افسانههاى

افسانه هاى آذربايجان

$$
r, r
$$

برگردان: حميد بخشمند



افسانه هاى آذربايجان برگردان: حميد بخشيمند
طراح جلد ومتن:
حروفجينى:
صفحهآرايى: ليتوكرافى: كاوهن

تيراز:
Vr
جاب اول:


## فهرست مطالب


$|m|$ ياد گار قا 1 \& ............................................................................... ILV .......................................................................... شمشير زنگ زده IVV .....................................................
191 دختر لال
$\qquad$
$\qquad$

هســـت انـــدر صــورت هـــر قصــهاى،
خـردهبـيـــــان را ز مــعــنــا حصـهـاى.

مسعـنـى انـــدر وى بـه سـان دانـه اسـت.
دانـهُ مسعـنــى بــگـيـرد، مـرد عـقـــل،
نـنـخـرد پـيـــانــه را، گر گشتـت نَــــلـ.

## ("مولوى)"

حكيـمان را رسم و آَيـن تِنيـن است كه گاهـ

 برند كه عامهُ طبايع را به گفتهاشان انـو رغبت افتد.
((طسوجى تبريزى)"


بزرگى به عقل است نه به سال!




روزى مادر فياض روبه شوهرش كرد و و گفت:
 زيرك و باهوش هم هست. بهتر است برايش زن بغيريم.

شوهرش گفت:
 دارد كـه مـانـع اين كار است. اگـر آن هـم اصـلاح بشود، من حرفى

زن برسيد:
-
مرد گفت:

- . افسانهماى آذربايجان

ـــالا كه مى خواهى عـيـب بسرت را بدانى، گوش كن بـبـين


 ما فعلاُ نداريـم. آن وقـت تـو صد تومان بول مـى آورى و مـى گـى گـويى،





جس از اينكه كمى از اين در و آن در صحبت كرد


است. وقتش رسيده كه برايش زن بغيريم.
پِر فياض گفت - راست مى گويى زن. اما عروسـى كردن خرج داضي مقدارى بول جمع كنيه. زن كفت:

 بياندازيم. زن اين را گفـت و رفت ازتوى صـنـدوق مقدارى بـول آورد وبه دست شوهرش داد.
شوهرش پرسيد: -اين پول چقدر است؟

بززگى به عقل است نه به سال! !

زن جواب داد:
-





نكرد. گويى بِرش، بسته آشغالى را به بيرون برت كرد كرده بود.


فياض را نزد خود خواند و گفت: - زن، ديدى كه فياض اشكا جاافتادهاى شود؟ زن گفت:
 عيبى دارد؟ مرد گفت:

- عيب فياض این است كه، چحون زحمت نكشيده و خودش پول درنيـاورده، قدر پـول را نمى دانـد. چون، اگگر قدر آن را را مـى دانست،







همان روز، مرد بِرش را نـزد آهنگرى بُرد و شا گرد كرد. فياض






فياض اين بارنتوانست تاب بياورد وبا ناراحتى گفت:

 آن را مى گیرى و به بيرون بِرت مى كنى

 است و زحمت مى خواهد، اين براى او عيب به حساب مى آمى آمد. حالا
 مى دانم كه مى تواند خانوادهاش را را اداره كند. واقعاً هم فياض جوان بان باهوش و قابلى بود. هم در مدرسه و هم در
 بود. هميشه او را به قصر مسى برد و در حياط قصر با او بازى مـى كرد.


 و كفت: - بچهه ها برويد و هر كـدام با اين پول يكـ نوع شـيـرينى بخريد و


بياوريد.
جسر شاه رفت وبا يیى ريال پِول خود، كيسهایى نُقل خريـد. امّا


 فياض را باز كرد بـجاى شيرينـى ، يـى زبان كوسفـند ديد. باتعـجب كفت: -بحچـه جـان، من گفـتـه بودم كه شـيرينـى بــخرى، امَا تـو زبان

خريدهاى.
فياض جواب داد:

شيرينتر از زبان چيزى وجود ندارد.





آنها را ديد روبه فياض كرد و گفت:

 خريدى و آوردى. معنى این كار چیییت؟ فياض گفت:

- شاها، تند و تلختـر اززبان حيست؟ اثرتندى فلفل بعد ازيکی ساعت ازبين مى رود. اقا اثـر سخن تلخ براى همـيشه باقى مى ماند.
\& ا افسانههاى آذربايجان

جس، زبان، بستـه به حرفى كـه مى زند هـم چحيز شيـرينى است و هم چجيز تلخى . پس از شـنيـدن اين حـرفهاها مـحـبت بِـادشاه نسـبت بــه فياض

 خودش مى برد. روزها و مـاه ها گڭششت. روزى نـخست وزير شـاه مرد. بـعد از
 جانشينى وى انتخاب كند. اما هر چهه فكرمى كرد

به نظرش نمى رسيد.
يكى ازوزيرانِ شاه كفت:
 شاهى دارد. فكر مى كنم او براى نخست ورن ونيرى مناسب باشد.


 كفت:
-ای امير، اگر باعث ناراحتى شما نشوم، مى خواستم مطلبى را خدمت بِادشاه عرض كنم. چـون بادشاه فياض را خيـلى دوست داشت، اجازه داد تا حرفش را بزند. فياض گفت: - قربان، اگرمى خواهيـد ميزان كاردانى و قابليت آن شخص را

| بزرگى به عتل است نه به سال!

ناشنـاس به خانهاش بـرويد و زند گى او را ازنزديك مطالـعه كنيد.
 نخست وزيرى اشكالى نـدارد. اما اگر قبل از اين آزمايش، شا شما او او را



ادعاهايش را به رخ شها خواهـا ند كشيد.
 وزير به اتفاق فياض و با لباس مبدل به در خانهُ آن شخص رفـا رفتند. هوا


-با كـي كار داريد؟

بادشاه گفت:

- برويد به بدرتانبگو ييد دم در بيايد.
 رفتن به رختخواب بود با لباس خواب دمـ دم در آمد.

بادشاه گفت:
-برادر، ما غريب هستيـم. اگر اجازه بدهيد يك ساعت مهمان شها باشيم•
مـرد، از روى ناحِارى آنهـا را به خانهـ برد. هميـنـكه مـهمانها ها


 ديگرى را نمى توانست بشنود.

19 افسانههای آذربايجان

بِادشاه بـراى اينـكه سـخاوت و كرم مرد را امتـحان كـرده باشد،
كفت:

- تون ما ديـر به شهر رسـيلـيـم، تمام د كان ها بسـته بود. اين بود كـه حیزی براى خوردن بیـدا نكرديـم. اگر ممـكن است بول بدهيم تا



صاحب خانه جواب داد:

كيسهُ خودش بخخورد؟ اين وقتِ شب، چیزى بپدا نمى شود.
و زير چون چنین ديل، كاسه صبرش لبريز شد و كفت: ــــرادر، راسـتش را بخـواهى 6 بـادشـاه تصمـيـم دارد تـو را براى نـخسـت وزيرى خـود انتـخـاب كنــد مى خـواستـيــم بدانـيـم كـه آيا از عهدهاش برمى آيى يا نه؟
مـرد، بالفاصلـه بس از شـنيدن اين حـرون لحنش را عوض كرد و بناى تعرون و تمجـــيد از خود را كذاشت. آنقدر از آئين وزارت و طرز اداره مسملكـت سخن كُفـت كه كم مـانده بود بـادشـاه دست مرد را
 كرده و محـلس را بسه هـهم زدنـلـ. مـرد، براى اينـكـه از دسـت بـتحـه ها

خلاص شده باشد، دست آن ها را گرفت و به اتاق ديگرى برد.
بادشاه از فرصت استفاده كرد و از وزير برسيد:

- نظرت حیيست؟ آيا براى نخست وزیيرى انتخابش بكنيم يانه؟ فـيـاض ديد كه بِادشاه كـول حـرونهـاى مرد را خورده و تزديِك اسـت كه اشـتبـاه بزرگى مـرتكـب شود، سـكوت خـود را شـكست و

IV بزركى به عقل است نه به سال!

گفت:
ــــــاهـا، درسـت اســت كـه حـرف زدن مـن در حضـور شـمـا گستاخى است. امـا خواهش مـى كنم اند كى تـأمل كـرده، به جـا جا گفتـار مرد بـه كردارش تـوجه فرمـاييـد. به نظر من، وزارت، كار او او

نيست.
شاه بِرسيد:
-
فياض جواب داد:
 تنبلى است. زيرا بـا اينكه تازه داشت شب مـى شد، او آمادهُ رفتن به
 صدايش كـردند با لباس خـواب و وست خـا







 خودش تعريف نمى كند. پادشاه ديـد كه سخـنــان فياض بسـيـار عاقـلانـه و منطقى است. آنگـاه هر سـه بلنـد شدنـد و از خانهُ مرد بيـرون آمدنـد. كمى كه دور
^1 افـانههاى آذربايجان

شدند فياض گفت:
 اجازه بفرمائيد از حضورتان مرخص بشوم.

بادشاه گفت:




 اتـاق نگاه كرد، ديد بیـرمردى چند جلد

 مى كند. بِادشاه با ديدن اين صحـنه، كنجكاو شد و درزد. درعـرض جپند


 در و آن در صحبت كردند، براى صـرف غذا كنا كنار سفره نشستند. بس

از اينكه خوب خوردند و سير شدند، شاه گفت:


 مرد گفت:

بزرگى به عقل است نه به سـال! 19
-ـدليل نـگاه كردنم بـه نقشه ايـنست كه مى خـواهم بدانم، اگر دشمن نا گهـان به كشور ما حمـله كرد، از كجا و چگگونه مى توان جلو
آنـها را سد كرد.

بادشاه گفت:

- بسيار خوب. اتا مگر شما فرمانده قشون هستيد كه قصد داريد

از اين چچيزها سر دربياوريد؟
مرد جواب داد:

- درسـت است من فرمـانـده قشون نيستـم. اما اگر كسى از اين


دردش هم مى خورد.
بــادشـاه بِـدر فـيـاض را آدمـى عـاقـل و بـاتـدبـيـر ديـد و او را بـهـ
نخستوزيرى خود انتخاب كرد.


شمعدان طلائى

در روز گاران گذشته بِادشاهى بود كه چشم هایش



 درمان كنم، امَا ايـن كار، دارويى لازم دارد كه بيـدا كردنش خـيلى

مشكل است.
بِادشاه گفت:

- هر دارويى كه به نظرت مى رسد بغو، بِدا كردنش با من.

طبيب گفت:

- در درياى سـفيـد، ماهى خـالددارى هست كـه اگر آن را بیدا

كنيد و ازخونش به چشمهای خاى خود بماليد، شفا خواه
 ماهى گیرها در ساحـل درياى سفيد جمع شـوند. آنوقت بسرش را هم

Y\& افـانههاى Tذربايجان

صدا كرد و گفت:

 را گرفته وبه ساحل بريزند.
 هركس بتواند مـاهى خالدار را بخيرد، هديه بسيار گرانبهايى دريافت

خواهد كرد.
مـاهى گیــرهـا شروع بـه كـار كردند. بـا تـورهاى مـاهـى گیرى،



 اسـت دست راستش را قطع كـــند، ولى آن ماهـى را نـكشند. امّا از



سخن گشود و گفت:







ro شمدان طلائى

كفت:

ماهى خالدار پیِا نشد. ..
 غير از سـوختن و ساخـتن پارهاى نـمـى ديد. روزى سخـن حـينى ، نزد

شاه آمد و كفت:

- قـبلةُ عالم به ســلامت باد! ماهى گيرهـا، ماهى خالدار را صيد كرده بودند، امّا بِسرتان همينكه ماهى را دیِ، آن را از دست صيادان

گرفت و دوباره به دريا انداخت.
وقتى بادششاه از ماجرا بـاخبر شد، از شدت خششم نزديك بود كه
ديوانه بشود. همينكه به خود آمل فرمان قتل بسرش را صادر كرد. اطرافيان شاه، كه از اين بـيش آمد بسيار ناراحت شده بـودند، نزد بـادشـاه رفتـه و بـا الـتـمــاس از وى خـواستـنـد كـه از قـتـل فـرزندش

چششه پوشى كند. پادشاه در جواب تقاضاى ايشان گفت: ـــو شـاهزاده به هـيـتچوجه مــمكن نـيسـت. زيرا او با كـار خود ثابِت كرده، كه انتظار مرگ مرا مى كشد تا بِس از من صاحب تاج و تختم بشود.
ريش سفیدان و بـزرگان مــلكت، حون ديـدند كه بـادشاه حاضر نيست تقصير فرزنـدش را ناديلده بگيرد، ازوى خواستند كه دست كم انـلـكى در مجـازات بِسرش تتخـفيف داده و او را تبـعيد كــن. بِادشاه دربرابر آن همه تقاضا و اصرار، عاقبت كمى نرم شده و بیشنهاد آنها


ฯr الفسانههاى Tذربابجان

شده و به جاى ديگرى برود.
 سفيد به راه افتاد. مسافتى بِيموده بود كه به بِسرى برخورد. بسر گفت: ــراه مـن هـم از ايـن طـرف اسـت، آيـا حـاضـرى بـا هـم رفـيق بشو يم؟
شاهزاده گفت:

- نهتنها رفيق، كه برادر هم ميشو يم.


كمى راهبِمايى، دوست شاهزاده گفت: - رفيـق، اگر فضولى نـبـاشد، مـى خـواستم بـدانـم كه شـــــلت


شاهزاده گفت:

- كار خاصى بلد نيستم.

پسر گفت:

 مى كنيهم






NV شمددان طلخمى

سرشان مى زد، هـر روز مى آمدنـد و مشغول معـالجه مـى شدند و چچون
 مى گذاشتند. وقتى شاهزاده و رفيقش وارد شـهر شدند، دم دروازة شهر، مردى


 رفيق شـاهزاده وقتى ايـن ماجرا را شـنيده به هــمراه شاهزاده بيش

حاكم رفت و پس از اداى احترام گفت:
 حاكم از جهرة طبيب خوشش آمد و گفت: - جوان، تا كنون چـهل طبيب بـه قصد معالجه به اينحا آمدهاند و و

 مـيل، ميل خـودت اسـت، امَا بدان و آگاه بـاش كه اگـ اگر در كار كار خود موفق نشوى، دستور مى دهم گردنت را طا بزنند. طبيب جوان گفت:

 بفرماييد، نزد دختر برويمه

 طبيب و دوستش، ناظر صحنه شدند.

السانهماى Tذربايبطان

طبيب وتتى وارد اتات شد، كمترين اعتنايى به دختر نكرد. توى اتاق، شـهعدان زيبايسى وجود داشت ككه با طلا و جواهـرات كرانبها مزين شده بود. طبيب رو به سوى شمعدان كرده و كفت:

- سلام ای شمعدان طلايى ! اين شمعدان براي دختر حاكم از مادرش به ياد كار مانده بود و به همـيـن جهت بـرايش بســيارعزيـز بود. دختـر جحـون مادرش را خيـلى دوست داشت، بِس از مرگ او، با خود عهـد كرده بود كه هفت سال تمام سخن نگو يد، وبراى همين بود كه خود را به لالى لى زده بود.

