### 

DA­ĞI­LAN YU­VA­LAR

/6 pər­də­li, 12 şə­kil­li pyes/

İş­ti­rak edir­dər: Ni­cat - 35 ya­şın­da, iş ye­ri­ni itir­miş

mü­hən­dis.

Sə­ba - 35 ya­şın­da, Ni­ca­tın hə­yat yol­da­şı, gö­zəl qa­dın,

qon­şu­su Na­ba­tın qul­luq­çu­su.

Ay­gün - on­la­rın qı­zı 6 ya­şın­da.

Sa­mir - 16 ya­şın­da

El­çin - 12 ya­şın­da

Fu­ad - 7 ya­şın­da, on­la­rın oğ­lan­la­rı.

Ca­mal - 50 ya­şın­da, dü­kan­da iş­lə­miş, in­di sə­ləm­lə

məş­ğul­du.

Na­bat - Ca­ma­lın hə­yat yol­da­şı 45 ya­şın­da.

Ay­tən - qız­la­rı, 25 ya­şın­da.

Gü­nay - onun rə­fi­qə­si, hər iki­si yün­gül hə­yat­la

məş­ğul olur.

I pər­də

1-ci şə­kil

Pər­də açı­lır, ha­di­sə va­qe olur Ba­kı şə­hə­rin­də. 1993-cü il, so­yuq qış gü­nü, şi­mal kü­lə­yi kü­çə­lər­də at oy­na­dır. Ni­cat za­vod­da iş ye­ri­ni iti­rən­dən son­ra bü­tün ümi­di­ni itir­miş, sə­hər­dən ax­şa­ma­dək Ba­kı­nın kü­çə­lə­rin­də do­la­şıb in­di evə qa­yı­dır. Qa­pı­nın düy­mə­si­ni ba­sır və qa­pı­nı hə­yat yol­da­şı Sə­ba açır.

SƏ­BA

/əsə­bi/

Har­da­san? Unut­dun evi də da­ha,

Bir ti­kə çö­rək yox, val­lah sa­ba­ha.

Uşaq­lar acın­dan sa­ra­lıb, so­lub,

Tan­rı qar­qı­şı­mı, bi­zə nə olub?

Ya­zıq kör­pə­lə­rin göz­lə­ri qəm­li,

Bu ne­cə ta­le­miş dərdli, ələm­li.

Nİ­CAT

/ayaq­qa­bı­la­rı­nı çı­xa­ra-çı­xa­ra/

Ay qız, qoy qa­pı­dan gi­rim içə­ri,

Bu acı za­man­lar ötüb ke­çə­ri.

Hə­yat­da yax­şı gün, pis gün də olar,

Bi­zim də ci­bi­miz pul ilə do­lar.

Nə olub bir qə­dər sə­bi­ri­ni bas,

Hər gün gəl bu ev­də qur­ma be­lə yas.

/ota­ğa ke­çib bö­yük kür­sü­də əy­lə­şir./

SƏ­BA

/ümid­siz/

İş ta­pa bil­mə­din ye­nə, bi­li­rəm,

Qal­mı­şıq ne­cə pis gü­nə, bi­li­rəm.

Evin əş­ya­la­rın sa­tı­ram bir-bir,

Sən də söy­lə­yir­sən ey­lə­yim sə­bir.

Uşaq­lar sa­ra­lıb - so­lur acın­dan.

Nİ­CAT

De­dim ki, pul gö­tür ye­nə ba­cın­dan.

SƏ­BA

/acıq­lı/

Nə qə­dər ba­cım­dan pul alım, söy­lə?

Eh, da­vam ey­lə­məz bu hə­yat böy­lə.

/əli­ni yel­lə­yir ge­dir, mət­bəxtdən bir stə­kan su gə­ti­rib ma­sa­nın üs­tü­nə qo­yur./

Nİ­CAT

/fi­kir­li/

Qu­ru çay da yox­du ev­də bir atım?

SƏ­BA

/ağ­lar/

Ni­yə qa­ra ol­du mə­nim hə­ya­tım?

Ya­van çö­rək ye­yir ya­zıq uşaq­lar,

Qon­şu­nun evin­də nə is­tə­sən var.

Nə­lər ge­yin­dir­mir o tək qı­zı­na?

Çul­lu dov­şan gir­məz, val­lah, ağ­zı­na.

Sə­ləm­lə dol­du­rub evi­nə daş-qaş,

Ya­şa­sın de­yi­rəm min il be­lə baş.

Nİ­CAT

/əsə­bi/

Ye­nə də Ca­ma­lı təT­rif edir­sən,

Ye­nə də on­la­ra yəT­qin ge­dir­sən.

Ha­ram­dı sə­ləm­lə do­lan­maq, ar­vad,

Dost-ta­nış için­də çı­xa­raq pis ad?

SƏ­BA

/kəs­kin/

Ar­tıq kür­sü­nü də sat­mı­şam bu gün,

Düş­sün qon­şu­la­ra qoy səs, sə­da, ün.

Otur­ma üs­tün­də bi­zim­ki de­yil,

San­ma mən tə­rəf­dən bir fit­nə, fe`l.

Bir həf­tə çö­rə­yin pu­lu ki, olar,

Son­ra­sın Rəbb bi­lər nə olar, olar.

Mən ki, qul­luq­çu­yam, Na­ba­ta çox­dan,

Do­la­na bil­mə­rik, ay Ni­cat, yox­dan.

Nİ­CAT

/ba­şı­nı əl­lə­ri ara­sı­na alır./

Bü­tün ümid­lə­rim qı­rı­lıb da­ha,

Gü­ma­nım qal­ma­yıb gə­lən sa­ba­ha.

Pər­də ör­tü­lür.

I PƏR­DƏ

2-ci ŞƏ­KİL

Pər­də açı­lır.

Ax­şam tə­rə­fi­dir. Göz önü­nə Ca­ma­lın cah-cə­lal­lı va­ri­dat­la do­lu evi gə­lir. Bö­yük qo­naq ota­ğı baş­dan-ba­şa göz ox­şa­yır.

CA­MAL

/özün­dən ra­zı hal­da pul sa­yır./

Sə­ləm qal­dı­rıb­dı mə­ni aya­ğa,

Kön­lü­mü, qəl­bi­mi dön­də­rib da­ğa.

De­yir­lər ha­ram­dı bu tut­du­ğun yol,

Tan­rı be­lə işə heç qoy­ma­yır qol.

Fə­qət mə­nim qar­nım, gö­züm tox ol­sun,

Qoy ac­lıq, sə­fa­lət biz­dən yox ol­sun!

Əz­mə­sin dün­ya­da eh­ti­yac ca­nı,

Eh­ti­yac al­çal­dır yal­nız in­sa­nı.

NA­BAT

/kök, do­lu ən­da­mı­nı yel­lə­də-yel­lə­də si­ni­də bil­lur stə­kan­da çay gə­ti­rir./

Ay ki­şi, bil­mi­rəm, bu qız har­da­dı?

Sə­hər­dən ge­dib­di qəl­bim dar­da­dı.

Heç evə-eşi­yə sığ­ma­yır da­ha,

CA­MAL

/əsə­bi/

Bax ar­vad, bu sə­nə gə­lə­cək ba­ha.

Ana sən, qı­zı­nı mən­dən so­rur­san?

Ba­şı­mı, bey­ni­mi böy­lə yo­rur­san?

