқин чинакам ҳуррият
учун курашга чорлаш дарожасига кўтарилганини аке эттиради.

Шеър Ҳамзанинг «Танланган асарлари» (1949, 1958) ва
«Асарлар»нинг I-томларида (1960, 1969, 1979), шунингдек «Му-
каммал асарлар тўпламли»нинг II томида қайта нашр қилинган.

13 Дарранда — йиртиқчи ҳайво.
35 Навват (навват) — бирордлик, қардошлик.
57 Дажмод — афсонавий маълук; бу ёрда инсон зотига ёт
маълук, маъноисида.
58 Маскур — маскараланган.

495
МУҲТАРАМА ОНАЛАРИМА ХИТОБ
(119-бет)

Ҳамза архивида сақланган ушбу шеърнинг қочон ёзилган ва босма манбалар мавълум эмас. Ю. Султанов бу шеърни Ҳамзанинг 1914 йилда ёзган шеърлари сирасида қиритса, Л. Қаомов унинг ижодий тарихини 1917 йилга онд деб билади. Бу ҳар иккала фикрни на тасдиқловчи, на рад этувчи далиллар топилмади. Ушбу шеър М. Сўфизодакиийг:

Қумри билан буъбулу бедоналар,
Яхши қўрис, сиз ҳам ўқин оналар
нақоратли шеърига назира сифатида ёзилган бўлиб, шоир ижодининг билимдона М. Буэруқ Солиҳов бу шеърнинг инқилобга қадар бўлган даврда яратилганини айтади.


21 Тарихи нисвон — аёллар тарихига оид, «Машоҳири нисвон» ва «Таъкиран хавотини» каби асарлар қўзда тутилади.
29 Масиқ — эски тушунча Исо пайғамбарнинг лақаби; аф-соналарда айтилишича, Исо ўз наfosи билан ўлганларни тирилтириш, жон багилаш қобилиятига эга бўлган.
16 Тонела — erteанг кун.

ҲИКМАТСИЗ ЭМАС УЛУФ БОБОЛАРНИНГ СУЗИ...
(121-бет)

Қўлжамаси сақланмаган ушбу шеър биринчи марта 1919 йилда «Атир гул» тўпламида босилган. Кейинчалик шоирнинг «Танланган асарлар»и (1939) ва «Мукаммал асарлар тўплами»нинг II томида нашр қилинган.

«Танланган асарлар» матнин асосида нашр қилинмоқда.

13 Абул наимлар — эл-юртнинг раҳбарлари маъносида.
19 Табар — кадимий жаҳанг куроли; болта.
20 Навбар — яғни ўсаётган ўсимлик.

ДУРУСТ, ҚОШИМ ҚАРОДИР...
(122-бет)

Ушбу шеърнинг икки қўлжамаси Ҳамза архивида 37 ва 38-инвентаръ раҳкалари остида сақланади. Биринчи нусҳа шеърнинг қоралама нусҳаси бўлгани сабабли шеърнинг иккинчи нусҳаси
асосий матн учун жалб этилди. Шеър 1917 йил 10 маида араб графикасида қора қалам билан ёзилган.
Биринчи марта нашар этилмоқда.

ТУЛГАН УЛ ОЙДЕК ЮЗИНГ…

(123-бет)
«Ниҳон» имзоси билан 1917 йил 22 сентябрда ёзилган. Дастхати (11×21,5) шоир архивида сақлашади. Араб графикасида қо-
Шеърнинг яна бир нусхаси (инв. № 41) мавжуд бўлиб, у ҳам араб графикасида бир варак қозоға (5,5×8,5) қора сиёҳ билан ёзилган. Биринчи нусхадан фарқли ўринлар томниинг «Варнант-лар» қисмida қўрсатилди.
Илк маротаба нашар қилинмоқда.

(ИЛМ — БИЗНИ БАХТИМИЗ]

(124-бет)
Иbjergа дарс, ўттиз сакқиз тўртликдан ташқил топган ушбу шеър 1917 йил 7 октябрь — 1 ноябрь оралнгина Туркistonда ёзилган. Ҳамза архивида 40-инвентар роқами билан сақлашанётган ушбу шеър қўлдимаси бир чизиклар қора давлат варакларнинг араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Қўлдима 20 варакдан иборат.
Қўрондаги қудратли рақиблаар таъқибидан қониб, Саидносир Миржаллов қўмасида унинг Туркistonдаги уйнга бориб яширингиси маъбўр бўлган Ҳамза бу ёрда ҳам қизгинг южодий ва инж-тимоний пышлар билан шуғулланади. Саидносир Миржалловнинг қизи, атоҳли адаб Ойбекнинг рафикаси Зарифа Саидносировнинг хотиралари қўра, Ҳамза улар ҳоналоғида яшар экан, саҳарға қадар ўз южодий билан маъбўр бўлиб, южоддан бўш пайтларида музыка билан шуғулланар эди.
«Бизнинг уйда пианинодан бошқа барча мусяқий асоблар бор эди. Мандолина, гитара, скрипка, дутор, танбур. Ҳамза қақ ҳаммасида ниҳоятда моҳирива чаларди… Қайсиз соҳи қўлига олсак, гўзат саиратади, яхши қўшиқ айтади, товуш ёқимли. Бизга шеърият сабогидан ҳуң мусяқа ўргатарди,— деб қўллайди З. Саидносирова («Узбекистон маданияти», 1978, 1 декабрь). Бу сўзларга қўшимча тарзида шуни айтиш керакки, Ҳамза бу даврда С. Миржалловнинг қитимосиға ҳура, унинг қизларини хат-саводға ўргатиб, шеърият ва мусяқага ошно этибгина қолмай, уларга дунёвий фанлардан элементар маълумотлар ҳам бе-
ради.
Мазкур шеър Ҳамзанинг С. Миржаллов фарзандлариға берган сабожлари шаклида майдонга келган.

Қўлдаманнинг 91, 126, 129, 194—195 ва 200-сатрларидаги нуктalar ўрни бўш қолдирилган.

Ушбу шеър Ҳамзанинг «Ингил адабиёт»ини ташкил этган парчалар билан ҳамоҳангир.

Галиччи марта эълон қилинмоқда.

[МАКТАБ — БИЗНИНГ ЖОИИМИЗ]

(132-бет)

Ҳамзанинг «Илм — бизни бахтимиз» шеъри билан шаклан ва мазмунаи ҳамоҳанг бўлган мазкур бандларнинг ёзилган санаси қайд этилмаган. Шуға қарамай, улар юқорида зикр этилган шеър билан бир даврда ёзилган, деб анниқ айтиш мумкин. Бу фикри Зарифа Саидносирова ҳам «Ҳамза Туркестонд» номли хотирасида тасдиқлайди. Яна шу мурадлиниг айтишча, Ҳамза Саидносир Миржалилов оиласида берган сабоқларда (1917 йил октябрь) қизларда шеърият туйғусини тарбиялаш маҳсусида уларга тўрт сатрлик шеърлар учун мавзу ва сузлар тизмасини берган. Зарифа ва Ханиф Саидносировалар эса бу сузлар тизмасидан фойдаланган ҳолда тўрт миср давлёт иборат шеърлар ёзилishi майш қилган.

«Ҳамза ака хуzuрида,— деб эслайди 3. Саидносирова,— би- нини сабоқи устида қанча уринганимни эслай олмайман. Лекин ёзилган сузларнинг мавъносини бузмай, жойларнинг ўзгартириш қи- йин бўлмаса керак. Тўрт сатрни ёзгач, уйлибгида ўқидим:

Мактаб — бизнинг жойимиз,
Олтин-кумуш соийимиз.
Агар илм ўқисак,
Бу тун дунё ойимиз.

— Офарин!— дедилар Ҳамза ака» («Ҳамза замондошлари хотирасида», Тошкент, 1979, 161-бет).
Бу хотиридан маълум бўлишича, ушбу шеърнинг 1-бандини 3. Сандносирова ёзган. Лекин шунга қарамай, Ҳамза 17×20 форматдаги 22 варакли дафтарга бу ва бошқа бандлари ўз шеърлари сифатида кўчириб қўйган. Бунинг сабаби ушбу сатдларнинг асосий яхомаше материалди» Ҳамза томонидан тайёрлангандида бўлса, ажаб эмас.
36. банддан иборат ушбу шеърда Ҳамза ёлм оlishнинг аҳамияти ҳақидағи фикрлари баён қиилиб қолмай, ўзин орзу қилган яқин мактабда қандай тарбиийий ишларни олиб бориш ҳумқинлиги билан ҳам бизни таништирди.
Шеърнинг бошқа айрим бандлари ҳам 3. ва X. Сандносировалар иштирокида ёзилган бўлиши мумкин.
Шеърнинг автограф нусҳаси 112-инвентарь рақами билан Ҳамза фондидан сақланади.
Биринчи мarta эълон қилинмоқда.

ИЯФОН, ЭГИК ҚОШЛАРИНГ...

(139-бет)
Ушбу рубоий бир варак қоғозга (10,5×14,5) араб графикасида қора қалам билан ёзилган. Санаси «1917 йил 30 октябрь» деб қайд қилинган. Дастхати Ҳамза фондидан 45-инвентарь рақами билан сақланади.
Биринчи марта чоп этилмоқда.

МАНИ МАҚТАБ ИНДАМА...

(140-бет)
Ҳамза фондидан 42-инвентарь рақами билан сақланатаётган ушбу рубоий бир варак қоғозга (5,5×8,5) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Санаси «1917 йил 29 октябрь» деб қайд қилинган.
Биринчи марта нашр этилмоқда.

ГАРЧИ ЕКТУРМАЙ МЕНИ...

(141-бет)
Ҳамза фондидан 43-инвентарь рақами билан сақланатаётган бу рубоий 5,5×9 форматдаги блокнот варакида, араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Шу варакда «Қора қошли бир йингит...» мисранг билан бошланувчи рубоий ҳам мавжуд. Ҳар иккала рубоийиё қайд ёзилган санаси қайд этилмagan. Аммо ушбу рубоий «Илм — бизни бахтимиз» шеъринг айрим интим нуктлари билан ҳамоҳанг бўлган учун уши 1917 йилда Туркистонда ёзилган, деб такмин этиш мумкин.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

499
ЋАМЗА

ТУН-ҚУНЛАР КУТАСИМ ҚЕЛА...

(142-бет)

Рубоийининг Љамза фондида 110-инвентарь рақами билан саклананган қўлёмсиз нусхаси бир чизикли даftar варафига араб графисасида қора қалам билан (11×17,5) ёзилган. Санаси номаълум.

Биринчи мarta нашр қилинмоқдад.

ҲАР КУНИ КУРГУМ ҚЕЛА...

(143-бет)

Њамза фондида 110-инвентарь рақами билан саклананган рубоий қўлёмсази 11×17,5 форматли бир чизикли даftar варафига араб графисасида қора қалам билан ёзилган. Санаси номаълум. Аммо бу рубоий ҳам «Илм—бишни бахтимиз» ўшрндаги айрим мотивлар билан ҳамоханг бўлганлиги сабабли 1917 йилда Туркис-тонда ёзилган, деб тахмин этиш мумкин.

Биринчи мarta эълон қилинмоқда.

. ЖАҲОЛАТ Макрининг Нишидан...

(144-бет)

Њамза фондида 47-инвентарь рақами билан сакланади. 9×10,5 форматли қозозга қора сиёҳ билан араб графисасида ёзилган. Ушбу байтинги ёзиллиш тарихи ҳақида шоирининг қуйин-даги изоҳи маъкуд: «1917 йил 12 ноябрда Туркис-тонда, Фарғо-нада муҳторият эълон этилув афкори асосида рухоний ва қора ғурудларининг кетатурган йўл, қиладурган аъзоли фосиллари ҳақин-даги таҳун газетасида хаёнинг ҳукм этдиғи абётидир».

Биринчи мarta эълон қилинмоқда.

УЕН, ВАТАН!

(145-бет)

Шевр 1917 йилда Октябрь инқилоби ғарифасида ёзилган ва «Улуғ Туркистон» газетасининг 21 октябрь сонида «Њамза Ҳаким-зода Ниёзий» имзоси билан босилган. 7, 23-сафтардаги кўп нукталаар асосий матида ҳам мавжуд.

Газета матни асосида биринчи мarta қайта эълон қилинмоқда.

1 Ўён, Ватан!—уйғон, Ватан!
12 Навзод йлсун—янгилансин, яшарсин маъносида.

500
ҲОИ, ИШЧИЛАР!

(147-бет)

1917 йилда Октябрь инкилоби арафаларида ёзилган, деб тах-мии этилди. Ушбу шеър биринчи марта 1919 йилда Ҳамзанинг «Атир гул» тўпламида босилган. Сўнг шоир вафотидан кейин нашр этилган барча шеърий тўпламларига киритилган.


«Атир гул» матни асосида нашр қилинмоқда.

БИЗ ИШЧИБИЗ

(150-бет)

Шеър 1917 йил Октябрь инкилобиннинг биринчи куписида ёзилган. Биринчи марта 1919 йилда «Атир гул» тўпламида босилган. «Биз ишчи́биз» шоир вафотидан сўнг нашр этилган барча тўпламларга киритилган.

«Атир гул» тўпламидаги мати асосида нашр қилинмоқда.

ИШЧИЛАР, УЙГОН!