طبيب سِس از سالام و احوالیرسى با شـمعدان كفت: ــ ای شـعـدان طلايسى مـن امشـب مهمان تـو هسـتـمه. بـرايت قصه ای خواهـم گـفـت. ازتـو مـى خواهم كه خـوب كـوش كـنـى تا بتوانى به سئوال هايـم جواب بدهى . . .
 طبيب، با هم دوست و همسفر مى شوند. غروب به جنكلى مى رسند. از آنـجا كـه خيـلـى خسـتـه بودنـلـ، پس از خوردن شـام مـى خــواهــند بخوابند. بعد فكر مى كنند كه اگر هر سه نفر هم زمان با هم بخوابند، ممكن است طـعمهُ حيوانـات وحشى شوند. بنـابراين قرار مى كـذارند كه بهنوبت يـك نفر كشيك بدهد و دو نفر ديKر بتخوابند. براى تعيين نـوبـت، قرعه كشى مى كـنــند. نوبت اوّل بهنام نـجـار مى افتد. نجار
 بـرداشتتـه و از حووب، مـحســــهُ دخترى را مـى سـازد. بـاسى از شب گذشتـه، نوبت نگکهبانى به خياط مـى رسد. خياط هنگام نـگهبانى خود، چششهش به دختر مى افتد كه به درختى تكيه داده است. وقتى

ششعدان طلاني

نزديـكـتر مى رود، مـى بـيند كـه مجستمـهُ دخـترى است كـه از ازهوب ساختـه شده است. خيـاط مى فهـمد كه كار، كـار نجار است. براى

 مى ثوشاند. دمدمـاى صبح، نوبت نـغهبانى طـبيب مى رسد. طبيب هم وقـت نگهبانـى خود، دخترى را مى بينــد كه سر پا ايستاده و و دارد





سر مى زند و از خواب برمى خيزند، نجار میى گوريد


دختر مال من است.
خياط مى گويد:
 روى انصاف رفتار كرده باشيم، دختر به من مى رسد.

وبالاخره طبيب به سخن درآمده و مى گويد:



 كداميكـ از اين سه نفرمى رسد؟
ازشمعدان طلايى جوابى شنيده نمى شود. طبيب مى گريد:
-
 چوب بر سرت خواهم كوفت كه قطعه قطعه بشوى. باز هم چوابى از شمعدان برنمى آيد. طبيب حوب را بلند مى كند تا بر سـر شمـعدان بكـوبلد، كـه در اين لحظـه كاسـهُ صبر دختر لـبريز مى شود و مى گو يد:
-ـوان! مكر شمـعـدان هسم مى تواند حرون بزنـد؟ بـا آن كارى
نداشته باش تا من جواب سئوالت را بدهم.
طبيب مى گو يد:
ـــبكوبينم جوابت درست است يا نه.
دختر پِادشاه مى گو يد:
ــنـجـار و خـياط، هـر دو زحــــت كشيلدهانـد و بـايد مزد خود را دريـافـت كننـد. امـا كسـى كه به دخـتـر جـان داده و زندهاش كرده اسـت، طبيـب بوده و اين كـار را هـم نمى شـود با تول مـعاوضه كرد . بنابراين دختر از آنِ طبيب است. حاكم و همراهانش وقتـى حرون زدن دختر را شنيدنـد وارد اتات شدنـد و از طبيب جوان تشـكر كـردند. آنكاه حاكـم به عـهـد خود وفا

كرد و دخترش را در اختيار طبيب كذاشت و گفت:
 صالاح مى دانى شوهر بله. حاكم، دخـترش را با جـهـيزيه اى بسـيار و تعدادى خــدمتكـار به طـبيب سپرد. آنگاه طـبيب و شاهزاده به اتـفاق دختر، از قصر حاكم بيرون آمدند و روانه شدنـد. قدم زنان راه مى بیمودنـد كه كذارشان باز به كنار درياى سـفيد افتاد. وقتتى داشتند از آنجا رد مى شدنل، دختر

HI شمدان طلانى

حاكم گفت:

 شما كى هستيد و مرا به كجا مى بريد؟

طبيب گفت:



 گرفته و دوباره به دريا انداخت

 به ساحل درياى سـفيد بياييد و صدايم كنيد. آنوقت مرا در كنار خود خواهيد ديد.
طبيب اين را كفت و مقدارى ازخون خود را در شيشه ایى ريخت و به دست شاهزاده داد و گفت:




 شفا يافت. پادشـاه پِ از بهبودى چشم هـايش، مجلس شادى تدارك ديد و

 بـادشـاه، پٍسرش را بـه جـاى خـود بـر تخـتـت شـاهـى نشـانــد و چـهـل شبانه روز مجلس جشن وعروسى بٍا كردند.


دو همسايه




 داشت. روزى تاجر به باغبان گفت:
 اين همـه، خودت را خسته مـى كنى ـ ببين دست هـايت در اثر كار كار بـ جه روزى افتاده است. من وقتى رنج و زیحمت تو تو را مى بينمه دلم دلم به


درآوردن نشانت مى دهم.
باغبان گفت:
 كه اين راه آسان كدام است؟

وr افـسانههاى آذربايجان

تاجر گفت:




 مردم قالب كنىى . منفعت تنها هدفى است كه بايد به فكرش باشى و
 باغبان گفت:



 دو همسايه، هر كدام در اثبــات عقيده خود
 كنند، تاجر گفت:




 دارى، مال من مى شـود. بـاغـبـان قبول كرد و هردو بـهـ راه افتــادند. كمى كه بيش رفتند به بسر جوانى برخوردند. تاجر به جوان كرد كفت:

PV دوهسسايه








- جوان گفت:
- به نظر من، عقيده تاجر درست است.

آنگاه تاجر روبه همسايهاش كرد كرد و كفت:

- حالا ديدى كه حق با من است؟

باغبان به قضاوت جوان چندان اهميتى نداد و با خود گفت: جوان كم سن وسالى اسـت و تـج

نادرست را از هم تشخيص بدهد. بٍس روبه تاجر كرد و گفت:
 نشه بازى نشه) ) حالا دو نفر ديگر هم مانده است.









 بايد ازراه درست تول درآورد. حالا شمـا بغوييد كه نظر كداميكى از

ما درست است؟
شكارچی گفت:

- حق با تاجر است.

بِحָاره باغبان، با دلى آزرده به تاجر گفت:

 وقتى نزديكتر رفتند، ديدند بِرمـردى در داخل آلآجيق نشسته است.
 بيرمرد در ميان گذاشتـند. وقتى پيرمـرد از نظر هر دو طرف آ گاه شد،

به سخن درآمد و گفت:
-من با تاجر هم عقيده هستم.
باغبان كه از جواب بِـرمرد هاج وواج مان مانده بود، مأيوس و ناماميد
 بِدا نمى شود؟ چچرا مردم جانب نادرستى ها را مى گی گیرند؟ آنگاه روبه

بيرمرد كرد و گفت:

قبلاً چهه كاره بودهايد؟
بِيرمرد گفت:

- زمانى جلاد بادشاه بودم. بـاغبان در دل گفت: (ازيكى جـلاد، بـيش از اين هم نمى توان

دوهمسابه Pa

انتظار داشت."
طبق قرارى كه گـذاشته بودند، باغبان باخته بود، بنابراين هر چحه

 نمى شود در زير يکى آسمـان زند گى كرد. بهتر آن اسـت كه به جاى ديگرى كوت كنم. باغبان شهر و ديارش را تـرك گفته سر به كوه و بيابان كذاشت.


 غار درست مشّل خـانهُ اعيان و اشراف شـكوه و جلال خاصى دارد. از


 درست زمانى كه مـى خواست ازغار خارج شور شارد، ديد



 پادشاه، صحبت كردند وبه نقشه كشيدن در اين باره پرداختند. وقتى ورد

 باغبان هم از فرصت استتفـاده كرد و پا به فرار گـذاشت. دستـبرد به

- ع افـسانه هاى آذربايجان

خزانهُ شاهى با مهـارت و چحيرهدستى تمام انجام گرفت و دزدها تمام تروت بادشاه را بار شـترها كرده و به غـار آوردند. فرداى آن روز خبرِ

سرقت خزانهُ بِادشاه در همه جـا بِيحیل.
بسعـد از اين قضيه، بِادشـاه وزيـران و مشـاوران خود را فراخواند و درباره بیدا كردن دزدهـا بـا آنـها به مشورت برداخحـت. نـخسـت وزير

كفت:

- قبلة عالم به سـلامت باد، اين اوّلين بار نيست كه دزدها دست به جــــين كارهـايسى مى زنـــد. تنديسن سـال است كه آن هـا مردم را سـركـيسـه كـرده و دارونـدارشان را بـه غـارت مـى بـرنـد. كسـى هم جلودارشان نيست. نه مكانشان معلوم است و نه دم به تله مى دهند.

بِادشاه گفت:

- من، اين حرون ها سرم نـمى شو(•همين حالا، بايد تمام نيروها بسيست شله و شهر را زيرورو ككنــد. هرطور شده، بايسـد دزدها دستگير

شوند.
فرماندهان و سركرد گان نظامى، هريك با نيروهاى خود تعقيب و جستجو را آغاز كردند امّا، بس از هفت شبانهروز جستحو، رد بايى

از دزدها بدست نياورده دست خالى به نزد بِادشاه برگشتند. باغبان بِس از فرار از غار، به طرفن شهر آمد. وقتى به شهر رسيد، ديد كه مردم از سـرقـت خزانهُ شاهـى كـفتخو مسى كـنـد. باغبـان كه به خـوبى از تهوتوى قضيه آگگاه بود، يـك راست به طرون قصر بِادشاه رفت و از نگهبانان قصر خواست به يادشاه خخبر دهند كه مى تواند شاه را در بیِدا كردن دزدها كمك كـند. بِادشاه بِس از شنيدن ايـن خبر، باغبان را يپش خود خـوانـلد و ازوى خواست تا هر چه راحعبـه دزدها

دو موسايه 11

مى داند بغو يد.
باغبان گفت:

- بإدشاه به سلامت باد، من پاتوق دزدها را مى شناسم.

شاه گفت:
-مرد، اگر راست گفتـه بـاشى، نصف خزانهام را به تـو خـواهم
بخشيد.
باغبان گفت:

- قربان، من احتياجـى به خزانهُ شما ندارم. در حومهُ شهر غارى
 دزديده و در غار پِنهان كردهاند.







 آوردند. پِادشاه پٍ از ديدن خرّ

باغبان كرد و گفت:
-مرد، من قولى كه دادهام وفا مى كنم، نصف خزانهُ من مال تو
است.
\&r

- قربان، همانطور كه دزدهـا خزانهُ شها را دزديدند، زمانى يــ
 خاك سياه نشاند. اكنون براى گذران زند گی من، مشتى طل> كافى

است.
شاه گفت:
-اين خيلى كم است. تقاضاى ديگرى هم اگر دارى، بڭو.
باغبان گفت:



است كه آن ها را هم به صاحبانش برانر برانردانى . پادشاه، تقاضاى باغبان را پِذيرفت و دستور داد در شهر جار بزنند
 مراجعه كنند و اموالشان را پس بـغيرند شاه گرفته بود، برداشـت و به طرف شهر خود، بهراه افتاد. جس از سه
 خود خانه وباغى درست كرد و دور دواره مشغول باغبانـى شد. با با اينكه



باخبر شده بود، نزد باغبان رفت و پِس از احوالپرسى پرسيد:
 را از كجا بدست آوردى؟
 قصد دارد سرش را كلاه بگذارد. بنابراين به تاجر گفت:

دوهسـابه
-مدت ها بود كه در فلان شهـر چههل دزد بِيدا شده بودند. دزدهها







 بيشترى به جنگ خـره خواهى آورد. تـاجر طـمعـكار، حـرف هـاى باغبان را بـاور كرد و بـه خانه اش برگشت. آنگاه خورجينى برداشت و به طرف آن شهر روانه شد. هنور به شهر نـرسـيده بود كه ديـد سـه نفر از روبرو مـى آيـند. تاجر به آنـهـا

نزديک شد و كفت:

- مى دانيد من كى هستم؟

آن ها گفتند:
تاجر گفت: -من همان كسى هسـتم كـه پِادشاه را ازمحل تهل دزد بـاخبر

نُگو كه اين سه نفـر جزو هـمان دزدها بودند. بـنابراين فرصت را غنيمت شمرده و گفتند:


ع

كرديم. حـالا خانه ات را نشان بـده تا آنقدربرايت هديـه بياوريم كه براى كزاشتنشان جا يـيدا نكنى. تاجر قبول كرد. دزدها رفقايشان را با سوت خبر كردند. بلاناصله چجهل دزد گرد آملند و راه خانهُ تاجر را در بچش گرفتـند. وقتـى به خانه رسيدنو وارد شدنـد، نخست دست و بـاى تاحر را با طناب بسـتـند و بعل هر چه در خـانه بود جـع كردند و تاجر را هم تا حد مرگ كتك زدند و بهراه افتادند. تاجر در اتر ضرب و شتم دزدها سه شبانـه روز در رختتخواب خوابيد. باغبان كه ماجرا را شنيده بود به عيادت تاجر آمد. تاجر وقتى باغبان را ديد، كفت: - ديدى حـه بلايى به سرم آوردند؟

باغبان كفت:
 خود آدم بدست نيـامله باشد، عاقـبت خو.يى نمـى تواند داشته بـاشد. اكنون به خودت هم ثابت شد كه باد آو رده را باد مى برد.


هفت تركةٔ انار

يـكى بـود، يكـى نـبـود. در روزگاران گذشتـه، مـردى زندگى









 مقاومت بكند. ماه ها و سال ها آمدند و ســرى شـد شدند تا اينكه هر كدام ازبرادرها ازدواج كردند وهميـن كـه زن وبچهد دار شدند، از هم جـدا شـد شــده و وبراى
§ افـسانه هاى آذربايجان

خود6 خانـه و زند كى مستـقلى تشكيل دادند. از ايس بهبعل، هر كس سـرش بـه كـار خـودش بـود و ازبـقـيـه بـى خـبـر. بـا گـذشـت ايـام، رفـت وآملهها هــم كمتـر شـد. حالا ديگـر هر برادرى وقتــى از سركار برمسى گشت خودش مى شلد. گرمسى و مسحـبت گذث ته جــاى خـود را بـه سردى و بى اعتنائى نسبت به همليگر داده بود. وقتى دشمنانازاينبراكندگى و بی مهرى برادرها نسبـت به هم باخبر شدند6 از فرصت استفاده كرده و هر يک را جدا از ديگران مورد اذيست و آزار قرار دادند. حتى به اين هم قانـع نشده و كستـاخحى را به جايـى رساندند كـه به اموالشـان هـم دست دراز كردند. برادرها از وضعيتحى كـه بيش آمله بود، بـى آنكه عـلتش را بدانند، بسيار ناراحت و بِريشان بـودند. اگگ هم يـكى از آن ها مـى خواست با دشــمن مقابله كـند، چون جدا از ديگران و دست تـنها عمل مى كرد، شكست مى خورد و عقب مى نشست. پِرشان هـم بسيـار پيـر و درمانده شده بود. هـر وقت كـه يـكى از


شِكوه و شكايت مى كرد.
بدر، وقتى وضـع زند كی بسـرهايش را اين چچنـن آشفـته و بريشان هى ديد، آيندهُ ذلت بارى برايشان بِشبیينى مى كرد. اين بود كه همه را پِش خود خواند و گفت:
ــرزندانمه از شهـا فـى خـواهم كه فردا، همه بــيش مـن آملده و
 بياوريد.