NA­BAT

/əday­la/

Öm­rün pul say­maq­la ke­çir dün­ya­da,

Bəl­kə var ba­şın­da qı­zın qan, qa­da.

Ata öv­la­dı­na bir öyüd ey­lər,

CA­MAL

/çıl­ğın/

İyir­mi­beş yaş­lı öyü­dü ney­lər?

Qul­luq­çu is­tə­din, qul­luq­çu tut­dum,

Dün­ya­da hər şe­yi ta­mam unut­dum,

Tək sə­ni, qı­zı­mı dü­şün­düm hər gün,

Vur­dum çə­tin­li­yin bəx­ti­nə dü­yün.

Var döv­lət için­də üzər­kən be­lə,

Bir sağ ol, kəl­mə­sin al­mır­san di­lə?!

NA­BAT

/tə­kəb­bür­lü/

Ki­şi lap daş­dan da pul çı­xar­ma­lı,

Ailə­ni sax­lar, ki­şi­nin ma­lı.

CA­MAL

/hid­dət­lə/

Bax qon­şu Ni­ca­ta gör nə gün­də­di,

Bil­mir­sən dün­ya­da pul­suz­luq nə­di?

Gu­ya hə­kim­li­yi qur­ta­rıb qı­zın,

Dü­zəl­də bil­mi­rəm heç vaxt ağı­zın,

Bir gün­də ne­çə yol pal­tar də­yi­şir.

Xalq acın­dan ölür nə hay, nə hə­şir?!

NA­BAT

/is­te`­zay­la/

Eh, xalqdan bi­zə nə, xal­qa nə olur,

Kü­çə­də qı­rı­lır, sa­ra­lıb so­lur.

Keç­sin hər anı­mız, döv­ra­nı­mız xoş,

Ayıq baş­dan min yol yax­şı­dır, sər­xoş.

/qa­pı dö­yü­lür./

Na­bat qa­pı­ya tə­rəf ge­dir, Ay­tən və rə­fi­qə­si ba­ha­lı də­ri kürklər­də içə­ri da­xil olur.

CA­MAL

/acıq­lı/

Ay qız, de sa­bah­dan har­da it­mi­sən?

Ye­nə Gü­nay­gil­də yəT­qin bit­mi­sən.

AY­TƏN

/iş­vəy­lə/

Köh­nə fi­kir­li­yi bu­ra­xın, ata,

Açıq göz­lə ba­xın, siz bu hə­ya­ta.

Na­mus da, şə­rəf də ka­sıb­lar üçün,

De, bu hə­qi­qə­ti duy­mur­suz ne­çin?

Na­mu­sun gü­dən­lər acın­dan ölür,

O gö­zəl Sə­ba­ya qon­şu­lar gü­lür.

Bi­zə qul­luq­çu­dur, o gö­zəl mə­lək,

Dörd uşa­ğa yox­du bir qa­rın çö­rək.

CA­MAL

/Sə­ba­nın adı­nı eşi­də­cək yum­şa­lır./

Ya­ra­dan ya­ra­dıb Sə­ba­nı gö­zəl,

Ağ­lı ol­sun öm­rün et­mə­sin xə­zəl.

AY­TƏN

/rə­fi­qə­si Gü­na­ya göz vu­rur./

Hər şey sə­adət­lə qu­ru­lar, ata,

Yal­nız açıq göz­lə bax­san hə­ya­ta.

Pər­də ör­tü­lür.

II PƏR­DƏ

3-cü ŞƏ­KİL

Pər­də açı­lır. Ni­cat­gi­lin evi. Ni­cat bir ne­çə gün­dür ki, ev­dən ge­dib, da­ha evə gəl­mir. Uşaq­lar ar­tıq mək­tə­bə get­mir­lər. Bö­yük oğ­lu Sa­mir ac uşaq­la­ra qo­şu­lub yol­lar­da ma­şın si­lir və bir, iki min ma­nat qa­za­nır.

SƏ­BA

/hə­yə­can­lı, dü­şün­cə­lər için­də/

Əcəb yax­şı idi so­vet­lər vax­tı,

Ha­mı­nın üzü­nə gü­lür­dü bax­tı.

Evi­miz, pu­lu­muz, pa­ra­mız var­dı,

Bu azad­lı­ğı­mız, kön­lüm qu­bar­dı.

Bir par­ça çö­rə­yin acı­sı­yıq biz,

Çö­kü­rük ha­rın­lar qar­şı­sın­da diz.

/Güz­gü­nün önü­nə gə­lir./

Hə­lə gö­zəl­li­yim, ətim, ca­nım var,

Hə­lə sağ­lam­lı­ğım, qay­nar qa­nım var.

/Bu an qa­pı dö­yü­lür, Sə­ba qa­pı­ya tə­rəf ge­dir. Qa­pı­nı açır və Ni­cat da­xil olur./

SƏ­BA

/tə­əc­cüb­lə/

Ni­cat, ha­ra­lar­da qal­mı­san bir de?

Evə gəl­mə­yir­sən, söy­lə nə sirr de?

Nİ­CAT

La­zım­dı yol­lan­maq çö­rək da­lın­ca,

Ölüm də bax­ma­yır di­dər­gin, aca!

Rus­yə­tə ge­di­rəm, bir dos­tum ilə,

Mə­nə təT­nə edib sal­ma heç di­lə.

SƏ­BA

/hə­yə­can­lı/

Bəs mən, bəs uşaq­lar, bi­zim ha­lı­mız?

Sə­ni ca­na yığ­dı qey­lü-qa­lı­mız.

Nİ­CAT

/əsə­bi/

Mən ca­na doy­mu­şam, in­ci­mə, Sə­ba,

Bur­da ya­şa­maq da, öl­mək də və­ba.

Bur­da pu­lun yox­sa adam de­yil­sən,

Sa­va­dın ol­sa da sə­fil, ve­yil­sən.

Or­dan pul qa­za­nıb yol­la­ram si­zə,

Fə­lək be­lə ömür ya­zıb­mış bi­zə.

SƏ­BA

/tə­əc­cüb­lə/

Bəs sən yol pu­lu­nu har­dan ta­par­san?

Tu­ta­lım kim­dən­sə alıb apar­san?

On­da borc için­də ba­tıb qa­la­rıq.

Nİ­CAT

/inam­la/

Sə­ləm­çi Ca­ma­lı ba­şa sa­la­rıq,

Bir üç yüz dol­lar o ve­rər mə­nə,

Son­ra mən qa­za­nıb yol­la­ram sə­nə.

SƏ­BA

/hə­yə­can­lı/

Yox, yox aman, Ni­cat, fa­iz bir ölüm!

Sa­lar bə­la­la­ra ey­lə­yər zü­lüm.

Da­şın, bu fi­kir­dən ay­rı yol ara,

Vur­ma ürə­yi­min ba­şı­na ya­ra.

Nİ­CAT

/ümid­siz/

Ay­rı yo­lu­muz yox, sən bu­nu dü­şün,

Al­lah qoy­sa, so­nu xoş­dur bu işin.

Zəng edim Ca­ma­la gö­rüm ev­də­dir?

/Ca­ma­la zəng edir./

Ca­mal te­le­fo­nu gö­tü­rür, ra­zı­la­şır­lar. Uşaq­lar Ay­gün, El­çin, Fu­ad yan otaq­dan gə­lir­lər. Ata və ana­sı­nı qu­caq­la­yır­lar. Ni­cat uşaq­la­ra hey­rət­lə ba­xır, bəs Sa­mir ha­nı?

