**AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI**

**FOLKLOR İNSTİTUTU**

***Яlyazmasы hцququnda***

**ИSLAM HЦSEYN oьlu SADЫQOV**

**AZЯRBAYCAN FOLKLORUNDA**

**“KOROЬLU” POETIK ЯNЯNЯSI**

10. 01. 09. Folklorшцnaslıq

Filologiya elmlяri namizяdi alimlik dяrяcяsi

almaq цчцn tяqdim edilmiш dissertasiyanin

**A V T O R E F E R A T I**

**Bakы-2007**

Dissertasiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi

Folklor İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.

**Elmi rəhbər:** filologiya elmləri doktoru, professor

**Qara Namazov**

**Rəsmi opponentlər:** filologiya elmləri doktoru, professor

**Qəzənfər Paşayev**

filologiya elmləri doktoru, professor

**Sədnik Paşayev**

**Aparıcı müəssisə:** Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

**Müdafiə** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2007-ci ildə saat \_\_\_ –da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən N. 01.200 Dissertasiya Şurasının iclasında keçiriləcək.

Ünvan: Bakı, İçərişəhər, Kiçik Qala döngəsi, 31.

Dissertasiya ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında tanış olmaq olar.

**Avtoreferat** “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_2007-ci il tarixdə göndərilmişdir.

Dissertasiya şurasının elmi katibi,

filologiya elmləri namizədi R. Z. Xəlilov

**İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ**

**Мювзунун актуаллыьы**. “Короьлу” eposu тякъя Азярбайъан фолклорунун дейил, дцнйа сюз сянятинин надир инъиляриндяндир. Bu epos süjetin mükəm-məlliyinə, bitkinliyinə, ideya- bədii mündəricəsinə, real tarixi hadisələrlə daha yaxından səsləşməsinə, xalqın milli təfəkkür və həyat tərzinin bütün dolğunluğu ilə ifadəsinə, poetik tutumuna görə digər xalqların eposlarından yüksəkdə durur. Dissertasiyada doğru olaraq məsələ nəzəri cəhətdən belə əsaslandırılır ki, çox qədim və zəngin dastançılıq ənənəsi, həmçinin böyük folklor xəzinəsi olmadan “Koroğlu” kimi bir epos yarana bilməzdi.

Азярбайъан фолклорунда “Короьлу” поетик яняняси демяк олар ки, bu cür эениш şəkildə арашдырылмамышдыр. Bu епослa Азярбайъан дастанчылыг тарихиндя йени бир мяктябин ясасы гойулмушдур. Qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanlarının süjetindəki müəyyən xətlərin “Koroğlu”dan gəlməsi, mərdlik, igidlik, sədaqət, kişilik, humanizm, saf məhəbbət kimi ülvi insani keyfiyyət-lərin bütün dastanların ana xəttini təşkil etməsi, ordakı şeirlərlə “Koroğlu” şeirləri arasındakı nəfəs yaxınlığı bu təsiri aydın göstərir. Мювзунун актуаллыьы да dastanlarda, ашыг шeirindя, bayatilarda, аталар сюзц, мясял, идиом вя щикмятли дейимлярдя Короьлу tясиriнин арашдырылмасына бу эцн чох бюйцк ещтийаъ олдуьу иля баьлыдыр.

**Тядгигатын обйекти və predmeti**: Диссертасийа ишинин ясас тядгигат обйекти “Короьлу” eposudur. Тядгигат ишиндя eposun В. Хулуфлу, А. Ряъябли, Щ. Яли­задя, М. Щ. Тящмасиб няшрляриндян, М. Щякимовун топладыьы бир нечя голдан, айры-айры топлама вя арашдырма мате­риал­ларындан, дастанларымыздан, байатыларымыздан, аталар сюзляри вя мясяллярдян, айры-айры устад ашыгларымызын йарадыъылыьындан, тцрк, ру­с, тцркмян, юзбяк, газах фолклорçuларынын тядгигат ишля­риндян истифадя едилмишдир. Тядгигат ишиндя М. Щ. Тящмасиб няшри ясас эютцрцлмцшdür.

Dissertasiyanın predmetini Azərbaycan folklorunda “Koroğlu” poetik ənənəsi təşkil edir.

**Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри**. Диссертасийа ишинин ясас мягсяди “Короьлу” епосуна йени призмадан бахмагдан, ону Азярбайъан фолклорунун диэяр жанрлары иля ялагядя арашдырмагдан ибарятдир. Арашдырма заманы ашаьыдакы вязифяляр гаршыyа гойulмушdуr:

1. “Короьлу” епосунун meydana çıxması üçün mənəvi zəmin hazırlamış qədim türk dastançılıq ənənəsini, bu eposun юзцндян сонра йаранмыш Азярбайъан дастанларына тясирини арашдырмаг;

2. Aзярбайъан ашыг поезийасында “Короьлу” мотивлярини ишыгландырмаг;

3. Азярбайъан фолклорунун диэяр жанрлары иля “Короьлу” епосу арасындакы бирбаша вя долайысы иля баьлылыг йарадан телляри цзя чыхармаг;

4. “Koroьlu” eposu və Azərbaycan dastan yaradıcılığı problemlərini ayдынлашдырмаг.

**Мювзунун ишлянмя дяряъяси**: “Короьлу” eposu ян чох арашдрылан вя юйрянилян фолклор ясярляримиздян биридир. Onун тядгиги иля баьлы йцзлярля ясярляр йазылмышдыр. Azərbaycanda “Короьлу”нун топланма, няшр vя тядгигиnə ХХ ясрин 20-ъи илляриндян сонра башлаnмыш, В. Хулуфлу “Короь-лу”нун 1927 вя 1929-ъу иллярдя яввялъя 2, сонра 4 голуну айрыъа китаб щалында чап етдирмишдир. 1937-ъи илдя А. Ряъябли “Короьлу”дан бир парча”ны “Ядябиййат гязети”ндя охуъулара чатдырмышдыр. Щ. Ялизадя дастанын 14, М. Щ. Тящмасиб ися 17 qолуну 1940, 1941 вя 1949-ъу иллярдя няшр етдирмишляр.

“Короьлу”нун тядгигиля илк дяфя V. Xuluflu, A. Rяcяbli, H. Яlizadя, H. Araslы, sonralar isя яsaslы шякилдя М. Щ. Тящмасиб мяшьул олмушдур. Сонракы иллярдя Я. Axundov, В. Вялийев, И. Аббаслы, Ф. Фярщадов, П. Яфяндийев, Г. Намазов, H. İsmayılov, Х. Короьлу, А. Нябийев, Р. Рцстямзадя, Б. Абдулла, Г. Пашайев, S. Paşayev, М. Щякимов, М. Сейидов, М. Гасымлы, Е. Ялибяйзадя, Я. Фярзяли вя s. “Короьлу”нун тядгигиля мяшьул олмушлар. Лакин кечмиш совет идеолоэийасынын тясири “Короьлу” епосунун да тядгигиндян йан кечмямиш, епосун тядгигиндя bир чoх йанлышлыглара йол верилмишdir. Dissertasiya işində bu məsələlər yetərincə tədqiqata cəlb olunmuş, geniş elmi araşdırmalar aparılmışdır. “Азярбайъан фолклорунда “Короьлу” поетик яняняси” бу ъцр эениш шякилдя илк дяфя тядгиг олунур.

**Dissertasiyanın елми йениликлярi**: Диссертасийа ишиндя бир чох елми йениликляр цзя чыхарылмышдыр. Tяdqiqat iшindя “Koroьlu” eposunun qяhrяmanlыq vя mяhяbbяt dastanlarыna tяsiri geniш шяkildя araшdыrыlmышdыr.

“Koroğlu” bir qəhrəmanlıq eposudur. Koroğlu özü də onun qəhrəmanıdır. Digər qəhrəmanlıq dastanlarımızın demək olar ki, hamısı “Koroğlu” eposunun birbaşa təsiri altında yaranmışdır. Bu dissertasiya işində ilk dəfə belə bir fikir söylənmişdir ki, dastan qəhrəmanları arasında Dədə Qorquddan sonra yalnız Koroğlu xalq qəhrəmanı çərçivəsindən çıxaraq milli qəhrəman səviyyəsinə yüksəlmişdir.

“Koroğlu”nun məhəbbət dastanlarına təsiri demək olar ki, diqqətdən yayınmışdır. Buradakı əsas elmi yenilik ondan ibarətdir ki, “Koroğlu” eposunun məhəbbət dastanlarına təsirini öyrənməzdən öncə onun yarandığı dövr inandırıcı faktlarla əsaslandırılmışdır. Yalnız bundan sonra “Koroğlu”nun məhəbbət dastanlarına təsiri ilk dəfə belə geniş şəkildə araşdırılmış, bu təsirin miqyası və yolları göstərilmişdir.

“Короьлу” епосу və Azərbaycan dastan yaradıcılığının problemləri araşdırılmış, ənənə və fərdilik məsələsi öyrənilmişdir. Dastanın bir чox qollarının sonunda Nigar xanım Koroğludan xahiş edir ki, səfər haqqında danışsın. Короьлу da башына эялянляри яввялдян ахыра гядяр Чянлибелдя галан дялиляря вя ханымлара данышыr. Təkcə bunlar айры-айры голларын илк dəfə Короьлунун юз dilindən сюйляndийини təsdiqləyən faktlar kimi diqqətə çatdırılır. Короьлунун бюйцк саз-сюз устады олдуьу, бир чох саз щаваларыны йаратдыьы, дастандакы шеирлярин чохунун мящз онун дилиндян söyləndiyi щаггындакы фикирляр дя мараглыдыр. Бцтцн ашыгларымызын шеирляриндя “dилбяр”, “pяри” сюзляри олса да, “Короьлу” дастанында Короьлунун юз дилиндян сюйлянмиш шеирлярдя бу сюзляря раст эялинмямяси щягигятян бурада щеч бир ашыьын шеиринин олмадыьыны сюйлямяйя ясас верир.