(152-бет)

1917 йилда Октябрь инкилобиннинг дастлабки ойларида ёзилган ушбу шеър Ҳамзанинг яқин дўсти, Ўзбекистон ССР ҳалқ ар-тисти Мухиддинқори Егубовдан ёзил бўлиб, шоирнинг 1939 йили чиққан «Танланган асарлари»да биринчи марта нашр этилган ва барча шеърий тўпламларига киритилган.

«Танл LANGAN ASARLARI» (1939) матни асосида томга киритилди.

ДУНЕДА МЕН ҲECH УЗИМДЕК ПОК ФИТРАТ ТОПМАДИМ ...

(153-бет)

1917 йил 5 ноябрда Туркистонда ёзилган ушбу газал Ҳамза архивида 46-инвентаръ рақами билан сақланади. Сафия қорозга (22×35,5) араб графикасида қора силёх билан ёзилган. Шеърининг ёзилиши тарихига онд қўлёмада қуйидаги изоҳ мавжуд:

www.ziyouz.com kutubxonasi
1917 йил 5 ноябрь эди. Сандносир ҳовлисинда, демак қандан ынг оҳтис олдини маълумот бораси ндадир. Яна раҳамлар битуб бир фулгина қолди. Ғарчи фулдан раҳам истифода этулмайдир. Лекин фул ulla магаач, рақамиёни фулсин муруфим ulla олмаслиги табиийдир, мақоласини биноан биргина фуллик маълумот олувга мухотира ва муздокира қолди.

Тамадди деган тавассуф амр учундир.

Биринчи марта эълон қилинмоқда.

Фитрат — яратилиш.
1. Милоз — кишининг табиати.
2. Қуэли udder (қуэли адва) — қортиқ қаражала душман.
3. TableRow 4. Мироят (табъи мирият) — саҳий табиатли.
10. Қуръат — куч-кувват маъносида.
11. Осор атиқа — қадимдан қолган ёдгорликлар.
17. Паланге — қоплон.
18. Ҳакват — машиқақат, толесизлик.
19. Нечка — нечук маъносида.
20. Қуффор — кофирлар.
20. Бин-биён — суз бирикмасида «кўрувчи» маъносида.
22. Қиллат — камчилик маъносида.
24. Зиллат — хорлик, тубанлик.
32. Қураш ич — ёр юзи маъносида.
33. Қайр — хато. камчилик.
40. Қалб биққат — қўнгли юмшоқ.

1918

ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИНА

(155-бет)

1918 йилда ёзнлган ушбу ёшъяр «Улуг Туркистон» газетаси нинг ўша йил 11 январь соида эълон қилинган.

1917 йил 26—29 ноябрда Қўқонда ўтказилган IV умуммусульмонлар қурултойи Туркистон муҳторияти ташкил этилгани ҳақида қарор қабул қилади. Муҳториятнинг, юзаки қарангана, ҳалқаро-вар шнорлари билан танышган Ҳамза, аксар ўзбек энъиларни син-гари. «Тўрт йўл йиллар» Романовлар сулосаси — чоризмнинг зулъми бўдир эзнлган Туркистон ҳалқлариға чинакам озодлик келди, деб қилайди ва муҳториятнинг барпо этилишини олқишлайди.

Ачмо орадан кўп ўтмай, муҳториятнинг мешна тақаш ҳалқ оммасига эмас, балки миллий буржуазия манфатини ҳимоя қилишга қаратилган реакцион моҳимти ошиқор бўлади. 1918 йил 19 февралда муҳторият сўзсиз таслим тўғрисидаги советлар ултиматумни рад этгач, тор-мор этилади.

Биринчи марта нашр этилмоқда.
ИЗОХЛАР

ЎЙГОН!

(157-бет)

1918 йил бошларда ёзилаган ушбу шеър илк бор 1919 йилда «Атир гул» тўпламида нашр қилинган.
Шоирнинг ўзни томонидан басталган кўй асосида «Ўйгон!» ўзбек халқининг севимли революцион қўшикларидан биринга айланган.
Шеър Ҳамза шеърий тўпламларида мунтазам равишда нашр этилиб келади.
«Атир гул» тўпламининг матни асосида нашр этилмоқда.
10. Сурра — ола-була чопон киъувчилар, реакциян уламолар маъносида.

ИШЧИ БОБО

(159-бет)

1918 йил бошларда ёзилаган ва 1919 йилда «Атир гул» тўпламида босилган. Шеърға шоирнинг ўзни томонидан кўй яратилган бўлиб, бу ҳақда мазкур тўпламга ёзилаган сўзбосида қўйидалар айтилади. «Оханг шоирнинг ўз тарифидан ясалгандир. Уқувнин сагларинизга билимсиз қолмасин учун ҳар биринг нотага кўчирибдик».
Ушбу нашр учун «Атир гул» тўплами матни асос қилиб олинди.
12. Пиндик — куртак.
ЯША, ШУРО!

(160-бет)

Шеър Ҳамза раҳбарлигида Ўлда сайдер драмтуппаси томонидан 1919—1920 йилларда кўп марта нажро этилган.

503
Ҳамзанинг замондошлариidan Ш. Садрулланин шоирининг ўша давр фаолияти ҳақида ёзади:


Айрим маълумотларга қарабганида, ушбу шеър дастлаб «Яша, Турон» шаклда бўлган. Лекин бу таҳминин тасдиқловчи далиллар ҳозирча топилмади.

Шеър Узбекистонда барпо этилган совет ҳокимиятининг ўзига хос гимни сифатида айтилиб келади.

«Танланган асарлар» (1939) матна асосида қайта эълон қилинмоқда.

2 Берди мангу итибоя — мангу уйғондик берди.
4 Жоҳ — қадр, шараф, эътибор.
20 Кўлоқ — дарвешлар кийган конусимон бош кийими.
Жанда — йиртиқ, тўзиган эски кийим.

ҲОЙ, ҲОЙ, ОТАМИЗ!

(162-бет)

Шеър 1918 йил бошларидан ёзилган ва 1919 йилда «Атир гул» тўпламида бошилган. Кейинчилик 1939 йилда чиққан «Танланган асарлар» ва шоир асарларининг кейинги барча нашриларига қирилган.

Шеърларга шоирининг ўзни куй басталган.
Узбек халқининг революцион қушиқларидан бирига айланган ушбу шеър ўз вақтида қардosh халқлар томонидан севиб куйилган.


«Танланган асарлар» (1939) матна асосида эълон қилинмоқда.

ТОШКАНДДАҢ КЕЛМИШ УРТОҚ САФОНОВФА ЕЗИЛМИШ АБЕТ ВА МУСУЛМОН АСКАРИНИ ШАРАФИНАДУР

(163-бет)

Қўлёмаси Ҳамза архивида 31-инвентаръ рақами билан сақланадиган ушбу шеър 1918 йилда 11×35 см форматли қозога араб графикасida қора снёҳ билан ёзилган.
Биринчи марта шоир «Мукаммал асарлар тўплами»нинг III томида эълон қилнган.
Шеър гражданилар уруши йилларида Фаргона фронтиси қўшинларининг қўмондоши бўлган Сафоновга багишланган.
Қўлмаза асосида нашрга тайёрланди.

9 Ҳумо — афсонавий дэвлат қуши; у қимнинг бошга қўнса ёки сони тушса, шу киши энг бахтли бўлади, деган ря-воят бор.
8 Шерони панжадор — қўрқмас, довъорак кишилар.
10 Жаҳончўвор — жаҳонни бошқарувчи.
11 Рух энар — рухламоқ маъносида.
14 Устивор — чидамли, маҳкам.

ОЙ СИНГЛИМ, ОП ОФАМ

(164-бет)

Ингиин ва қизнинг диалоги шаклида 1918 йилда ёзилган ушбу шеърининг дастхати Ҳамза архивида 32-инвентаръ рақами билан сакланади. Шеър 20×27 см форматли катак дафтар вараганга араб графикасида кора сиёҳ билан ёзилган.
Биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг III томида эълон қилнган.
Қўлмаза асосида чои этилмоқда.

17 Мусовот — тенглик, баробарлик.

ЭЙ ЛАПЛИ-Ю ГУЛАНДОМ, ЗУЛАЙХОПИ ПАРИВАШ...

(166-бет)

Автографи Ҳамза архивида 44-инвентаръ рақами билан сакла-наётган ушбу рубоийий 1917 йил 13 октябрда катак дафтар парча-сига (4,5×10) араб графикасида кора сиёҳ билан ёзилган. Рубоийий маргилоийлик Махсумхонга багишланган. Шеър архивида рубоийий яна бир нусхаси (инв. № 27) мавжуд. Матнлиар бир хил.
Рубоийий дафта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг III томида эълон қилнган.

2 Дисарон — бошқалар.
Мушиевваиш — қўнгли паришон маъносида.
2 Тараҳхуб — рахм қилиш, ғамхўрик.
4 Мунаққаш — нажиламоқ, безамоқ.
1919
БЕРМА ЭРКИНГИНИ ҚУЛДАН

(167-бет)
Ушбу шеър Ҳамза архивида 52-инвентаръ рақами билан сақланган ҳужжатдағи "Ой синглим, ой оғам" шеърининг давомиға араб графикасida қора снёҳ билан ёзилган. Шеър ерарвар-ҳас иқ ба ёзилган санаси қайд этилмagan. Ҳамзашунос олимлар бу шеърининг 1919 йилда ёзилб, 1919—1920 йилларда Ҳамза ҳаҳбар- лингдаги Улка саёёр драмтрппаси томонидан кўп марта ижро этилганнин таъкидлаб ўтадилар.
Шеър нилда дафъа "Танланган асарлар" (1949)да нашр этилган. Кейинчалик шоир асарларнининг барча нашрларига киритилган. Қўллётма асосида эълон қилинмоқда.
26 Қўнътрабл (контрбл) — қарши чиқишлик.
27 Ийи эрлар гулуани — Октябрь иккилоғи ғалабгай нати-{жасида барло этилган ёш Советлар Республикаси.
34 Қонди санжоқ — қизил байроқ.

БОШ ҚУТАР БУГУН ОЕҚ ОСТИДАН...

(168-бет)
Ушбу рубоийи Ҳамза архивида 79-инвентаръ рақами билан сақланган ҳужжатда "Қалпоқ кийган қаҳрамонлар", "Тўлқин синди бошларда..." (икки тўртлиги) ва "Яшангиз ишчи-дехқонлар! (1920, 23—25-сатрлари) шеърлар билан бирга жойланган. Барча шеърлар 1919 йилда 23×35,8 см форматли ҳозорга араб графикасida кўк қалам билан ёзилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.
3 Сарват эли — боийлар, эксплуататорлар.

ЯШАНГИЗ, ИШЧИ, ДЕХҚОНАР!

(170-бет)
Дастлаб "Танланган асарлар" (1949)да, сўнг Ҳамзанинг барча шеърларни тўпламларида эълон қилинган.
Нашрда "Танланган асарлар" (1949) матнн асос қилиб олинди.
ҚИЗИЛ АСКАРЛАРГА БАҒИШЛАБ

(171-бет)

Шеърининг бир чизиқлар даftar варағиға (20×13) араб графиксизда қалам билан ёзилган дастхати шоири архивида 52-инвентаръ рақами билан сакланади. Сарла ва ҳостдағи «Ўйғурлар ҳа- восида» деган изоҳга кўра, шеър ъўғур қўйларни асосида яратилган.

Биринчи марта «Танланган асарлар» (1949)да эълон қилинган. Сўнг Ҳамзанинг кейинги ёнларда нашр қилинган барча тўпламларига «Қизил аскара» сарла ва қўйлар билан киритилган.

Қўлёмнинг асосида чоп этилмоқда.

ҚАЛПОҚ ҚИЙГАН ҚАҲРАМОНЛАР

(172-бет)

1919 йилда ёзилган, дастхати Ҳамза архивида 79-инвентаръ рақами билан сакланган ушбу шеър 23×35,8 см форматли қоғозга араб графикасизда қалам билан ёзилган. Қўлёмнинг 1—2-сатрлари «Берма эркинни қўлдан» шеърининг дастлабки сатрлари билан деялик муштарақдирилган.

Шеър биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами»нинг III томида эълон қилинган.

Томга дастхат асосида киритилди.

24 Офоқ — дарё маъносидан.

1920

ЯША, ШУРО, ЯША, ИРФОН!

(174-бет)


Наърда қўлёмнинг асос қўлиб олинди.

1921

УШШОҚ ҲАМИША НОР ИЛАНДУР...

(175-бет)

Тўртлик улуғ озарбайжон шоири Фузулййнинг қуйидаги русийсида таклідан 1921 йил июлида Қоғоз станциясида ёзилган:

www.ziyouz.com kutubxonasi
Гул ғунчалиғинида хор иландур,
Очилса бир ўзга ёр иландур.
Вактинича чекар тиқан азобин,
Фаслинида олур ҳаким гулобин.


1 Ушиюк — ҳисса.
Нор — ўт, олов.
3 Дутарса — тутса маъносида.

КООПЕРАТИВ СУНГРА БОРАСИЗ...
(176-бет)

Ушбу ҳажвий шеър қўлъёзмаси Ҳамза архивида 56-иентаръ рақами билан сақланади. Санасть: «1921 йил 19 март», деб кўрсатилган. 17,5×22 см форматдаги қорозга араб графикасида қора ҳалам билан ёзилган.
Биринчи марҳа эълон қилинмоқда.

1922

УФОРИ БУЗРУК
(177-бет)

«Танланган асарлар» (1939) матн асосида нашр этилмоқда.