SƏ­BA

Sa­mir ma­şın yu­yur, bu hey­rət nə­dir?

Qon­şu uşaq­la­ra qo­şu­lub o da,

Nİ­CAT

Atır ya­zıq ba­lam özü­nü oda.

Ge­dim pul qa­zanm biz də var­la­naq,

Biz də adam olub yax­şı do­la­naq.

/Bu an qa­pı dö­yü­lür./

Sə­ba dəh­li­zə ge­dib qa­pı­nı açır. Sa­mir əl­lə­ri don­muş hal­da içə­ri da­xil olur və ağ­la­yır.

SƏ­BA

/hə­yə­can­lı/

Nə olub, ay ba­la, göz ya­şı nə­dən?

Gö­rüm gün gör­mə­sin bi­zə zülm edən!

SA­MİR

/ağ­lar/

Ana, qa­zan­mış­dım al­tı min ma­nat,

Elə se­vi­nir­dim, açıb qol-qa­nad.

Po­lis­lər pu­lu­mu tu­tub al­dı­lar,

İlan­tək kön­lüm­dən elə çal­dı­lar,

Min ma­nat ver­di­lər bax yal­nız mə­nə,

Onu da, ay ana, gə­tir­dim sə­nə.

Nİ­CAT

/kə­dər­li/

So­nu yax­şı­lıq­la qur­ta­rar qə­min,

Al­la­hım qu­rut­sun gö­zü­nün nə­min.

Sa­bah­dan ge­di­rəm Rus­yə­tə mən,

Oğ­lum, qüs­sə­lən­mə, kə­dər­lən­mə sən.

Qa­za­nıb çox­lu pul yol­la­ram si­zə,

Bu ac­lıq, sə­fa­lət qa­lıb­mı bi­zə?

Dön­mə­sin biz­lər­dən fə­lə­yin üzü,

Yo­lu­ma nur et­sin ge­cə, gün­dü­zü.

Pər­də çö­kür.

II PƏR­DƏ

4-cü ŞƏ­KİL

Ca­ma­lın evi. Ni­cat Ca­ma­lın qo­naq ota­ğın­da üç yüz dol­lar Ca­mal­dan pul gö­tü­rür. Ca­mal Ni­ca­tın get­mə­yi­nə se­vi­nir­di. Ona gö­rə ki, Ni­ca­tın ar­va­dı­na vu­rul­muş­du.

CA­MAL

/ya­lan­çı tə­bəs­süm­lə/

Qon­şu, fi­kir et­mə hər şey dü­zə­lər,

Si­zin hə­ya­ta da yax­şı gün gə­lər.

Bor­cu ki, qa­za­nıb qay­tar­maq asan,

Gə­rək heç na­ümid ol­ma­sın in­san.

Ve­rə­rəm bu pu­lu on beş fa­izə,

Nə edim, sə­ləm də qa­zancdır bi­zə?

Nİ­CAT

/ra­zı­lıq­la/

Əli­nə bə­rə­kət, ay qon­şu, val­lah,

İn­di ço­xu be­lə, sən­də nə gü­nah?

Ye­nə də əl tut­dun, ver­din bu pu­lu,

Ol­ma­sın ağ­lı­mız pis­li­yin qu­lu!

Üç aya yol­la­ram pu­lu­nu sə­nə,

Sən də bu üç ayı möh­lət ver mə­nə.

CA­MAL

/yağ­lı dil­lə/

Get, qon­şu, ni­ga­ran ol­ma sən ev­dən,

Dol­ma­sın kön­lü­nə çis­kin, du­man, çən.

Sə­ba da Na­ba­ta kö­mək ey­lə­yər,

Ac­lı­ğın, suz­lu­ğun qəd­di­ni əyər.

Gün­də­lik pu­lu­nu çı­xa­rar bur­da,

Sən də pul­la­nar­san, dö­nər­sən yur­da.

Uğur­lar di­lə­rəm haq­dan yo­lu­na,

Fə­lək qüv­vət ver­sin hər an qo­lu­na.

/bu za­man Na­bat qon­şu otaq­dan gə­lir, üzü­nü Ni­ca­ta tu­tur./

NA­BAT

/əday­la/

Eşit­dim ge­dir­sən, ay Ni­cat qar­daş,

De­mə, qəlb ye­ri­nə si­nə­miz­də daş.

Dörd uşaq ye­di­rib doy­dur­maq çə­tin,

Yo­lun tap­maq ol­mur heç sə­adə­tin.

Uğur­lar di­lə­rəm get­di­yin yo­la,

Sə­nə kö­mək ol­sun qoy Al­lah­ta­la.

/Bu an Ay­tən öz ota­ğın­dan gə­lir./

AY­TƏN

Ni­cat, uğur­la­rın qoy bol-bol ol­sun,

Gə­lən sa­ba­hı­na açıq yol ol­sun.

Dün­ya beş­gün­lük­dü, çox fi­kir et­mə,

Kön­lü­nün içi­ni dərdlə bö­yüt­mə.

Nə çox­dur ora­da eh, rus qız­la­rı,

Şi­mal öl­kə­si­nin ay, ul­duz­la­rı.

Vax­tı­nı boş ye­rə ke­çir­mə or­da,

Har­da mə­həb­bət var, kə­dər, qəm dar­da.

/Ha, ha, gü­lür./

Ni­cat sa­ğol­la­şıb çı­xır.

Pər­də ör­tü­lür.

III PƏR­DƏ

5-ci şə­kil

Ni­cat­gi­lin evi, Sə­ba Ni­ca­tın Ru­si­ya­ya get­mə­si üçün yır-yı­ğış edir. Uşaq­la­rın dör­dü də ev­də­dir və göz­lə­ri yaş­lı­dır.

Nİ­CAT

/kə­dər­li/

Nə edim bəx­ti­miz be­ləy­miş de­mə,

Tuş ol­duq kə­də­rə, tuş ol­duq qə­mə.

Fə­lək axıt­ma­sın göz­dən yaş­la­rı,

Əy­mə­sin si­nə­yə uca baş­la­rı...

Sa­mi­rim, El­çi­nim, Fu­adım gə­lin,

Kə­sə­cəm ömür­lük kə­də­rin əlin.

Ay­gü­nüm, ay qı­zım, ay da­dım, du­zum,

Bəx­ti­min ay­na­sı, ta­le ul­du­zum.

Mən ola bil­mə­dim heç yax­şı ata,

Si­zi əzab­lar­çın at­dım hə­ya­ta.

Qa­yı­dıb gə­lə­rəm, ox­şa­ram si­zi,

Fə­lək ayır­ma­sın bir-bi­ri­mi­zi.

AY­GÜN

/ağ­la­yır/

Ata, get­mə, ata, mən qor­xu­ram çox,

Sən­siz ney­lə­yə­rik? Yox get­mə, yox, yox!

Ra­zı­yam çö­rək­siz, su­suz qal­ma­ğa,

Yox, döz­məz ürə­yim sən­siz ol­ma­ğa.

Nİ­CAT

/kə­dər­li/

Ay­gü­nüm, se­vin­cim, tök­mə göz ya­şı,

On­suz da ağ­ra­yır kön­lü­mün ba­şı,

Ki­şi­nin hör­mə­ti pul­la öl­çü­lər,

Qa­zancsız ki­şi­nin adı ki­çi­lər.