Диссертасийа ишиндя Короьлу поезийасынын ашыг йарадыъылыьына тясири, епосун байатыларымызла, аталар сюзц вя мясяллярля, идиомларла, фразеоложи ифадялярля гаршылыглы ялагяси щаггында сюйлянян фикирляр тязя вя диггятялайигдир.

**Диссертасийанын нязяри və praktiki ящямиййяти**: Диссертасийа ишинин нязяри ящямиййяти ондан ибарятдир ки, диссертасийада короьлушцнаслыгда йени бир истигамят мцяййян­ляшдирилмишдир. Бу эцня гядяр короьлушцнаслыгdа кюк салмыш совет идеолоэийасынын зярярли принсиплярини арадан галдырмаг йолунда уьурлу аддым атылмыш, мясяляляря йени призмадан бахылмышдыр ки, бунлар мцщцм ъящятлярдир.

Сонракы тядгигатчылар “Короьлу” дастаны иля баьлы araşdırmalarda бу истигамяти ясас эютцря билярляр. Бундан башга, диссертасийа ишиндя фолклор-шцнаслыьын нязяри мясяляляри иля баьлы бир сыра мараглы фикирляр дя сюйлянмишдир.

Диссертасийа иши короьлушцнаслыьа эюзял бир тющфядир вя ондан бир дяйярли мянбя кими истифадя олуна биляр. Щямчинин “Короьлу” епосунун тядгигиндя вя тядрисиндя истифадя етмяк цчцн тягдим олунан тядгигат ишиндя зянэин практик материаллар вардыр. Ондан али вя орта ихтисас мяктябляри цчцн дярсликляр, щямчинин “Короьлу” епосу иля баьлы хцсуси курс ишляринин йазылмасында вя семинар мяшьяляляринин тяшкилиндя дяйярли мянбя кими файдаланмаг олар.

**Tədqiqatın aprobasiyasы**: Dissertasiyanыn mюvzusu Azяrbaycan MEA Folklor Иnstitutunun Elmi Шurasыnda vя Respublika Яlaqяlяndirmя Шurasыnda tяsdiq edilmiшdir. Araшdыrmanыn яsas elmi nяticяlяri “Koroьlu kim olub”, “Koroьlunun sazы vя sюzц” kitablarыnda, Koroьlu. “Hoydu, dяlilяrim, hoydu” kitabыna yazыlmыш юn sюzdя, Azяrbaycan MEA-nыn “Xяbяrlяri”ndя, “Elmi axtarışlar”, “Azərbaycan”, “Qobustan”, “Ulduz”, “Elm vя hяyat”, “Filoloji araшdыrmalar”, “Литературный Азербайджан” dяrgilяrindя, “Яdяbiyyat qяzeti”, “Azяrbaycan mцяllimi” qяzetlяrindя, konfrans Materiallarında çap olunmuş məqalələrdə юz яksini tapmышdыr.

**Dissertasiyanın quruluşu.** Dissertasiya “Giriş”, 4 fəsil, “Nəticə” və biblioqrafik göstəricidən ibarətdir.

**DİSSERTASİYANЫN ƏSAS MƏZMUNU**

Диссертасийаnın «Эириш» hissəsində мювзунун актуаллыьы, onun məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti, ишлянмя дяряъяси, апробасийасы эениш шякилдя юз яксини тапмышдыр.

**“Koroьlu” eposu vя Azяrbaycan dastanlarы”** adlanan Ы фясилdə “Koroьlu”ya qədərki türk dastançılıq ənənəsi”, “Koroьlu”nun qяhrяmanlыq və mяhяbbяt dastanlarыna tяsiri geniş tədqiq olunmuşdur.

Дцнйа мядяниййятиня «Билгамис», “Алп Яр Тонqа”, “Тюряйиш”, “Шу”, “Бозгурд”, “Манас”, “Ярэянякон”, “Оьуз Каьан”, “Кюч”, “Китаби-Дядя Горгуд”, “Короьлу” кими бир-бириндян дяйярли епик сюз абидяляри вермиш тцрк халгыnın dastançılıq ənənəsinin 3 min illik tarixinə nəzər salınmış, «Короьлу» кими нящянэ епосун formalaşмасы цчцн лазым олан епик-поетик зяминi тцрк дастанчылыг янянясиnin zənginliyinin yaratdığı əsaslandırılmışdır.

“Koroьlu” eposunu qяdim tцrk dastanlarыndan tяcrid olunmuш halda araшdыrmaq doьru deyil. Çünki bu epos çox qяdim və zəngin tarixi olan tцrk dastanчыlыq яnяnяsinin юzяlliklяri цzяrindя yaranmышdыr. Ona gюrя tцрк дастан йарадыъылыьыны mяrhяlяlяr цzrя юyrяnmяk daha mяqsяdяuyьundur. Bunu шярти олараг дюрд мярщяляйя бюлмяк олар:

1. “Китаби-Дядя Горгуд”а гядярки дастан йарадыъылыьы;
2. “Китаби-Дядя Горгуд”дан “Короьлу”йа гядярки дастан йарадыъылыьы;
3. “Короьлу”дан сонракы мящяббят дастанларынын йаранмасы;
4. “Короьлу”дан сонракы гящряманлыг дастанларынын йаранмасы.

Ян яски чаьлардан башлайан биринъи мярщяля В-ВЫ ясрляря гядяр давам едиb. Бу, заман бахымындан ян узун мярщялядир вя буну дягигляшдирмяк чох чятиндир. Dядя Горгуда гядяр йаранмыш дастанларын щамысы бащадырлыг дастанларыдыр. Икинъи мярщяля “Китаби-Dядя Горгуд”dаn “Короьлу”ya гядярki дюврц ящатя едир. Цчцнъц мярщяля ХВ-ХВЫ ясрлярдян башлайыб, ХЫХ ясрин икинъи йарысында баша чатмышдыр. Дюрдцнъц мярщяля ясасян ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндяки гачагчылыг щярякаты иля баьлыдыр вя бир чох гящряманлыг дастанлары щямин дюврдя йаранмышдыр.

Бюлэц дастанларын форма вя мязмун фяргляри ясасында апарылмышдыр.

“Короьлу” гящряманлыг епосу олдуьуна эюря онун гящряманлыг дастанларына тясиринин арашдырылмасы доь­ру­дан да бюйцк мараг доьурур. Гящряманлыг дастанларымызыn бирбаша “Короьлу”нун тясири алтында йаран-мası, мярдлик, иэидлик, сядагят, мцбаризлик, инсанпярвярлик, етибар, достлуг кими тцрк характерини сяъиййяляндирян кейфиййятлярin həmin dastanlara “Короьлу”дан кечдиyi dolğun işıqlandırılmışdır.

Qящряманлыг дастанларымызын йаранма сябябляри ilə “Короьлу” епосунун йаранма сябябиnиn цст-цстя дцшməsi (Щясян ханын Алы кишинин эюзлярини чыхартмасы, Гачаг Кярямin Тават бяйи вурmаsı, Гара Танрывердиnin аьасы Сцлейман бяйi, Гачаг Сцлейманın (ясл ады Эцлсцм олub) пrиставы вя кяндхуданы юлдцрmяsi, Гандал Наьыnın аьасы Hаъы Исаханла ядавятi) tutarlı faktlarla sübuta yetirilmişdir.

“Короьлу” епосу идейа-мязмун дольунлуьу бахымындан да чох санбаллы бир сюз абидясидир. Онун рущу мярдликля, иэидликля йанашы, инсансевярлик, щуманизм, вятянпярвярлик, сядагят, алиъянаблыг, хейирхащлыг, ляйагят кими саф дуйьуларla yoğrulmuşdur вя бунларын “Короьлу” тясири иля йаранмыш сонракы гящряманлыг дастанларындаkı izləri üzə çıxarılmışdır.

“Короьлу” тясириниn гящряманлыг дастанларымыздакы шеирлярдя даща эцълц олдуьу, нясрля тясвир олунан сящнялярин сонуnun яксяр щалларда шеирля тамамланdыğы doğru olaraq гящряманларын щисс vя дуйьуларыnыn, арзу вя истякляриnin даща йыьъам вя даща тясирли ифадяsi ilə bağlanmışdır.

“Гара Танрыверди” дастанындакы истяр няср, истяр шеир парчаларында “Короьлу” дастаны иля даща йахын сясляшмяляр бу даста­нын мцяллифи Ашыг Щцсейн Бозалганлынын “Короьлу” епосунун эюзял билиъиляриндян олмасы ilя baьlыdыr.

Гящряманлыг дастанларымызда Короьлунун истифадя етдийи ядяби üsulлардан бящрялянмялярin təsdiqi üçün çox uğurlu seçilmiş nümunələrdən birini göstərmək kifayətdir. “Короьлу иля Болу бяй” голунда Болу бяй Короьлуну тутур. Анъаг ня гядяр еляйирлярся Короьлу олдуьуну бойнуна гойа билмирляр. Короьлу дейир:

Короьлу дедийин бир бял-бялиди;

Чянлибелдя дювран гуран дялиди.