4 Зуннор — муслумон мамлакатларда яшовчи яхудийлар ва христиан динидаги кишилар буйин ва белига боғлаб юрадиган маълум бир рангдаги чиъир.
5 Амома — салла.
8 Чўғз — бойкуш.
Дарқ этмоқ — фаҳмламоқ.
1923

КЕЛДИ БАЙРАМ, ЮЗ ҚУВОНЧ, УФОН БИЗИ СОФ АЙЛАДИ...

(178-бет)


Биринчи мarta «Мукаммал асарлар тўплами»нинг III томида «Байрамлик» сарфавҳаси остида рубоийнинг дастлабки икки сатри эълон қилинган.

3 Оғун — олам.
   Тамур — дўзах.
4 Умлох — жаннат.

1926

ДУЭТ

(179-бет)


Сунгги нашр матни асосида томга жалб қилинди.

«КУЧА БОГИ» АШУЛАСИ

(181-бет)

Шеър 1926 йилда ёзилган ва шу йили «Муштум» журналининг 29-сонида «Товонешар» имзоси билан эълон қилинган. Дастхати топилмаган.

Шеър ҳузбек классик куйиларidian бири — «Кўча боги» охангida ёзилган.

Ҳамза архивида 5-инвентаръ рақами билан сақланаётган ҳуж-жат икки вақтардан иборат бўлиб, араб графикасида бошфаша рангли қалам билан ёзилган.
Қаҳрамонларининг шеърий диалоглари шаклида ёзилган ушбу шеър айрим қилинг адаабиятларда драматик тур намунаси сифатида тилга олинади. Аммо бизга етиб келган парча бу асарни Ҳамза шеърий меросининг намунаси сифатида ҳәлло қилиш ва текшириш учун тўла асос беради.
Асарнинг ҳар бир банди рақамданган сабабли унинг дастлабки 64-мисраси ва, ҳужмок, сўнгги, якунловчи бандлар бизга-ча етиб келмаган, деб айтиш мумкин.
Шеър Ўзбекистонда ер-сув ислоҳоти ўтказилишин муқосабати билан тахминан 1925—1926 йилларда ёзилган.
Бизга етиб келган парчанинг XXIV—XXXI бандлари «Мажлисдан кейин қузатишда» деган сарлавҳа билан ажратилганга асосланаб, асарда мажлисдан олидини мансара, мажлис мазараси ва мажлисдан кейинги мансара тасвир этилган, деб тахмин этиш мумкин.
Ушбу нашрда қўллама таъян матн сифатида олинди.
66 Чилон — диний тушунчага қўра, гўё ёфиритаги қунгча ға бўлган, қўзга қўринмайдиган, бир-биридан ажралидиган афсонавий қирқ рух.
Қутби авлиё — қўл кўрсатувчи авлиё.
71 Мита — донга тушадиган заарқунданда қурт.
ОЛ, ДЕҲҚОН УРТОҚ, ҚУЛИНГГА ЕРНИ...
(185-бет)
Тўртлик Ўзбекистонда ер-сув ислоҳоти бошланишси муносабати билан 1926 йилда ёзилган. Уни ёшёр матбуот ходими Фаттоҳ Аминова такдим қилган фотокарточкаси орқасига ёзил берган. Биринчи марта «Мукамвал асарлар тўплами»нинг III томида
510
эълон қилинган. Ушбу туртлик «Ер ислоҳоти»нинг сўнгги банд-ларига мансуб бўлиши мумкин.
Томга мазкур нашр матни асос қилиб олинди.

НУКСИ ҚАЛАМ АР МАЪСИЯТИ ЖОН УЛА БИЛМАС..
(186-бет)
Рубобий 1926 йил 10 июнда водий ижроқўм раиси номига ёзилган мактубда келтирилган. Бир варақ қозғла араб графикасида кўқ синёх билан ёзилган рубобий дастхати шоир архивида сақла-нади.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.
1 Нукси қалам — қалам камчилги.
Мавсилат — гувоҳ.

НАФАҚА НА ДЕГАН БАЛО БУЛДИ?..
(187-бет)
1926 йил 21 декабрда ёзилган ушбу шеърий мактубнинг икки-та автографи Ҳамза архивида 72—73-инвентарь рақamlари билан сақланади. Иккичи қўлламанинг охирида: «Уртоқ Рахим Пўлдош-бой Акром... газетасиға ёзилган пенсия шикоятномасидан кўпий-дур», деган изоҳ берилган.
Матнлардаги фарқлар томнинг «Вариантлар» қисмида кўрса-тили.
Нашрда 72-инвентарь рақамли мати асос қилиб олинди.
29 Дуруд — мақтсов, яхшилик тилаш.
1927
БИР ЎРТГА КЕТИШИ ИХТИЕРИ...
(188-бет)
Катак блокнот варағига (11,5×20,5) араб графикасида қа-лам билан ёзилган ушбу шеър дастхати шоир архивида 74-инвентарь рақами билан сақланади.
1927 йил 8 январда ёзилган ушбу сатрлар, афтидан, ут мустақил парчадан (1—4, 5—10 ва 11—12) иборат бўлиб, эскиз шак-лига эгаэир.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.
БИР ШАРМАНДАТИЛИДАН
(190-бет)
Узбек шоир ва таржимони СайдҳайбатуллаХўжа Сайдориф-хўжа ўғлани Хислат (1880—1945)нинг «Найларам» шеърига ўхшат-

«Янги Фарғона» газетаси матни нашр учун асос қилиб олидди.

16 Харосон бўлмаса — қўрқувда бўлмаса.
21 Қабзай «Чиғирик» — қўрқувдаги чангали.
23 Финотдел — молия бўлми.

ҚЕЛИНГ, ДУСТЛАР, ҚИЕМАТ ҚУН ЯҚИН БЎЛДИ...

(192-бет)

«Осод Бухоро» газетаси (1927 йил 8 февраль сони 4-сахифаси)нинг ҳошиясида ёзилган ушбу ҳаққий тўртлик араб графикасида қалам билан ёзилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

УЗБЕК КОТИНИ ТИЛИДАН

(193-бет)

Шеър 1927 йилда Машрабининг «Дастиндан» радиоф тезазида ўхшатма тарзила ёзилган ва шу йили «Янги Фарғона» газетасининг 17 февраль сонида эълон қилинган.
Шеър газета матни асосида нашр қилинди.

4 Учун жовидонлар — умрбую қишилар.
10 Шабларақ — қўршапалак.
22 Такфик — ҳилкини хафоялаш.

БИР ҚУРКОҚ «МАСЪУЛ ИШЧИ»НИНГ ТИЛИДАН

(195-бет)

Газета матни нашрга асос қилиб олинди.

10 Карбала — Ирокдаги ҳаҳар. Саудия Арабистони (Макка,
Мадина ва бошқа шаҳарларга борадigan карвон йўлидаги йўрик савдо ва транспорт пункти.

УЗБЕК ХОТИН-ҚИЗЛАРИГА

(196-бет)


7 Тақрир қилмоқ — қарор қилмоқ.
11 Сулаймон — пайгамбарлаштирилган тарихий шахс. Тарихий маълумотларга кўра, мин. ав. 965—928 йилларда Исроил — Иудея ҳукмдори Довуднинг ўғли. Унинг мўъжизалари ҳаққидаги афсона ва ривоиълар мусулмонлар орасида ҳам кент тарқалган.

ОЗОД ХОТИН-ҚИЗЛАР ҚУШИГИ

(197-бет)


«Танланган асарлар» (1939) матни асосида чоп этилмоқда.

2 Эрк билан ўйлашмиз — паранжини ташлаш йилларидаги фожиали воқеалар қўзда тутилмоқда.
12 Мугтит — созанида.
12 Ғулёр — йўзек ҳалқ қуйиларидан бирининг номи.
29 Са но йи куйилари — санъат куйилари. (Бу ифода Ҳамза асар-
ҲАМЗА

ларининг аксар нашрларида «самойн уйларин» шаклида берилган.
36 Тамаддуналламиз — маданийлашамиз.

БУ КУН — 8 МАРТ

(199-бет)

Ҳалқaroo хотин-қизлар қунига баришлгангандан ушбу шеър 1927 йилда ёзилиб, «Янги Фарғона» газетасининг 8 март сонида («Чингирқ» бўлимida) босилиб чиққан. Щеър қўлламаси сақланмagan.


Нашрда «Янги Фарғона» газетасининг матниси асос қилиб олинди.

3 Нафси аммора — ёмон йўлга унвончі нафс.
4 Уллинг кафандар — паранжида маъносида.
10—11 Халифа — Муҳаммад пайғамбарининг ворси деб ҳисобланган имомнинг унвони.
14 Мурашд — йўл кўрсатувчи.
15 Бети довула — хунук маъносида.
19 Фасб этмоқ — зўрлаб тортаб олмоқ.
24 Тарик — афъон, қора доро.
51 Маска — Саудия Арабистонидаги шаҳар, мусулмонлар сингинадиган, ҳақ қиладиган жой.
52 Сақар — дўзах, жаҳанниам.

ХОТИН-ҚИЗЛАР ОВОЗИ

(200-бет)


Ҳамза мазкур шеъри матбуотда эълон қилибгина қолмай, ашула сифатида айтилб юриши ва оммалашишига ҳам катта эътибор берган. «1927 йил,— деб эслаган эди таниқли хонанда Лутфиноним Саримсокова,— Ҳамза «Хотин-қизлар овози» шеърини менга такдим этиб, ашула қилиб айтишиними илтимос қилди. Ашула оҳангига маст бўлган Ҳамза менда талант борлигини қайд

514
Қилди... Унинг даъвати билан паранжимни ташладим. У менинг чинакамустозим бўлди» («Ҳамза замондошлари хотirasida», 150-бет).

Томга газета матни асос қилиб олинди.

ШАҲРИСАБЗ МАҲАЛЛАЛИ АЗИМХЎЖА ЭШОН БИНИ ТОСІҲУЖА ЭШОНИНГ ОФИЗ БОҒЛАШЛАРИ
(203-бет)


Ҳамза архивида (инв. № 120) сақлананган қўллешма уч ваърақ қозозга (12×19) араб графикасида қалам билан ёзилган бўлиб, шоирининг бошқа сатирик шеърларидан намуналарни ҳам ўз ичкига олди.


Шоир архивида сақлананган (инв. № 76) «Янги Фарғона» газетасининг ҳошингиза қаламда «Ҳайдарбек ҳам Читаронда сайлов» деб бошлантган яна бир ҳажвий шеър ёзилган.

«Янги Фарғона» газетаси нашрга таянч матн қилиб олинди.

9 Хатми — ўлганларнинг рухлари ёзотилаб ўтказиладиган фотихаҳонлар маросими.
10 Хасим — биронинг ҳатгиридаги киши.
12 Фитр — арабча сўз бўлиб, рўза охирида камбагалларга, муллаларга берилидиган садақа, эҳсон.
13 Ушир — ўндан бир.
19 Хиллатчи саҳиҳ айлаб — хилват топиб.
21 Амри маъруф — шариатга муовфика келадиган ишларни ба-жариш.
Чилла — қирқ кунгача ташқарига чиқмай, ибодат қилиш.

ҚУТЛУФ БУЛСИН
(205-бет)

Ҳамза 1927 йилда Улур Октябрнинг ўн йиллиги муносабати билан ёзилган ушбу шеърни «Янги Фарғона» газетаси редакция-
сига юборган, аммо газета шеърни ўз вақтида босмagan. Аччигланган шоир шеърни редакциядан қайтариб олиб, Собир Абдуллаға эсдалик учун берган.


Шунда Ҳамза аканинг бир жумла сузи ёлида қолган эди: «Босилмаслингига сабаб унинг узунлиги эмасдир, балки унинг сатрларларидан аччиглиги бўлса керак!».


Кейинчалик Собир Абдулла бу шеърни 1954 йилда «Шарқ жолдузи» журналида эълон қилган.

Ҳамза архивида мазкур шеърнинг 78, 81, 82, 116-инвентаръ рахамлар билан тўргта қоралама нусхаси сақланади. 78-инвентаръ рахамли «Бу кун Октябрға ўн йил тўлди» сарлаъхали 1-қўлъёма (17×21,5) араб графикасида қаламда ёзилган. 81-инвентаръ рахамли сарлаъхаси 2-қўлъёма (21×16,5) араб графикасида қаламда ёзилган. «Кутлуғ бўлсинг» деб сарлаъхаланган 82-инвентаръ рахамли 3-қўлъёма (10,5×25,5) араб графикасида қаламда ёзилган. 116-инвентаръ рахамли 4-қўлъёма esa бир чизиқли дафтар варағига (17×21) араб графикасида қора қалам билан ёзилган ва «Идрокси қалалalar» деб сарлаъва қўйилган. Ёзилган йили кўрсатилмagan. Қолган нусхаларда 1927 йил деб ёзилши санаси кўрсатилган.

Шеърнинг барча қўлъёма нусхалари томининг «Вариантлар» қиёмдага келтирилди. Улар тўлик бўлмай, маъқий вариантлар ва хомаки сатрлардан иборат.

Шеър 1958 йилдан бошлаб шоир асарларининг барча нашрларига мунтазам қиритиб қилинмоқда.

«Мукаммал асарлар тўплами» (III том) матни асосида нашр-га тайёрланди.