هفت تركة انار 94

بـرادرها هـمه ((بـه روى چشم)" گگفته و دنـبال كـار خود رفـتند.




بسرهايش داد و گفت:

مى توانيد اين دسته تركه را بشكنيد.


 كفت:
برادرها هـر يكـ با كـمـترين فشـار تركئ خود را شـكسته، دونـيـنـيم

آنگاه روبه پٍر كرده و گغتند:
 بيرمرد گفت:




 شما، درست مشثل آن تركــٔ فرد، براى دشمن بسيار آسـان خوا هد بود.
A.

اگر از من مى شنـويد، بياييـد و از همديگر فاصله نگيريد. در زندگى يار و غمخوار هـم باشيد. در اين صـورت يقين بدانـيد كه هم قدرتــمنـد

خواهيد بود و هم خوشبخت.
برادرها پِ از شنيدن نصيـحت بِّر، به علت بد بــختى و فلا كتى
 گذشته ها در كنار هم و در زند گى يار و ياور همديگر باشند. از آن روز بهبعد، كسى نـتوانسـت بر آن ها غلبـه كنـده و وبرادرها اين حقيقـت را دريافتند كه بهراستى، سعادت و خوشبختى در اتحاد و يكِبِرِچگى است.


بإدشاه وآهنگر

قصّه گويـان شيريـن گـفتـار، چֶـنين حـكـايت كردهانـد كه، در



 پِادشاه افتاده بود و لحظه ایى آسودهاش نمى گذا
 نبود تا در اينباره ازچِادشاه سؤوال كند.
روزى بِادشاه، وزيرش را نزد خود خواند و گفت:



 امًا با ايـن هـــهـ قـدرت در دســت دشمنـى درونـى عـاجــز و درمـانده
\& \& افسانهـاى آذربايجان

شدهام. غم و غصههام از طاقت من افزونتر است و اين غم و اندوه مرا سخت در خود گرفتار ساخته است. براى اينكه بيش مردم خودم را از تك و تـا نيندازم، روزها مسى كويم و مى خندم، اما شـبـ ها كه تنها مى مانم و در خـلوت هستـمه، از شدت غم و درد تا سـهـدهُ صـبح بيدار

 بكـو يـم: وزير! دليل پـريشانيـم این است كه، مـى بينم روزى بايد از اين همه ثروت و قدرت دست شسته و بالاخره بايد بـميرم. مرگ حت است و كسى را از آن گريزى نيست. اما وقتى مى بينم كه پادشاهى و سلطنت در خانواده امَ با مرگگ من بايان يافته و بر پحيله خواهد شد، تلخى مرگ برايـم صـد جندان شده و دلم را به درد مى آورد. آخر، من فرزندى ندارم تا سس ازمرگّم وارث اين تاج و تختى باشد. آيا بهنظر تو بدبخخت

وزير كفت:

- يـادشاه به سلامست بـاد، در دنيا آدم بـى درد بـيـدا نمى شود. از قديم كفته اند: در اين دنيا كسى بـى غم نباشد.

بِادشاه كفت:
اگگ هم در دنيا آدم دردمندى وجـود داشته باشد، دست كم در سرزميـن من نبايد چنين كسى بوده باشد. بِادشـاه و وزير در اينباره خـيـلى بـحث و كفتگـو كردند. عاقبت شاه دسـتور داد هـرطور كـه شـده، آدم بـى دردى بـيدا كـرده و بیش او بيـاورند. از آن روز افـراد شاه، دريدر بـه دنبـال آدم بی غم و غصه ایى بودند. امًا هرجه مى كشـتند و با هر كه سر صحبت را باز مى كردند،

بادشاه وTمنكر

مى ديدند بالاخره دردى دارد. مأمورين چادشاه چحون در جستجوى خود

 سرسختى برنداشت وبه وزيرش گفت:
 مى خواهم كه فردا، هردو لباسهاى مبدل ببوشيم و به طور ناشناس بين





سلام شان را داد و به آن ها تعارف كرد كه بر بنشيند. بعد كفت:
 دست من ساخته است؟

وزير گفت:

- راستش، ما چچیزى نمى خـواهيم بخريم. داشتـيم مى گشتيم، گفتيم كمى توى مغازء شما بنشينيم و خستگى در در كنيم. همين كه صاحب مغازه فهميد كه اين دو نفر مشترى نبوده و قصد خريد چییى را ندارند، رفتارش را تغيير داده وبا آخا
 نيستم كه بنشينم و با شما گپ بزنم. حاللا هم مى خواهم

ببندم و بروم.
بادشاه گفت:

- ممكن است به ما بڭوئيد كه درد وبدبختى شما چییست؟

9ه افساندهاى آذربايجان

صاحب مغازه گفت:

- از خدا پِنهان نيست از شــما چِه پِنهان. مدتى است كه بازارم كسـاد اسـت. خـريد و فروش خود بـخـود كسـاد شده است. اگر اگر هم



نيست.
بِادشاه ديد كه مـرد مغـازهدار واقعاً دردمند اسـتـ اين بـود كه به

 باغبان با آه و ناله گفت:




خاكى به سرم بريزم.


 امّا حتَى يکى نفر آدم دلشاد و آسوده ناطر بِيدا نكردند. يكى مى گفت:

- تنها پِسرم را به دستور شاه به دار آو يختند.

ديغرى مى گفت:

- بسرم را به دستور شاه به زندان انداختند خلاصه پِى صحبت هركسى مى نشستند، دل برخونى داشت.

پِادشاه سِس از شنيدن درددل مردم روبه وزير كرده و گفت:

 است.


 بود كه بيا وبين. بادشاه گفت:

- وزير گِير،: حيزى كه مى خواستيم بالاخره بيدا كرديم.




 توجه باشاه را به خود جـلب كرد. مرد با همة وكا وقار ظاهرى كه داشت،



 نمى كرد ومى گـنت:
- اتفاقآمنزل مـاهـمعروسى بود.ازبس زيادخوردهام، ميل ندارم.

هA

پِادشاه و وزير آنقدر صبر كردند تا عروسى تمام شد و مردم يواش يـواش مجـلس را تركى كـردند. وقـتـى مرد بـه راه افتـاد تا بسه منزلش برگردد، بادشاه و وزيـر هم سايهبه سـايه بدنبال او رفتند. همينـكه مرد بـه خـانه اش رسيـل و وارد شـلـ بِس از جــند دقيـقـه وزيـر كوبهُ در را به صدا درآورد. بعد ازباز شدن در، وزير گفت: - برادر، ما دو نفر در اين شهر غريب هستيـم. آيا اجازه مى دهيد امشب را ذر منزل شما صبع كنيـم؟ مرد كفت: - بـفرماييد. مهـمـان حبيب خداست. خانه من هم 6

است.
وقتى بادشاه و وزير وارد شدنـلـ، ديدند جلال و شكوه خانـهٔ مرد، اگر بـيشتر از قصر پادشـاه نبـاشد، كمتر از آن هسم نيست. تازه نشسته بودند و از اين درو آندر صحـبـت مسى كردند كه سفـرهاى رنـگـين در برابـر ميـزبان و مهـهان هـا كستـرده شد. مرد6 روبـه مهـمان ها كرد و كفت:

- بفرماييد لقمه ای غذا بتخوريد. وزير كفت:
- برادر، اوّل شـما بفرمايـيد تـا ما هم احساس غريـبـى نـكنيم و بتوانيم راحت غذا بخوريـم
ميزبان بس از شنيدن این حرون، آه بلندى كشيد.
هِادشاه برسيد:

مرد كفت:

بادشاه وTمنكر
-جيزى نيست، همينطور آه كشيدم.
هرقدر حادشاه اصرار كـرد، مـرد علت آه كشيدن خود را نـگـفت.
بالاخره وزير كفت:
اگر نـاراحـتـى ات را بـا ما درمـيـان نـگـذارى، از مـا انـتظار
غذاخوردن نداشته باش.
چون مرد ديد كه مهمانها دست بردار نيستند، ناحار كفت:


بتوانم با آن غذا بخورم.
وزير گفت:

- برادر، مثل اينّكه شوخى ات كُّكرده. ما كه داريم دستهای
تو را مى بينيـم.

مرد گفت:
 آستين هاى كتم هستند كه از كاه برشان كردهام. پِادشاه و وزير، ناباورانه آسـتين هاى كت مرد را وارسى كردند و

وقتى ديدند مرد راست مى گويد، پرسيدند:

- جه كسى ترا به اين روز انداخته؟

مرد جواب داد:

- بِادشاهِ ظالم و احمتِ و زودباور اين مملكت.

بادشاه با شنـيـدن حـرف هاى مرد، عصبانـى شـده امـا خودش وا وا
نگهداشت تا شناخته نشود. سپس گفت:

- جــه خطـايـى از تو سر زده بود كـه بِـادشاه اين بلا را به سرت

آورد؟
-

مرد هاجراى خود را چحنين تعريف كرد:

- مـن مـردى آهنگکر بـودم. در حـرفهُ خود بـه اسـتادى و مهارت
 پِادشاه دستور داده تا برايش چحـنان شمشيرى بسازم كه وقتى ضربه ایى بـا آن به سنـگگ بزند، سـنـگ را دو نيـم كـند و لبه اش سـرِمويى خـم بـرنـدارد. از آنجحـا كـه نمـى شــد از فـرمان بـاشـاده سر بـــــحـى كرد، شمشـيرى شثاهانه بـرايش ساخحتم• جند روزبعـد، همـان كزمه آمد و شمشير را با خود برد. يـك روز از اين قضيه خذشته بـود كه دو نفر از
 شمشيرهايشـان را از غلاو درآوردند و هركدام يـكى از دست هايم را از بـازو قطـع كردند. هـرحـهـ داد و فـرياد كردم و كــمـكـ خـواستمَ كسى به دادم نرسيـلـ. من در حـاليكه خون از دست هايـم مارى بود، كفتم: - نامردها، حداقل بِكويِي كه گناه من جـه بود كه به اين روزم انداختيد؟
يكى از جلادها كفت:
 فكتنى را برايش مى فرستد. كفتم:
- بـى انصافن هـا، برويـد به بـادشاه بِكويــد كه كـلك زده اند. شـمشيرى كه من ساخـته ام سنگگ و آهن را دونيم مـى كند و تيغغ اش سر موئى خم برنـمى دارد. جهلادهاى شاه، اعتنايسى به حرونهايـم نكرده و رفتند. از آن روز

بادشاه وTمنكر 11

به بعد، هـرجـا مى رسيدم از ظـلــم حادشاه مى گفـتم و لعن و نفـرينش
مى كردم....
وقتى سخـن آهنگر به ايـنجا رسيد، پـادشاه نـتوانست خودش را
نغهدارد و چرسيد:

- مـرد، تو كه ايـن همه مـورد ظلم و ستـم قرار گرفتـها واى و واقعاً
 مى خنديدى؟
آهنگر گفت:
-الآن برايت مى گويم، وقتى من شروع به لعن و نفرين بادشاه





و بخندم، از خشم و غضب شاه در امر امان خواهم بود. از آن زمان، بِش مردم به ظا ولى در دل خون مى گريم و پادشاه را لعن و نفرين مى كنم. وزير گفت:

- باعث اين همه ظلم، گزمه است نه شاه.

چادشاه هم در تأيِد سخن وزير اضافه كرد:
 گولش زدهاند.
آهنگر جواب داد:

- نـه برادر، مقتر اصـلـى خود پادشاه اسـت. شـايد كسى پیش

Y

بِادشاه بيايد و بگو يد، خروس من هر روز بِانزدهتا تخم مى گذارد. آيا
 وى را بايد آدم ابلهى دانست نـه يکى شاه. من، مردى آهنـگر هستم و



 يـتـين حـاصل كـرد كه حرف هـايشان راسـت است، آنـ آنهـا را قبول كند. چه مى شد اگر شـاه مرا مى خواست و و در اطراف مسئـله تحقيق مى كرد؟ بادشاه و وزيـرش، ديدند كه آهـنگگ از همه آنهايى كه قبالًا ديده بودند، دردمندتر است. سخنان آهـنـر چنا آن شب تا صبح نتوانستـند بخوابند. نصف شب وزير آهسته از برسيد: - آيا قبـله عـالم صـدور فرمان قطع كردن دسـت هاى آهـنـغر را

به خاطر دارند؟
پِادشاه گفت:

- خيلى هم خوب به خـاطر دارم. وزير، حالا مى فهمم كه تمام



 مردم بـه عدالـت رفتار كـنم. مـوقع رسـيد گى بـه شكـايات مردم، هم

بادشاه وTهنكر rir

شـاكى و هم متـهـم، هردو را احضار و بس از شنـيـدن ادعاهای هردو


دارد يا نه.