Юз адым Рювшянди, атам Алыды,

Инан Болу, мян Короьлу дейилям[[1]](#footnote-2).

Зющраб хан Щаъы Таьыны тутур, анъаг Щаъы Таьы да яля кечдийиня эюря юзцнц даныр. О да Зющраб ханa deyir ки, мян Щаъы Таьы дейилям:

Щаъ Таьы дейиляn иэидляр ханы,

Онун сядалары эязир дцнйаны.

Чох йердя ахыдыб залымлар ганы,

Инан Зющраб, мян Щаъ Таьы дейилям[[2]](#footnote-3).

Mayasы igidlik, mяrdlik duyьularыyla yoьrulmuш ”Koroьlu”nun ayrы-ayrы qollarыndakы mяhяbbяt sяhnяlяrinin qяhrяmanlыq, igidlik mюvzusu ilя цzvi surяtdя birlяшməsi, birinin digяrini tamamlamasы, “Koroьlu”nun яriшinin, arьacыnыn qяhrяmanlыqdan, ilmяlяrinin, gцllяrinin, naxышlarыnыn mяhяbbяtdən toxunmasы, щятта “Короьлу” голларындан бязилярини дастандан айырыб мцстягил мящяббят дастаны адландырмаğыn mümkünlüyü (“Короьлу-нун Истаmбул сяфяри”, “Мящбуб ханымын Чянлибеля эялмяйи”, “Короьлунун Дярбянд сяфяри”, “Мяръан ханымын Чянлибеля эялмяйи”, “Короьлунун Гарс сяфяри” вя с.) folklorşünaslыqda bu məsələyə tamamilə yeni yanaşmadыr.

Мящяббят дастанларында “Короьлу”dаn эялмя нотлара мцхтялиф шякил-лярдя раст gəlinməsini dissertant hərtərəfli araşdırmış, doğru olaraq “Короьлу”дан бизя таныш олан бир ящвалатыn щяр щансы мящяббят дастанында бу вя йа башга шякилдя тякрарланmasыnы дастанчы ашыğыn дастан данышаркaн юз сющбятини ширинляшдирмяк, дяринляшдирмяк, эюзялляшдирмяк цчцн бура “Ко-роьлу”дан йаддашында галан нахышлар вурmasы ilə bağlamışdır. Bunun üçün zəngin nümunələr seçib paralellər aparmış, inandırıcı nəticələr çıxarmışdır.

Дастанларымызда тез-тез раст эялинян дурналарла сораглашмаг, онларлa ящвалlaşмаг, исмарыъ йолламаг, вятяни, йары, ата-ананы хябяр алмаг сящня-ляриnin “Короьлу” дастаны ilə bağlandığını söyləmək üçün uğurlu nümunələr seçilmiş və paralellər aparılmışdır. Короьлу Тякя-Тцркмандан Ейвазы Чянлибеля эятиряркян йолда габаьыны Яряб Рейщан кясир. Короьлу тяк, Яряб Рейщан башынын адамларыйла, гцрбят юлкя. Бурда Короьлуйа гяриблик вя йалгызлыг цз верир. Бахыб эюрцр ки, Чянлибел тяряфдян бир гатар дурна эялир. Короьлу сазы синясиня басыб дурналардан Чянлибели сорушур.

“Koroğlu”dakы bu səhnə məhəbbət dastanlarındakы oxşar səhnələrlə qarşılaşdırılır və elmi nəticələr çıxarılır.

“Ясли вя Кярям” дастанында Кярямя гяриблик цз верир, о да гатар-гатар эялян дурналары эюрцр, цряйи атланыр, онлардан юз йерини-йурдуну хябяр алыр. Бу дастанда Кярям дурналара беш дяфя шеiр демишдир. Щямин шеiрляр поетик эюзяллийи иля сечилмяся дя, Короьлу шеiриндян зяиф олса да, дурналарла сораглашмаг бахымындаn “Короьлу” дастанындакы сящнялярля сясляшир.

“Ямращ” дастанында да Ямращ гара эюзлц Сялбиназыны ахтара-ахтара эялиб Гарабаьын бир эюзял ойлаьына чыхыр. Сялбиназла бу йерлярдя эяздийи эцнляр йадына дцшцр. Дурналардан Сялбиназы сорушур вя она салам сюйляйир.

Дурналара мцраъият “Гасым бяй Закир” дастанында да вар. Бу дастан Закирин шеiрляри ясасында йарадылмыш vя ашыq шaирин “Дурналар” гошмасыны дастана дахил етмяк цчцн Гасым бяй Закири гяриб бир юлкяйя, Тифлися апармышдыр. Закирин Тифлисдяки гяриблийи, эеъя-эцндцз Сядяф deyib аьладыьы “Дурналар” гошмасы иля чох эюзял ифадя едилмишдир.

Дурналарла сораглашмаг янянясиnin сонракы дастанларымызын щамысына “Короьлу” епосундан кечdиyиni dissertant onunla əsaslandırır ki, дурналарла сораглашмаг, саламлашмаг, ярзи-щал билмяк сящняляри ilя bиз илк дяфя “Короьлу” епосунда rastlaшыrыq.

“Короьлу” eposuнда ханымларын юз сачларына дурна тели тахдыгларындан сющбят эедир вя буна ъыгга дейирляр. “Дурна тели” голунда дялилярин ханымлар цчцн дурна тели эятирмяйя эетмяляриндян вя башларына эялянлярдян бящс олунур. “Новруз” дастанында dурна теlли эюзяллярдян сющбят ачылыр.

“Дурна телли эюзял” ифадясиниn ikinci мянаsыnы açan dissertant юз сачларына дурна тели таханлардан башга, сачларынын дцзцмцнц дурна телиня охшаданлара да “дурна телли эюзял” дейилdiyi qənaətindədir.

Гящряманы сазlа танымаг сящняляриня щям “Короьлу”да, щям дя сонракы дастанларымызда раст эялинир. Aшыq Cцнун Бялли Ящмядя дейир: “Ал, сал чийниня! Мящбуб ханымла шяртимиз вар. О сяни бу сазла таныйаъаг”[[3]](#footnote-4).

“Тащир вя Зющря” дастанында Тащир Сона ханымa дейир: “Разыйам. Анъаг алын бу сазы, апарын, bялkя Зющря сизя инанмады”[[4]](#footnote-5).

Щяр ики дастанда ящвалат ейни ахарда давам едир. Бириндя Мящbуb ханым Бялли Ящмяди Ашыг Ъцнунун сазындан, диэяриндя Зющря Сонаны Тащирин сазындан таныйыр. Саза эюря Мящбуб ханым Бялли Ящмядя, Зющря дя Сонаya инаныр, цряйини ачыр.

“Цч эцн, цч эеъя” йатыб йуху эюрмяк, алын йазысы вя с. кими инамларын тарихи чох гядимдир, бунлар türk халгынын мифик тяфяккцрцндян сцзцлцб эялян инамлардыр. Бу инамлар naьылларымызда, ясатирляримиздя, “Короьлу”йа гядярки вя ондан сонракы дастанларымызда да, “Короьлу”да да вар. “Koroьlu” eposu ilя mяhяbbяt dastanlarы arasыndakы цmumi motivlяrdяn biri dя mяhz yuxuyla baьlы olan buta mяsяlяsidir. Mяhяbbяt dastanlarыmыz цчцn чox sяciyyяvi olan butaya bir az fяrqli шяkildя “Koroьlu”da da rast gяlinir. Fяrq isя ondadыr ki, buta mяhяbbяt dastanlarыnda чox qabarыq, “Koroьlu”da isя nisbяtяn юrtцlц шяkildя verilmiшdir. Bяs buta nяdir? Бута alan qəhrəman birdən-birə elə dəyişir ki, onda butaya qədər görünməmiş keyfiyyətlər üzə çıxır. Бута вериляня гядяр ялиня саз алмайан бир адамын бута йухусундан айылан кими эюзял саз чалмаьы бuна ян йаxşы misалdыр.

Дастан гящряmанлары олан Гурбанийя, Кярямя, Аббаса йухуда бута верилмишди. Короьлу иля Ниэар севэисинин кюкцндя дя бута var iдi. Koroьlu Qoшabulaьыn suyundan iчяndяn sonra onun daxili alяmi dяyiшmiш, ona hяm aшыqlыq vя шairlik, hяm dя qяhrяmanlыq verilmiшdir. Ниэарын Короьлуйа бута верилдийини Короьлу “Истамбулдан бута алыб эялмишям, Истамбулда арзуманым галмады” misralarıyla ифадя етмишдир. Бялли Ящмядин Ниэар ханымдаn намя эятирмяйи эюстярир ки, Ниэар ханым да йухуда Короьлуну эюрцбмцш, чцнки бута севянлярин щяр икисиня верилирди. Dissertant burda bir incəliyi çox gözəl duymuşdur ki, Koroğluya buta verildiyini heç kim bilmir, yalnız qolun sonunda bunu Koroğlu özü açır. Bu da onu göstərir ki, qolu dastançı aşıq düzüb-qoşmamışdır. Əgər qolu dastançı aşıq düzüb qoşsaydı, onda Koroğlu- Nigar butasının sirri də əvvəlcədən açılardı.