3 Найсонлар сайрашиб — баҳор ёмгири ёғиб.
7 Қавс — камалак.
12 Малаллар — жундан тайёрланадиган чакман кийган эшонлар.
13 Йрфон — билим.
УН КУНДИРКИ, ЯНГА-КЕЛИН БИРЛА ОЧМИЗ...

(207-бет)

Ушбу рубоийнинг чизиқсиз қоғозга (11×17) араб графикасида яшил ранг сиёҳ билан ёзилган қўлдомаси Ҳамза архивида (инв. № 65) сақланаади. Санаси «1926 йил 4 август» деб қурсатилган. Рубоий республика президенти И. Охунбобов номига нашафа сўраб ёзилган.

Биринчи марта нашрга киритилди.

БУЛ ЖАҲОН БАҲРИДА ХИЛҚАТДАН ХАЙРОН КЎНГУЛ...

(208-бет)

Қўлдомаси Ҳамза архивида (инв. № 77) сақланаётган ушбу рубоий газета парчасига (18×14) араб графикасида бинафшан ранг қалам билан ёзилган. Санаси: «1927 йил 18 сентябрь» деб қурсатилган. Рубоий охирда:

«Ҳар муоллидан ҳўмрайиб чиққан қишига қўндальанг,
Бу Ҳакимзода ўтар дунёдан Ниҳон здарақ»

деган байт мавжуд.

Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ҲАЙ-ХАЙ, ДУЪСТЛАР, ҚАДАМ БОСМАНГ КУЧА САРИ...

(209-бет)

Ушбу сатрлар билан бошланган ва Ҳамза архивида 83-инвентаръ рақами билан сақланаётган шеър бир чизиқлани дайтфар қарағига (20×16,5) араб графикасида кора қалам билан битилган. Шеър Октябрь революциясининг ўн йиллиги муносабати билан янги хаёт дushmanлари тилидан ёзилган.

Биринчи марта эълон қилинмоқда.

МУБОРАК ИШЧИЛАР

(210-бет)

Ушбу шеърнинг араб графикасидаги дастхати (33×31) Ҳамза архивида (инв. № 71) сақланаади. Шеър 1927 йилда ёзилган ва шу йилди «Янги Фарғона» газетасининг 30 март сонида эълон қилинган.
«Янги Фаргона» газетасининг матни асосида нашр этилмоқда.
1928
«ХУЖУМ» ХОИНЛАРИГА!
(211-бет)
Томга «Янги Фаргона» газетасининг матни асос қилиб олинди.
5 Иршод айлади — ўиллади, уйлади.
15 КК — контроль комиссияси.
МУБОРАҚ
(212-бет)
Нашрда «Янги Фаргона» газетаси матни асос қилиб олинди.
2 Зубдайи баишарлар — яхши инсонлар, сара кишилар.
13 Бако — бошқийлик.
УЗИЛГАН ЧЕЧАКЛАР
(213-бет)
Шеър «Хужум» душманлари томонидан вақт шийларча ўлдирилган хотин-қизларнинг хотирасига бағишлаб ёзилган. «Янги Фаргона» газетасининг 1928 йил 8 март сонида босилган. Шоир ар-
«Янги Fahrона» газетасининг матни асос қилиб олинди.
47 Дорилахлев — аҳлоқ тузатиш жой; қамоқ.
59 Асака — Андижон обларидаги шахар. Ҳозирда Леонинск шахри.

ТУРСУНОЙ МАРСИЯСИ
(216-бет)

Томда «Танланган асарлар» (1939) матни асоса олинди.

23 Ҳожиқул Раҳматулловев — Турсунойнинг эри; ҳозир Тоҳикистон ССР ҳалқ артисти.
29 Ҳалима — Фулом Зафарийнинг «Ҳалима» музыкали драмасидаги бош қаҳрамон.

ЁДИМГА ТУШДИ
(217-бет)

Шеър Мукимийнинг «Ёдимга тушди» радифли мураббаларига татоббу тарзда ёзилган.
«Янги Fahrона» газетасининг матни асос қилиб олинди.

519

www.ziyouz.com kutubxonasi
# ТУРЛИ ПИЛЛАР

[ШОКИРЖОН ВАФОТИГА МАРСИЯ]

(219-бет)

Бир-бирининг мантикий давоми бўлган, айни пайтда уч мус-тақила шеърларн иборат бўлган ушбу марсия қўлдўмаси Ҳамза ар-хивидда 134-инвентарь рақами билан сақланади. Бир чизиқлiface кў-розга (22,5×35) араб графикасига қора сиёҳ билан ёзилган. Марсия шоирининг Шокиржон исмий дўстига багишланган. Марсиянинг ойирги мисрандаги «Торихи имони» ифодасидан Шокиржон 1906 йил ракаб ойиннинг тўртинчи кунида вафот этган маълум бўлди.

Биринчи марта эълон қилинмоқда.

2-марсия

1 Хурду калон — катта-кичик маъносида.
24 Рахти сафар — сафар юқини жўнашга тайёрламоқ.
3-марсия
20 Бегарон — чексиз.
28 Хосу ом — ҳамма, барча.
45-сатр қўлдўмада ҳам йўқ.

[БИЛИНГ, ДУСТЛАР, БУ КОФИРНИ
ТАХТУ ТОЖИН ОЛУР ЕПУН...]

(225-бет)

Ушбу шеър қўлдўмаси Ҳамза архивидда 27-инвентарь рақами билан сақланади. Катак дафтар варағига (13×19,5) араб графикасига қора сиёҳ билан ёзилган.

Биринчи марта эълон қилинмоқда.

МУОМАЛАЯ АФКОР

(226-бет)

Шеърнинг автографи Ҳамза архивида 60-инвентарь рақами билан сақланади. Ћозилган санааси кўрсатилмagan. Бир чизиқлiface катта вараққа (34×22) араб графикасига қалам билан ёзилган. Шеърнинг яна бир нусхаси (инв. № 84) ҳам мавжуд. Матиллар-даги фарқлар «Вариантлар» қисмидан берилди.

Биринчи марта эълон қилинмоқда.

1 Афкор — фикрлар.
6 Имод — мадад, кўмак.
8 Жуд — хайр-эҳсон.
Адам — йўқлик.
9 Козиб — ёлғончи.
10 Роҳиб — христиан динидаги монах.
12 Надам (намоат) — афсусланishi, пушаймонлик.

ТАҲАССУРОТИ АФЛОКИНДАН БИР ИЛҲОМ

(227-бет)

Шеър автографи Ҳамза архивида 124-инвентаръ рақами билан сақланаади. Чизиқсиз бир варақ қоғозга (33×35) араб графикасида қалам билан ёзилган. Биринчи марта нашр қилинмоқда.

4 Қудс — поклик, тозалик.
8 Равоқ — катта биноларнинг ичи ёки олдидаги ярим донара қилиб ишланган қисм.
14 Хишт — гишт.
39 Накбат — толесизлик, хорлик, машаққат.

ҲАЖВИ НИҲОН

(229-бет)

Ҳамза архивида сақланаётган қўлдўзмада (инв. № 23) Нўшин-равон вафотига ёзилган марсия давомига (18×27) ушбу ҳажвий шеърий мактуб араб графикасида сиёҳ билан ёзилган. Шеърда тилга олинган тарихий шахслар тўғрисида Ҳамза хаёти ва ижодиға бағишланган асарларда маълумот учрамайди. Шеър автограф асосида илк дафта эълон қилинмоқда.

36 «Лоҳавлос» — диний тушунчага қўра, қўрққан пайтда қўқилдиқдан дуонинг бошланиши.

[ОҲ, ЭЙ БАХТИ ЗАБУН, МАҲЗУН ВАТАН, ГИРЕНСАН...]

(232-бет)

Шоир архивида 129-инвентаръ рақами билан сақланаётган ушбу шеър бир чизиқли узуун вараққа (22×25,5) араб графикасида қалам билан ёзилган. Ёзилган санаси номаълум. Биринчи марта эълон қилинмоқда.

[КИМ ЛИГЛАР?]

(232-бет)

«Иштирокии» газетасининг 1919 йил 21 май солида босилган ушбу шеър қўлдўзмаси Ҳамза архивида 51-инвентаръ рақами билан сақланаади. Шеър охирида «Ҳамза Ҳакимзода» деб имзо
Қўйилган. 4, 10, 15-қаторлардаги кўп нукталар матидаги учъиб жетган ўринларни билдиради.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

34 Эил — соя маъносида.
45 Помол (поймол) — оёқ остидага қолган, эзилган.
91 Шарр — ёмонлик, гуноҳ.

ҚУЛИНГИЗДАН ҚЕЛГАНЧА РАҲМ АПЛАНГ ДОРИЛ-АЙТОМА...

(233-бет)

Ҳамза архивида 90-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу шеър Москвадаги Вознесенский мануфактур жамиятли бланкасининг орқа томонига ёзилган. Қоғоз формати 21×27,5 см. Қоғоз яхши сақламмагани сабаби айрим мисралар учун кетган.

«Ҳамза 1914 йилида Қўқоннинг Шайхулислам гузарида «Дорил-айтом» («Етилар мақтаби»)ни очган ва бу мақтаб ўша йилнинг 4 октябрида ўқув ишларини бошлатган. Шоирнинг таржимани қолдида бу ҳақда қуйидаги сўзлар бор: «...Ҳўқанд келиб, бир қандча ўзимга яқин кишиларни тўплаб, уларнинг ёрдами билан йўқсул болалар учун пулсиз ўқутуш мақтаби очдим. 20—30, кейин 15—16 киши бир ойгина ёрдам бердилилар; ўзим 4 ойча давом эттигандан кейин, узача начальники (Мединский) томонидан тинтув бўлуб, ёлинди» (Ҳамза. Мукаммал асарлар тўплами, III том, 10-бет). Ушбу шеър «Дорил-айтом»га моддий ёрдам қўрсатишни сўраб Қўқоннинг бадавлат кишиларига ёзилган мурожаатдир.

Биринчичи марта эълон қилинмоқда.

НАВРУЗ

(234-бет)
Автограф шоир архивида (инв. № 121) сақланаётган, уч банддан қиборат ушбу шеър қатак дафтар варағида (13×19,5) араб графикасида сафсар сиёҳ билан ёзилган.
Шеър қулёзма асосида биринчи марта ушбу томга киритилди.

ЭЙ ФАЛАК, БАНГА НЕЧУН УИЛА ТАБАССУМ-ЛА ХИТОБ...

(235-бет)
Ҳамза архивида 128-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу шеър араб графикасида қунанфса рангли қалам билан ёзилган. Шеъриннинг ёзилган санаси қайд этилмаган.
Биринчичи марта эълон қилинмоқда.
БУ КУН АИЕМИ ҚУРБОНДУР, ҲАМА ДИЛШОДУ ХАНДОНДУР...

(236-бет)

Ушбу рубоий дастхати Ҳамза архивида 30-инвентаръ рақами билан сақланади. 19,5×12,5 см форматдағи сарғиш катак дафтар-га араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Дастхатда рубоий устидан чизиқ тertiaлган (ўчирилган). Бу ҳужжатда рубоийдан бошқа тожиқ тилидан «Бар танат зери қабоҳ бар сарат тожи сараст» ва «Булбули зи ҳунарманди грифтори ҳафас шуд» деб бошлантган икки байт ҳам келтирилган. Яна «Келди бу кун муборак айёми йиди қурбон», «Келди айёми муборак шодлиф кундир бу кун» рубоийлари ҳам ушбу дафтарға ёзилган.
Дастхат асосида биринчи марта нашр қилинмоқда.

КЕЛДИ БУ КУН МУБОРАК АИЕМИ ИЙДИ ҚУРБОН...

(237-бет)

Рубоий қўлъзмаси Ҳамза архивида 30-инвентаръ рақами билан сақланади. Ёзилган санаси номаълум.
Қўлъзма асосида нашрға киритилди.

КЕЛДИ АИЕМИ МУБОРАК, ШОДЛИФ КУНДУР БУ КУН...

(238-бет)

Ушбу рубоий дастхати Ҳамза архивида 30-инвентаръ рақами билан сақланади.
Дастхат асосида томга киритилди.

4 Бахри Жайхун — Амударё.
ЗУР БАХТЛАР СИЗФОНУБ ИШГА БЕРИЛГАНДАН КЕЛА...

(239-бет)

Татар тилида ёзилган ушбу байт Ҳамза архивида 95-инвен-
tарь рақами билан сақланади. Ёзилган йиди номаълум.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ЭНДИ БУИЛА ТУШГАН ИШКЛАР ҚАЙТАЛАР...

(239-бет)

Кичик қоғоз парчасига (12×15,5) араб графикасида сиёҳ би-
лан ёзилган ушбу байте Ҳамза архивида 100-инвентарь рақами билан сакланади. Ёзилган йил номатлум.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ЭП ФАЛАК, БАХТИМИ ҚАРО ҚИЛМАСАНГ ЭДИ...

(239-бет)
7×11 см форматли қозога араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган ушбу байте Ҳамза архивида 111-инвентарь рақами билан сакланади. Ёзилган йил номатлум.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

МАЖНУННИ МУРОДИ УЛДИ ЛАИЛИ...

(240-бет)
Юқоридағи байте билан бирга Ҳамза архивида 111-инвентарь рақами билан сакланади. 7×11 см форматли қозога араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ЖАҲОН ЖАМДУР, ПУЛИМ КАМДУР,
ДИЛИМ ФАМ...