Pul­dur ailə­ni şə­rəf­lən­di­rən,

Pul­dur uca­lı­ğa, haq­qa en­di­rən.

Sa­mi­rim, bu evin bö­yü­yü sən­sən,

Yo­lu­nu kəs­mə­sin çis­kin, du­man, çən.

SA­MİR

/qə­tiy­yət­lə/

Fə­lək yol­la­rı­na ələ­sin nur­lar...

Get, ey əziz atam, sə­nə uğur­lar.

SƏ­BA

/üz­gün/

Üz­mə uşaq­la­rın kön­lü­nü be­lə,

Ta­le öm­rü­mü­zü so­vur­du ye­lə.

Bü­tün ar­zu­la­rım si­nəm­də ta­lan,

Ya­lan­mış bu dün­ya, büs­bü­tün ya­lan!

Get, göz­lə­rik hər an qa­yıt­ma­ğı­nı,

Tan­rı gös­tər­mə­sin si­nə da­ğı­nı.

Nİ­CAT

/son də­rə­cə kə­dər­li, yol çan­ta­sı əlin­də, ha­mıy­la öpü­şür./

Sağ olun, qə­rib­lik gü­za­rım ol­du,

Fə­lə­yin qoy­du­ğu im­za­dı, qol­du.

Qo­ru­yun ürək­dən bir-bi­ri­ni­zi,

Heç vaxt ayır­ma­sın Ya­ra­dan si­zi!..

/vi­da­la­şıb qa­pı­dan çı­xır/

SƏ­BA

/köks ötü­rür./

İla­hi, ka­sıb­lıq döy­dü qa­pı­mı,

Qır­dı min bir yer­dən ta­le sa­pı­mı.

Ha­mı bir-bi­rin­dən üz çe­vi­rib ah,

Qo­hum­lar yad olub ni­yə, ay Al­lah?

Hə­rə qa­rı­nı­nın dər­di ha­yın­da,

Öl­çü­sü aza­lıb haq­qı-sa­yın­da.

Evi­miz bo­şa­lıb do­lar­dı bir vaxt,

Ni­yə qa­ra gəl­di bu ta­le, bu baxt?!

Ta­ba­qı do­lub­du hiy­lə­gər­lə­rin,

Dü­şüb­dü pa­pa­ğı ye­rə ər­lə­rin.

Ki­şi­lər evin­dən qa­çır yad elə,

Gö­rüm bu hə­ya­tı yox ol­sun be­lə.

ağ­la­yır.

Pər­də ör­tü­lür.

III PƏR­DƏ

6-cı ŞƏ­KİL

Ni­ca­tın get­mə­yin­dən 5 ay ke­çib. Sə­hər­dir, Ca­mal­gi­lin evi, Na­bat xa­nım ya­xın­lıq­da olan qa­dın bər­bər­xa­na­sı­na ge­dir. Sə­ba Na­bat xa­nı­mın dö­şə­mə­si­ni si­lir. Bu an qa­pı dö­yü­lür. Sə­ba qa­pı­nı açır. Ca­mal içə­ri da­xil olur. Sə­ba­nı tək gö­rür.

CA­MAL

/se­vin­cək/

Sa­lam, Sə­ba xa­nım, de ke­fin ne­cə?

Ba­xı­şın, du­ru­şun, ye­ri­şin in­cə.

Bir də­fə hə de­nən mə­nə kön­lüm qor,

Mə­nim ola­caq­san ya güc, ya da zor.

SƏ­BA

/qorxmuş/

Pu­lu­na gü­və­nib be­lə de­yir­sən,

Özü­nü bu qə­dər ni­yə öyür­sən?

Gön­də­rər pu­lu­nu Ni­cat, səbr elə,

Ver­mə qon­şu­lu­ğu, ül­fə­ti ye­lə.

CA­MAL

/öt­kəm/

Ay qız, üç ay çox­dan ke­çib­di da­ha,

İn­di gü­man yox­du, val­lah sa­ba­ha.

Pul yox­dur sən var­san, gö­zəl­li­yin var,

İn­san yox­sul­lu­ğun bur­nu­nu ovar.

İs­tə­sən ev alım sə­nə kə­nar­da,

İn­saf et, at­ma gəl kön­lü­mü oda.

SƏ­BA

/əsə­bi/

Pul­la­mı öl­çür­sən, Ca­mal, şə­rə­fi?

Na­mus­dur bə­şə­rin yal­nız əş­rə­fi.

Ni­cat ge­dən gün­dən hə­ya­tım qa­ra,

Ba­rı, bir rəhm ey­lə, sən uşaq­la­ra.

Axı ey­ni xal­qın öv­la­dı­yıq biz,

Ni­yə bir-bi­ri­nə yan­mır qəl­bi­miz?!

CA­MAL

/gü­lə-gü­lə/

Xalq, mil­lət, ay Sə­ba, boş cə­fən­giy­yat,

Kef ilə keç­mə­li beş gün­lük hə­yat.

Sən elə bi­lir­sən Ni­cat gə­lə­cək?

Axan göz ya­şı­nı bir gün si­lə­cək?

Nə çox­dur şi­mal­da rus gö­zəl­lə­ri,

Ru­hu­nu ox­şa­yar o ağ əl­lə­ri...

Sən də ca­van­lı­ğı puç ey­lə bur­da,

Göz­lə, Ni­cat dö­nər bir za­man yur­da?!

Ha,ha,ha...

SƏ­BA

/hid­dət­lə/

Da­ha gül­mək nə­di, hı­rıl­tı nə­di?!

On­suz da Sə­ba­nın əyi­lib qəd­di.

Hər gün kör­pə­lə­rin kə­dər­li gö­zü,

Alı­şan qəl­bi­min atə­şi, kö­zü.

On­la­rın üzü­nün itib gü­lü­şü,

Kə­də­rin kök­sün­də bi­tib gü­lü­şü.

Ar­tıq usan­mı­şam bu hə­ya­tım­dan,

Mə­nə ələm ve­rir hər sa­at, hər an.

CA­MAL

/eh­ti­yat­kar­lıq­la/

İzin ver son qo­yum ələm­lə­ri­nə,

Apa­rım kön­lü­nü eşq dəm­lə­ri­nə.

Üç yüz dol­lar da qur­ban­dı sə­nə,

İnan, Sə­ba xa­nım, sən Al­lah mə­nə.

De­yə­rəm Na­ba­ta qay­ta­rıb Ni­cat,

Kö­nül xa­nə­si­nə bir az şad­lıq qat.

Qa­dın­la­rın ço­xu ge­dir­lər hər ay,

Ya Tür­ki­yə, İran, ya da ki, Du­bay.

Mən sə­nə qu­ra­ram bur­da cəh-cə­lal,

Sıx­ma­sın kön­lü­nü qoy qüs­sə, mə­lal.

SƏ­BA

/çaş­qın/

Bəs Ni­cat, bəs evim, bəs uşaq­la­rım?

Üç oğ­lum bəx­ti­min ta­cı, vü­qa­rım.

CA­MAL

Sə­ba, ac qa­rı­na nə oğul, nə qız?

Çü­rüt­mə öm­rü­nü hə­yat­da yal­qız.

Sə­nə söz ve­ri­rəm hər şe­yin olar,

Kön­lü­nün evi­nə şad­lıq­lar do­lar.