Дастанларымызда раст эялдийимиз “Короьлу” мотивляриндян данышаркaн dissertant ордакы шеiрлярин тясиринə geniş yer ayırmışdır. Сюзсцз ки, Короьлу шеiрляринин щеч бири олдуьу кими башга дастанларда тякрарланмыр, лакин онларын айры-айры мисралары, бяндляри, щятта чох щалларда шеiрин цмуми овгаты, ахары, дейими дастанчы ашыгларын йаддашындан сцзцлцб сонракы дастанлара щопмушдур. Dissertantın misal gətirdiyi Короьлунун bir бейти бу бахымдан бюйцк мараг доьурур.

Баь бясляйиб, гызыл эцлцн дярмясян,

Дяриб, дяриб йайлыг цстя сярмясян[[5]](#footnote-6).

Бу мисралара бир чох дастанларда, щятта бязи ашыгларын шеiрляриндя раст эялиnир. “Bяhram-Gцlxяndan” dastanыnda:

Qыzыl gцlц dяstя-dяstя dяrmiшяm,

Dяribяn dя pцnhan yerя sяrmiшяm[[6]](#footnote-7).

“Aшыq Qяrib”dя:

Qыzыl gцlц dяstя-dяstя dяrmiшlяr,

Dяribяn dя sinя цstя sяrmiшlяr[[7]](#footnote-8).

Bunlara oxшayan чoxlu nцmunяlяr var ki, elя ilk baxышdan Koroьlu misralarыnыn tяkrarlandыьы aydыn gюrцnцr.

“Шащ Исмайыл” дастанында “Короьлу” епосу иля чох йахындан сясляшян ики сящня tutuşdurulmuşdur. Бунлардан биринъиси Шащ Исмайылын Ярябзянэи иля гаршылашдыьы сящнядир. Бурада Шащ Исмайылла Ярябзянэи эцляширляр. Ярябзянэи ики дяфя Шащ Исмайылы йыхыр, анъаг юлдцрмцр. Шащ Исмайыл дейир: “Пящляван, ярянляр цчя гядяр дейиб. Бу дяфя дя мяни юлдцрмя, цчцнъц дяфя йыхсан юлдцрярсян”[[8]](#footnote-9).

Бу сящня Короьлунун оьлу Щясянля эюрцшцня неъя дя охшайыр. Birində цчцнъц эцляши Шащ Исмайыл йыхыр, digərində Короьлу. Цчцнъц эцляши Шащ Исмайыл və Короьлу удузсайды, Ярябзянэи Шащ Исмайылын, Щясян Короьлунун башыны кясмялийди. Бу да дастанларымыз цчцн гятиййян сяъиййяви щал дейил. Икинъи сящнядя Ядил шащ щийляэярлийя ял атыб Шащ Исмайылын голларыны баьлатмаг истяйир. Оьлундан сорушур: “Де эюрцм, сянин няйя эцъцн чатмыр ки, мян онда сяни сынагдан кечирим.

Шащ Исмайыл деди: “Мяним йедди бойун ъцт гайышына эцъцм чатмаз. Ядил шащ ямр еляди, йедди бойун ъцт гайышы эятирдиляр. Шащ Исмайылын голларыны баьладылар. Шащ Исмайыл еля зор верди ки, гайыш парча-парча олду, йеря тюкцлдц”[[9]](#footnote-10).

Бу сятирляр Короьлу иля Дямирчиоьлунун эюрцшдцйц сящняни йада салыр. Короьлу Дямирчиоьлунун голларыны зянъирля мющкям баьлайыр: “Дямирчиоьлу “аща” дейиб биръя дяфя эцъ верди. Зянъир парча-парча олуб йеря тюкцлдц”[[10]](#footnote-11).

Истяр цч дяфя эцляшмяк, истярся гайышы парча-парча елямяк сящняляринин “Шащ Исмайыл” дастанына “Короьлу”дан кечдийиня шцбщя йохдур. Беля гящряманлыг, иэидлик сящняляринин “Короьлу” епосу цчцн даща сяъиййяви олдуьу да бу фикри тясдигляйян башлыъа шяртлярдяндир. “Короьлу”dan öncə bu adət xalq arasında mövcud olmuş və xalqdan eposa keçmişdir. Eposdakı “atalar üçdən deyib” məsəli də bu fikri təsdiqləyir. “Короьлу” дастанынын тясиринин бу ъцр излярини яксяр дастанларымызда эюрмяк мцмкцндцр.

Дядя Горгуд гопуз чалыр, сюз сюyляйир. Ancaq сазла сюзцн говушуьу “Короьлу”дан башлайыр. Дядя Горгуд бир дяфя дя олсун гопузла дедийини сюзля демир. “Короьлу” ися сазла дедийини чох заман сюзля дя дейир: “Короьлу сазла дедийи кими, сюзля дя деди”.

“Сазла дедийи кими, сюзля дя демяк” яняняси Короьлу дастаны иля баьлыдыр. “Короьлу”дан яввялки дастанларымызда, о сырадан “Китаби-Дядя Горгуд”да да беля бир яняня йохдур. “Короьлу”дан сонракы дастанлары-мызын яксяриндя бу яняня сахланмышдыр. Чцнки бу яняня дастан йарадыъылыьына ойнаглыг, шухлуг эятирмиш, халг тяряфиндян йахшы гаршыланараг йашамаг щаггы газанмышдыр.

“Гурбани”dя: “Гурбани саз иля дедийи кими, сюз иля дя дейиб, атасыны баша салды…”[[11]](#footnote-12).

“Ясли вя Кярям”dя: “Кярям сазла, сюзля дедийи кими дилля дя деди”[[12]](#footnote-13).

Бу ифадя бир гайда олараг сеiрдян сонра ишлядилир. Гящряман сазла дедийини сазсыз да, йяни сюзля, дилля дя дейир. Йухарыда эятирилян мисаллардан вя дастанларын юзцндяn беля анлашылыр ки, сазла дедийини гулаг асан баша дцшмяйяндя гящряман юз фикрини щям дя сюзля, дилля сюyлямяйя мяъбур олур.

**“Koroьlu” eposu və Azяrbaycan aшыq poeziyasы”** adlanan II fяsиldə “Azяrbaycan aшыq шeirindя Koroьlu motivlяri”, “Aшыq Яlяsgяr poeziyasыnda Koroьlu motivlяri”, “Qaracaoьlan poeziyasыnda Koroьlu motivlяri” mövzuları tədqiq edilmişdir. Azяrbaycan aшыq яdяbiyyatыndakы ideya-mяzmun dolьunluьunda, forma rяngarяngliyindя, fikrin obrazlы ifadя zяnginliyindя, poetik sözцn юz mяrtяbяsinя ucalmasыnda bir qaynaq kimi “Koroьlu” eposunun danыlmaz rolundan danışılır.

“Koroğlu” eposunun Azərbaycan aşıq poeziyasına təsiri, hər şeydən öncə, forma və məzmunda axtarılır. Orta əsrlərdə gəraylı və qoşma kimi oynaq, yığcam, asan yadda qalan doğma xalq şeiri şəkillərinin divan ədəbiy-yatının kölgəsində qaldığı, “Koroğlu” eposunun yaranmasının, onun gözəl gəraylı və qoşmalarla zənginliyinin hətta ayrı-ayrı divan şairlərində gəraylı və qoşmaya maraq oyatdığı vurğulanır. Şah İsmayıl Xətayi və Füzuli yaradı-cılığındakı gəraylı və qoşmalar buna gözəl örnəkdir. “Koroğlu” eposundan sonra Azərbaycan aşıq poezsiyasında bir çiçəklənmə dövrü başlamış, onun forma yeniliyi, ideya-məzmun dolğunlğu, poetik zənginliyi, dilinin saflığı, ruhunun xalqa doğmalığı aşıqlarımız üçün bir məktəb olmuşdur.

“Koroğlu” eposu qoşma və gəraylıda poetik söz deməyin həm çətin, həm də asan olduğunu ortaya qoydu. Bu asanlıq ondaydı ki, eposdakı qoşma və gəraylıların dili bulaq suyu kimi axıb gedirdi, oxuyan kimi yadda qalırdı, hamıya xoş gəlirdi. Çətinlik ondaydı ki, poetik fikri gəraylı və qoşma qəlibinə salıb yeni söz demək, obrazlılıq yaratmaq, təkrarçılıqdan və bəsitlikdən qaçmaq, oxucu qəlbinə yol tapmaq sənətkardan böyük bir hünər tələb edirdi. Qurbani, Tufarqanlı Abbas, Qaracaoğlan, Xəstə Qasım kimi adlı-sanlı ustadlar öz hünərlərini qoşma və gəraylıda sınadılar, sınaqdan üzü ağ çıxdılar. Onların hər biri öz yaradıcılığı ilə xalqın dilində və xalq şeiri şəkillərində ölməz söz inciləri yaratmağın mümkünlüyünü sübut etdi. Bütün bunlar “Koroğlu” toxumunun cücərtiləriydi.

Dissertantın Koroьlu poeziyasыndan bяhrяlяnmяnin geniш mяnzяrя-sini igidlik, mяrdlik, qяhrяmanlыq, dцzlцk, etibar, sяdaqяt, шцcaяt, cяsarяt kimi цlvi duyьularыn tяrяnnцmцndя gюrməsi, bu duyьu və hisslяri XVI яsrdя “Mяrd odur ki, iшin tuta mяrd ilя, Яr istяsяn keч namяrddяn, яr dilяn” deyən Qurbanidяn tutmuш XX яsrdя yaшamыш aшыqlarыmza qяdяr bцtцn saz-sюz ustadlarыmыzыn yaradыcыlыgыnda axtarması məsələyə doğru yanaşmadır.