(240-бет)
Қатак даftar варағиға (18,5×12) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган ушбу байте Ҳамза архивида 31-инвентарь рақами билан сакланади. Тожик ва ўзбек тилларида ёзилган робоийлардан кейин: «Қайф келдиги вақт ёзилмиш робоий» изоҳи берилиган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

БОРМУ,— ДЕДИМ,— УШБУ МАҲАЛЛАДА БУЛАК...

(241-бет)
Санаси номатлум ушбу ҳажвий шеърининг дастхати Ҳамза архивида 114-инвентарь рақами билан сакланади. Қатак даftar варағиға (13×20) араб графикасида қизил сиёҳда, 31—34-қаторлар эса қора қалам билан ёзилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

17 Логар — хароб.
19-қатор ўчиб кетган.

ЭР ИИГИТЛАР ОТ ЧОПАЛАР

(242-бет)
Қўлёмаси Ҳамза архивида (инв. № 107) сакланаётган ушбу
ИЗОХЛAR

шеър 14×30 см форматдаги қозоғга араб графикасида қора сиёх билан ёзилган. Ёзилган санаси номаълум.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

Нечка қунглумдан севуклим...

(244-бет)

Ёзилиш санаси номаълум бўлган ушбу шеърнинг дастхати «Эр йигитлар от чопалар...» шеъри билан 14×30 см форматдаги қозоғга араб графикасида қора сиёх билан ёзилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ЛУТФИЙ ДЕДИ: «ЭШОН ЭДИМ...»

(245-бет)

Шоир архивида (инв. № 91) сакланаётган ушбу шеър қўл-ёzmаси араб графикасида (29×27) сиёх ва қалам билан ёзилган. Шеър Лутфийнинг «Пичинў» шеърига ўхшатма тарзида яратилган. Йил маротаба қўлёзма асосида нашрга кирилди.

ТУН ВИТУБ ЕТГАНГА УХШИЙ...

(247-бет)

Шоир архивида (инв. № 106) сакланаётган татар тилидаги ушбу шеър автографи 7×19 см форматдаги қозоғга араб графикасида биноафшра рангли сиёх билан ёзилган. Шеър охирита «Ҳамза Ҳакимзода» деб ишоқ қўйилган. Матиннинг 12-қатордаги уч нукта қўлёмада ҳам мавжуд, 13-қатордаги айрим ўқиб бўлмаган сўзлар ўрнига қўп нукта қўйилди.
Автограф асосида илк маротаба нашр қилинмоқда.

БИР ГУНАШ ТУФДИ ҲАҚИҚАТ...

(248-бет)

Ҳамза архивида сакланаётган (инв. № 130) ушбу шеър қўл-ёzmаси араб графикасида 9×21 см форматдаги қозоғга қора қалам билан ёзилган. Ёзилган санаси номаълум. Шеър «Эзиклар эркчиси Жамол оғамизн шарафина» деган изоҳ билан бошланади. Томга қўлёзма асосида кирилди.

БУ КЕЧА НИНДАЙ КЕЧА...

(249-бет)

Шоир архивида сакланаётган (инв. № 129) ушбу шеър «Оҳ,
Ҳамза архивида 92-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу шеър қўллёмаси бир чизикли қоғозга (11×25) араб графикасида қолм билан ёзилган. Шеър хотин-қизлар озодлиги душманлари томонидан вақшийларча ўлдирилган Қундузхонға багишланган. 5—9-қаторлар шоир томонидан таҳрир қилинган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

САЛОМ

Ҳамза архивида 36-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу шеър бир чизикли дафтар варанға (21,5×17) араб графикасида қолм синё билан ёзилган.
Шеърининг ёзилиш тарихи ҳақида қўллёмада қуйидаги маълумот мавжуд:
«Бу қунги улуғ турк ўйлиниш мухторият байрами билан қутлаш сизнинг қибит маданият, ислом хокимларин била тарихий, диний, миллий ёрт соатида сухбат этувни ризо этарсиз. Яшасун маданият ходим ва ходимлар! Яшасун улуғ Туркистон мухторияти! Яшасун мухторият ходим ва ходимлар!»
Дастхат асосида биринчи марта эълон қилинмоқда.

ТУҚМОҚ СИНДИ БОШЛАРДА...

Ҳамза архивида 79-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу шеър автографи «Қалпок кийган қаҳрамонлар», «Бош кўтар бугун оёқ остидан» шеърларининг дастҳати билан бирга 23×35,5 см форматли қоғозга синё ва қолам билан ёзилган.
- Қўллём асосида юқ мартаба эълон қилинмоқда.

ЭЛ БОҚАР УСТКИ ЧИРОЯ...

Ҳамза архивида 126-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу шеър қўллёмаси 10×35 см форматдаги қоғозга бинафшан
рангли қалам билан араб графикасида ёзилган. Шеър охирига «Ҳамза Ҳакимзода» деб имон қўйилган.
Мазкур томда эълон қилинаётган «Хуш ёзисиз, азиз дўстлар...» ва «Ҳар куш унимас даста-даста...» сатрлари билан бошланувчи шеърлар ҳам ушбу асарга алоҳадор бўлиб, улар ўзбек халқ оғзаки ижодидаги «Эшвой» оҳанглида ёзилган Паланган (Полон) тоғлари тасвирига назирадир.
Биринчи марта нашр қилинмокда.

МЕВАЛАР МОЖАРОСИ

(254-бет)
Санаси номаълум ушбу шеър қўлёмаси Ҳ. Сулаймонов но-мидаги Қўлёмалар институти Ҳамза архивида (янв. № 115) сақ-ланади. Катак дафтар варақлари (12,5×19,5) араб графикасида қора қалам билан ёзилган. Автографа сарлавҳа қўйилмagan.
Нашрда қўлёмма асосий матн қилиб олинди.

ДИЛ БИЛАН СУРГОН КИШИ...

(257-бет)
Рубойнинг шоир архивида 96-инвентарь рақами билан сақ-ланангтан қўлёмаси 9×10 см форматдаги қоғозга араб графика-сида сеҳ билан ёзилган. Ушбу тўртликнинг яна бир нусҳаси (янв. № 110) мавжуд. Матнлардаги фарқлар «Вариантлар» қис-мida қайд этилади.
Биринчи марта нашр қилинмоқда.

ГУЛ ЭКАНСАН БИЛМАДИМ...

(258-бет)
Ҳамза архивида 97-инвентарь рақами билан сақланаётган уш-бу рубой 6×12 см форматдаги қоғозга араб графикасида қалам билан ёзилган. Охирда «25-мактуб савол-жавоби» деган изоҳ берилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ГУЛ ДЕБ БУЛБУЛ ОФЛАЙДИ...

(259-бет)
Татар тилида ёзилган ушбу тўртликнинг автографи Ҳамза ар-
ҳивида 99-инвентарь рақами билан сақланади. 9×14 см формат-даги қоғозга араб графикасида сиёҳ билан ёзилган.
Биринчи марта нашр қилинмоқда.

БИЗНИНГ ОВУЛ — ЗУР ОВУЛ...

(260-бет)

Ҳамза архивида 101-инвентарь рақами билан сақлананган ошбу рубоий 6×5,5 см форматдаги қоғозга татар тилида араб графикасида қалам билан ёзилган. Ёзилган санаси кўрсатилмagan.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ЯХШИЛАРДАН БИР СУЗ БОР...

(261-бет)

Тўртликнинг араб графикасида қора сиёҳ билан қоғоз парча-сига (10×6,7) ёзилган ва «Қилмishi қелмishi севмис-сувомис ўлур байт» деган изоҳ билан берилган дастхати Ҳамза архивида (инв. № 108) сақланади.
Рубоий биринчи марта «Мукаммал асарлар туўплам»нинг III томида эълон қилинди.
Томга қўлёзма асосий матн қилиб олинди.

БУШИ ЧИҚМАИ ҚОЛМАГАНМИ...

(262-бет)

Сўнгги нашр матн асосида ушбу томга қiritildi.

БИР ҚИСМ ПАР БИРЛА БУЛБУЛ...

(263-бет)

Сўнгги нашр матн ушбу томда асос қилиб олинди.

УТДИ УЛ ҚАҲРАМОН НОҲАҚЛИК...

(264-бет)

Ҳамза архивида 27-инвентарь рақами билан сақлананган ошбу тўртлик катак дафтар варагиға (13×19,5) араб графикаси-
да кора спіх билан ёзилган. Қўллёмада «Қайф келдиги вакт ёзил-мииш рубоий» деган изоҳ мавжуд.
Биринчи мартга нашр қилинмоқда

МЕН ИШОҚИМ СУЗИНГГА...

(265-бет)
Шоир архивида 110-инвентарь рақами билан сакланабган ушбу рубоний бир чизикли дафтар варағига (11×17,5) араб ғра-фикасида кора қалам билан ёзилган. Ёзилган санаи номатлум. Биринчи мартга нашр қилинмоқда.

ШОММЕН ГУЛГУН ЮЗИНГДАЙ...

(266-бет)
Рубоний автографи 110-инвентарь рақами билан Ҳамза фон-дида сакланади. Араб графикасида бир чизикли дафтар варағига (11×17,5) кора қалам билан ёзилган.
Биринчи мартга нашр қилинмоқда.

ҚОШИНГ УЗА ҚАРО СОЧ...

(267-бет)
Ушбу рубоний автографи Ҳамза фондида 110-инвентарь рақа-ми билан сакланади.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ШУ КУИДАП ШОД БУЛМАДИМ...

(268-бет)
Ушбу рубоний автографи Ҳамза фондида 110-инвентарь рақа-ми билан сакланади.
Биринчи марта нашрға қиритилди.

ЖОНИМ, ҚУТЛУГ СУЗИНГГА...

(269-бет)
Ушбу рубоний автографи Ҳамза фондида 110-инвентарь рақа-ми билан сакланади.
Биринчи мартга нашр қилинмоқда.
ҚОШ УСТИДА БОЛҚУНУБ...

(270-бет)
Ушбу рубоий дастхати Қўлёзмалар институтининг Ҳамза фон-
dида 110-инвентарь рақами билан сақланади.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ЧИН ОЗОДЛИК ДАВРИ КЕЙДИ,
СИЗЛАР ҲАМОН...

(271-бет)
Ушбу шеър Ҳамзэ архивида 55-инвентарь рақами билан сақ-
ланётган «Яша, Шўро, яша, нрфон» шеърининг давомига ёзил-
ган. Дастлабки ва охирги байтлари чалда.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

АЗАЛДАН ИНҚИЛОБИНГНИ БИНО ҚИЛГУВЧИМАН...

(272-бет)
Ушбу шеър автографи Ҳамза архивида 125-инвентарь рақами-
билин сақланади. 14×50 см форматдаги қоғозга араб графикаси-
da қаламда ёзилган. Қўлёзмада «Собиқ бир икроқўм тилдан
Манраба назира» деган изоҳ мавжуд. Ёзилган санаси номаълум.
Шеърининг охирига «Товонтешар» имзоси қўйилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

21 ГПУ — Давлат Спёнисий Бошқармаси.

ҲУШ ЁЗИБСИЗ, АЗИЗ ДўСТЛАР...

(273-бет)
Ҳамза фондида 127-инвентарь рақами билан сақланаётган уш-
бу шеър 11×34 см форматдаги қоғозга копиروفка орқали араб
графикасида ёзилган. «Ър ўзои» журналнинг мактубиға жавоби-
йўлланган мазкур шеърининг нашр этилган тўғрисида маълумот
учрамади. Узбек халқ овози ижоди таъсирида яратилган. Ушбу
томдан ўрни олгн «Эл боқар устки чироя...» ва «Ҳар куш унмас
dаста-даста...» мисралари билан бошланувчи манзумалар шу шеър-
нинг мантиқи давомига учрайди.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ҲАР ҚУШ УНМАС ДАСТА-ДАСТА...

(274-бет)
Ҳамза фондида 126-инвентарь рақами билан сақланаётган уш-
бу шеър 11×34 см форматдаги қоғозга копиروفка орқали араб

539

www.ziyouz.com kutubxonasi
графикасида ёзилган. Шеър охиридаги сатрлар ўчиб кетган. Шеър сўнггида «даста» сўзига шоир томонидан изох бериладан.
Ушбу шеър «Хуш келибса, азиз дўстлар» ва «Эл боказ уст-кни чирой...» сатрлари билан бошланувчи шеърнинг хотимаси бў-лиши мумкин.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ВАСЛЛИНГ ТИЛАГИ БИРЛА КЕЛИБ, ЗОР УЛА КЕТДИМ...

(275-бет)

Биринчи марта эълон қилинмоқда.

13 Вахший — М. Сўфизоданинг адабий тахаллуси; тахаллус шоирнинг ҳаётдаги иллатлар ва руҳан ҳажр қишиларга нисбатан муросасизлиғига ишорадири.