وزير گفت:
 راست گويى دارد. آخر، گزمه مـى داند كه اگر شمشير را بـه پٍادشاه

 بگذارند.
وقتى صبح شـد، بِادشـاه و وزير از آهنگر خـداحافظى كرْ كرده و به
دربار باز گشتند. بِادشاه روبه وزير كرده و گفت:
 طرحى دارى؟ وزير گفت:




 آورد. وقتى مسابـقـه شـروع شـد، ما شمشير را ديـده و آن را خـواهـيم شناخت. فرداى آن روز، مـحل مسابـقـه بِ از تماشـاچچى بود. درباريان و

7६ افسانه هاى آذربايجان

اشـراف و ثروتمـنـدان شهـر هـم آمده بودنـد. پس ازنـواختـن شـيبور، مسابقه شروع شد. قهرمانان اسب دوانى و شمشيرزنى با مهارت تمام

 دست گزمه شمشيرى است كه مثل آئينه مـى درخشد. زمانى هم كه با آن ضربهاى به كسى وارد مى كند، سبِر را دونيـم كرده و حريف را هـم زخــمى مى كند. بـادشـاه دسـتور داد تا گزمه را دسـتـگیِر كنند و بيشش بياورند. وقتى گـزمه را آوردند و شاه شمشير را از نزديک نگاه كرد، دانست كه اين همان شمشيرى است كه آهنگر، برايش ساخته است. حتى اسم آهنگـر هم بر روى شمشير حك شـ شـده است. آنگاه دستور داد تا با همان شمشير سِرِ گزهه را ازتنش جدا كردند.
露

افسانهُ عيار

در زمان هاى گذشتـه، در شهرى عيا,ى زند گى مى كرد كـه غير از دزدى و دستبرد به خانه هاى مردم، كاروبار ديگرى نداشت ريا



 كند. قاضى، روبه عيار كرد و گفت: - بسرم، از تو مى خواهم كه از از ايـن كار خلا اگر به حرفم گوش نـكـنى، و باز به كار خـود ادامـه دههى ، آن وقت

حكم اعدامت را صادر خواهم كرد كرد.
هرقدر، قاضى تهديد كرد و وعدهُ مجازات دادر داد، عيار از اين گوش

 كنار قاضى نشسته بـود، عيار را به نزد خود خوانـد و شروع به نصيحت
^1 افسانههاى آذربايجان

وى كرد. عيار گفت:

 كود كى ياد گرفته وبـه آن عـادت كردهام. اگر روزى دزدى نكنمّ آنم،



مى گويم كه من، از حرفه خود، دست بردارنيستم.
بیرمرد گفت:



مجازاتى به كار خود ادامه بدهى .
عيار بِرسيد:

- حِه عهدى ببنديم؟؟

بیرمرد گفت:
 عيار بِس از مدتّى فكر كردن در مورد


 زد. پِاسى از شب كزشته، لباس مخصوص دز دزدى بوشيد، كيسه ایى با خود برداشت و به قصد دستـبرد به خانهُ تاجرى بـه راه افتا افتاد. به آرامى از سوراخى به درون خانه خزيـد. آنچهه را كه از اسباب و و و اثاثيهُ خانه، ،


افسانه عيار 99

كردن كار خود، بدون آنكه كسى بفهمد، از خانه خارج شده و روانه


رودررو شد.
تاجر گفت:

- عـيـار، خـيـربيـش، ايـن وقت شـبـ از كـجـا مى آيـى، توى

كيسه ات چچه دارى؟




 بكشد. بنابراين روبه عيار كرد و گفت:




دزدى به خانهُ من نيايى .
عيار كمى فكر كرد و گفت:


 عـيـار وسايل منزل تـاجـر را بِس داد و وبـه راه افتاد. در راه باه با خود



افسانه هاى آذربايجان V.

را ترك كرد و خـانهنشـين شـد. چندين روز بشت سـرهم گڭذ عـيـار دسـت به دزدى نـزد. و وقتى ديداززوربيكارى حـوصـلهـنـاش سر
 بـراى او باز گفـت. شغل پـيرمرد آهنـگرى بود. بپ عس عـيار را به د كان خود برد و تصـميم گرفـت كه به او آهـنگرى بيـاموزد. عيـار در مدّت آت كوتاهى آهنگر مـاهرى شد. آنگاه براى هميشه از دزدى دست شـــت و زند گى شرافتمندانهاى را آغاز كرد.

$$
{ }^{1}
$$

افسانهُ جيحون




جيحون را نزد خود خواند و گفت:


 زشـت نگردى. باوجـود ايـن، اگر روزى نصيحتـم را فرام







Vを افسانه هاى آذربايجان V

راهنما هم به اين تـرتيب باششد كه يك روز قبل از حركت، صبح زود از خانه خارج شو و برو سر يـك چچهارراه بايست. به اوّلين كسى كه برخورد كردى، او را به عنوان راهـنما انتخاب كن. بـراى عمل كردن
 مادرت بڭگر.
بِس از رفتن جيحون، بـيـرمرد زنش را صدا كرد وبه او هم تحنـين
وصيت كر::
ــ زن، من در سه كنج اين خـانـه مقدارى بول زيرخاك بــــهـهان كرده ام. اگر روزى ديدى فرزندمان تـنگدست شده وبه بول احـتياج دارد، هر دفعه يكـ دانه از بولها را به او بله.
تـيــرمرد، پس ازتدهام كـردن وصيتت هايش، جــان بـه جان آفرين





 نصـيـحست ككرد و او را از ايـن ككار بـرحـنُر داشت. امّا جـيـحـون به نصيححت مادرش اعتنــيى نكرده و از وت درخواست پول كـرد. او هم ناجپا شٌد، يِكى از سه كنج خانه را كند و ديد شوهرش صض تومان بول در آنجا كذاشته است. آن وقت ها صد تومان بول كمى نبود، بنابراين ماذرش نصفس آن را به بِسرش داد و گگفت: - فـرزنــن، مى دانتم كه به قـمــار مى روى، امّا بدان و Tآكاه باث

Vه افسانهُ جيعرن

كه پشيمان خواهى شد.

 او را به قمار دعوت كردند. جيحون كفت:





آنطرف نگاه مى كرد كه مرد بِرسيد:

- خواهرزاده، دنبال كسى مى گشتى

جيحون گفت:

- بلى، دنبال رئيس قماربازها مى گردم.

مرد گفت:
ـ كسى كه دنبـالش هستى، خـودم هستم. حالا بــو
مى خواهى؟
جيحون گفت
 قماربازها، بـا كس ديگرى قمار نكنم. بنابراين آمدهام كه باتو قمار،

مرد گفت:

- جروان، اينطور كه بیداسـت، بِدر تو آدم بسيار عاقلى بود. چحون وصيت خوبى به تو كرده است. سفارش او خيلى چيزها به تو خواهد

آموخت.

آنگاه مرد يك مشت قاپ از زمين برداشته، كفت: - شـروع مى كنيـمه. من اين قاب ها را مـى اندازم، اسبشان مال من، بقيه اش مال تو.
جيحـون با خوشحـالى هر حه تمام تر، شرط مـرد را قبول كرد. مرد،
قاتي ها را به بششت كنبد حـمام انداخته و كفتت:
. حالا برو نگاه كن. جـيـحون رفـت و ديـد كه هـمــهُ قاب ها اسسب هسـتنـلـ. نـا اميلـ و مأيوس، قاتپ ها را جحـمع كـرده و آورد. مرد، هفت مرتبه بشـتت سرهم قـات ها را پشت گنبد حــهـام انداخحت. هر هفت مـرتبه همةُ قات ها اسب بودند. جيحون در حاليكه از مهارت وتردستى مرد بسيار تعحب كرده بود، گفت:

- عمو، شما جرا تا كمر توى خاك كستر نشسته ايد؟ مرد گفت:
 حدى است. با اين همـه مـهارت و تردستى ، الآن قدرت خـريـد يكى لبـاس براى خودم را ندارم. هى از ايس و آن مى بـرم، ولى دست آخر ههـه را مى بازم. این. از، حستى لـباس هایِم را هم بـاختهه ام. تو هرقدر هـم كه قـهارباز زُبدهاى بـاشـ، بهـتر از من بازى نـخواهىى كـرد. امًا اين آخحر و عاقبت من است. از من عبرت بگير و دست به قمار نزن. حرن هاى مرد، چنـان در جيـحون اثر كرد كه فكر قـمار را براى هميشه از مغـزش بيرون كرد. سپٍ نصـف پول هايش را به مرد داد و به خانه اش برگثغت.
مادرش وقتى جيحون را ديد، برسيد:

VV افـانه جيحون

- چسرم، چهه شد. آيا پول هايت را باختى؟؟ جيحون كفت:
- مادر، من با حشم هاى خار خودم، قمار و عاقبت آن را دا ديدم. ديگر

 مادرش باز كفت. مدتى از اين ماجـرا كذشـتـ. روزى جيحون در حالـيكـه مشغول
 نزديكتر رفتو از زن علت گريه كردنش را برسيد. زن كفت: - فرزنـد، درد من بـزرگتر از آن اسـت كـه تو بـتوانـى علاجش كنى • بهتر است دست از سرم بردارى و برودى


شده، گفت:

- من و شوهرم از جاى دورى، داشتيـم مى آمديم. در راه شوه مريض شد و مرد. اكنون با جـنازه مرد، در وسط اين بيابان مـانـاندهامام،
 چهه كار كنم.






VA افـانههاى آذربايجان VA

مى گذشت و جيـحـون چـاره را در آن ديد كه خانها اشان را بـفـروشد.










صرفنظر كرد. مـدتّى گذشت. جـيـحون براى كذران زنـد گـى خود و مادرش به









 كـار تجارت هستـند، مـلاقـات كرد و قرار گـذاشت كه هــمـراه آنها

افسانهٔ جيحرن va

حـركـت كند. درسـت در ايـن زمان بود كه وصـيـت بدر، از خاطرش









 نگفت و برگشت. روز سوّم بـه سر چهار راه رفت و و چحون برای بـار دسوّ

بیِرمرد را ديد، سلام داد و گغت:



وقت هر روز به تو برمى خورم
بیرمرد گفت:

 انتخـاب كنى . هم مـن مختصـر يولى بدسـت مى آورم و هم تو از از اين كار منفعت مى برى.
 شدهاند. ديسگر مـمكن نيست بـيش از اين منتظر او بـمانند. بنــابراين
A.

تسليم سرنوشت شد و بيرمرد را با خود برد. جيحون و رفقايش، همـراه با شترهاى بار كرده، همان روز به راه
 رسيدند. هردو راه به شهـرى ختم مى شد كه مقصد تاحرها بود. با اين فرق كه يكى از راه ها را مى شــد يكعماهه رفت و ديگرى را دوماهه.

رنقاى جيححون كفتند:
-
بیرمردبه جيحون كفت:

- بسرمَ من تورا از راه يك ماهه خواهم برد. رفقاى جيـحـون كفـتـند، در راهى كـه شما مسى رو يـد هـم خطر حـيوانـات وحشیى اسـت و هم خطـر راهـزنان بـيانــيد از راهـى كه ما انتـخـاب كرده ايـم، بـرويسم. اما بــيـرمرد قبـول نـكرد و كفـتـ، من و جيحّون از راه يیى ماهه خـواهيم رفت و قول مى دهم كـه هيتِ خطرى بيش نيايد. جــيـحـون و يیرمرد از كاروان جــلا شـدنــل و راه خود را در پِيش كُتتند. مسافـتى نرفته بودند كـه سر راهشان خرس گُنده ای به بزرگى يك شتر ديدند. جيحون با ديدن خرس، هراسان شد و گفت:

بيرمرد كفت:
- نترس. همين الآن كلكش را مـى كنـم آنگـاه شمشـيرى از زير عـبايش بـيرون آورد و با آن، خرس را دو شـقـهـ كرد. پس از كشتن خرس، دوبـاره بـه راه افتادند. بیس از پپند
 - يسرم، اينّحا مسـكن تـهل دزد است. توبیش شترهـا باش تا

افسانهُ جيحون

من سرى به اطراف بزنم و بيايم.
 وتتى چـيرمرد كمـى از جيحون و شترها دور شــده ديد كه حهل دزد در در
 غفـلت حراميان استفـاده كرد و به آرامى وارد طويـله شد. اسب ها ها با








 آخر گفت: - فرزند، از اين بهبعد رهگذران اين راه را خطرى تهديد نخواهد
 اين ها را هم همراه جنس هايت بر و و وبفروش.



 براى بِادشاه آن شهر هديـه أى به عنوان سوغات مى بـردند. اين بود كه

Ar

طـبقى هـديهُ منـاسـبتداركد ديدندو آمـاده شدند كـه آن را نزد پادشاه
ببرند. بِرمرد گفت:




 تمام دارايى خود را خواهى بانی
 بادشاه گفت: - جوان، بيا يكـ دور نرد بزنيـم

 دور دوّم را شروع كنند، پِادشاه گفت
 شرطبندى كرده و سِر چِيزى بازى كنيم. جيحون كفت:

- شرط بازى را پِادشاه تعيين فرمايند.

بادشاه گفت:

- من گربهای در اينجا دارم. شـمعى را روشن كرده و وبه دست




Ar افسانه جيعرن

گربـه شــمع را به زمـيـن نحـناشـتـ، آنوقت توبـاخـته و تمـام ثروت
خودت را به من مى دهیى .
جيحون شرط پادشـاه را قـبول كرد و بازى شروع شد. جـيــحون و










 سر گربه داد زد. گربه ازترس شـــع را از دستش به زمين نگذاش روت
 گربـه ديگر نتوانسـت جلـو خودش را بغيرد. ايـن بود كـه شمع را رها



 دختر را با خود بِش بيرمرد آورد. بِيرمرد گفت:


A\& الفسانه هاى Tذربايبان

نبايسد نردبازى كنـى . اگر موش هـا را به آنحطا ول نـكرده بودم. تـمام دارايى خود را بـاختـه بودى. حــالا بايد به دوّميـن سفـارش من گوش كنى ، و آن این است كه شب، تـا موقعى كه من به خانه برنگشته ام،

نبايد با دختر در يك بستر بخوابى 6 يِرمرد، اين را كفت و رفت. وقتى شب فرا رسـيد، جيحون و دخـتر ِِادشاه آنقـدر منتظر بِرمرد ماندند كه دختر به خواب رفت. وقتى كه بالاخره بيرمرد به خانه آمد، ديـل كـه جيحون بيـدار اسـت، امًا دختر خوابيـده اسـت. بيرمرد بر سر

بالين دختر رفته، او را از خواب بيدار كرد و كفت:

- دخترم، مـوقع خواب، با لـباس به بستر نمى رونـلـ. بهتر است لباس هاى رويـى را از تـنـت درآورى و بـعد بخوابـى . امَا هـر جـيحون و بـيرمرد اصـرار كردند، دختـر راضى به ايسن كارنشد. شون
 لـبـاسش كـرد. وقتـى در اتـر اجـبــار، دختـر لـبـاس رويـى را ازتنش درآورد، ديدند كه در زير بـغل دختر6 يك قوطى وحود دارد. قوطى را از دستش گرفـتند و با احـتياط در آن را بـاز كردند. با كــمال تعحبب ديدند كه از داخل قوطى مار سمى خطرناكى بيرون آمد كه بلافاصلa كشتند .
بس از كشتن مار، بِرمرد به جيحون كفت: - يسـرم، حالا مى توانسى با زنبت دريك اتاق بـمانى . زيرا خطر

رفع شده اسـت.
صبح روز بعد، بـادشـاه دو نـفر از آدم هايش را فرستـاد تـا جــنازهٌ جيحون را بياورنـد. زيـرا پادشاه دخترش را به هـركس مـى داد، شب عـروسـى، دخـتر در قـوطـى را بـاز مـى كرد و مـار، بـــرون مـى آمد و

افسانهُ جيعرن

شوهرش را مى كشت. بٍادشاه فكرمى كرد كه اينبار هم مشل دفعات


 پِادشاه، با شنيدن این خبر، حالش بدتر ازیِش شـر شد.