Koroьlunun “Kimdяn юyrяndin” gяraylыsыna bir чox nяzirяlяr yazыl-mышdыr. Onlardan birinin dя mцяllifi Aшыq Hцseyn Cavandыr. Hяr iki шeir gяraylы olub, rяdiflяri dя eynidir. İki misra Koroьludan, iki misra Hцseyn Cavandan gюtцrцb bir bяnd dцzяldяndя onlarыn yamandыьы hiss edilmir:

Koroьlunun gюzяl yarы,

Kцsmяyi kimdяn юyrяndin?[[13]](#footnote-14)

Ay qabaьa cыьa teli

Dцzmяyi kimdяn юyrяndin?[[14]](#footnote-15)

Burada birinci beyt Koroьlunun, ikinci beyt isя Aшыq Hцseyn Cavanыndыr. Burda forma və rədif eyni, fikir vя deyim o qяdяr doьmadыr ki, elя bil hяr iki beyti ya Koroьlu, ya da Aшыq Hцseyn Cavan demiшdir.

Aшыq Яsяdin “Qяfildяn kюnlцm evini Yыxmaьы kimdяn юyrяndin?” misralarыnы oxuyanda Koroьlunun “Sяn mяnim dяli kюnlцmц Yыxmaьы kimdяn юyrяndin? misralarыnы xatırlamamaq olmur.

Шeir dilimizin saflaшыб gюzяllяшmяsindя, oynaqlыьыnыn vя ritmikliyinin artыrыlmasыnda, poetik vя emosional tяsirinin gцclяnmяsindя Koroьlu poe-ziyasыnыn яn gцclц mяnbяlяrdяn biri olduğu haqqыnda söylənən fikir də bədii nümunələr arasыnda aparыlmыş müqayisələrdən doğan gerçəkliyə söykənir.

Dissertasiyada Azərbaycan aşıq poeziyasındakı Koroğlu motivlərinin çox geniş mənzərəsi verilmiş, ayrı-ayrı aşıqlarımızın yaradıcılığı hərtərəfli təhlilə cəlb edilmiş, uğurlu paralellər aparılmış və doğru elmi nəticələr çıxarılmışdır. Qurbani, Qaracaoğlan, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı yaradıcılığına geniş yer ayrılması onların hər birinin yaradı-cılığında rast gəlinən Koroğludan bəhrələnmələrin zənginliyi ilə bağlıdır.

Koroьlunun “Baь bяslяyib, qыzыl gцlцn dяrmяsяn, Dяrib, dяrib yaylыq цstя sяrmяsяn” misralarыnыn tяsirinя bir чox aшыqlarыn yaradыcыlыьыnda rast gяlinir. Aшыq яdяbiyyatы xяzinяsinя “vяzndя yцngцl, qiymяtdя aьыr” bir tюhfя vermiш Yяhya bяy Dilqяmdə bu beyt aшaьыdakы kimidir:

O qыzыl gцllяri dяrmяyяn Dilqяm,

Dяrib pцnhan yerя sяrmяyяn Dilqяm[[15]](#footnote-16).

Qurbani poeziyasыnda Koroьludan bяhrяlяnmяlяr gцclц nяzяrя чarpыr. Elя sюzlяr, ifadяlяr vя misralar var ki, onlara yalnыz Koroьlu vя Qurbani шeirlяrindя rast gяlinir. Mяsяlяn, Koroьluda:

Vardы baшыnыn xatasы,

Dюшцndя oxun butasы[[16]](#footnote-17).

Qurbanidя:

Яskik olmaz qoч iyidin xatasы,

Qaшы kaman, sinяm onun butasы[[17]](#footnote-18).

Qurbani шeirinin bцtцnlцkdя Koroьlu havasы цstцndя sюylяndiyinя heч bir шцbhя yoxdur. “Dюшцndя oxun butasы” vя “sinяm oxun butasы” misralarы hяm bir-birinin eynidir, hяm dя ilk dяfя Koroьluda, ikinci dяfя Qurbanidя iшlяnmiшdir.

Koroьlu nяfяsi, Koroьlu ruhu aшыq poeziyasыnыn hяm gюrцnяn цst qatlarыnda, hяm dя gюrцnmяyяn alt qatlarыndadыr. Ona gюrя bunu tяkcя ayrы-ayrы шeirlяrin, bяndlяrin, beyt vя ya misralarыn oxшarlыьыnda axtarmaq doьru olmaz. Aшыq poeziyasыnda elя шeirlяrя rast gяlinir ki, onlarda Koroьlu шeirlяrinin tяsirini ancaq aьlыn vя hissin gюzцylя baxdыqda gюrmяk olur. Aшыq Hцseyn Шяmkirlidя:

Hцseynяm, sirr vermяrяm hяr yada,

Yalvarmaram hяr namяrdя dцnyada[[18]](#footnote-19).

Aшыq Яlяsgяr bцtцn yaradыcыlыьы boyu Koroьlu poeziyasыndan gцclц bir qaynaq, gюzяl poetik юrnяk, tцkяnmяz чeшmя kimi bяhrяlяnmiшdir. Koroьlu qafiyяlяrinя, bяdii tяsvir vasitяlяrinя, orijinal deyim vя ifadя formalarыna Aшыq Яlяsgяr poeziyasыnda tez-tez rast gяlinir. Aшыq Яlяsgяrin “Qaшlarыn” rяdifli qoшmasыndakы: “Ay nazяnin, ay qabaьыn altыndan Nя gюyчяk чяkilib qara qaшlarыn” misralarы Koroьlunun Nigar xanыma dediyi “Mяnя qara deyяn gюzяl, Qaшlarыn qara deyilmi?” gяraylыsы ilə sяslяşir.

Aшыq Яlяsgяrin “Цzцn mяndяn niyя dюndц?” gяraylыsы Koroьlunun eyni adlы gяraylыsыna nəzirədir. Aшыq Яlяsgяr deyir:

Aшыьa yoxdu qadaьa,

Mцшtaqdы dilя, dodaьa.

Яlяsgяr sana sadaьa,

Цzцn mяndяn niyя dюndц?[[19]](#footnote-20)

Koroьlu deyir:

Ala gюzlц Nigar xanыm,

Цzцn mяndяn niyя dюndц?!

Sяnя qurban шirin canыm,

Цzцn mяndяn niyя dюndц?![[20]](#footnote-21)

Aшыq Яlяsgяrin bu шeirdяn tяsirlяnmяsi, bяhrяlяnmяsi onun poetik gюzяlliyi ilя baьlыdыr. Яvvяla, hяr iki шeir “Цzцn mяndяn niyя dюndц” misrasы цstцndя qurulmuшdur. Baшqa misralarda isя eyni ovqat, eyni psixoloji mяqam yaшanыr. Hяr iki gяraylыnыn iлк misrasыnda Koroьlu: “Ala gюzlц Nigar xanыm”, Aшыq Яlяsgяr: “Gяl, ey mehri-mяhяbbяtim” deyя юz sevgililяrinя mцraciяt edirlяr. Koroьlunun “Sяnя qurban шirin canыm” ifadяsini Aшыq Яlяsgяr “Яlяsgяr sana sadaьa” kimi iшlяtmiшdir ki, sadaьa da qurban demяkdir.

“Короьлу” поезийасы иля йаxындан сясляшмяляр, бящрялянмяляр баxымындан Гараъаоьланын йарадыъылыьы бюйцк мараг доьурур.

Гараъаоьланын истяр мящяббят, истярся дя гящряманлыг, мярдлик, иэидлик мювзусунда йаздыьы шеiрлярин яксяриййятиндя Короьлунун тякъя тясири дуйулмур, щяр ики поезийанын ейни дуйьуларла, щисс вя щяйаъанларла, ейни арзу вя истяклярля йоьрулдуьу ачыгъа эöрцнцр. Гараъаоьланын “Олур” гошмасы бу бахымдан хцсусиля сяъиййявидир. Bu гошмада Гараъаоьлан юзц Гырата минмяк, ондан сонра сярт цзцнц эюстярмяк истяйини диля эятирир:

Каш миняйдим гыр атымын цстцня

Эюстяряйдим дава неъя сярт олур[[21]](#footnote-22).

Короьлуда:

Гыраты эятирдим ъювлана инди,

Варса иэидлярин мейдана эялсин[[22]](#footnote-23).

Короьлу поезийасынын Гараъаоьлан йарадыъылыьына тясириндя бир инъялик вар. Азярбайъан ашыг поезийасында мярдлик, иэидлик, кишилик, мцбаризлик эен-бол тяряннцм олунмушдур. Лакин Гараъаоьлан поезийасында бу дуйьула-рын, щисслярин поетик тясвири тяряннцм чярчивясиндян чыхыб бирбаша мцяллифин овгатынын кюкляндийи hяmin duyьularыn бядии ифадясиня чеврилмишдир. Гараъаоьлан шеiрляри сызылтыдан, цмидсизликдян чох шцъаят, мярдлик щавасы гохуйур ki, bunlar onu Koroьluya daha чox baьlayыr:

İэид олан яр оьул тяк атланар,

Dаьлар ашар, щяр ъяфайа гатланар[[23]](#footnote-24).