SƏ­BA

/bir az fi­kir­lə­şən­dən son­ra/

Ra­zı­yam, qo­ru­yaq kö­nül­də sir­tək,

Qal­sın si­nə­miz­də bu sirr əsir­tək...

CA­MAL

/se­vin­cək/

Sə­ba, bi­lir­dim ki, ağı­lın çox­du,

Sə­nin­tək gö­zəl­dən dün­ya­da yox­dur.

Sə­ba­nı qu­caq­la­yır.

Pər­də çö­kür.

IV PƏR­DƏ

7-ci şə­kil

Bir ne­çə ay­dır ki, Ca­mal Sə­ba üçün bir otaq­lı mən­zil alıb şə­hə­rin mər­kə­zin­də. Ar­tıq Sə­ba­nın üzü, ge­yi­mi, dav­ra­nı­şı də­yiş­miş. Sə­ba Ca­mal­la ye­ni mən­zil­də.

CA­MAL

/özün­dən ra­zı/

Ah, Sə­ba, gö­rür­sən hər şey dü­zəl­di,

Pu­lun var ömür də, gün də gö­zəl­di.

İn­di uşaq­la­rın mək­tə­bə ge­dir,

SƏ­BA

/hə­yə­can­lı/

Qul­luq­çu Sə­ba da xa­nım­lıq edir.

Üzür var­lı­ğı­mı qor­xu-hür­kü­lər...

Ağ­lım ürə­yi­mə vu­rur sər­ki­lər.

Gö­zü­mün önün­dən get­mə­yir Ni­cat...!

CA­MAL

/onun saç­la­rı­nı ox­şa­yır/

Əri­ni bir­yol­luq ürə­yin­dən at,

O sə­ni sev­səy­di pul yol­la­yar­dı,

Qıs­qanclıq kön­lü­nün için oyar­dı.

SƏ­BA

/na­ra­hat/

Yə­qin iş tap­ma­yıb bi­nə­va or­da,

Üzü yox dön­mə­yə və­tə­nə, yur­da.

O ki, çox se­vir­di ba­la­la­rı­nı,

CA­MAL

Sə­ba, xa­tır­la­ma mə­nə ya­rı­nı,

Öm­rün an­la­rı­nı kef ilə ya­şa.

Fə­lək rəhm et­mə­yir göz­lər­də ya­şa.

Bu köh­nə fi­kir­lər hə­ya­ta ba­ha,

Son qoy ürə­yin­də kə­də­rə, aha.

Hər şey ya­rat­mı­şam sə­nin­çin bur­da,

Bu cür sə­adə­ti ta­par­dın har­da?

Sə­nin gö­zəl­li­yin kön­lü­mə qüv­vət,

Hər­dən ürə­yi­mi bü­rü­yür hey­rət.

Be­lə mə­lə­yə də tən­ha­lıq olar?

Çi­çək də tək ol­sa sa­ra­lıb so­lar.

SƏ­BA

Hə­lə də Na­ba­ta qul­luq edi­rəm,

Si­lib sü­pür­mək­çin ora ge­di­rəm.

CA­MAL

Na­ba­tı şüb­hə­yə sal­ma­maq gə­rək,

On­suz da hiy­lə­də o ar­vad zi­rək.

Çə­tin de­yil or­da sil-sü­pür et­mək.

La­zım de­yil işi, gü­lüm, bö­yüt­mək.

SƏ­BA

/göz yaş­la­rı için­də gü­lür/

Ca­mal bəy, ar­vad­dan qor­xur­san ya­man,

Sal­ma­ram yu­va­na qorxma, ah, aman!

Mə­nim ki, yu­va­mı fə­lək kor qo­yub,

Kön­lü­mün, qəl­bi­min içi­ni oyub.

CA­MAL

Sə­ba, sev­di­ci­yim, bir dü­şün mə­ni,

Qı­zı­la tut­mu­şam on­suz da sə­ni.

Çox da na­mus de­yib uy­ma mə­lə­yim,

Sə­ni ta­le­yi­mə ya­zıb fə­lə­yim.

Gö­tür Ay­tə­ni­mi, bir­cə ba­la­mı,

Onu yün­gül sa­yır ət­raf­da ha­mı

Yax­şı ye­yib-iç­mək, gəz­mək hə­yat­dır.

Na­mus ka­sıb­lar­çın mə­nə­viy­yat­dır!

SƏ­BA

/pə­ri­şan/

Ca­mal, fi­kir ver­mə mə­nim ha­lı­ma,

Sən ki, son qoy­mu­san qey­lu-qa­lı­ma.

Ac­lıq­dan qur­tar­dın o dörd ba­la­mı,

İn­di su bu­rax­mır ta­le­yin da­mı!

Do­ğub­du bəx­ti­mə Tan­rı Gü­nə­şi,

Sən­sən ürə­yi­min odu, atə­şi.

Fə­qət ney­lim, gə­zir kön­lüm­də qor­xu,

Mə­nə elə gə­lir bu hə­yat yu­xu.

Qan ilə bi­tə­cək bu işin so­nu!..

CA­MAL

/ar­xa­yın/

Ni­ca­tı de­yir­sən, göz­lə­mə onu?

Yə­qin ay­rı hə­yat qu­rub­du o da,

Ki­şi­lər öm­rü­nü boş ver­məz ba­da.

pər­də ör­tü­lür.

IV PƏR­DƏ

8-ci şə­kil

Sə­ba öz mən­zi­lin­də. Ax­şam­dır, uşaq­lar ha­mı­sı ev­də­dir.

SA­MİR

/fi­kir­li/

Ana, axır vaxtlar ha­ra ge­dir­sən?

Bi­zi çox ni­ga­ran, Val­lah, edir­sən.

SƏ­BA

/çaş­qın/

Sa­mir iş tap­mı­şam, ev çox var­lı­dı,

Evin də xa­nı­mı çox vü­qar­lı­dı.

De­yir et­mə mə­nə sən nan­kor­lu­ğu,

Çək­dir­mə­rəm sə­nə pul­dan kor­lu­ğu.

Bu za­man qa­pı dö­yü­lür. Sə­ba qa­pı­ya ge­dir.

Qa­pı­nı açır və Na­bat içə­ri da­xil olur.

NA­BAT

/tə­əc­cüb­lə/

Sə­ba, sə­hər ni­yə gəl­mə­din bi­zə?

Bir əl gəz­dir­mə­din heç evi­mi­zə.

Ay qız, sa­la­mı da ta­mam unut­dum,

De­mə ki, özü­mü yük­sək­dən tut­dum.

SƏ­BA

/çaş­qın/

Val­lah, Na­bat ba­cı, heç vax­tım yox­dur,

NA­BAT

/iki mə`­na­lı/

Axır vaxtlar sə­nin iş­lə­rin çox­du,

Ev­də ta­pıl­mır­san Ni­cat ge­dən­dən,

Üzü­lüb ke­çir­sən iy­nə­dən dən, dən.

Mə­lə­yə dön­mü­sən axır za­man­lar...

SƏ­BA

/özü­nü itir­miş hal­da/

Elə tez ötü­şür, sa­at­lar, an­lar.

val­lah, sa­bah gə­lib si­zə də­yə­rəm,

Evi-eşi­yi də tə­miz­lə­yə­rəm.

NA­BAT

Ay qız, bu Ni­cat da heç mək­tub yaz­mır,

De, ora ge­dən­lər-kim yo­lun az­mır?