 جدا مى شوم. هـرقدر جـيحـون بـه بـيـرمرد الـتمـاس كـرد كـه ازبـيشش نرود و و سـودشان را هم نصف كنـنـد، بِيرمرد راخـى نشد. آنگاه از جيحورن خداحـافظى كرد و به طرف قبرسـتان به راه افتاد. جـيحـون بِيرمرد را



 بیرمرد گفت: - جيحون، روزى تو در كنار شهر، به زنى برخورديى كه شوهر





مى غوامم كـ برگردى.
 آنگاه همراه زنش به خـانه آهد وبا دلى شاد و وجدانى آرام مشـغول زندگى شدند.


اندرزيُرْها






 حتى اسم خودش را هم نمى توانست بنويسد.

 شد. زن احمد در ضمن بغومغويشان به شوهرش گفت:

 اين سـخن بـه احمد بسيار گران آمد و او را در فكر فرو برد. بعد

ه.

از مدّتى تصميم كرفـت به مكتب برودودرس.بخواند. براى اين منظور خود را آماده ساخحت و راهى شهر شد. احـمد در شهر، اوّل كارى برای خـود دسـت وبا كـرد و بعل شروع به درس خـواندن كـرد. و سر هر بُـرج نصف درآمـلدش را به خـانه اث مى فرستاد و بقيـه اش را هم خرج زند گى خودش مى كرد. شپند سال به هديمن هـنوال مى كذشت تا اينكه احمد مكتب را تمام كرد و آماده شد كه بَشِ, خانواده خود بـرگردد. موقع برگشتن، سر راهش به مردى بـرخورد. احمــد بـا او دوست شــد و صـحبت كـنان مسافـتى را با هم بِيمودند تا به روسـتـاى بزركى رسيدند. آنـگاه مرد روبه احمد كرد و كفت:

- مـن به مقصه خــود رسـيلدام و مى خواهــم ازتـو جدا شوم. اتًا حـال كه تو آدم درس خوانـده و باسوادى شدهاى، مى خـواستم قبل از خداحافظى سُوالى ازتوبكنـم.

احمد كفت:

- من حاضرم كه آن را بشنوم.

مرد گفت:
اگر روزى، خشمهگين و عصبانى شدى و خواستى در آن حال $\qquad$

احمد، در جوابب سئوال مرد هر حه گفت، مرد آن را رد كرد.
عاقبت احمد ناحار شد و با التماس كفت: - جواب آن سؤول را به من بكـو، در عوض هر جه بخخواهى بـه تو

مرد كفت:

اندرزبُربها 91

ـ كـتن جواب آن سئوال شـرطى دارد، و آن شرط اين است كه
 سر سال وقتى خواستى بروى، من هزارتومان به تو مزد مى دهم و و اگر صلاح ديدم، جواب سئوالت را هم مى دهر دهم.



كاسب بشوم، بعد بِش خانوادهام برگردم.



بِس ازبِايان كار، احمد از مرد پِرسيد:

- حالا تكليف من چيست؟ آيا مى توانم بروم؟

مرد گفت:




تومان به عنوان مزد سالانه به تو مى چردازم .



 بس از شنيدن جواب سؤوال مرد، راهى خانهاش بشود بشود. مرد گفت: - فرزند، من سه هزار تـومـان بابت مزد دو سال كارت به تـو بول
ar
 مفيدى برايـت دارم كه در زند گى به دردت مى خور خورد، فقط يـى شرط

 هسـتى بغويم. احمـد كه بيشتر از بيش به شــنيدن آن ها ها مشتاق شده بود، ־َن ." هعامله داد وراضى شد. مرد گفت:

- و امّا جواب سئوال اوّل اين است كه هروقت خشمڭين شدى و خواستى كارى انجام بـدهى اوّل كمى صبر كن و بـعد آن را انجام بده.
احمد كه انتظارش خيلى بالا تر از اين جواب بود برسيد:
- همين؟

مرد گفت:

- يّسرم، اگر تـو از ايـن حـرف بـيشتر از هزار تـومـان مــنـــعت

نكردى، آن وقت بِش من برگرد تا من بولت را سِس بدهم
احمد، هزارتومان به مرد داد و گفت: برد

- حالا نصيحت خود را بغو.

مرد گفت:

- بِسرم اگربا شُخص نـاشـنــاسى همسفر شـدى، هــــيشه از راه

كاروانرو سفر كن.
احمد، با شنيدن اين حرف، بيشتر از اوّلى عصبانى شد و كفت:
 جننگم درمى آورى؟
ar اندرزبُربها

مرد گفت:

- پِسرم، ناراحت نبـاش، اگر در زند گیى اين حـرف من بيشتراز دوهزار تومان برايت نيارزيد، بِيش من بيا و بولت را بِيـرير.











 درويش كفت:
- رفقا بيائيد از اين راه كه باصفا و خر خنـكـ است برويم. در اينجا، احمد به ياد نصيحت مرد افتاد. اين بود كه از درو ازيش


 احمد به زاير نزديك شد و جريان را رِ برسيد. زاير گفت:
q\& افـساندهاى آذربايجان

 خودم را هم حسابى كتى زيلـ زده
 نمـى دادم و نصيحتش را نمـى شنـيدم اكنون من هـم بـم به سرنوشت زاير دحار شده بودم.


 گفتگوسـت. احمد با ديدن اين صحنه بسيار عصبانى شده و خنـجرش
 ياد حرف مرد افتـاد. انـدكى صبر كرده و آنگاه داخـل اتـاق شد. از

زنش برسيد:

- اين بسر، كيست كه روى زانوى تو خوابيده است؟

همسرش گفت:
— يٍرت است.

احوالپرسى، بِرسيد كه اين بِر جـوان، كيست؟
بِر و مادرش گفتند:

- آنقدر از خانه و زنـد گيت دور افتادهاى كه حتى بسرت را هم

نمى شناسى ؟
وقتى احمـد بِيش همسـرش برگشت و به دقت به چههره بٍسر نگاه كرد، ديد كه عيناً شببيه خودش است. در اين لحظه به ياد حرف مرد

اندرزُرُها

افتاد و گغت:
اگر مرد، آن سـخن گرانـبـها را به من نـيامـوختـه بود، بدون ترديد خطاى بزركى از من سر زده بود.
بـعـد از ايسن مـاجـرا، احـــل دسـتـمـال را از جـيـب خود درآورد و خواسـت توتـكى را كه در آن بـود، نصف كـند. در اين حال از وسط نـان مقدارى بـول به بيـرون ريـخت. احمــد بول ها را شــردد، ديد كه سـه هـزار تـومان است . دانست كـه مـرد، بـول هايش را هم به خودش برگزدانده است. آنگاه بـه نامهاى برخورد كه همراه بول ها بود. وقتى نامـه را خواند، ديد كه نـوشتـه است: (( احملد، گغتهه هـايـم را فراموث نكن) (. احمد، در حالى كـه هم تـتحربه اندوختـه و هم سـواد آموخته بود، به اتفات همسرش زند كى تازهاى را شروع كرد.


دخترچادشاه سمرقند

يكى بـود، يـكى نبـود. در روزگاران كهن يـادشـاهى زنـد


 مى خوابيد. زمانى كه مـحـــد بـيست ساله شــ، روزى نـزد ـــادشـاه رفت و گفت:
-ـيـدر، مــدّت زيادى است كـه بـه جايى نرفتـهام. از اين بابت
 داخل مملكت به سياحت بيردازم.

 سوخت و عاقبت راضـى شـد. آنگاه وزير و سيصد سوار ار از قشون را براى همراهى پسرش آمـاده كرده و به وزير سفارش كرد كه هـمه
. . . افسانهماى آذربابجان

جا همراه شاهزاده باشـد، تا مبادا فرزندش ازمرز كشار


 گردش و سياحت سـير شدند، تصمـيم به باز گشت گر کرفتند. هنگامى كه داشتند به طرف شـهر و ديار خود برمى گشتند، سرراهشان



 وارد بــاغ شد. محمــد از اسب بِياده شــد و و خـواست وراس وارد بار باغ شود، اما وزير مانع شد و گفت:
 جدا نشويم. اكنون ما، درست لب مرار مرز قرار گرفته ايم. اين باغ در در در آن



نشو يد.
محمد با التماس به وزير گفت:

 گثتى درباغ بزنت وبرگردم.

وزير گفت: -محمد، با اين شرط اجـازه مى دهم كه در اين مورد، حیـيزى به

دختربادشاه سمرقند 1.1

برادشاه نگو يِد.


 درخت ها به نغمه خوانى مشغول بودند.




عادتش بود به خواب رفت. بطورى كه قبلاً هم گفتم اين باغ، مال بِادشاه سمرقند بود. دختر








 سِّس بسته را در جيب محمد گذاشت و و به سرعت از آنجا دور شد.
 روى خود را با آب حـوض شُست. سِس مقـدارى سيب و گـلابى از درخت چچید و بِيش هـــراهــانش بازگشت. وزير، وقتـى مـحــد را
r -

صحيح و سالم بازيافت خوشحال شد. آنگاه سوار اسبها شدند و حهار



 چـون دسـت در جيب كـرد و خـواست دستمـالش را بـيرون بــياورد، دستـش به بستـهاى كه در جـيبش بود، خورد. محمد، بسـتـه را بر بيرون

 گذاشته است؟ محمــد كه مات و مبهوت مانـده بود، نتوانست جورابى بدهد. آنگاه پادشاه وزيرش را صدا كرده و گفت:
 معنى اين ها جییست؟




بِادشاه چِ از شنيدن ماجرا گفت


 خواهم داد تا گردنت را بزنيند


دختربادشاه سعرقند r-1

نشست و فكر كرد، اتا راه به جـايى نبرد. آنگاه تصميم كرفت كه از ديگران كمك بـگيرد. به اشخـاص دانا و نكته سـنج مراجعه كرد، با






را غمگين و افسرده ديد، بِرسيد:
-ارباب، چچرا اين چخنين گرفته و غمڭین هستيد؟
وزير گفت:

كنى لااقل داغم را تازه نكن.

ناجپارشـد وماجرارابرای حمزه تعريف كرد
حمزه گفت:
--وزير، اينكه غصه خوردن نـدارد. همين الآن من معنى آن ها را
 بغويـى كه برايم يــى اسب دو پِ بـفرستد. آنـگاه من سوار آن اسب


 محتويات بسته را مى گو يم. چِادشاه دانست كه كچچل خواهان فرستادهای است تا به همراهى

६• • افسانه هاى آذربايجان

او، بِش پِادشاه بِيايد. بنابراين وكيل خود را به دنبال كحِل فرستاد. وقتى كحــل به محــلس بِادشاه آملـ، سـفرهایى كستـردند و مشغول صرون طعـام شدنل. بیس از اينـكه خوب خوردند و نوشيـدنله به دستور بِادشاه بسته را حلو كحچل كذاشتند. حمزه بعد از آنكه بسته را باز كرد

و محتو يات آن را ديد، گفت:

- قربـان، معنى قنداينست كه، مـن دختر بادشاه ســمرقـند هسته • معناى انگثغـتر اينست كه 6 مسى خواهم نامزد توبشوم. معناى آيينه هم
 هم اينسـت كه، اگر نيــيى و مرا از ايـنجا نبـرى، اين لچپک را سرت كن و در خانه بنشين، چحون ديگر ندیى شود به تو مرد كفت. بِادشاه ديد كه حمزه مـعناى هر كدام را درست مى كويِ. به اين جهت دستور داد تا به او انـعام بدهند. بس از آن، رو به كتحـل كرد و كفت:

 به اينـجا بياوريه؟؟
حمزه كفت:
ـــربان، اين كاربراى من مسشل آب خوردن آسان است. كافى است كه شما براى مذتّ يك ماه، محمد را در اختيار من بكذاريد تا ما دو نفر برويم و دختر را بياوريم. پِادشـاه چـون حــمزه را آدم كـاردان و دلاورى ديـلـ، پِــرش را به همراه يـك خورجيسن طـلا در اختيـار حمزه كذاشـت. آنگاه حـمزه و مـحـمد سوار اسـب هـايشان شـد و به راه افـتـادند. دو سوار، از دره ها

دختربادشاه سمرقند ه•

چچون سـيـل و ازتَهه ها چـون بـاد صـرصـر گـذشته بـه شـهـر سـمرقند


هيرزن داد و اجازه خواست كه در خانها اش اطراق كر كنـند
 خستگى اشان بر طرف شد، حمزه به بِرزن گفت:
 مملكت مى دانى ، برايمان بــــو. جيرزن كفت:






نمى روم.
حمزه پرسيد:
 خاطر شد؟
 اتـا سِ از اينكـه حمزه، مشتـى طلا جلوبيرزن گـذاشت، به حرف درآمد و كفت:

- حال كـه چنين است، گـوش كنيد تا برايتـان بغويم، چادشاه مملكـت مـا سه دخـتر دارد. روزى يادشاه دخـتـرهـايش را نـزد خود خوانده و گفت: ((عزيزانم، آيا چدرتان را دوست داريد يا نه)). هر سه

جواب دادند كه، ای مهـربـان پـدر، البته كه دوست داريـم. پـادشاه
كفت:

دختربزرگ گفت:

دختر وسطى گفت:

- بِدر، من هم مئل خرما دوستت دارم.

كوجّش كرد و گفت:

دختر كوحكتر گفت:
 بادشاه از جواب دختر كوپكش بسيارناراحت شد وبا ترشرويى به وزيرش كفت:



او ديگر دخترمن نيست. دنر ونر


 پِادشاه بدهى . هر جه او در جـواب اين كار، به تو گفت، بـيا و وبه من بغو.

هـيرزن هـميـن كه طلاهـا را ديد بسـيار خـوشحـال شد و با در راه

I•Y دختربادشاه سمرقند



 دسته گل را ازدستش گرفـت. وقتـى خوب به گـل هـا نـگـاه كرد، انگشتر خودش را درلابلاى گلبرگگ ها يافت، فهميد كه دسته گل را مـحمد برايش فرستـاده است. دختر بادشاه، براى ايـنكه نديمه هايش





برسيد:

- مادر، دختر شاه هیه گفت: بيرزن جواب داد:

از باغ انار حهل تركه بياورند و آنقدر مرا با تركه ها بزا بزند تا با بميرم.
حمزه روبه محمد كرده و گفت

 باغ بخوابى •



^•1 • افسانههاى آذربايجان

پـادشاه نـيامـد. چچون خسـتـه شده بـود، روى علـف ها دراز كشـيــد تا


 آواز، محمد را بيـدار كنـد. امَا هر قدر خواند و سروصــد
 دوقاب و دو گـردو در جيـب محـمــد گذاشـــت و از آنجـا دور شد. دم


 محمد، همين طور كه داشت با حمزه صححبت مى كرد كرد، دستش را را در جـيب برد و ناگهان دو قاب ور و دو گردو در در آن يافـت. وقتى حمزه

قاپ ها و گردوها را ديد، گفت:
-ای يـسـره خـوش خـواب! تـوبـا



بحهایى، برو و با اينها بازى كن.