Гараъаоьланын “Атым” адлы шеiриni охуйанда адама еля эялир ки, ону Короьлу Гырат щаггында йазмышдыр:

Юйрякя чатанда, аллам чулуну,

Üч эюзяля щюрдцрярям йалыны.

Саф эцмцшдян тюкдцрярям налыны,

Üстцня шал, ипяк атарам, атым![[24]](#footnote-25)

Короьлуда:

Язялдян биляйдим сянин щалыны,

Яшряфидян кясдирярдим налыны.

Йцз эюзяля тохудардым чулуну,

Алма эюзлцм, гыз бирчяклим Гырат, эял![[25]](#footnote-26)

Корольлу поезийасынын ятини-ганыны тяшкил едян дярин фялсяфи, яхлаги-психоложи тутум, иътимаи-сийаси мязмун, бяшяриlik Гараъаоьлан йарадыъылыьына da хасdыr. Короьлуnun “Бянзярсян” гошмасы дастанын щеч бир голунда йохдур, лакин мцстягил гошма кими ъцнэляря дцшмцшдцр. Бу гошма чох эюзял поетик нцмунядир. Мящз бу гошманын тясири алтында Гараъаоьлан üч вцъуднамя йазмышдыр.

Короьлунун вцъуднамясиндя иэидин, мярдин ушаглыьындан тутмуш йцз йашына гядяр олан дцрлц-дцрлц щаллары йцксяк сявиййядя поетикляшдирилмишдир:

Цч йшындан беш йашына варанда

Йениъя ачылан эцля бянзярсян.

Беш йашындан он йашына варанда,

Арыдан сачылмыш бала бянзярсян[[26]](#footnote-27).

Гараъаоьланын щяр цч вцъуднамяsi Короьлунун “Бянзярсян” гошмасынын тясири алтында йазылмышдыр вя бу тясир онлары тутушдурдугда айдынъа сезилир. Гараъаоьлан “Мяни” рядифли вцъуднамясиндя йазыр:

Беш йашында аьыл эялди башыма,

Он йашында эедяр олдум ишимя.

Бир заман йетяндя он беш йашыма,

Бир гуру севдайа салдырдын мяни[[27]](#footnote-28).

“Короьлу” епосу Гараъаоьлан йарадыъылыьы цчцн бир мяктяб олмушдур. Гараъаоьлан Короьлу поезийасындан эцълц эюзял поетик юрняк кими бюйцк усталыгла бящрялянмиш, бу тцкянмяз сянят чешмясиндян су ичмишдир.

**“Azяrbaycan folklorunun digяr janrlarы ilя “Koroьlu” eposu arasыnda poetik baьlыlыq”** adlanan III fəsildə “Koroьlu” eposu vя atalar sюzlяrimiz”, “Koroьlu”eposu vя bayatыlarыmыz”, “Koroьlu” eposu vя idiomlar, hikmяtli deyimlяr” mövzuları hərtərəfli öyrənilmişdir. Azяrbaycan folklorunun яn gцclц qollarыndan biri atalar sюzц vя mяsяllяrdir. Folklorun atalar sюzц vя mяsяllяrlя zяnginliyi xalqыn yetkinlik vя mцdrikliyinin tяsdiqidir.

“Koroьlu” eposu da atalar sюzц vя mяsяllяrlя zяnginliyinя gюrя чox bюyцk maraq doьurur, чцnki bu epos da folklorun ayrı-ayrı janrları ilə qırılmaz tellərlə bağlı olmuş və qarşılıqlı əlaqədə yaranıb zənginləşmişdir.

Dissertant “Koroьlu” eposunda atla baьlы bir чox deyimlяrin atalar sюzц kimi iшlяndiyini “At igidin qardaшыdы” misrasы ilя, Koroьlunun bir çox misra və beytlяrinin xalqыn dilindя mяsяlя чevrildiyini “Чцnki oldun dяyirmanчы, Чagыr gяlsin dяn Koroьlu”, “Цyцd arpa, buьda, darы, Al шahadыn sяn Koroьlu!” misralarыnы mяsяl чяkilmяsilя яsaslandırır.

Atalar sюzц vя mяsяllяr dцnyanыn bцtцn xalqlarыnda var. Dissertant doğru deyir ki, onlar mяnsub olduqlarы xalqыn xarakterindяn doьduьuna gюrя чox vaxt fяrqlяnir. Яhmяd tacirbaшы Koroьludan ceyran kababы istяyяrkяn Nigar bu iшin iчindя bir hiylя olduьunu duyub razы olmadıqda Koroьlunun ona: “Koroьlu sюzц bir dяfя deyяr” kimi sərt cavab vermяsinin tцrk xarakterindən doğduğu doğru fikirdir.

Dissertant “Koroьlu” eposunda qurdla baьlы atalar sюzlяrinin tez-tez iшlяndiyini qurdun tцrk xalqыnыn яn qяdim totemlяrindяn biri olmasы ilə bağlayыr və haqlы olaraq deyir ki, “ona gюrя tцrk folklorunda qurd obrazы чoxdur vя onlarыn hamыsыnda qurda sevgiylя, sayьыyla yanaшыlыr”. Koroьlu шeirlərindяn “Чaqqal яniyi qurd olmaz, Yenя qurd oglu qurd olu!” kimi atalar sözlərinə söykənib qurdla baьlы atalar sюzlяrinin qurda inamыn tarixi qяdяr qяdim olduğunu söyləmək doğru fikirdir. “Oьuznamя”lяrdя vя “Kitabi-Dяdя Qorqud”da rast gəlinən “Чaqqal яniyi qurd olmaz” vя “Qurd balasы qurd olar” misralarы ilя “Qurddan qurd tюrяyяr”, “Qurd balasы qurd olar”, “Aslan balasы aslan olar” atalar sюzlяri arasыndakы baьlыlыq gюz önünə gətirilir. “Oьuznamя”lяrdя vя “Kitabi-Dяdя Qorqud”da bu atalar sюzцnцn “Aslan яniyi yenя aslandыr” vя “Qurd яniyi yenя qurd olur”, “Aslanыn erkяyi, diшisi olmaz” mяsяlinin isə Nizami Gяncяvidя eyni, “Oьuznamя”dя “Diшi aslan da aslandы” шяklindя olduğu göstərilir.

Xalqыmыzыn hяyatыnы bayatыlarsыz tяsяvvцr etmяk mцmkцn deyil. Hяm dя bayatы digяr folklor janrlarыndan daha qяdimdir. Ona gюrя dissertant Koroьludan danышarkan bayatыlarы unutmur. Hяm dя Короьлу няряси иля байаты щарайыnы бир-бирини тамаmлайан амилляр kimi dəyərlənдирir. Диссертант “Koroьlu” eposu ilя bayatыlarыmыz arasыndakы baьlыlыьa iki cяhяtdяn yanaшmыşdыr. Birincisi, bayatыlarыmыzda Koroьlu, Eyvaz, Hцrц, Zяrniшan, Alы, Hяsяn, Чяnlibel, Яrяb at, Misri qыlыnc sюzlяri işlənir. Иkincisi, bayatыlarda bu adlara rast gяlinmir, ancaq onlarыn mayasыnыn Koroьlu motivlяri ilя yoьrulduьu aydыn nяzяrя чarpыr.

Eposun bir neчя qolunda bayatыlы шeirlяr var. “Короьлунун Байазид сяфяри”ндя Короьлу “Йыьылса мяхлугат, гурулса мящшяр” qoşmasыnы дейир. Hяr bяnddяn sonra Ашыг Cцнун бир байаты чаьырыр:

Мян ашыьам бу даша,

Бу гайнайа, бу даша.

Еля вур ки, йаьыны

Кяллясиндян буd аша[[28]](#footnote-29).

Dissertant tariximizin qan yaddaшы olan bayatыlar haqqыnda doğru söyləmişdir ki, onlarыn hяr misrasыnda bir tarix yatыr. Истанбул, Баьдад, Рум, Ярзурум, Чянлибел, Щясян, Hцрц ünvanlы байатыларын hяr biri bir tarixi olayla baьlы yaranыb vя онларда “Короьлу” дастанындакы шеiрлярля бядии доьмалыг, поетик йахынлыг дуйулур. Aşağыdakы байаты buna gözəl örnəkdir:

Язизим, Алы минди,

Дцраты Алы минди.

Короьлу тяки мян дя

Йар, гадан алым инди[[29]](#footnote-30).

Bu bayatыnыn ikinъi misrasы onun mцяllifinin Koroьlunun hяyatыnы yaxыndan bildiyini, dastanla tanыш olduьunu gюstяrir. Dastanыn “Alы kiшi” qolunda Hяsяn xandan intiqam almaьa gedяrkяn Alы kiшi Dцratы minmiшdi.

Üмумиййятля, Короьлу рущу vя няфяси иля йоьрулмуш беля байатыларыn təhlilinə dissertasiya işində geniş yer ayrılmışdır.

Xалгын гядимлийини тясдигляйян амиллярдян бири дилдирся, дилин гядимлийини шяртляндирян ясас амил онун фразеоложи бирляшмялярля, идиоматик дейимлярля, бядии тясвир васитяляриля, аталар сюзц вя мясяллярля зянэинлийидир.