ТУГАЛЛАМАГАН ШЕЪРЛАР. ЭСКИЗЛАР

НУШИРАВОН ВАФОТИГА МАРСИЯ

(276-бет)

Ҳамза архивида Нуширвон вафотига бағишланган марсия-нинг уча қўлдемаси (инв. 48, 49, 123) сакланади. Биринчиси (23×35) араб графикасида қора қалам билан ёзилган. Унга «Марсия» деб сарлақва қўйилган. Варақнинг 2-саҳифасида «Ҳамз-за Ҳажимода» имзоси билан 11 мисрадан изборат шеърнинг парча келтирилган. Иккинчи қўлдемада марсиянинг 1, 2, 3-бандлари бе-рилган, қолган 4, 5, 6, 7-бандлари тушниб қолган. Мазкур шеър-нинг тўлиқ бўлмаган авторфидаги айрым фарқлар томонинг «Ва-риантлар» қисмидаги қишида берилид.
Марсия 48-инвентарь рақами дастхат (4—6-қаторлар эса 49-рақами қўлдема) асосда илк маротаба нашр қилинмоқда. 24—26-қаторлардаги кўп нуктала ғўринларни қўлдемадан ўқиб бўлмади; углар йиртилган.

6 Ёбоний — чўлу даштларда яшовчилар.
7 Рахбоний — йўл бошловчи.
14 Сабий — ёш бола.
31 Таол (таполо) — худонинг сифатларидан бири.

ҚУҚ БАЙРОҒИНГ ОСТИНДА ОТАЛАРИМ ЮРУВДИ...

(278-бет)
Автографи Ҳамза фондида 105-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу чала шеър 14,5×20 см форматли қоғозга араб-графикасида қалам билан ёзилган.
Биринчи марта нашр қилинмоқда.

ТУРКВИНОГА ТИЗИБДИР БИЗИ ИЛҲОМИМИЗИ...

(279-бет)
Матнлардаги кичик ўзгаришлар «Вариантилар» қисмида берилди.
Қўлёмма асосида биринча марта эълон қилинмоқда.

ҚОШИНГ ҚОРА, ҚИПРИГИНГ...

(280-бет)
Ҳамза архивида 42-инвентарь рақами билан сақлаанаётган уш-бу тўртлик қўлёммаси 5,5×8,5 см форматли қоғозга араб графикасида қора снёҳ билан ёзилган. Тўртлик 109-инвентарь рақами қўлёммада ҳам айнан келтирилган. Шеър сўнгида «1917 йил 29 октябрь» санаси кўйилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ҚОШИНГНИ ҚАРО ДЕБ МАНИ...

(281-бет)
Ҳамза архивида 42-инвентарь рақами билан сақлаанаётган уш-бу тўртлик қўлёммаси 5,5×8,5 см форматли қоғозга араб графикасида қора снёҳ билан ёзилган. Тўртлик 109-инвентарь рақами қўлёммада ҳам айнан келтирилган. Тўртлик сўнгида «1917 йил 23 октябрь» санаси кўйилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.
ҚОРА ҚОШЛИ БИР ЙИГИТ...

(282-бет)

Ушбу тўртлик Ҳ. Сулаймонов нохидаги Қўлёмалар институти Ҳамза архивида 43-инвентаръ рақами билан сакланади. Қатак блокнот варағига (5,5×9) араб графикасида қора снёҳ билан ёзилган. Қўлёмада «Гарчи ёқтурмай мени...» сатрлари билан бошланадиган иккичи рубоий ҳам мавжуд.

Биринчи марта  эълон қилинмоқда.

ТУЛФОН ОПДЕК НУРЛИ ЮЗИНГ...

(283-бет)

Рубоийнинг 11×9 см форматдаги қоғозга араб графикасида қалам билан ёзилган дастхати Ҳамза архивида 39-инвентаръ рақами билан сакланади.

Биринчи марта  эълон қилинмоқда.

ҚОШИНГ ҚИТОИ ҚУНДУЗИ...

(284-бет)

Ҳамза архивида 42-инвентаръ рақами билан сакланаётган қўлёмма (5,5×8,5) араб графикасида қора снёҳ билан ёзилган. Ушбу тўртлик 109-инвентаръ рақами қўлёмада ҳам айнан келтирилган. Қўлёммага «1917 йил 29 октябрь» деган санан қўйилган.

Биринчи марта нашр қилинмоқда.

ОҚ ҚОР ҚАБИ УСТЛАРИНГ...

(285-бет)

Ушбу тўртлик бир варақ қоғозга (10,5×14,5) араб графикасида қора қалам билан ёзилган. Ёзилган санаси: 1917 йил 30 октябрь. Қўлёммаси шоири архивида 45-инвентаръ рақами билан сакланади.

Биринчи марта нашр қилинмоқда.

ДУНЕДА ҲECH ЖОН ЯПОЛМАС...

(286-бет)


533
МИЛЛАТИМ НАСЛИ БАШАРДУР,
ВАТАНИМ КУРРАЙ АРЗ...

(287-бет)
Хамза архивида 69-инвентарь раъами билан сақланаётган ту-
гатланимгач шеър қўлламаси бир ваъа қофозга араб графикаси-
да қалам билан ёзилган. Шеърға берилган тавсифда унинг ёзил-
ган санаси «1926 йил 3 ноёмбръ» деб кўрсатилган.
Илк марта дастхат асосида нашр қилинмоқда.

4 Гурбат олуд — гурбат аралаш.
6 ҳаронос қолмис — қўрқиб қолмис.

ЯЪНИ ВОДХОЗ — ВАТХУВУЗ...

(288-бет)
Автографи Хамза архивида 118-инвентарь раъами билан сақ-
ланаётган шеър эскизи 17,5×21 см форматли бир чизикли драф-
тар варанга араб графикасида қора қалам билан ёзилган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

БУГУН ЭНДИ УЛУГ ТУРОН АВЛОДИ...

(289-бет)
Шоир архивида 48-инвентарь раъами билан сақланаётган уш-
бу шеър эскизининг бошланишида унинг ваъни ва ритмик қури-
лишини ифодаловчи:
Фонлотун, фонлотун, фондун,
Фонлотун, фонлотун
сўзлари берилган. Шеър охирига «Хамза Ҳакимзода» деб иъзо-
чекилган, санаси кўрсатилмаган.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

ТОЖИК ТИЛIDA ЁЗИЛГАН ШЕЪРЛАР
ИМРУЗ ГАРДИ ГАРДУН БО ДАВРИ ДИЙДА ЖО ШУД...

(290-бет)
Шеър 1914 йилда ёзилган ва шу йили «Садои Фаргона» га-
зетасининг 2 октябръ соёнда босилган. Дебочада шоир шеърнинг
ёзилиши тарихи ҳақида қўйилгача изоҳ берили: «Муштарам Вас-
дий ҳазратларининг саёқат муносабати ила бу кун бизим Фарго-
на харобасига мекон ўлуб аҳли аҳволи истифдор этувларина
тубандаги ашир ала хулус ташаккури адо этаман». Шеър охирига «Ҳўқанд. Ҳ. Ҳ. Ниёзий» деб имзо қўйилган.
Биринчи марта қайта эълон қилинмоқда.
Нашрда газета матни асос қилиб олинди.
М а з м у н и:

Бугун бутун дунё ғуборлари бизнинг қўзимизга жо бўлди,
Бу бизнинг қўзимизга тўти қўллан чанги қилдимки,
у қаердан пайдо бўлди эка?
Қулопимга овоз келди: «Қара, бу Василийнинг нуридан».
Рашқдан қўш бўлун орқасиға яширинди.
Ҳудога минг шукрки, бу ҳабарни келтири.
Дилимиз хазонга ўхшаб ғуссада эди, ғунча очилгандан очилди.

Унинг суҳбати (сўзлари)дан Масиҳ ҳиди келади,
Унинг доилишмандлиги шамъидан қулбамиз энё толди.
Унинг суҳбати диллақ ғуборларни ювади,
Дилга сайдал бериб, унинг ёртади.
Бу миллат бўлувдун бу тарагақ қошонасида,
Дилимдан оҳ чиқиб айтади: «У қаерға кетди эка?»
Василий Никон бўлди бу гуолдан.
Афуски, доили қўкни бизнинг туширмиздан хато кетди.

БИДЕҲ, СОҚИ, ПАЕПАІ ЖУРЪА БАР ИН МАСТИ ШАЙДОРО....

(291-бет)

Ҳамза архивида 63-инвентарь рақами билан сақланаётган ушбу шеър ҳатак даftar варангия (13×19) араб графикасида қора қалам билан ёзилик. Шеър охирига «Ҳ. Хакимзода Ниёзий.
1925 йил 7 сентябрь» сузлари ёзилик. Қўлёзмада: «Агар жанобларининг кимёйин назарлариға манзур бўлса, газетанизнинг бирор бири бурчагида ҳурин берарсиз», деган сузлар ҳам борки, улар ушбу шеърнинг Ҳамза томонидан бирор тожикча газета редакциясига юборилмаган ё юборилмоқчи бўлгиланда кафолат беради. Шеър Ҳофиз Шерозийнинг:

Агар ўшад ANCELED гўзади бизнинг кўнглимизни ола билса,
Ҳанду холига Самарқанду Бухорони бахш этардим
байти машҳур ғазалига назирдир.
Биринчи марта эълон қилинмоқда.

М а з м у н и:

Эй соқий, кетма-кет май бер бу шайдо бўлган маеста,
Токи юрак қондидан объ остиларини чаман қилсам.
Агарчи фурқатдан бу кеча дилларимизда дардлар бор,
ХАМЗА

Сохий чиройли бандли қадахни бўса қилади. Бесабрлик ва навмедликдан ёмон бадбаҳтилик йўқ, Токининг шоҳини кесса яхши самара беради. Табиатнинг нози, гулду сумбул тамамности мухаббатдан, Бўлмаса булбулнинг раъйиолар билан нима парвоси бор? Хар биҳиштда ҳам абадият бўлаермайди, Лоланинг уруғи саҳроларга файзу нишот беради. Озурда бўлма, эй Бедил, ишқининг тариқи шундайдир. Қора кўзли ғўзапларга табассумли ашиқ (қўз қаш) ярашади. Агар ўзбек қизининг лаблари бининг қалбларни эгалласа, Қора холига бахш этгум Самарқанду Бухороди.

БАХТАТ БА БАДИ АФТАДУ САҲЛАН БИГАРОНАТ...

(292-бет)

1912 йилда тожик тилида бир чизиқ қўлда дафтар варағита (17×19) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган ушбу шеър Ҳамза архивида 18-инвентаръ рақами билан сақланади. Дастхат асосида илк маротаба нашр қилинмоқда.

Мағулун:

Бахтинг забунликка юз тутса, у осонлик билан қайтади, Чунки сенинг жигарларинг буни, албатта, қайтарадилар. Ёмон кўз билан сенга қаровчилардан гина қилмай, Сабр ва шукур қилишандан бошқа иложинг йўқ. Бахтинг ёмонликдан яхшилик томон юз тутса, Сенинг ёмонлигинг туфайли бировга заҳм етиб қолишни мумкин.

Шундан хурсанд бўлғилки, сендан бироб бахра олсин, Билғилки, бу ҳақданд сенга яхши назар айни нажотдир.

ЗИ БАХРИ ДИДАНИ У БАЙТИ ХУМОР ОМАДА БУД...

(293-бет)

Тожик тилидаги ушбу тўртлик Ҳамза архивида 25-инвентаръ рақами билан сақланади. Қўлъезма қороз парчасига (11×8) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Рубоийнинг ёзидиш тарифи ҳақидаги қуйидагида изоҳи мавжуд: «25 май 1914 йил ўртоқ Тошпулод муаллимнинг Хўқанд — Хўқанд даяқасида эшон Хўқандий хонақоҳисиндан боруб топа олмай ёзуб келган рубоий эди». 

Рубоий илк маротаба қўлъезма асосида босилмоқда.

Мағулун:

Уни кўриш учун жуда хумор бўлиб келган эдим, Миллатни ғамида сухбатлашчи учун келган эдим,
НИМА БУЛДИКИ, МУЛДАОСИ ОХИРИГА ЕТМАЙ,
НИХОН ЮЗ МИНГ ҒАМГА БОТИБ ҚАЙТИБ КЕТДИ.

КОШОНАЙ ХУБ ДОХТА ЛОЗИМ ЧИ БАР ОН БУД ҚАРД...
(294-бет)

Тожик тилдаги ушбу тўртлик қороз парчасита (11×9.5) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган. Қўлёмаси Ҳамза архивида (инв. № 26) сақланади. Рубоийнинг ёзидиши тарихи дастхатда қуийдагича изохланади: «1915 йил 20 мой қаҳоршанба Хўқанд қарияларидан Исфар қишлоқда маҳаллан Навгулумда мадрасан Абуллахон ёнида Абдусамад оҳун, Абулла афанди уйларидан мекмон ўлдигимизда ёзилмиш тарихий рубоий сабаби алоқамиз-дур».

Шоир архивида тўртликнинг яна бир қўлёмаси (инв. № 31) сақланади. Матидалар фарқ йўқ.

Биричи марта эълон қилинмоқда.

МАЗМИНИ:

Уйларни яхши безаб, нима унга керак бўлса,
ъаммасини қилди.

Кимки унинг дастурхонига келди, неъматлари билан
хурсанд қилди.

Ҳуррамлик шавқи кайфидан унга атаб таъриҳ ёдим,
Биздан жафоонинг ипини узилб, Абдулсамад биғи
хушнуд қилди.

БАР ТАНАТ ЗАРИН ҚАБОҲУ БАР САРАТ ТОЖИ САРАСТ...
(295-бет)

Катак дафтар варағига (12,5×12,5) қора сиёҳ билан араб графикасида ёзилган ушбу тўртликнинг дастхати Ҳамза архивида (инв. № 30) сақланади.

Қўлёмма асосида илк дафъа эълон қилинмоқда.