Ba­şı qa­rı­şıb­dı rus gö­zə­li­nə,

Ke­çi­rib ca­na­nın bi­rin əli­nə.

Lap bi­zim ki­şi­ni gö­tür, hiy­lə­gər,

O ki, mən ya­zı­ğı, al­dat­mır mə­gər?

Bir də gö­rür­sən ki, yox olub ge­dir,

Mən har­dan bi­li­rəm, har­da nə edir?!

SƏ­BA

/hə­yə­can­lı/

Nə olub bu ax­şam, ay Na­bat ba­cı,

Tö­kür­sən di­li­dən bu qə­dər acı.

Uşaq­la­rın kön­lün qan ey­lə­yir­sən,

Gə­lib otu­ran­dan nəhs söy­lə­yir­sən.

NA­BAT

/aya­ğa du­rur/

Yax­şı, yax­şı get­dim, sa­bah gə­lər­sən,

Mən­zi­li yax­şı­ca tö­küb si­lər­sən.

Ge­dir.

SƏ­BA

/kə­dər içi­də, pı­çıl­tı­lar­la/

aman, ey Al­la­hım, bu qə­dər kə­dər,

Əy­di vü­cu­du­mu büs­bü­tün qə­dər.

Bağ­rı­mın için­də bar­daş qu­rub ah,

Mə­nə əzab ve­rir hər gə­lən sa­bah...

Bil­mi­rəm nə olar bu işin so­nu?

Evi­mi yı­xa­caq sev­gi oyu­nu.

Pər­də ör­tü­lür.

V PƏR­DƏ

9-cu şə­kil

Sə­hər­dir, Sə­ba Na­bat­gi­lin evin­də yır-yı­ğış edir. Bu an Ay­tən ya­taq ota­ğın­dan ge­yim­li qo­naq ota­ğı­na gə­lir. sə­ba­nı dö­şə­mə­ni si­lən gö­rür.

AY­TƏN

/naz­la/

Aha, Sə­ba xa­nım, xoş gör­dük sə­ni,

Ya­man va­leh et­din, ay mə­lək mə­ni.

Heç sə­nə ya­raş­mır yır-yı­ğış et­mək,

Əzab­la­ra ba­tıb ba­la bö­yüt­mək,

Bi­li­rəm çox se­vir atam da sə­ni,

Si­zin bu sev­da­nız şad et­di mə­ni.

Dün­ya beş­gün­lük­dü, be­şi də heç­di,

SƏ­BA

/çaş­qın/

Sus, sus, o göz­lə­rin nə tez­cə seç­di?

Sən Al­lah, ayıltma Na­bat ba­cı­nı,

Tök­mə ba­şı­mı­za ağ­rı-acı­nı.

Val­lah, ka­sıb­lıq­dan düş­düm bu yo­la,

Ney­lə­yim, şi­rin­di ca­nım­dan ba­la.

AY­TƏN

Ay qız, ar­xa­yın ol mən­dən min də­fə,

Qoy­ma­ram bəx­ti­nin evin hə­də­fə.

Se­vin bir-bi­ri­ni, dün­ya beş­gün­dü,

Hə­ya­tın yol­la­rı dü­yün-dü­yün­dü.

Bu an Na­bat ota­ğa da­xil olur.

NA­BAT

/ey­ham­la/

A, Ay­tən, de­yi­rəm Sə­ba də­yi­şib,

Ni­ca­tın get­mə­yi çox ona dü­şüb...

AY­TƏN

Dün­ya beş­gün­lük­dü, be­şi də puç­du,

Son an­da de­mə­yin öm­rü­müz uç­du.

Ailə­nin nə qə­dər çox­dur cə­fa­sı,

Dün­ya­da heç ki­min yox­dur və­fa­sı.

NA­BAT

/əsə­bi/

Ax­maq qız, öm­rü­nü ke­çir­mə hə­dər,

Ca­van­lıq beş­gün­lük tez gə­lib ge­dər,

Sə­nin­çin yı­ğı­rıq pu­lu, sər­və­ti,

Bil­mi­rəm kön­lü­nün nə­dir niy­yə­ti?

Qur sən də bi­riy­lə öz hə­ya­tı­nı,

Mən də gö­rüm, ba­la, toy bü­sa­tı­nı.

AY­TƏN

Ma­mıç­ka, toy-mo­ya uy­ma dün­ya­da,

Ge­dər ca­van­lı­ğım, hə­ya­tım ba­da.

Mə`­na­lı ke­çir­mək üçün hər anı,

Gə­rək qo­ru­ya­san bu şi­rin ca­nı!

Bu gün dostla­rım­la ge­di­rəm ba­ra,

Ma­ma, pa­pa ca­nı, mə­ni az ara.

Əl çan­ta­sı­nı gö­tü­rüb ev­dən çı­xır.

NA­BAT

/gur səs­lə/

Ay Sə­ba, bil­mi­rəm ney­lə­yim, val­lah?

Ki­mə öz dər­di­mi söy­lə­yim, val­lah.

İşi-gü­cü ye­yib, iç­mək­di hə­lə,

Qəl­bi­mə min yer­dən dağ çə­kir be­lə!

Nə qız­dan, nə ər­dən baş aç­mı­ram heç,

Puç ol­du hə­ya­tım, öm­rüm, gü­nüm puç.

Yox­dur eh, sə­adət nə pul­da, var­da,

Çı­xar­dım qəl­bi­mi, giz­lə­yim har­da?!

Fə­lək aha bü­kür hər sa­atı­mı,

Ba­tı­rır kə­də­rə bu hə­ya­tı­mı.

Son vaxtlar ki­şi də evə az gə­lir,

Şüb­hə­lər bağ­rı­mın içi­ni də­lir.

Ağ­la­yır.

SƏ­BA

/çaş­qın/

Səbr et, Na­bat ba­cı, səbr et bir qə­dər

Bağ­rı­nı yax­ma­sın ah, qüs­sə, kə­dər!

Pər­də çö­kür.

V PƏR­DƏ

10-cu şə­kil

Ax­şam­dan xey­li ke­çib. sə­ba Ca­ma­lın al­dı­ğı bir mən­zil­li otaq­da, Ca­mal­la bir yer­də. Hər iki­si bir az sər­xoş.

SƏ­BA

/sər­xoş və­ziy­yət­də/

Ah, ah, aman, Ca­mal, bu gün­lə­rim xoş!

Gəl sər­xoş ya­şa­yaq, an­la­rı sər­xoş.

Se­vin­ci sən ver­din dün­ya­da mə­nə,

Ən dad­lı sev­da­lar qur­ban­dı sə­nə.

CA­MAL

/Sə­ba­nı özü­nə tə­rəf çə­kir və kök­sü­nə sı­xır./

Tap­dım sə­adə­tin da­dı­nı sən­də,

Bü­tün sev­gi­lə­rin odu­nu sən­də.

Gö­zə­lim, kön­lü­nü ey­lə çil-çı­raq,

Bu ge­cə zül­mə­tin bağ­rı­nı ya­raq.

SƏ­BA

/san­ki ayı­lır./

Ah, bəs uşaq­la­rım, on­lar ev­də tək?

CA­MAL

/kef­li/

Da­ha bö­yük­dür­lər, xif­fə­tin az çək,

Sən də adam tə­ki ya­şa dün­ya­da,

At­ma ürə­yi­ni uşaq­çın oda.