“Короьлу” гящряманлыг епосудур вя бурада вуруб-тутмаг, асыб-кясмяк, щядя-горху эялмяк ади щалдыр. Лакин бу ади щаллар гейри-ади ифадялярля тясвир edиlir. Бир адамын бярк горхдуьуну ифадя етмяк цчцн дилимиздя чохлу идиомлар вар. “Короьлу” дастанында да бу фразеоложи бирляшмя вя идиомлардан йериня уйьун олараг эюзял истифадя едилмишдир. “Короьлунун Ярзурум сяфяри” голунда Ъяфяр пашанын ня ъцр горхдуьу “гарын аьрысына дцшмяк” идиому иля чох эюзял ифадя олунмушдур: “Ъяфяр пашанын дярди бир иди, олду, йцз. Дцшдц гарын аьрысына ки, ишди, инди хоткардан щюкм чыхынъа, пашалар эялинъя, Короьлу Ярзурумун цстцня эялся, мян ня еляйяъяйям?” Бу горху щяйяъан гарышыг бир горхуйду, она эюря “Ъяфяр паша гарын аьрысына дцшмцшдц”. Гыраты апараркян Кечял Щямзянин Короьлуну эюряндя ня ъцр горхдуьу belя тясвир олунмушдур: “Бир дя диггят еляйяндя эюrдц буду, Короьлу Гыратын цстцндя еля эялир, еля эялир ки, лей кми. Кечял Щямзянин тцпцръяйи гуруду”.

Kечял Щямзянин кечирдийи горху щиссийля Ъяфяр пашанын кечирдийи горху щисси арасында чох бюйцк фярг варыйды вя бу фярги нязяря чатдырмаг цчцн идиомлар чох уstalыqла сечилмишдир.“Короьлу” дастанында горхунун нечя нювц варса, о гядяр дя ифадя формасына раст эялирик. Бир-бириндян аз да олса фярглянян ики горху нювц щеч вахт ейни ъцр ифадя олунмур.

“Эюзлярим айдын”, “дилим од тутуб йанар”, “назы иля ойнамаг”, “дашы ятяйиндян тюк”, “солуьуну дярмяк” кими онларла диэяр идиомлар вар ки, “Короьлу” дастанында щяр щансы бир фикрин образлы вя поетик ифадяси мягсядиля йерли-йериндя ишлядилмишдир.

“Короьлу” дастанында мцхтялиф фикирляри вя щадисяляри даща образлы шякилдя ифадя етмяк цчцн йериня уйьун олараг чохлу щикмятли дейимлярдян истифадя едилмишдир. “Бир ялиндя иманы, бир ялиндя туманы”, “юлмцшям, йердян эютцр”, “чийниндя кяпяняйи, ялиндя дяйяняйи”, “гиймятдя аьыр, vязндя йцнэцл”, “дювлят ки вар, ял чиркиди”, “ити эюрцм, гурду эюрцм, ону эюрмяйим”, “йетяня йетир, йетмяйяня даш атыр” кими онларла ифадяляр вар ки, бунлары ня идиом, ня дя аталар сюзц вя мясял адландырмаг олмаз.

“Короьлу” дастанынын дили идиомларла, щикмятли дейимлярля, аталар сюзляри вя мясяллярля зянэин олдуьуна эюря, бурадакы щадисялярин тясвири щямишя тясирли вя образлы алыныр. Дастандакы бу ъцр сабит сюз бирляшмяляри цзяриндя апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, “Эюзцм сяндян су ичмир”, “ъин атына минмяк”, “иланы йувасындан чыхартмаг” кими эюзял идиомларын дилимиздя сабитляшмя вя ишлянмя тарихи чох-чох гядимлярlя баьлыдыр. Лакин “ганына йериклямяк”, “гушу гонду”, “ганы гайнады” кми идиомларын илк дяфя “Короьлу” дастанында ишляндийини дцшцнмяк олар.

**“Koroьlu” eposu və Azərbaycan dastan yaradıcılığının problemləri”** adlanan IV fяsиldə “Koroьlu” eposunda aшыq vя saz sяnяti haqqыnda geniş araşdırmalar aparılmışdır. Ayrı-ayrı alimlərin əsərlərində bu mövzuya dağınıq halda toxunulsa da, burada ilk dəfə bütün fikirlər ümumiləşdirilmiş və Koroğlunun aşıqlığı ilə bağlı orijinal fikirlər söylənmişdir. Təkcə “Paşaköçdü” havasını Bağdad səfərində Koroğlunun bədahətən yaratdığı və həmin melodiyaya uyğun gələn “Hoydu, dəlilərim, hoydu, Yeriyin meydan üstünə” gəraylısını orda söylədiyi çox inandırıcı faktdır.

Koroьlu sюzцnцn poetik qцdrяti ilk dəfə belə əhatəli şəkildə tədqiq olunmuş, şeirlərdən bir çoxunun yerinə və məqamına uyğun olaraq Koroğlunun özü tərəfindən söylndiyi əsaslandırılmışdır. Məsələn, “Titrəşir ağzım içində Dil bir yana, diş bir yana” misralarının həmin anda, həmin məqamda Koroğlunun yaşadığı psixoloji durumu yaşamadan yazmağın mümkün olmadığı doğru fikirdir. Eposda bu cür yalnız həmin anda deməyin mümkün olduğu poetik nümunələr çoxdur və onlara obyektiv münasibət bildirilmişdir.

“Koroьlu” eposunda formalaşmasında ənənə və fərdilik problemi geniş tədqiq olunmuşdur. Dastanın bir çox qollarının sonunda deyilən “Koroğlu başına gələnləri əvvəldən axıra qədər xanımlara və Çənlibeldə qalan dəlilərə danışdı” fikrinə söykənən dissertant elə buradanca doğru bir nəticə çıxarmışdır ki, eposun ilk söyləyicisi Koroğlunun özü olmuşdur.Bu fəsildə “Koroьlu” eposunun yaranmasыnda vя yayыlmasыnda Koroьlu шяxsiyyяtinin rolu kifayət qədər əhatəli araşdırılmış, eposun bu cür geniş yayılmasında və dillər əzbəri olmasında Koroğlunun aşıqlığının və şairliyinin həqiqətən böyük rol oynadığı əsaslandırılmışdır.

Tədqiqat zamanı əldə olunmuş elmi qənaətlər dissertasiyanın “Nəticə” hissəsində ümumiləşdirilmişdir.

Mövzu ilə bağlı dissertantın aşağıdakı əsərləri nəşr olunmuşdur.

1. Короьлу ким олуб (китаб),Азərbaycan Дювlət Няшriyyatı,Бакы, 1998

2. Короьлунун сазы вя сюзц (китаб), Азərняшr, Бакы, 2005

3. Короьлу. Щойду, дялилярим,щойду (тяртиб вя юн сюз),Азərnяшr,Бакы, 2006 4.Гараъаоьлан поезийасында Короьлу мотивляри, АМЕА хябярляри

(щуманитар вя иътимаи елмляр серийасы), № 1-4, 2003. 12 с.

5. «Короьлу» епосу вя Азярбайъан гящряманлыг дастанлары, АМЕА

хябярляри (щуманитар вя иътимаи елмляр серийасы),№1,2006.10 с.

6. Короьлу образынын эенетик коду, Азярбайъан МЕА фолклоr Институту

«Ортаг тцрк кечмишиндян ортаг тцрк эяляъяйиня» ЫВ улусларарасы фолклор

конфрансынын материаллары, Бакы, 2006,12 с.

7. «Короьлу» епосунда идиомлар, фразеоложи ифадяляр вя щикмятли дейимляр,

Елми ахтарышлар (АМЕ Фолклор Институту), № ХХВ, Бакы, 2006, 6 с.

8. Оъаг сюняр, даш инилдяр. Короьлу. «Щойду,дялилярим, щойду» китабына юн

сюз. Азярняшр, Бакы, 2006, 36 с.

9. Гурбани шеириндя Короьлу мотивляри, Елми ахтарышлар (АМЕ Фолклор

Институту), № ХХIХ, Бакы, 2007, 3 с.

10.«Ашыглыьым бясди мяня», «Гобустан» жур. № 1. 2003. 3 с.

11. Гядим тцрк дастанчылыг яняняси. «Гобустан» жур, № 3, 2006, 6 с.

12. Халгын кишилик, мярдлик символу лякя эютцрмяз, «Азярбайъан» журналы, №

12, 2006, 12 с.

13. О традитсийах дастанного творчества до епоса «Короьлу»., «Литературный

Азербайджан» журналы, №7, 2006, 6 сящ.

14. Хястя Гасымын Короьлу щаггында бир шери, «Ядябиййат гязети»,31 йанвар

2003

15. «Короьлу» дастанындакы аталар сюзляри вя зярб мясялляр», «Улдуз» журналы

№ 12, 2002, 3 с.

16. «Короьлу» дастанынын мцяллифи кимдир, «Азярбайъан мцяллими» гяз. 21-27

феврал 2003

17. Короьлу няфясли байатыларымыз, Филоложи арашдырмалар. № 18. 2003

18. Яриши гящряманлыг, илмяси мящяббят, «Инъясянят» жур.№4,2003,2 с.

19. Вяли Хулуфлунун «Короьлу»су, «Ядябиййат гязети», 30 ийул 2004 20. 20. Оъаг сюняр, даш инилдяр, «Кредо» гязети, 24 вя 31 декабр 2005, 7;14;20 вя

28 йанвар 2006-ъы ил тарихли сайлары.