 خوشگنرانى بود تا جششم به بیرزن افتاد، گفت

دختربادشاه سررند 1 - 1
آنگاه دسته گل را ازدست پـيرزن گرفت وبه نديمه هايش دستور

 به خانه اش آمد.
حمزه هرسيد:
-مادر، اين دفعه حه خبر؟
بيرزن گفت:

 حمزه گفت: - همين برايم كافى است. معلوم مى شود دختر اينبار هم م به باغ بِه خواهد رفت. آنگاه حمزه اندكى هسر شاه را سرزنش كرد و كفت:



 گفت: (اازبى خـوابى نزديـى است حشم هايم دربيايـيد. حالا تا او

 آنجا آمد و چورن محمد را خفته يافت، بسيار عصهبانى شده پِارهاى نان و يع كارد در جيب محمد گذاشت و رفت. جس از اينكه محمد از خواب بيدار شد، دست در جيبش كرد و با

- 11 افسانهـهاى آذربايجان

ديـدن نـان و كارد دانسـت كه دخـتـر آمــه و ايـن ها را او در جـيبش


او نشان داد.
حمزه گفت:

اينبار اگرتو را خفته بيابم با كارد سرت را خواهم بريد. حــــزه چس از سـرزنش و ملامت يسر شـاه، مشـتـى طلا به بـرزن
 دسته ای گل باز به نزد دختر شاه رفت.


- بیرزن، بازهم كه تويى !
 خاردار آورده وتن بيرزن را آشولاش كنند.




حمزه بازگفت. حانـ
حمزه گفت: - محمد، بدان و آگاه باش كـه شاهزاده براى آخرين بارتورا به


 مـحمد تـا نصف شب مـنـتظر دختـر شد. حون ديـد خـوابش مى آيد،

III دختربادثاه سعرقند

انگشت خود را با كارد بريـد و روى زخم نمك ياشيد. به اين ترتيب
تا سيدلة صبح خواب چششمانش راه نيافت. تازه داشت آفتاب طلوع مـى كرد كه حششم محمد به دخترى افت افتاد





 او شد.
دختر بِادشاه چس ازملاقات با محمد گفت:

 بى خوابى را ندارى! دخـتر آدشاه چس از گحلـه گزارى ازمحمــده شروع كرد به ازاين دروآن در صـحبـت كـردن. كـم كم صـحـبـت هـر دو شــاهزاده كر كـل





 نبود. يسر عیـوى دختـربراى راضى كردن عموزادهاش بـه دنـبال راه


چارهای مى گشت. روزى در حـالى كه داشـت قدم مى زد، گذارش






آنحّه را كه ديده بود به عمويش كـر كفت.

 خطرناك ديد، ازمحمد پرسيد: - محـمد، معناى مـحتـويات بسته ایى را كه در جـيب تو كذاشته بودم، چه كسى چیدا كرد؟ محمد گفت: - من دوستى به نام حمـزه كحّل دارم. او بود كه توانست معناى آن ها را بفهمد.
دختر گفت:

- يّس با ايـن حساب، او بايد آدم دانا و كـاردانى بـاشد. اكنون
 از اين مخمصه نجات دهد. محمد گفـت كه حمزه در كنار شهر و در خانةُ فلان بيرزن منتظر ماست.



IIr IT 1

زرنشان خود را به زندانبان داد و ازوى خواست كه در عوض آن ها به




 كردن خانةُ بِرزن، سنگى ازنى

جرّرزن گفت:

- حمزه، در خانه را با سنگ مى زنند، ببين چهه كسى است؟

حمزه كفت:

- هر كه هست ازمحمد خبرآورده است. حــزه حس ازباز كردن در، مردى را در آستـانـه درديد. مرده دور دو

سنگ ديگر از زمين برداشته وبه درخت توت زرد ردر درد
حمزه گفت:
-مادر، محمد و دختر چادشاه دستخير شدهاند.
 سنگ ديگربه داخل خانه انداخت.

حمزه گفت: ـــمادر، محمـد و دخحتـر را بـه زندان انداخته انـد. اكـــون ازمن طلب كمك كردهاند.
مرد،سِس از انجام وظايف خوده، به زندان برگشت
 آنگاه يک دست لباس تاجرى خريد يـش تاجرباشى شهر رفت. جس


از ملاقات با او گفت:






خودت تحويل مى دهم.

 باشد خريد و به تنش كرد وبه خانه آورد. حمزه در خانه نقشهُ خود را براى كنـيز گفت و از او خـواست كه مطـابت آن رفتار كـند. آنگاه به

همراه كنيزبه در زندان رفت. مشتى طال به زندانبان داد و گفت:


هستند آزاد كن وبجاى آن ها ما را حبس كن.






 مسئله در شهر شايع كنى كه فردا دخترم را دار خواهند زد؟ آي آيا سزاوار است كه من به خـاطريك مسئلـه كم اهميت ايـن چنين بدنام شوم؟

IIه دختربادشاه سعرتد






همراه يک دختر زندانى هستند.
بادشاه برسيد:

- شما كى هستيد؟

حمزه گفت:
 قانوني است. من با خدمتكار خود نشسته بودم كه مامورين شها ما ما ما را



 بـادشاه بلافاصله تـاجرباشى را فراخواند و قضـيـه را تحقيق كرد.








7 ا 17 افسانه هاى آذربايجان

شدهام. من دوستى دارم به اسم مسحمل كه پسر پادشاه فـلان مملكت است. مسحمل دلـباخـتهُ دختـر شمـاست، اگگ اجـازه بفـرمائيـد ترتيب ازدواجشان را بدهيم
پِادشـاه سِ از شنـيدن حرون هـاى حمـزه، يِادش آمــ كه روزى گكفته بود دخـتر كـوحكش را به هـر كس كه خـواهانش شـد، شوهر خـواهد داد. بـخصوص ايـنـكـه حــالا دربارهاش هـم شايـعه بـرا كـنـى مى كنند. بهتر است او را به همين آدمى كه خواستَکار فرستاده است بدهم، تا شرش را از سرم كوتاه كرده باشم•
حمزه كه از تصميم پادشاه درباره دخترش آکاه بود، كفت: - قربان، اگر اجازه بفرماييد، جشن عروسى را در كشور خودمان

بكيريـم•
بـادشـاه كـه حرونهـاى حــهـزه را در جـهت خـواسـتـه هاى خود مى ديـد، با بـيشنهـاد او موافـقت كـرد. حمزه بـا خوشـحالـى از بچش بِادشاه نزد محمد آمـد و جحريان را براى او تعريف كرد. آنگاه حمزه و محمدل به همراه دخـتر بِادشاه به كشور خود باز آمدند. بِدر محملد، بِس از ديدن دختر6 او را به عقد بسسـرش درآورد و دستور داد تا هفت شب و هفت روز مجحلس عروسى بر پا كنند. پِس از گـذشت يِك سـال ازعروسى دو شـاهـزاده، روزی دختر بِادشاه نامه ایى به پِر خـود نوشتو در آن يادآور شد كه در اين ولایت كسى باور نمى كند كه من هم مانند شوهرم شاهزادهای هستم . مردم مى گـويـند اگگر تـو بـدر داشتـى تـا به حال اقـلاً يـك بار بـه ديـدن تو مى آمد. اكنون منك تو و وزيرت را به اينـجا دعوت مى كنم و خواهش مى كنم كه با آمدن خود، ما را سرافراز فرمايِد.

IIV دختربادشاه سعرقند

پادشاه يس از خواندن نامهُ دخـترش بسيار متاثر شــده و كذشته ها را به يكباره فراموش كرد. آنگاه به همراه وزير عازم مملكت دور دامادش




موجود نبود.
دخـتـر بـا عزت و احترام فـراوان ازبـدرش اسـتقبال كرده آنـكه مهـمـان ها نشسـتـند و خستـغـى در كرد



پِس ازصرف غذا، دختر پادشاه ازپٍرش پرسيد:

- يدر، دست پختم را پسنديد؟ بادشاه گفت:

فراموش كرده بودى نمک بزنى . دختر گفت:
- پیدر، چهه عيبى دارد اگر غذا نمک نداشته باشد؟ بادشاه گفت: - عزيزم، غذاى بدون نمك لـذتى ندارد. در دنيا چپه چییز بهتر از نمك؟ همين كه سـخن چادشاه به ايـنجا رسيد، دخـتر از فرصت استـفاده كرده و گفت: ـــچدر، حال كه خودت اقرار مى كـنى كه در دنيا بهتـر ازنمك
ll^ افسانه های آذربايجان
 دارم)، ازمن رنجيده خاطر شدى و؟

پايين انداخت و مدتى به فكر فرورفت. سپس كفت
 آنگاه به عـقـل و هـوش دخـترش آفرين گـفـتـ و بـيشـانى اش را

بوسيد.
Sig

ָِادشاه وپسرش



به او مى گويد:

 بسيار رشيـيمان خواهى شد.
بِادشاه از درويش برسيد:
-بابا درويش! چحرا پشيمان خواهم شد.
درويش كفت:
-براى ايـنـكه بعـد از تـولد او، نتـيجهه و حـاصـل تمام اعـمال و كردارت را خـواهى ديد. ازآن جا كه تـو، در حت مردم ظلم كردهای،


كاشتهاى، همان را هم درو خواهیى كرد. پس از گڭذشـت نه مـاه و نـهروز از رويـاى بـادشـاه، زن بِـادشاه


بِرى به دنیِا آورد نصف بدنش يِعنى از ككمر به بانـين به شكل مار و نصف ديگر بدنش يعنى از كمر به بالا 6 به شكل انسان بود. پسر نیِمه مار و نِيمه انسـان بـادشـاه در مذّت يکى دو سال بـه انـدازه يـكـ بِسر


ـــِّر! من تصمیِم كرفـته ام ازدواج كنـم. بايِ دختـر بِادشاه روم
را برإِم بكـيرى.
بِادشاه كفت:
ـــ ای بدبخت! كى دخترش را به تو مى دهد؟
مارسانسطان كفت:

- من اين حرونها سرم نـى شود. سه روز مهلت دارى كه دختر
 هرگز خوب نشوى.
بـادشاه از بسر عـحـيبِ الـخـلقه اث پـــان هراسـان شد كه وزير و وكِل را فراخوانده و بـا آنهـا به چاره جو يـى پرداخخـت. بسس از مـلتى بسحـث و مطالـعـه در اطراون مسـئـله، قرار بـر ايـن شـل كـه يـك دختر مـعمولـى بِدلا كـرده و او را بـه جاى دختـر بِادشاه روم، بـه او مسعرفى

كنند. پادشاه همان روز مار-ـانسان را نزد خود خوانده و گفت: ـــــرم! فـردا روز عروسـى تـوست. خـودت را بـراى فردا آماده


مار_انسان گفت:
 چه آدم فقير و درمانده و بدبخت در ايد اين مملكت هست، به آنجا بِيايند

بָ

و بخورند و بياشامند و موقع رفتن هم هر يک هديه اثى مناسب دريافت
 كشته خواهى شد.
بـادشـاه از تـرس جانش، نصـف خـزانـهُ خـود را صـرف مـخارج راه اندازى عروسى مارــ انسان نمـود. سبِس دختر مكار و حيـله گرى را بـيـدا كرده و به وى سفارش كرودند كه بس از ايمات نقش عروس،
 كـند، و همـيـن كه او بـه خـواب رفت، سنـگى گا را به سـرش كوبيده و
 عـروسى را شروع كردند. مذّت سـه شـبـ و سه روز چنان عروسى و بزت و بكوبى بر با شد كه تمام مردم فقير و ندار شهر آمدند و خوردند و
 رفتـند، وقتى شب زفـاف رسيـد عروس و داماد در اتاقى تـنها ماندند. داماد، حسَ كـرد كـه دختر قصـد كشتنش را دارده اين بـود كه دور بدن دختره حلقـه زده و چــنان نيشى به او زد كه عـروس در در دم كشـته
 عـرق سردى بر تنش نشست. آنگاه مـارــانسان بيش بادشاه رفت و كفت:
 اگر از این كار سربـاز زنـى، طورى نيشت خواهم زد كه مسثل زغال سياه شوى.
هر قدر بِادشاه التماس و خواهش و تمنا كرد كه فرزندش، دست از اين سوداى نـاممـكن بـرداشته و او را به درد سر نـيانــدازد، به خر ورج


مار-_ انسـان نرفت كه نرفـت. عاقـبت به دستور بـادشاه بـاز هم دختر ديسککى بِدا كرده و به وى سـفـارش كردند كه ماننـد دفعهُ قبل عمل كند. بس از اينكه كارهـا روبه راه شد، به فرزند شاه بــيغام فرستادند

كه، فردا روزعروسى او است.
مار- انسان به بِادشاه كفت:

- اين بار مى خواهم كه هفت شب و هفت روز جشن عروسى به با كرده و تمام فقيـران و درماند گان شهر را به عـروسى دعوت كنى و -موقع رفتن هم به هر كدام هلديه اى بدهى پـادشـاه از ترس، نصـف ديِكر خـرانه اث را هـم صرون مـخارج عـروسـى كـرد. آخـرين شب عـروسـى وقـتـى كه عروس وارد اتاتو شوهرش شد، مار-انسان او را هم نـيش زد و كشت. بِس از كذشت جند روز از اين ماجرا، مارــا انسان جلو بِرش را كرفت و گڭفت: ـــن تـمام دوز و كلـك هاى تو را مى دانم. دو دخترى كه برايـم گرفـته بودى، نه دختـر بِادشـاه روم بودند و نه دختـر پادشـاه چچین. به هـمين خاطر، من هـر دو نـفرشان را كشتم. اين بـار بايل دختر بادشاه
 ادامه داشته باشد.
بِادشاه ديـد كه اگر اين دفـعه، به راستى 6 به كفـته هاى فرزندش عهل نكند، به دسـت مارـ انسان كشته خواهد شد. اين بود كه تمام داروندار خود را فروختهه و با بـول آن دختر بادشاه هند را بـراى پسرش گرفت. سییس هر چچه طلا و نقره در خزانهُ شاهى مانده بود بين فقيران و آدم هاى ندار تقسيـم كرد تا خزانه، به كل، خالى شده شب عروسى

TYه بادشاه ويسرش

مورد قبل، مار-انسان دخـتـرِبادشاه هند را بِشـد، جـواب بِدرش را
 جايىى، عروس و بِسرش را بِايـند. وقتى كه عروس و پسرشاه در اتاق تنهاماندند، نا گهان مار ــانسان در جلو چشا

 از شنيدن اين خبر، بسـيار خوشحال شده و فرداى آن شـب، پِرش را

بيش خود خواند و گفت:
 ظلمى را در حق من روا داشته و خزانهام را خالى ساختى

چسر شاه گفت:


 من هم ازدعاى خير مردم، تبديل به پسرى زيبا شدم.