МАЗМИНИ:

Тананганда зардан тикилган тўн, бошингда тож,
Сен билимасанки, яқинда бошинг тағиға лаҳад тоши
қўйилади.

Булбул ҳунармандлардан қафасга ғиріфттор бўлди,
Зорнинг ҳунармандлардан ажаб фарогати бор.

ЭЙ КОШ АЖАЛ ДАР ИХТИЕРАМ МЕШУД...
(296-бет)

Катак дафтар варағига (18,5×12) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган ушбу рубоий қўлёмаси шоир архивида 31-
ҲАМЗА

инвентаръ рақами билан сақланади. Ёзилган санаси: 1915 йил 20 май. Тўртликка: «Кайф келдиги вақт ёзилмишдир» деган изоҳ берилинган.
34-инвентаръ рақамли қўлъезмада тўртликнинг яна бир нусха-сий мавжуд. Матнларда фарқ йўқ.
Дастхат асосида илк дафъа эълон қилинмоқда.
Маъмун и:
Эй, кошқи ажал ўз ихтиёримда бўлса эди,
У лаҳад тупроғи анису ёрим бўлса эди,
Бу хўрлик ва кишиларнинг дашномидан
Бир дўсту ёрим бўлса яъни бўлар эди.

КОРИ ХУДРО БИКУН БА ПИНХОНИ...

(297-бет)

Қатак дафтар варафиға (13X19,5) араб графикасида қора сиёҳ билан ёзилган ушбу рубойининг икки дастхати Ҳамза архивида 27 ва 34-инвентаръ рақамлари билан сақланади. Рубойиларга «Кайф келдиги вақт ёзилмиш» деган изоҳ берилинган. Матнларда фарқ йўқ.
Дастхат асосида илк дафъа чоп этилмоқда.
Маъмун и:
Уз ишингни яширинча қил,
Ёмон бўлса ҳам, яъни бўлса ҳам, фақат ўзинг биласан.
Мабодо ошкор қилсанг, ундан сўнг
Сен пушаймоқлиқ ноласини тортма.

ҲАМЗАГА НИСБАТ БЕРИЛГАН ШЕЪРЛАР

ЭЙ АНОИ МЕҲРИБОН, ЛОМАКОНИМ,
ҚАЙДАСАН?..

(298-бет)

Ҳамзага нисбат берилган ушбу тугалланимаган шеър биринчича марта Аниорхон Аминованинг «Тоғам ҳақида хотира» мақоласида («Ўзбекистон маданияти», 1970, 24 ноябрьда) эълон қилинган. Муаллиф Ҳамзанинг чет эл сафари тўғрисида сўзлаб, бундай ёзади:
«Ана шу сафар яқунда тогам Бухорога келиб, бир муддат у ерда қолади. Шу орда бувим (Ҳамзынинг онаси) Жаҳонбиб вафот этди. Бу қайғули хабар Бухорога, тоғамга етказилган, тез орда у кишидан марсион ёзилган мактуб олғанмиз. Одамлар ўни қайғу ҳаstaw билан ўқиб чиққанлари ёлимда. Узундан-узун ушбу марсиёндан ёлимда қолган мисралар тахминан қўйилатимча». А. Аминова бу сўзлардан кейин мазкур шеърни келтириб, яна ёзади.

538
«Онадек мешрибор нотни Ҳамзадек фарзанд қазъба», «қибла» қаби сўзларга ниеbat бериш табийий ва бу ердан ҳеч қандай шубҳали маъно келиб чиқмайди.
Бувимининг йингирмасига тогам Қўқонга етиб келади» («Ҳамза қаҳидда хотиралар», 165-бет).
«Ҳамза қаҳидда хотиралар» тўпламида берилиган матн асосида, эълон қилинмоқда.

ЭЙ БАХИЛ. МУЛТОНИ ЙУЛДОШ, СЕНДАГИ ВИЖДОН ҚАНИ?

(299-бет)
«Ҳамза замондошлари хотирасида» тўпламидағи матн асосида эълон қилинмоқда.

4 Макка — Саудия Арабистоннинг гарбидаги шаҳар. Мусулмонларнинг зиёратгоҳи.

ШУНЧА ИИЛЛАР КУТДИМИЗ, ЕТДИК БУ ХУРРИЯТА...

(300-бет)
«Мукаммал асарлар тўплами»нинг III томида «ўз ҳақининг сақламоқ» сарлавҳаси остда эълон қилинган. Ҳар иккала матн ўртасида фарқ йўқ. Ушбу наширда тўртлиқнинг «Шунча йиллар—кутдимиз, етдик бу хуррият» деган биринчига сатри тузаёт босилмоқда.
ҚУП ПИЛЛЛАР ШУНЧА ЭЗИЛДИНГ...
(301-бет)

Биричи марта эълон қилингмоқда.

ЭРКЛИК МАРШИ
(302-бет)

Ҳамзага писбат берилган ушбу шеър биричи марта «Шарқ юлдузи» журналининг 1969 йил 3-сонида адабиятшунос Насрулло Даврон томонидан эълон қилинган. Н. Даврон шеърининг топилши ҳақида қуйидағи маълумотни беради:
«Ҳамза Ҳакимзода Нийзийнинг «Эрклик марши» деган шеъри бор эканлиги ҳозиргача мазъулум эмас эди. Бу шеърининг топилши тарихи қуйидағича: «Қўқон шаҳар маориф бўлимнинг мудирин Қосим Бобоев (бу киши ҳозир пенсионер) бир сухбатимизда мен-га шундай деган эди: «Дадангиз Мирзаъазам Иброда Даврон Ҳамза Ҳакимзодадан интервзата тарбияланётган болалар учун Ле-нин ҳақида намойиш чогларида айтиб чиқадиған бир қўшиқ ёзил беришни сўрған, шоир ёзил берган эди. Бу пайтда дадангиз интервзат мудирин эдилар. Бироқ шундан уч-тўрт кун ўтар-ўтмас касал бўлиб қолдилилар, орадан бир ой ўтач, вафот қилдилилар. Шу пайтда Ҳамза Ҳоразмга кетган эди. Афтидан, Ҳамзанинг ёзган шеъри дадангиз қўлида қолганга ўхшайди». Шу фикр асосида яқнилса мен отамнинг архивидағи ҳаля синчилаб қўрилмаган қўлёмаларни қўланан кечирдим. Ногаҳон ўша шеър текстини топди. Унинг услуб жиҳати ва охиридаги таҳаллусининг ўзин бу шеър Ҳамзанинг қоламига мансуб эканлигини очиқ ва равшан жўретиб турди».
Н. Давронининг фикрига қўра, шеър 1921 йилда ёзилган.
«Мукамнал асарлар тўплами»нинг III томида қайта нашр ки-линди. Ҳар иккала мати ўртасида тафовуқ йўқ.

ОЙМИСАН Е ҚАМАРА...
(304-бет)

Биричи марта «ўзбек тили ва адабияти» журналининг 1971 йил I-сонида эълон қилинган бу шеърининг ёзилши тарихи ҳақида Тамарахоним бундай ёздади:
«Фарғона шаҳр идари бинолдардан бирини бизга репетиция ўтказиш учун берилган эди. Тез кунда концерт программаси тайёр бўлди ва аввало Фарғона, сўнг Марғилон, кейин Қўқонга бориб, томоша кўрсатдик. Биз йўлда кетар эканиз, Ҳамза поезда унда-муна менга кўз ташлаб, мийинғида қулиб, узун юғозға шеър ёзар эди. Эртаси концерт вақтида Ҳамза менинг ўйнингдан кейин саҳнага чиқиб, бошимга тиллашош такдидда, бу шеърни ҳаъқ-қа ўқиди...

Шеър анлата сўз узун бўлгани учун у менинг хотирамда тўла-тўъис савланибди. Лекин хуруфотга, шайх ва эшонларга юриш бутун умр бўйи курашган Ҳамза бу шеърда ҳам уларнинг аниқ ваъда қилишлар ёлғонлигини, у дунёда ҳам Тамарадек қизлар топилмаслигини айтгани ҳали-ҳали эсимдаган.

Ҳамза шеърни ўқиб бўлган, унинг қўлдирмасини менга такдим этди. Афсуски, ун сақлаб қололмадим» («Ўзбек тили ва қиёти». 1971. 1-сон. 77-бет).

«Мукаммал асарлар тўплами»нинг III томида «Тамара» сарлавҳаси билан босилган.

Ҳар иккала нашр ўртасида тафовуқ йўқ.

МАКТАБГА КИРИНГЛЛАР

(305-бет)


Қутли Санджонова — биричи қорақалпоқ совет артисткаси. У 1906 йилда туғилган, 1922 йил 21 августанда Ҳамза билан таънишганда, у Ҳўжайли шаҳар партия комитетининг хотин-қизлар бўлимида ишлар эди. Ҳамза билан таъншув унинг кейинги таъддирга кatta таъсир кўрсатди. Қ. Санджонова ўзбек шоир ва таъсирда санъат билан яқинлашиб, Ҳамзанинг инкилообий шеърларини куйлай бошлайди, кейинчақ қорақалпоқ саҳнасида «Бой ила хизматчи» пьеасидаги Жамилда образини яратади.

Қ. Санджонованинг хотирлашгина кўра, Ҳамза ушбу шеърнинг 1921—1924 йилларда Ҳўжайлида ишлаб юрган вақтида ёзган ва ўзи унга куй басталган. Шеър қўлдирмаси бирича келиб қелмаган.

Ҳар иккала нашр ўртасида тафовуқ йўқ.

17 Унинг мийининг муштлани — унинг миясига муштланган.
ҚЕЛТИР ҲАР ДАМДА РУҲАФЗОЛИ УЛ ДИЛ КОМИ ШЕРОЗИЙ...

(306-бет)

Ушбу ёш қадр Мадраҳим Еқубов (Шерозий)нинг Ҳамза ҳақида ёзилган «Эсдакилар»ида (1949) биринчи марта эълон қилған. rov 1921—1924 йиллар орасида Ҳамза Хоразмда ва Ҳўжайлида ишлаб юрган кезлари Шерозийга бағишлаб ёзилган ва унга тақдим қилған.

«Муқаммал асарлар тўплами»нинг III томида нашр этилган.

М. Еқубовнинг «Эсдакилар»идаги матн асосида нашр қилинмоқда.

Мадраҳим Еқубов (Шерозий, 1890—1973) — УзССР халқ артиси. Ҳамза ташкил қилган театр трупласида (1921) хонанда ва созанда.

1 Рухафзо — рухланирувчи, шодлантирувчи.
2 Вержиш нафбайи — фойда бермис.
3 Чакан — чеккан.
4 Жонгудоз — жон қуйдирувчи.

• ЭЙ ХОРАЗМИЯНГ ДЕҲҚОН, ИШЧИСИ!

(307-бет)

Қўлёмаси сакланмаган ушбу ёш К. Абдуллаев ва О. Собирловларнинг «Ҳамза Хоразмда» («Шарқ юлдузи», 1959, № I) мақоласида келирилган. Шеър 1921—1924 йиллар оралигида Ҳамза Хоразм ва Ҳўжайлида ишлаган даврда ёзилган.

«Муқаммал асарлар тўплами»нинг III томида қайта нашр этилган.

Сўнгги нашр матн асос қилиб олинди.

4 Тазалум пешаларнинг сарафқандаси — золимлар томонидан камситилган, таҳқирланган.

КЕЛ, БОЛАЛАР, УҚИЙЛИХ!

(308-бет)

Шеър 1923 йилда Ҳамза Ҳўжайли интернатида ишлаган пайтиларидан ёзилган. Қўлёмаси сакланмаган. Шеърнинг эти мисраш шоирларнинг шокирди Тўлган Тулевнинг Лазиз Қамов архивида: сакланётган хотирасида келирилган, кейинчалик «Муқаммал асарлар тўплами»нинг III томида нашр қилган.

Сўнгги нашр матн асосида чоп этилмоқда.

542 www.ziyouz.com kutubxonasi
НАДУР БУ ЗАВҚТО ХИЗМАТ ЭЛ АРО ҲАМ ТЕЛЬБА УНВОНИМ...

(309-бет)
Ушбу байтининг араб графикасида қалам билан ёзилган қўл-ёмаси Ҳамза архивида 86-инвентаръ рақами билан сақланади. Ёзилган санаси: «1928 йил 27 сентябрь» деб кўрсатилган. Қўлёмаш асосида томга киритилди.

ПЕДАГОГИК РИСОЛАЛАР


Ҳамза ташаббуси билан очилган мактаблар, адабийнинг мешқат аҳлини илмли қилиш йўлингига ҳаракатлари бой ва ҳуқонийлар, подшо чиқиққилин томонидан қаршилиқка урагани сабабли у тузган китоблар ҳам ўз вақтида деярли нашр этилмай, қўлём-ма ҳолида қолди.

Биз адабийнинг шу сиррадаги асарларидан «Енгил адабиёт», «Ўқиш китоби» ва «Қироат китобининг қўлёмаларига биying эга». 

ЕНГИЛ АДАБИЕТ

(314-бет)

Китоб оддий дафтар қўшозига настаъилик хати билан қора сиёҳда ёзилган. Китоб ҳажми 12 бет бўлиб, 45 дарсни ўз ичига олади. Қўлёмма УзФА Шарқшунослик институти Ҳамза фондида 7828/1 инвентаръ рақами билан сақланади.