**И. Г. Садыгов**

**ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ «КЕРОГЛУ» В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ**

Будучи произведением мирового искусства эпоса «Кероглу» является таким величественным, неповтаримым эпосом, что для его создания требуется иметь достаточно опыта фольклорной деятельности, историко-поэтическую традицию и богатый язык. Не имея всего этого невозможно было создать такой великолепный эпос как «Кероглу». Именно в связи с этим , была рассмотрена, по крайней мере, трёх тысячелетняя история этой традиции начиная с «Альп Ар Тонга», «Шу», «Торайиш», «Бозгурд», «Огуз Каган» и т. д. дошедшие до наших дней.

В Азербайджанских героических дастанах влияние «Кероглу» было рассмотрено с еще более широкого аспекта, были выявлены форма и способы этого влияния. Ашуги, создавшие такие дастаны как «Гачаг Керем», «Гара Танрыверди», «Гара Союн», «Гачаг Сулейман» и др. с большим мастерством использовали мотивы «Кероглу», что они чуть ли не напоминают продолжение «Кероглу».

В эпосе «Кероглу» впервые было подвержено исследованию тема любви и ее влияние на романические дастаны, было раскрыто сходство между разными сценами, и путем сравнительного анализа было обосновано образование их от «Кероглу».

Богатство Азербайджанского ашугского стиха мотивами «Кероглу» также создает интерес. Гурбани, Туфарганлы Аббас, Гараджаоглан, Хаста Гасым, Йахя бей Дильгам, Ашыг Алы, Ашыг Алескер, Ашыг Гусейн Шемкирли, Ашыг Гусейн Бозальганлы, Ашыг Шемшир и др. ашуги мастерски использовали «Кероглу».

Одной из интересных тем является поэтическая связь эпоса «Кероглу» с пословицами, сказаниями, баяаты, фразеологическими единицами. В этой главе широко анализируются образованные до и после эпоса «Кероглу» пословицы, сказания, фразеологические единицы и идиомы. Убедительными фактами было доказано, что источником большинство из них является эпос «Кероглу». То же самое можно сказать и о баяты. Были даны хорошие примеры создание ряда баяты на основе мотивов «Кероглу».

Эпос «Кероглу» и проблемы творчества дастанов в Азербайджане, были исследованы впервые в отечественной фольклористике. Поставленные здесь вопросы были рассмотрены с новой призмы, высказаны интересные идеи.

Диссертация в особенности привлекает внимание богатством и изобилием ценных научных высказываний.

**I. H. Sadiqov**

**POETIK TRADITION “KOROGHLU” IN AZERBAIJANIAN FOLKLOR**

Being the world’s perfect work of art epos “Koroghlu” is such a majestic unique epos that it needs sufficient experience in folklore creativity, historical- poetic tradition and rich language to create it. Without having all of these features it could be impossible to create such a grandiose epos. Namely because of this fact history of this tradition at least three thousand years beginning with “Alp Ar Tonga”, “Shu”, “Torayish”, “Bozqurd”, “Oghuz Gagan” etc. that came up to our days was regarded.

In heroic Azeri dastans the influence “Koroghlu” was viewed from the broader aspect, the forums and methods of this influence were clarified. Our ashugs who created such dastans as “Gachag Karam”, “Gachag Nebi”, “Gara Tanriverdi”, “Gara Soyun”, “Gachag Suleyman” etc used “Koroghlu” motives so professionally that they almost remind the continuation of “Koroghlu” the theme of love and its influence of love dastans were exposed to researched for the first time in epos “Koroghlu”, also the similarities between different stages were clarified and by means of, comparative analysis was confirmed that they came from epos “Koroghlu” the interest creates also Azeri Ashug poem which being is full of “Koroghlu” motives Gurbani, Garadjaoghlan, Tufarganli Abbas, Khasta Gasim, Yahya bay Dilgham, Ashug Ali, Ashug Alasgar, Ashug Huseyn Shamkirli, Ashug Huseyn Bozalganli, Ashug Shamshir and other ashugs skillfully used “Koroghlu” . It goes without saying that their feelings like courage and fortitude in their poems come from “Koroghlu”.

The poetic connection of “Koroghlu” with proverbs and sayings, bayati, phraseo- logical units is one of the interesting themes. In this chapter, proverbs, sayings phraseological units and idioms existed before also created after epos “Koroghlu” were broadly analysed. By convincing, evidences, it was proved that most of the proverbs, sayings, phraseological units and idioms were taken from “Koroghlu” the same words can be said about bayati. There were given good examples on creating of series of bayati on the motives of “Koroghlu”.

Epos “Koroghlu” and problems of dastan creative in Azerbaijan were studied for the first time, in Azerbaijan folklore studying, the tasks put here were viewed from the new view point, interesting ideas were expressed. The research paper attracts attention especially from the point of view being rich in valuable scientific views.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА**

**ИНСТИТУТ ФОЛЬКЛОРА**

*На правах рукописи*

**ИСЛАМ ГУСЕЙН оглы САДЫГОВ**

**ПОЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ «КЕРОГЛУ»**

**В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ**

10.01.09- Фольклористика

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**

диссертации на соискание ученой

степени кандидата филологических наук

**Баку-2007**

1. Azərbaycan dastanları (tərtib edəni M. H. Təhmasib), 5 cilddə, IV c. Bakı 1969, s. 205 [↑](#footnote-ref-2)
2. Yeddi dastan (toplayıb tərtib edəni R. Rüstəmzadə), Bakı, 1989, s. 106 [↑](#footnote-ref-3)
3. Azərbaycan dastanları (tərtib edəni M. H. Təhmasib), 5 cilddə, IV c. Bakı 1969, s. 214 [↑](#footnote-ref-4)
4. Azərbaycan dastanları, 5 cilddə, I c. Bakı 2005, s. 160 [↑](#footnote-ref-5)
5. Azərbaycan dastanları (tərtib edəni M. H. Təhmasib), 5 cilddə, IV c. Bakı 1969, s. 336 [↑](#footnote-ref-6)
6. Məhəbbət dastanları (tərtib edəni R. Rüstəmzadə), Bakı, 1982, s. 21 [↑](#footnote-ref-7)
7. Azərbaycan Folkloru Antologiyası (toplayıb tərtib edıni Ə.Axundov), Bakı, 1968, s.150 [↑](#footnote-ref-8)
8. Azərbaycan Ədəbiyyatı inciləri (tərtib edəni B. Abdullayev, ön sözün müəllifi İ. Abbasov), Bakı, 1987, s.258 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yenə orada, s. 264 [↑](#footnote-ref-10)
10. Azərbaycan dastanları (tərtib edəni M. H. Təhmasib), 5 cilddə, IV c. Bakı 1969, s. 74 [↑](#footnote-ref-11)
11. Azərbaycan dastanları, 5 cilddə, I c. (tərtib edəni Ə.Axundov, M.H.Təhmasib)Bakı, 1965, s.83 [↑](#footnote-ref-12)
12. Azərbaycan dastanları, 5 cilddə, II c. (tərtib edəni Ə.Axundov, M.H.Təhmasib)Bakı, 1966, s.38 [↑](#footnote-ref-13)
13. Azərbaycan dastanları (tərtib edəni M.H.Təhmasib), 5 cilddə, IV c. Bakı 1969, s.184 [↑](#footnote-ref-14)
14. Aşıq Hüseyn Cavan. Azadlıq mahnıları, Bakı, 1950, s.66 [↑](#footnote-ref-15)
15. Yəhya Bəy Dilqəm (tərtib edəni O.Sarıvəlli), Bakı, 1974, s.6 [↑](#footnote-ref-16)
16. Azərbaycan dastanları (tərtib edəni M.H.Təhmasib), 5 cilddə, IV c. Bakı 1969, s.346 [↑](#footnote-ref-17)
17. Qurbani (tərtib edəni Q.Kazımov), Bakı, 1990, s.117 [↑](#footnote-ref-18)
18. Aşıq Hüseyn Şəmkirli (tərtib edəni R.Rüstəmzadə), Bakı, 1991, s.23 [↑](#footnote-ref-19)
19. Aşıq Ələsgər (tərtib edəni İ. Ələsgərov), Bakı, 1988, s.153 [↑](#footnote-ref-20)
20. Folkloru Antologiyası (toplayıb tərtib edıni Ə.Axundov), Bakı, 1968, s.94 [↑](#footnote-ref-21)
21. Qaracaoğlan. Aramizda qarlı dağlar dayanıb (nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifləri İ.Öməroğlu, Q.Namazov), Bakı, 1991, s.187 [↑](#footnote-ref-22)
22. Koroğlu (tərtib edəni M.H.Təhmasib), Bakı, 1975, s.24 [↑](#footnote-ref-23)
23. Qaracaoğlan. Aramizda qarlı dağlar dayanıb, Bakı, 1991, s.187 [↑](#footnote-ref-24)
24. Qaracaoğlan. Aramizda qarlı dağlar dayanıb, Bakı, 1991, s.51 [↑](#footnote-ref-25)
25. Koroğlu (tərtib edəni M.H.Təhmasib), Bakı, 1975, s.24 [↑](#footnote-ref-26)
26. Gəlimli-gedimli dünya. Bakı, 1979, s.82 [↑](#footnote-ref-27)
27. Qaracaoğlan. Aramizda qarlı dağlar dayanıb, Bakı, 1991, s.178 [↑](#footnote-ref-28)
28. Koroğlu (tərtib edəni M.H.Təhmasib), Bakı, 1956, s.218-219 [↑](#footnote-ref-29)
29. Xalqımızın deyimləri və duyumları (toplayıb tərtib edəni M.Həkimov),Bakı, 1986, s. 34 [↑](#footnote-ref-30)