هـزل هــا گـويـنــد در افــــانـهـهـهانـ، گـنـج مـى جــودر هــــه ويـرانـهـهـا مولوى

آنجه ازيكى داستان مى خواهند اصلاح كردن معايب انسان است. ( فئودوروس )
افسانهسراى رومى

افسانه هاى آذربايجان

كتاب سوم


ياد گار






 خود، بِادشاه كنم." "


 نشست و به حكمرانى برداختـ. همسر بهرام شاه، بس از اينـكه از ماجرا هطلع شد، روبه شوهرش كرد و گفت:



 هم كه فرزندمان بزرگ شد، جانشين تو تو مى شود بهرام شاه گفت:




بیيرد.

بـهرام شاه بس از مدتى بـحـث و وشاجره بـا هـمسـر خود، شب



نخست وزير رفت.
نخست وزير برسيد:

- قربان! چه خدمتى از دست من برمى آيد؟

بهرام شاه گفت:




 و استوار روانه خانه اش ساخت
|rr

بس از گكذشـت سه روز، بسهـرام شـاه دارفـانـى راوداع كغفت و درست همان شــب، وزيـر در خـواب ديــ كه فرزند آينـلـهُ بـهـرام شاه بِسرى خواهد بـود كه چون بـه سن بانزده سالگى بـرسد، ادعاى تاج و

تختت بدرش را خواهد كرد.
پِادشـاه جديـد، كه همـان نخسـت وزير سابت باشـد، همــينـكه از خوابب بيدار شده وزيرش را نزد خود خواند و يس ازنقل دوياى خود، دستـور داد تا همسر بهـرام شاه را قتبل از آنكه وضع حــمل كــند سر به

نيست كنند. وزير از آنجا كه آدم با انصافى بود كفت: ـــلهُ عالم! همسـر بهرام شاه حه كنا هـى كردهتامستوحب مرگگ باشد؟! اين از مروّت و مردانگى به دور است كه، در حت كسى كه تـاج وتختت به اين عظمـت را بـه شما بخشيده اسـت، اين چنين رفتار
شود .

بادشاه با عصبانِت جواب داد:

- وزير!این حرو هها به تو نـيامله است. بهتر اسـت كه بايتت را به اندازه كليمت دراز كنى . دستور مى دهم كه همين الآن جالود را با

خود برده و كار زن را يكسره كنى •
وزير كفت:
اـى فرمانرو!! امر، امر شماست. امّا مى ترسم كه اگر آشکارا و در مـلاء عام6 زن را حلت آويز كنـيـّه مردم در بشت سر، ما را سرزنش و ملامت كننـــ. در آن صورت عزت و احترام ما، در دل رعيت ازبين مـى رود. بـهـتر آن است كه قـتـل زن در خــلوت و بلدن اطلاع مردم، صورت گیرد.
بِادشاه گֹت:


 وزير ديد كه اگر بيش از اين با بِادشاه بحّث و و مشاجره



دور افتاده بردند تا فرمان بِادشاه را به مورد اجرا گـرا گذارند.

 مـى تـرسيد كـه در بـيش شــاه برده از روى ماجـرا بـرداشــهـه و او را به


دستش به خون انسان بى گناهى آلوده نشده باشد، به جلاد رِ كفت :
 وظيفهات حكم مى كند در حق او انجام بده.
 رحم آمد و زن را از مرگ نجات داد

 كاملاً مطمئن شده باشد گفت : - جـلاد! تو يواش يواش بـرو تـا من بروم و جنـازه مـقتول را دفن كنم و برگردم. وقتى وزير به مـحل قـتل رسيد، ديد كـه جلاد سـر زن را گوش تا تا



باد كار

درست در آخرين لحظه هاى زنـدگانى خود، فرزندش را به دنيا آورده
است.
وزير كه ازتماشاى اين صـحنه بسيار ناراحت شده بود، چپون ديد كه كار از كار گذشته است، مقدارى از لباس زن را شكافـت ور از آن

 به طور مفصل در كـاغذى نـوشته و در

 نگهـدارى وى را تأمين كن. يقـين بدان كه روزى نتـيجــهُ اين عمل


به قنداق كود ك سنجاق كرده و برگشت.
 همان محل، به قصد استراحت بارانداخت. تاجرى كه در آن كاروان


 بحه را هم ياد گار گذاشت.



 اسـبدوانـى، بـه وى آموخـت. تـاجـر، كه حالا يـدرخـوانـدهُ يِادگار
q~ا افسانه هاى آذربايجان

مـحسـوب مى شد، شـب هها براى او از ظلم و سـتـم شاهان و جالادان قصَه هـا مى كفت: و در ضمـن همـين حكايت هـا بود كـه سرگذشت مـادرش را هــم از زبان ديـکران و در لـبـاس قصه بـراى او نقـل كرد.


كود كى كينهُ شاهان را به دل كرفت. طـولمى نكشـيـد كه يـاد كـار بـزرگ شده و بـا بـه مرحـلـئ جـوانى كذاشت. در مذت كمى در زوربازو و دلاورى، چــان شهرتّى به هم رسـاند كه جوانـمـردان و دلاوران شهر به كردش جمع شدند. روزى ياد گار از تاجر اجازه گرفت و با رنقاى خود به گردش وسياحت رفتند پپ از گشت و گذار در خارج شهر به مـيدانیKاهى رسيدند. مدّتى در آنجا اسب دوانى كردند و مسهارت خود را در شمشيربازى آزمـودند؛ و بـالاخـره كشـتـى گرفتــنــد. در ايـن زمـان، كـه ذخـتـران جــادشـاه


 رفتـار تـحـقيرآمـيـز دخـتـرهـا ناراحت شـله بـود، جـلـو آمد و جو ياى اصل ونسب آن ها شد. دخترهـا بس از معرفى خود، بارديکر با صداى بلند خنـديدند. اين دفعه ديگرياد گار نتوانست جلو خودش را نگهدارد و در جـواب خــندهاشـان، به هـريـك كشيـدهاى زد آن ها را از آنـجا رانـد. دخترها بِش بِر رفـتـند و ماجرا را باز گفـتـند. بِادشاه از دختر بزرگث جرسِيد كه آن ها چــند نفر بودند. دختـرش در جواب گفت كه حدود سيصن نـفر مى شـدند. بِادشاه، وزيـر و وكيل خـود را فراخواند و دربارهُ نحوه́ دستگيرى ياد گار و رفقايش با آن ها به مشورت برداخت.

Irv ياد Irر

عاقبت قـرار بـر اين شد كه پِــغامى بفرسـتند و آن ها را به حضـور شاه
 ندادند و از آملن سر بیچحى كردند، آن وقت قشتون بفرستند و نابودشان كنند.
بـه دنبال ايـن قرار، عدهاى سـوار، مأمور شدنـلـ تا بِـغغام شاه را به ياد گار و رفقايش برسانسند. يِاد گار تا حشمش به سـواران افتاد، راه را

بر آن ها بست برسيد:
 سوارهـا كـفتنـد كـه بِادشـاه شـما را بر نـزد خـود فراخـوانـلـه و ما مأموريم كه بیغام او را به شما برسانيمم. ياد گار گفت: ـــرويد و از قول مـن بسه شاه بـكـو يِد كـه يِاد گار دشـمـن تمام شاهان است. سواران شاه برگثته و كفـته هاى ياد گار را براى شاه نـقل كردند. بـادشاه از گستـاخى ياد گار به شدت خشـهـگين شـلـه و با قشون خود روبه سوى او و همراهـانش نهـاد. يِاد گار يـكدفـعه حشـم گشود و ديـ كه مانند نـگين انگشتـر در محاصره نيـروى شاه قرار گرفتـه است. بـ

همين خاطربه بِادشاه گֹتت:
ــ ای بـادشاه، ما سيصد نفـريّم و شما ده هزار نفر. مـقابلةُ حنين نيـروى نـابرابرى از مـردانـگی بهدور اسـت. اگر براسـتى جنگـجو و جوانمرد هستى، بدون ايسنكه عده ایى آدم بى گناه را بسه كشتن دهيمّ بيا تـا خودمـان نبـرد كنيـم؟ هر كس طـرون مقـابل را از پایى درآورد، اردوى او بيروز محسوب خواهد شد.


بادشـاه مى خواست از قبـول بِشـنهاد ياد گار سـرباز زند، امَا فكر كرد كه شايد اين كار او در بـين قشون، به ترس از از دشمن تـعبير شود.





 را نيافت تا از خود دفاع كـند، درنتيجه شمشـير ياد كار، او او را از كمر

به دو نيم كرد.
قشون پادشاه با ديدن شكسـِِّ سردار خود تسليم شد. ياد گارپس از خلع سلاح قشون به قصر پادشاه حمله برد. وقتى به وزير شاه دير دست

يافت و خواست او را بكشد، وزير گفت:

- يسرم! من ازمرگ ترسى ندارم و عجز و لابه هم نمى كـي كنم، اتا
 ياد گار گفت:
--من چسر فلان تاجرم و اسمـم هم ياد گار است.
وزير با شنيدن نام ياد گار انگشت حيرت به دندان برده و گفت:


 يـاد گار حرف وزير را ـــنيـرفت و دستور داد تـا بــدرش را با به آنبا بياورند. وزيرپس ازملاقات تاجر، كفت:

يادكار 149

- برادر! آيا مى توانى سوگند يِاد كنى كه اين سٍر، فرزند حقيقى

تو است؟
تاجر از جيب خود نامه أى درآورده و گفت:

اصل ونسب او بطور مفصل در اين نامه نوشته شده است. وزيـر بِ ازديدن نامـهُ خود، ياد گـار را در آغوش كـو كشيده و او را

غرق بوسه ساخحت. ياد كار كه مات و مبهوت مانده بود گفت:
 هم روشن كنيد.



 براى خود نخست وزير و تاجـر را هـ انم وكيل تعيين نموده و با مردم نيز به عدالت رفتار كرد.


قاليحچهُ پرنده

براى تان قصَهاى دارم، تا دلتان بخواهد شنيدنى !
 گذشته پیرزنى زندگى میى


 شكر خدا را مى كردند.



 رحم نمى كرد.
 گناهى كرده كه اين جور كتكش مى زنيد. بيائيد پول نان مرا بِيريد
§ § ا افسانه هاى آذربايجان

و سگگ را به من بدهيد.
آنها بولش را گرفتند و سڭ را رها كردند. احمد سگ را با خود به خانـه آورد . مـادربـزرگش ديـد احــمد دست خالـى بـه هــمـراه يك

 مى زنند، بول نان را دادم و اين سگ را گرفتم.
 ندارد و به ناحِار سكوت كرد و حرفى تزد. بعد از اينـكه كمى حرص و جـوشش خـوابيـد، بإز يـك جـفت جـوراب فروخــت و بولث را داد دسست احمدل و خـلـى قـاطـعانه به او سپرد كـه اگكر بار ديگر بـوون نان بـرگردد واى بهحالش . احـهـدرضا پول را گرفـت و به بازار رفت. اين دفـعه -ـخـدا هيـج زبان بسـتـه اى را گرفـتار آدمسى زادِ نفـهـمَ و نادان نـكـنـد ـــ ديد تـوى بـازار يـك عده، گربـه ایى را انـداخــته اند وسط و

مى زنند. .جلو رفت و كفت:

- آى مسلمـانها إ این گربسه حهه هيـزم ترى به شمـا فروختـه كه اين جور او را مى زنيد؟

كفتند:

- از د كان قصابى كوشت بُرده است.

احمد كفتت:
ــ اگر شما هم گُرسنه بوديد، همين كار را مى كرديد. بيائيد اين بول نانم را بكير يد ورگربه را به من بدهيد. بس بول را داد و گر بسه را گرفت و با خـود به خانـه آورد. زن ديد احمد بهجاى نان توبغلث يِك گربه آورده است. ديگر طاقتش طاق

شد و بنـا كرد بـه سرزنش و مـالمت احمــد كه مـا خودمـان نان براى خـوردن نـداريم، آنوقت تـومسى روى سـگ و گربه بـا خـود به خانه مى آورى؟!
احمد ديـد نــه اش راست مـى گو يد. قســم خورد كـه ديگـر هيت
حيوانى را به خانه نياورد.
زن غرولند كنان بِول جورابى را كه تازه فروخته بود به احمد داد و به او سبرد كه اگر اينبـار دست خالى برگردى، هر چِه ديدى از چشثم
 گوشت خريد و به خانه آورد. شب شامشان را خوردند و جییی هم به
 بيش خود فكر كرد، خـُب، مـن اين حيوانهاى زبانبستـه را به خانه آوردهام. خودمان به زور، نان خـاليـمان را پيدا مى كـنـيـم آننوقت به


 گفت و سـگ و گربه را به جـنـگل بـرد. جانم براىتـان بڭو يـد كه،

 تـرس ديوها خواست پا بـه فرار گذارد كه يکهو سـگه بنا كرد به بِارس كـردن. ديوها صـداى سگه را شـنـيدند و اورا گـرفتنـد. ديو بزرگ به


- آهاى پسر! نـترس، با تو كــارى نداريم، نزديكتر بـيا و بين ما قرارى بگذار.

9! 1 افسانههاى آذربايجان

احمد نزديكتر رفت و كفت: - سر چیى دعوا مى كنيد؟

ديو بزرگ گفت:



 و آماده خواهد كرد. حالا ماندها ايم كه اين دوتا را چِه جورى بين سهتا ديوتقسيم كنيم. احـمد پيش خـود فكر كـرد بـهتر اسـت كلكـى بزنم و خودم را از دستشان خلاص بكنم. -


 هـركس آخر از همـه برگشت ديـرُ بايد از بـخت و اقبـال خودش كِكِله كند.

ديوها به قرار احمد راضى شدند.



 سگ و گربه را هم نشاند رو قاليحه و گفت:
l\&V قاليحهة برنده

- ای قالِحهُ سحرآميز ما را به خانه ببر. همان سـاعت قالِـحچه روى هوا بـلند شد و آن هـا را به خانه اشان

آورد. همين كه رسيدند احمد رو به انگشتر كرد و گفت:
 از طلا باشد، يکى آجُرش از نقـره. خودش هم آنقدر بلند باشد كه سه سر به ابرها بسايد.
احمد ديد همان ساعـت عمارتى قشنگتر از آنحٍه كه مى خواست
 انگشت بدهان بود مَحْــو تماشاى جلال و شكوه عمارت شد. به زودى


پادشاه وزيرش را صدا كرد و گفت:
 من در برابرش مثل طويله است. آيا راست مى گويند؟ وزير گفت:

- بله، قربان، درست شنيدهايد.

بادشاه گفت:

- تِّه كار كنیم كه آن عمارت را از چنگش دربیاوريم.