Ҳамза бу даврида жамият ҳаётида дин ва хуруфот таъсири қучли бўлганинг сабабли ҳуқонийларнинг қаҳр ва ғазабига ҳу-чор бўлмаслик мақсадида ўзининг педагогик рисолларини худо ва келом динини ёқловчи дарслар билан бошлади. Акс ҳолда, унинг дарслари шарият пешвоқларининг нафратига учрага, у оч-
ган мактаблар, албатта, ёпилган, унинг ўзи эса таъкиб қилинган бўларди. Гарчанд эртамин-кечми Ҳамза очган мактаблар ёпилган бўлса-да, у бу даврда дин арбоблари билан айрим масалаларда мурсатга киришмоқчи бўлган.


Китоб биринчи марта «Мукаммал асарлар тўплами» (1980) нинг II томида айрим қисқартмилар билан чоп этилди.

Ушбу нашр «Ёнгил адабийёт»ининг қўлёзма нусхаси асосида тайёрланди.

1 Тавўхид — худоннинг ёфийлигига ишониш, уни ягина деб ҳисоблаш.
49 Мустафо — танланган, сайлаб олиган; Муҳаммад пайгамбарнинг сифати.
55 Муҳаммад — Муҳаммад ибн-Абдуллоҳ (570—632) — ислоида олопҳиннинг эъчиси, пайгамбар деб эътироф этилган тарихий шахс.
72 Абубакр, Умар, Усмон, Али, Муртазо — диний тушунчага кўра, пайгамбарларнинг иси.
83 Салавот — гуноҳдан ўтиш, кечириш.
129 Кавасар — диний тушунчага кўра, жаннат булоли.
147 Рахт — уй ассоб-анжоми.
154 Саҳв — англишиш.
180 Ратаб — уйпон.
244 Исроиғи — диний тушунчага кўра, тўрт асосий фариштагардан бири; у гўё охират кунини эълон қилиб, карнай чаларимс.
250 Ҳисод — тўғри йўл кўрсатувчи.
290 Зололат — ададиши, гумроҳлик.
310 Боз — лочин.
311 Тозий — чопқиз от.
323 Зиллат — хорлик.
362 Набий — пайгамбар, худоннинг эъчиси.
450 Қасолат — сустлик, қалъовлик, ланжлик.
451 Ҳамоқат — ҳамқизлай.
578 Ифсод — бузукчилик, бузиш.
617 Сабий — ёш бола.
624 Порсо — ёмоқ нишлардан ўзини сақловчи.
654 Ҳисон — яхши, чиройли.
660 Хосу ом — ҳамма, барча.
746 Мажуза — ожиза, бева аёл.

ЎҚИШ КИТОБИ

(343-бет)

Ҳамза томонидан очилиган янги усулидаги мактаблар учун 1914 йилда ёзилган «Ўқиш китоби», бизга номаълум сабабларга
кўра, ўз вақтида нашр этилмаган. Аммо шоир бу китобдан ўзи очган мактабларда кенг фойдаланган ва бу рисолалар ўша давр педагогиккаси тарихида муҳим аҳамиятга эга бўлган. Ҳамза шу давр кишиларининг, айниқса маориф ва нашриёт ишларига рахбарлиқ қилган кишиларнинг ижтимоий-маданий савиясини эътиборга олиб, биринчи дарсни худога муножот сўзлари билан бошлаган. Шубқаси, бундай муқаддимасиз Ҳамза очган мактаблар ёпишишни, у ёзган дарслик ва қўлланимлар эса нашр этилмай қолши мумкин эди.

Китоб қўлём tasли УзФА Шарқшунослик институтининг Ҳамза фондида 7628/II инвентарь рақами билан сақланади.

«Ўқиш китоби»да «Ёнгил адабиёт»да энг энг ғайри бўлган мавзулар асосан тақрорланган, лекин бу ўрнида Ҳамзанинг ахлоқий-педагогик қарақалпак нazorатда битилган ҳикоялар билан мустаҳкамланиб борган. Тўққиз дарсадан иборат бўлган бу китоб «Ёнгил адабиёт»нинг давоми сифатида ўқув ишларида ҳизмат қўлган.

Ҳамза мазкур китобга қирган шеърий асарларида ҳам «Ниҳон» тахаллусини истифода этади.

Қўлёмда «Мактабда ўқув» эналар Қосимнинг ахмод Валига берган жавоби» бўлимнинг оҳирда бир бет бўш қолган.


Қўлём асосида эълон қилинмоқда.

46 Аҳқом — қоиун-қоидалар.
81 Изу жоҳимиз — иззат ва марташамиз.
121 Наисон — баҳор ойларидақ аподода тўғри келади.
124 Ниифа шаб — тун пайти.
161 Илими синоат — ажаб ишлар илм.
162 Рутбаба — мартаба.
176 Тийри ваҳшат — коронфилдик, ваҳшийлик.
189 Фарзу айн — диний тушунчага кўра, бажарилиши зарур бўлган ҳудо буйрўқлари.
192 Неиш мунқор — қуш тумшуғи.
199 Куввах ҳукими басар — кўруш қуввати.
206 Тўйма — оқиқ, таом.
208 Йодор — роҳон маъносидан.
222 Гуфту су — сўзлашиш, сухват.
224 Махзани асрор — сирлар ҳазинаси.
276 Миоли мулку мола — катта молу мулк маъносидан.

ҚИРОАТ КИТОБИ

(365-биет)

Иккинчи синфларда ўқитиш учун мўлжалланган «Қироат китоби» 1915 йил 2 июна ёзилган ва номаълум сабабларга кўра 35—176
нашр этилмай қолган. Унинг қўлдemasи УзФА Шарқшunosлик институтининг Ҳамза фондида 7628/III нивентаръ рақами билан сакланади.

Китобга ёзилган муқаддиманинг биринчи абзаци ҳўнгда «Бир-рахматика ё архамар роҳимин» қалимаси, иккинчи абзац охирида эса «Иккинчи жузъида» деган суллар битилган. Сўнгги иҳоҳ китобнинг икки қисмдан иборат эканига ишорадир.

Ҳамза ахлоқи ҳусия ва ахлоқи замимага мансуб бўлган барча сифатларни таҳдил этаб, уларни тегишили байт ва ҳикоялар билан муазийан қилмоқчи бўлган. Аммо, номълум сабабларга кўра, у «Қироат китобни»нинг иккинчи қисмини ёзмаган ва қўлдemasа чалқ ҳолда қолган.

Ҳамза мазкур китобда ўзининг маърифатпарварлик қаразаларидан келиб чиққан ҳолда ҳамма ғўзал хушқлар ва фазилатларни кишининг илм ва маърифатдан баҳракмандлик даражаси ва, аксинча, барча ёмон одат ва хислатларни саводсизлик, илм-фандан йирроқчи билан боғлайди. У ёш авlodни тарбия қўлдишида илмнинг, хат-саводли бўлишининг катта аҳамиятга эга эканлигини алоҳида таъкидлайди.

«Қироат китобни» Ҳамзанинг педагогик қаразалари билан яқиндан танишши имкониятни беради. Китобга кирган ҳикоялар ва бу ҳикоялар таъмин муаллифнинг болалар тарбиясига катта эътибор билан қаррагани, уларни факат саводли қилишга эмас, балки том мазъода ғўзал хушқли кишилар қилиб тарбиялашга интилганин қўрсатади.

Қўлдеманинг 61-бетида («Хижнат» қисмининг охирида) бир саҳифа тушиб қолган. Хотима охирида мазкур асарнинг қалам билан ёзилган мунидрикиси мавжуд.

«Муқаммал асарлар тўплами»нинг II томида айрим қискартишлар билан нашр қилинган.

Қўлдема ушбу нашр учун асосий матн сифатида олинди.

(365-бет)
8 Дуруд нозил бўлсун — мақтовлар бўлсн.
29 Зухд — дунёдан вос кечиб, тоат-ибодат билан шуғулланиш.
(367-бет)
24 Аз рўйи маалал мина алаиҳа ҳаром — худди шуни юзасидан дунё унга ҳаром.
(368-бет)
19 Қазоро гузарлари — тасодифан йўллари.
(370-бет)
13 Ҳилм — юмшоқ табиатлилик.
Сахо — сахийлик.

546
14 Ажэ — заифлик, бечоралик.
Факр — камбагалик.
17 Ғасб — юлгичлик.
18 Бухл — бахиллик.
Таъжил — ошиқчиш, шошилиш.

(370-бет)

26 Мардуд — ҳайдалган, қувилган.
34 Даргоҳи раббул иззат — худонинг марҳаматли даргоҳи.

(371-бет)

7 Хемр — ичкилик.

(372-бет)

18 Ланим — хасис.
21 Зиндалик — тирилик, ҳаёт.

(373-бет)

34 «Сахий» деб иомланган қисмининг тугааланмай қолган ғўр-нига уч нуктага қўйилди.

(376-бет)

37 Ҳифзи ҳимоят — сақллаш, қўриқлаш.

(377-бет)

3 Фитру уиш — рўзадан қеъин бериладиган ҳайр-садақа.
4 Сойил — гадой, тилянчи, қашшоқ.

(378-бет)

5 Қарна — манзил.

(379-бет)

1 Басра — Ироқнинг жиқунбидаги шаҳар. 637—638 йилларда халифа Умар (634—644) қўрдирган.

(380-бет)

10 Талх — аччик.

(383-бет)

5 Алайха — найғамбарларимиз маъносида.
6 Зоти баракот — мўллик-фаровонлик соҳиби.
16 Гузор — йўл.
(384-бет)

21 Расул ақрам салавлоҳу алайхи вассалам — эң карамли пайгамбарга ҳамду санолар.

(385-бет)

13 Сүд — ғоф.

(387-бет)

31 Ҳаҳд — асаъ, бол.
38 Муҳалик — ҳалокатли.

(389-бет)

2 Нофарг — ҳаддан ташқари бўш.
6 Нохирдинлик — аклсилик.

(394-бет)

1 Хиёнат бирошни қаиса... қилмоқдур жумласидаги нукта-лар қўлдамада ҳам мавжуд бўлиб, муаллифиинг бу нуктас-лар ўрнип кейинчалик таспили сўз билан тулиқримоқчи бўлганни кўрсатади.

«Қироат китоби» қўлдама асосида нашрта тайёрланди.

НАСРИИ АСАРЛАР
ЯНГИ САЛОДАТ

(399-бет)

Асар 1914 йилда ёнилган ва 1915 йил 5 марта (1333 ҳисирй 2-жумодир анвал) ташбоемада «Мадоро» кутубхонаси ноширлиги-да бошлаб чиққан.

Асарнинг асосий матнинда берилган энглифдан ташқари, таш- боема наврда яна ики байт ҳам энглиф тарзида келтирилган. Навр санасидан сўнг қўйилған байт илова этилган:

Очилса қуёфий тўхтоб гумбази даввор абавоби,
Қириб ўрганмоққа кимё биз ҳаққининг тоби.

Мазмуни:

Айланувчи гумба бўйиси вақтида қулоқларининг қуфлари очилса,
Унга кириб кимё ўрганмоқ биз ҳаққининг истиғи.
Ҳамза ўз давридаги китобхонни...
tутган ҳолда асарнинг тугаганлигини «1»
жиллаб ўтган.

ЎзССР ФА Ҳ. Сулаймонов номидаги Қўлёзм.
нинг Ҳамза архивида 27—28-инвентарь рақамлари т.
ётган ҳужжатда Абдулла Авлонийга баришланиган бу
forder:

Эй будбули миллат, ёзурам санга саломим,
Сўнг хизмати миллат била бу арзин паёмим,
Валлоҳ, аминами, мурод кавсари тўлмай,
Чиқмас қараминг ҳавзиға ботганида бу жоним.

Ҳамза бу рубоийга берилган изоҳда «Янги саодат»нинг нашрга
tоширилгани ҳақида қуйидаги маълумотни беради: «1915 [йил]
5 февралдан тошкентлик ўртогим Абдулла Авлонийга ёъилаш
мактуб дебоқасинда ўлан рубоийдур. Бу ёзува «Янги саодат»
наширии сўраб эдим».

30-инвентарь рақами билан қўлланаётган ҳужжатнинг ҳақиқий
erka ҳақиқисида ҳам «Янги саодат» романи ҳақида қуйидаги изоҳни
учратамиз: «Янги саодат» риколаси 1915 йил 17 марта матбаага
берилди, 1915 йил 5 июнда олинди». «Сариқ ғул» тўпламиш
охирига саҳифасида: «Ҳ. Ҳакимзода асарлариндан табъ ўлуб со-
tилмоқда ўланлари» деган сарлова остида «Янги саодат» рома-
ний «Турмуш аччинг» («Миллий рўмон») номи билан тилга оли-
нади.

Асар қўллёмаси мавжуд эмас.
«Ал ислоҳ» журналининг 1915 йил 15 июль сонида «Янги сао-
don асари ҳақида қуйидагича ахборот берилган: «Янги саодат»
исмий 46 саҳифали туркӣ ва Туркистон шеваасинда бир миллий
рўмоннинг янгилан табъ бўлуб, нашр қилинувчи бизни кўп масрур
эти.

Ҳалқин ўкув ва ёзув тарқифа тарғиб қилмоқ учун ҳозир-
гача Туркистон шеваасинда бунингдек таъсирли рўмон нашр ўлин-
маниш, десак хуболаға бўлмаса керак. Бу рўмоннинг мухаррири

*176 www.ziyouz.com kutubxonasi 549