On­lar bir quş tə­ki bö­yü­yüb uçar,

Sən də öz öm­rü­nü sür­mə­yi ba­car.

SƏ­BA

Yox, yox, Ca­mal, gec­dir, gəl ge­dək da­ha,

Sə­nə and ve­ri­rəm bö­yük Al­la­ha!

Na­bat da şüb­hə­li gə­zir son za­man,

Üzür ürə­yi­ni kə­dər, ah, aman.

Yə­qin bi­zim evə baş vu­rub in­di,

CA­MAL

/is­teh­zay­la/

Ba­şı­na, gö­zü­nə daş vu­rub in­di,

Gö­zə­lim, ve­ci­nə al­ma sən onu,

Na­ba­tın dün­ya­da var ol­du­ğu­nu.

İs­tə­sən, lap sa­bah bo­şa­ram ge­dər,

Sə­ni ta­le­yi­mə ya­zıb­dı qə­dər.

SƏ­BA

/çaş­qın/

Yox, yox, ağ­lı­nı yığ ba­şı­na da­ha,

Gü­ma­nım qal­ma­yıb, Val­lah, sa­ba­ha.

Ni­cat gə­lib çıx­sa, qan dü­şə­cək, qan!

Yox ol­sun büs­bü­tün qoy be­lə döv­ran,

Ay­tən ar­tıq bi­lir bu sev­da­mı­zı...

CA­MAL

/ar­xa­yın/

Ay­tən unut­ma ki, Ca­ma­lın qı­zı,

O ki, kef əh­li­di dün­ya­da ba­rı,

Heç ay­rı sa­lar­mı ya­rın­dan ya­rı?

SƏ­BA

/çıl­ğın/

Ah, Ca­mal, ca­han­da nə üçün bu qəm?!

Dər­di­miz bö­yü­yür iç­də dəm­bə­dəm.

Gəl sən göz­lə­rin­dən sil bu yaş­la­rı,

Qəl­bin ça­tıl­ma­sın dərddən qaş­la­rı,

Sev­da­ya bü­rü­yək bu ge­cə­mi­zi,

Tap­ma­sın bu ax­şam bir kim­sə bi­zi.

CA­MAL

/sər­xoş hal­da Sə­ba­nın söz­lə­ri­ni tək­rar edir./

Sev­da­ya bu­rü­yək bu ge­cə­mi­zi,

Tap­ma­sın bu ax­şam bir kim­sə bi­zi...

Pər­də çö­kür.

VI PƏR­DƏ

11-ci şə­kil

ni­ca­tın get­mə­yin­dən ar­tıq bir il ötüb. Sə­ba öz evin­də yır-yı­ğış edir. Bir­dən qa­pı dö­yü­lür. Sə­ba qa­pı­nı açır, poç­tal­yon ona mək­tub və pul qəb­zi ve­rir. Mək­tub Ni­cat­dan­dı. Sə­ba açır oxu­yur:

Nİ­CA­TIN MƏK­TU­BU

Ah, Sə­ba, göz­lə­mə bir da­ha mə­ni,

Ni­yə mən al­la­dım, ya­lan­dan sə­ni?

Bur­da iş ara­maq çə­tin­dən çə­tin,

Fə­qət, yo­lun tap­dım mən sə­adə­tin.

Qur­dum hə­ya­tı­mı bir rus qı­zıy­la,

Am­ma oy­na­mı­ram onun na­zıy­la.

Heç nə tə­ləb et­mir o mən­dən dü­zü,

Yal­nız mə­həb­bət­də, sev­gi­də gö­zü...

Ba­zar­da al­ver­di məş­ğu­liy­yə­tim,

Yox­du heç və­tə­nə gəl­mək niy­yə­tim.

Bu üç yüz dol­la­rı yol­la­dım sə­nə,

Qar­qış tök­mə­yə­sən hər sa­bah mə­nə.

Ki­mi is­tə­yir­sən fır­lan, gəz-do­lan,

Uşaq­lar sə­nin də öv­la­dın, ba­lan.

İn­di bil­dim mən də hə­ya­tın da­dın,

Unut bir­də­fə­lik Ni­ca­tın adın...

Sə­nin­çin var­lı­ğım yox­du əbə­di.

Bu fa­ni dün­ya­da unut­maq nə­di?!

/Sa­mir ana­sı­nın ya­nı­na gə­lir./

SA­MİR

/hey­rət­lə/

Mək­tub atam­dan­mı, bir söy­lə ba­rı?

Et­mə ürə­yi­mi boz qı­şın qa­rı.

SƏ­BA

/həm se­vin­cək, həm hə­yə­can­lı/

Atan­dan­dı mək­tub o at­dı bi­zi,

Üzək o na­mərddən qoy əli­mi­zi.

Ay­rı bir sev­da­nın qu­lu­dur atan,

Ki­şi­lər de­yil­mi, alə­mi qa­tan?!

SA­MİR

/ümid­siz/

De­mək at­dı bi­zi o al­çaq da­ha,

De­mək ümi­di­miz yox­du sa­ba­ha?

Ata­sız ötə­cək ay­la­rı­mız da,

Qəl­bi ov­la­ya­caq vay­la­rı­mız da.

Qa­pı dö­yü­lür.

Sa­mir qa­pı­ya tə­rəf ge­dir, qa­pı­nı açır. Na­bat ota­ğa da­xil olur.

NA­BAT

/ma­raq­la/

De, o nə mək­tub­du əlin­də, ay qız?

SƏ­BA

/so­yuq­qan­lı/

Ni­cat ya­zır, de­yir de­yil­miş yal­qız,

Bir rus ar­va­dıy­la ailə qu­rub,

Yo­lu­mun üs­tün­də, o, za­lım du­rub...

Gəl­mək fi­ki­ri də heç yox­du bu­ra,

Or­da rus gö­zə­li, eh, du­ra, du­ra...

Bur­da nə işi var Ni­ca­tın axı?

İn­di be­lə edir ki­şi­lər ço­xu.

NA­BAT

/şüb­hə­li/

Sən də çox se­vi­nib şad ol­dun bu­na?

Ni­ca­tın bi­qey­rət ər ol­du­ğu­na?

Bəl­kə sən də tap­dın özün­çün da­ha?

Onun­çun son qoy­dun qüs­sə­yə, aha?

SƏ­BA

/acıq­lı/

Sa­mi­rin ya­nın­da nə söy­lə­nir­sən?!

Yox­sa sə­bi­rim­lə de, əy­lə­nir­sən?

Aya­ğın dəy­mə­sin bir də bu evə!

Doğ­ra­yır içi­ni əzəl­dən gü­və...

/sə­sə Ay­gün, El­çin, Fu­ad gə­lir­lər. Na­bat uşaq­la­rı gö­rür./

NA­BAT

/hiy­lə ilə/

Uşaq­lar, atıb­dı ata­nız si­zi,

Ge­dib Rus­yə­tə iti­rib izi..

Ah, ya­zıq ba­la­lar, ya­zıq ba­la­lar!

Si­zin üzü­nüz­də bir ye­tim­lik var!

Ana­nız da yə­qin ay­rı hə­vəs­də,

Qal­dı ta­le­yi­niz ya­man qə­fəs­də.

/uşaq­lar ağ­la­şır, Sə­ba qış­qı­rır. Na­bat gü­lə-gü­lə çı­xıb ge­dir./

AY­GÜN

/ağ­lar/

Ana, at­ma bi­zi yad bu­caq­la­ra,

Vur­ma kön­lü­mü­zə bir də sən ya­ra!

SƏ­BA

/ba­şı­nı əl­lə­ri ara­sı­na alır. baş­qa ota­ğa ke­çir, pı­çıl­tı­lar­la/

Aman ah, İla­hi, da­dı­ma yet bir,

Vü­cu­dum önün­də ne­cə mü­qəs­sir?!

Mə­ni tək eh­ti­yac ey­lə­di əsir.

Da­ğıl­dı yu­va­mız, da­ğıl­dı hər şey,

Ürə­yim sız­la­yan, ağ­la­yan bir ney.

İn­di ha­ra atım mən uşaq­la­rı?

Ağ­la­yır ürə­yim hey za­rı-za­rı,

Ca­mal da so­yu­yub mən­dən son za­man,

Di­dir par­ça­la­yır qəl­bi ah, aman!

Atım uşaq­la­rı ye­tim­xa­na­ya?

Fə­lək də dərd ve­rər za­lım ana­ya.

Da­ğıl­dı, puç ol­du bü­tün di­lək­lər...

Ta­le hə­ya­tı­mı ya­man ələk­lər!..

/ba­şı­nı əl­lə­ri ara­sı­na alır/

Pər­də çö­kür.

VI PƏR­DƏ

12-ci şə­kil

Sə­ba ar­tıq bir ne­çə gün­dür ki, uşaq­la­rı uşaq evi­nə ver­miş, Sa­mir də mək­tə­bə get­mir. Kü­çə uşaq­la­rı­na qo­şul­muş. Ca­ma­lın Sə­ba üçün al­dı­ğı ev. Ca­mal­la Sə­ba ya­rım sər­xoş və­ziy­yət­də­dir.

CA­MAL

/eşqlə/

Ah, Sə­ba, gö­rür­sən şə­ra­bın da­dın?

Çı­xır axı­rı­na qə­min, fər­ya­dın.

Na­bat ya­man gü­dür bi­zi son za­man,

Gə­zir ürə­yin­də şüb­hə­lər ya­man.

Bir ton çə­ki­si var, nə ba­xım ona?

Özü gü­nah­kar­dır kök ol­du­ğu­na,

Dol­du­rur qar­nı­nı hər sə­hər, ax­şam.

SƏ­BA

/pə­ri­şan və ya­rım sər­xoş/

Ço­xu­nun evin­də yox na­har, yox şam...

Be­lə­dir dün­ya­nın iş­lə­ri Ca­mal,

Yal­nız hiy­lə la­zım nə ağıl, ka­mal?

CA­MAL

Sə­ləm­lə qa­zan­dım mən bu pul­la­rı,

Yığ­dım, çin-çin yığ­dım hər gün dol­la­rı.

İn­di ma­şın­la­rım, evim, pul-pa­ram,

Ha­ram söy­lə­yir­lər, sə­lə­mi ha­ram...

Kef edim, nə qə­dər sa­ğam dün­ya­da,

O bi­ri dün­ya­da qoy ya­nım oda.

Sə­nin Ni­ca­tın da, yə­qin kef edir.

Ha, ha, ha uzun gü­lüş­lər.

SƏ­BA

/ki­na­yə ilə/

Bü­tün çə­tin­li­yi var, pul dəf edir.

Ailə­si tə­zə, bəx­ti də tə­zə,

Aman­dır, Al­la­hım, gəl­mə­sin gö­zə.

Ha, ha... gü­lür.

Bu an qa­pı dö­yü­lür. Ca­mal­la Sə­ba çaş­qın bir-bir­lə­ri­nə ba­xır­lar. Ca­mal qa­pı­ya sa­rı ge­dir, qa­pı­nı açır, Na­bat Sa­mir­lə içə­ri da­xil olur. Sa­mir ana­sı­nı ya­rı­çıl­paq və­ziy­yət­də gö­rür.

SA­MİR

/dəh­şət­lə/

İla­hi, göz­lə­rim kor olay­dı, kor!

Sən ana de­yil­sən, nan­kor­san, nan­kor!

NA­BAT

/hid­dət­lə/

Gör­dün ki, ay oğul, ya­lan de­mə­dim,

İn­di özün söy­lə bəs mən nə edim?

Ərim xa­in­dir­sə, anan fa­şiə!

Sal­dı na­mu­su­nu o di­lə-di­şə,

Nə qon­şu­ya bax­dı, nə­də ki, ara,

Vur­du ürə­yi­mə sa­ğal­maz ya­ra!

Al bu ta­pan­ça­nı öl­dür on­la­rı,

Qur­tar­sın dün­ya­dan mur­dar can­la­rı!..

/ta­pan­ça­nı Sa­mi­rə ve­rir./

SƏ­BA

/qor­xu için­də/

Yox, yox, Sa­mir, ba­lam rəhm ey­lə mə­nə,

Axı mən pis ana ol­ma­dım sə­nə?!.

Eh­ti­yac po­zub­du bu hə­ya­tı­mı...

Büd­rə­dib yol­lar­da ta­le atı­mı.

CA­MAL

/özü­nü itir­miş/

Sa­mir, oğul, bax­ma sən bu Na­ba­ta,

Sən Al­lah, əlin­dən çı­xartma xa­ta,

Ca­van­san, qa­baq­da gə­lə­cə­yin var,

Bi­zi, özü­nü də gəl ey­lə­mə xar...

SA­MİR

/Sa­mir hid­dət­lə ta­pan­ça­dan atəş açır.../

Öl, öl, al­çaq qa­dın, öl qu­tar da­ha?!

Bu şə­rəf­siz hə­yat mə­nə çox ba­ha.

/Sə­ba qan için­də yı­xı­lır./

Al, bu da sə­nin­ki, al Ca­mal da­yı,

Sə­nin də si­nə­nə bir gül­lə pa­yı!..

NA­BAT

/qış­qı­rır/

Yox onu öl­dür­mə, o ki, ki­şi­dir,

Bu anan poz­ğu­nun, val­lah, işi­dir...

/Na­bat qa­çır./

CA­MAL

/ya­ra­lı, Sa­mi­rin üs­tü­nə atı­lır və ta­pan­ça­nı on­dan alır. Sə­ba ilə Ca­mal qan için­də/

na­mus çə­kə­nə bax, ax­ma­ğın bi­ri,

Sə­ni doğ­ra­ya­ram mən di­ri-di­ri...

SA­MİR

/hid­dət­lə/

Lə­kə­li na­mus­lar yu­yu­lur qan­la,

Mə­nim sa­va­şım var hə­lə döv­ran­la!

Bir az­dan po­lis­lər tö­kü­lüb gə­lər,

Əlim qan­dal­la­nar, azad­lıq ölər!

Fə­qət, vic­da­nım və şə­rə­fim tə­miz,

İy­rənc za­ma­nə­yə çök­mə­yə­cəm diz...

Na­bat iki po­lis­lə ota­ğa da­xil olur. Po­lis­lər ta­pan­ça­nı Ca­mal­dan alır. Tə­ci­li yar­dım da gə­lir və Ca­mal­la Sə­ba­nı apa­rır­lar xəs­tə­xa­na­ya. Po­lis­lər Sa­mi­rin qol­la­rı­na qan­dal vu­rur­lar.

Pər­də çö­kür.

27-28.05.2000