وزير گفت:






1\&^ افسانه هاى آذربايجان

لنگ، بِشت خميده و. .. خلاصه از سر و رويش نكبت مى باريد.
پادشاه گفت:
 دستو بِا، باورم نمى شود كه كارى ازدستش ساخته باشد.

- بيرزن جادوگر گفت:
 بفرماييد چه كارى با من داشتيد؟

ـ بـادشاه گفت
 قصر من در برابر آن به يکى طـو يله شباهت دار دارد. قصد من از آوردن تو




بيرزن گفت
 است. همين امروز مى روم و آنجا را بيدا مى كنم.








قالبجهُ برنده 189

رسيد. ديد نـــــُ احمد از بِنـجـره به بيرون نگـاه مى كند. وقتـى از زير





مى خواست.
ننهُ احمد گفت:

- خواهر! كجا داشتى مى رفتى؟

بيرزن با جپربزبانى گفت:

 شـما شكـــم را سير مى كنم. از گرسنگیى ناى راه راه رفتن نداشتمه سرم

گِج رفت و زمين خوردم.
ننه احمد دلش به رحم آمـد و غذا برايش آورد. پس از اينكه

 كرد. بیـرزن جـادوگر وقتـى ديد فرصـت خـوبـى گـيـر آورده است، كفت:

- خـواهر! مى بـينم كـه آدم خـوش طينـتى هستى اكـ، اگر فضولى نباشد مى خواستـم بدانم نوهات اين همه جاه و و جلال را را حـگونه به هم زده است؟
ننهُ احمد گفت:

- •

نكهجارى هستى - تو اولـين كسى هستى كه اين راز را بـرايش فاش مى كنمه نوه ام انگشتـر سحرآميزى به انگشت دارد كه هر حه را آرزو كنى در دم برايت حاضر مى كند آن قاليحهه ای را هم كه در اتاق بهن
 سحرآميز مرا بـه فلان جا ببر همان دَمْ ترا به آنجا مى برد . اين عمارت را هم زير سايئ اين دوتا بدست آوردهايمم. بيرزن وقـتى ديـد به آنـحچه كه مـى خواسـت، رسيـده است كאّ از كُلثش شـكفت و بيشتر كرم صحبت شـل . غروب شــد و احمد به خانه آمـل . اما جـادوگر بير ككه تصـمسيم نـداشت از آنـجا بـرود، خــود را به بيمارى زد و گغت:

- سرم خيلى درد مى كند. خدايا! اين موقع شب حطور بروم؟ ننهٔ احمد كفت:

ـ خـواهر! شڭر خدا كه جــاى مان بزرگ است . شب را بيش ما بهان و استراحت كن تا سرت خوب بشود و فردا اگر خواستى برو. بلى 6 بيـرزن هـم همـين را مى خواســت . از شادى ننـهُ احمد را به

آغوش كششيد و صورتش را بوسيد و گفت: - خواهر! الهى تو زند كى خوشـنخت بشوى مانده بودم كه با اين

سردرد و اين وقت شب كکا بروم•
سرشب، وقتى خواستـند بخوابند بيرزن خواست جايش را نزديكـ در بـيـانـدازنـل . احـمــد و نـنـه اثش هـم هـركـدام در گـوشـه اى از اتاق خـوابِدنـد . نصف شب، جــادوكر بير يـا شد و دار وى بيـهوشى اززير بـيـراهـنش درآورد و نـزديچك دماغ احــمـد و نـنـه اش كرفت. آنوقت


سحرآميز و به انگشتر كفت:

- الى انگشتر سحرآميز، خُمَ را بِش من بِياور. احمد و ننه اش را

همين جا بكذار بهانند. مرا با اين عمارت به شهر پادشاه ببر. هنوز حرون يِرزن تمام نشده بود كه خمره با بِيرزن در هوا بلند شد
 را بـا خود برداشت و يـيش شـاه رفت و سحرآمـيز بودن آن ها را برايش باز كفت و اضـافه كرد كـه اين عمارت هــم به بركـت وحود اين دوتا ساخته شده است.
پِادشاه سِس از شنيدن حـرن عـجحزهُ جادوگر همراه وزير.بـه ديدن عـمـارت رفت. ديـلـ، بـله، بـراسـتـى كه نظـيـرش در مرزمـيـن هــيع بِادشاهى نيست.
اتّـا بشنـو يد از احـمد كـه وقتى از خـوابـ بيـدار شد و ديـد جا تر اســت و بتحه نـيست و متـل ســابت با مـادر در خانهُ قـديـمى شان روى حصير كهنهاى دراز كشيدهاند. همان آن دانست كه تمام اين كارها زير سر بـيـرزن ديشـبـى اسـت• • خـبّ، چحه مسى شـد كـرد. بـه يـيرزن حيلـه گرى اعتمــاد كرده بودنـد و حالا داشتنـد جوبش را مى خوردند. ناجار شروع كردنـد به بافتن جـوراب و با شكـمى نيم سير و نيم كرسنه زند گیى كردن.
اقّا بِادشاه بـه غـلط مسى بــنداشت كه بـه كـام دل رسـيــده است.
 بيرزن داشت عمارت را با خـود مى برد، سگگ و گربه را كه در حياط

بودند، جا كذاشت. روزى سگ و گربه به يكديKر گفتند: - احـمد ما را از مرگ نجات داد و جــانـمان را خريد،
lor افسانههاى آذربابجان

روزگار به او سخت گرفته و دستش تنگ است دور از انصاف است
 همان روز به قصد يافتـن آنها روانه راه شدند. درسـت چـهـلـ روز رو راه
 عمارت آنجا بود. سگ و گربه اتاق پِادشاه را پـيدا كردند، اتَا ديدند در بسته است و راهى براى داخل شدن نيست. رفتـند و از بنجره نگاه



 مى كشد از دهانش نور بيرون مـى زند. فهميد كه انـغشتر زير زبانش است. گربه نگاهیى به دور و برش انداختى، موشى را ديد كه از زير در
 گريه و زارى كرد و گفت:
 بحه های گُرسنه ام غذا مى برم. گربه گفت: - به يـى شـرط. اگر قـبول كـنى نمـى خورمـتـ. تو بـايد زير در سوراخى باز كنى تا هـردومان بتوانيـم از آنجـا رد شو يم و برو يم
 به من بدهى. اگر اين كـارها را كه گفتم انجـام دادى، قول مى دهم
lar قاليجّه برنده

كـارى با تو نداشته بـاشـم. موش دستش را روى چشمش گذاشت و
گفت:

- به چشم!

آنگاه در اتاق را از زير آنقدر جـويد تا سوراخى بـاز كرد. بـعد با
 را باز كرد و در را نيمـهباز گـذاشت. بعد چرو

 وارد سوراخ بينى پادشـاه كـرد. پادشاه عطسهای كرد ور و همـان لـحظه





به انگشتش كرد و گفت:

 نشسته است.
 گرفتند و آدم بيگانه را به آن نزديكى ها راه ندادند. احمد به ننهاش گفت
 سگ و گربه نيكى كرده بودم، حالا آن ها تلافى كردند.
$\mathrm{AN}^{2}$

شمشير زنگگده

يكى بود ويكى نبود، غير از خدا هیچچکس نبود.




 و فرداست كه سرم را بگذارم زمـين و ديگر بلند نشـوم. بهتر استر است اين دم آخر، كه هنوز نفسى بـرايم مانده، هم تكليف شم شما پِسرها را را روشن كنم، هم تكليف رعيت را. تورا شاه، برادر وسطى تان تان محمد را وزير


 به شما سفـارش مى كنم هركجا سفر كرديد، آن را به كمرتان بينديد،


و در آن صورت بدانيد كه كسى نمى تواند شما را شكست د هد . پِادشاه حتند روز بـعد، خـرقه تهـى كرد و عــمرش را بـه فرزندانش داد و بِسر بزرگث احمد به جاى او بـه تخت بِادشاهى نشست. مدتى به كار مُلك و ملت مشـغول شد و به رتت و فتت امـور برداختت، بعد به فكر سياحتى در مــهلكت افتاد تا جـاهاى نديده را ببينــد . اين بود كه برادر وسطى را به جاى خود نشانـل و با عدهاى قَشون و خدم و حشم و خـيـمه و خـرگـاه آماده سـفـر شد. برادر وسطـى بـه احمــد كـه شاه بود كفت:

- بـرادر! حــالا كه عازم سـفـرى بـهتر اسـت وصـيـت بدرمان را به خاطر آورى و شمشير زنگگ زده را به كمرت بنـندى. احمد نـگاهـى به بـرادرش و نگاههى به شــمشيـر زنگگ زده كرد و

خنديد و كفت:

- مححمد! من تا به حال فكر مى كردم كه تو مرد باهوش و عاقلى هستى امّا مسى بسينم كه اين طـور نيست. برادر، من نــمى توانم بخخـاطر وصـيـتت پدرم خودم را آلـت دسـت مـردم كنـم و اسـبـاب خــنـه مردم بشوم. برازنده هن نيست كه در مقابل مردم شمشيرى زنگگ زده به كمر بـبندم و جــلو دوست و دشـــن ظاهر شـوم . من آن را به تـو مى بخشثم، خود دانى
احمد اين را كفت و با قشون روانه سفر شد. آنها رفتند و رفتند تا به نزديك قلعهه ای رسيدند. در قـلعه بسته بود و نتوانستند داخل شوند . احمد ديد ككه دوروبـر قـلـعه ععحب جاى خـرم و خـوش آب و هـوايى است. هـر طرفش جــنشلـى بود بـا درختـانى سر بـه فلك كشثيده. بٌ قشون دستور داد هــمـانجا خيـمـهـ بزنند. وقـتـى خوب جابجحـا شـدند و

شمشير زنـلزده 1 اهو

استراحت كردنـد و خوردند و نوشيـدند، احمد برخـاست و يخْه و تنـها


بلبل، بـلـبـل را. وسط بـاغ هم حوض بود كه يــك ســـش از طلا و و سنگ ديگرش از نقره بود. از هفتاد و هفت نقطهُ حوض آبى به زلالى اشـك حشم فواره مى زد. نگاهـى بـه دوروبرش انداختى، ديد كسى نيست. با خود كفت، بـهتر است سر و تنى صـفا بدهم. لباس هـر هايش را كند و مى خواسـت داخحل آب شـود كه ناگهان آسمـان بـرقى زد و غـرشـى زمين و زمـان را بـه لرزه درآورد. ابرى سيـاه سـراسر آسمان را پوشاند و در اين مـيان بِهلوانـى سوار بر اسب مقـابل احمد نمايان شد.

بِهلوان هنوز از اسب پياده نشده بود كه فرياد برآورد:

- تو به حه حقى وارد باغ ديگران شدهای؟ تا احمــد خواست خودش را جــمع وجور كـند و ببيـند دنيـا دست كـيسـت، بهلوان مجـال نـداد و شـمشير از نيام بـركثــيد و پـونعقابى

تيز برواز به طرفش هجوم برد و جابجا احمد را كششت و رفت.
 حشــم براه ماند، از احـمد خبرى نشد كـه نشد. پـاره را در آن ديد كه

 امـا او هم مـشل بـرادر بزرگش وصـيت پـر را نـديده گـرفت و شـمشير زنگگزده را بـا خود نـبرد. چنــدين شـبـانـهر ورز راه رفتنـد تا رسـيدند به همان قلعه، محـمد ديد كه نزديک قلـعه همه جا استخـوان آدمى مثل ريگ بـيابان بر زميـن ريخته است. جلو رفـت و در قلعه را شكست و

- \% .

وارد شـد. جنازه برادرش، هــهـان جا روى زمين افـتاده بود. خواست برگكدد كه، ناگهـان بهلوانى راه را بر او بست و او را هم متـل برادرش

احمد كشت و رفت.
حسن، برادر كوچحكتر، از دو بـرادرش هـم عاقل تر و هم زورمنـدتر بـود . تا آن زمان هـنوز بههـلـوانى بيـدا نشده بود كـه بشتش را به خاكـ برساند .
حسن، هـر قدر منـتظر برادرانش نشست، ديد از آنهاخبرى نشد. بِس دست به كار تدارك سـفر شد. هادرش وقتى او را عازم سفر ديد، كفت:

- يسرم! هر كجا مى دوى سـفـت به خير! امَا از تو مـى خـواهم كه به حرفن هايمّ خوب گُوش كنى. اوّلاً شمشير زنگگزده را بـهمراه ببر تا وقتى كه اين شمشير زنگگ زده را با خود دارى كسى نمى تواند تو را شكست بدهد. دوّم اينكه هر كچا آدم گرفتار و درهاندها ایى ديدى كـكش كـن و از گرفتارى نـحاتش بده. اگر به گفتـه هاى من عمل كنى به هدفت مى رسى و موفت و بيروز هى شوى. مادر حسن يس از اينـكه سخـنانش بِّايان رسيد شـمشير زنگگ زده را از صـندوت بيـرون آورد و به پسرش داد . حسـن يـاد گارى بِرش را بوسـيد و به كمرش بســت. در همـان دم نيرويى ناشـناخته و مرموز در بازوانش احساس كرد . سپِ در جلو قشون سوار بر اسب شد و ركاب كثيد .
حسن و همراهانش فرسنگ ها راه را زير بِ گذاشتند و بالاخره به همانَ قلعةُ نَتْسمى كه دو برادرش را بلعيده بود رسيدند و زمين اطر|ونِ قـلعه را از استخوان آدمسى بـوشيده ديدند. وقتـى حسن داخل قلعه شد
| 171 شمشير زنگ زده

لباس هاى برادرانش را ديد كه روى زمين افتادهاند. فهميد كه هر دو در اينجحـا كشته شـدهانـد. هميـن طور كه داشت بـه اطراون خود نـكاه مى كرد ناكهان برقى مثل شمشير آسمان را بريد و غرشش زمين را به لـرزه درآورد . ابر سيـاهى از بالاى جــنـگل گذشــت و بر آسمـان قلعه خـيـمه زد. ههان لحظـه چهلوانى كه صورتش را بـا نقاب بِشانده بود، سوار بر اسب از وسط ابرها بيـرون آمل و كنار بايش به زميـن نشست. بعد نعرهاى كشيد و كفت:

- با جه دل و جحرأتى وارد اين قلعه شدى؟

حسن گفت: نـ لاون نزن. بـرادرانم را تـو كشتـه ای. مـن آمدهام كـه انتـقام آن ها را از تو بییيرم. آنگاه شمشيـر زنگگ زده را بـيرون كشيد و بهطـرون بِهـلوان يورش برد. چجهل زوز و چحهـل شب شمششير زدند و سپر گرفتند، امَا هيتچكدام نـتوانسست بـر ديگـرى غلـبــه كنــــ . بالاخخره شمشيـرها را بـه كنارى انداخـتنــ و بنا كردند بـه كشتتى گرفتن. دست ايسن به دوال كـــر آنيكى و دست آن به شانه و بازوى اينيكى ، چهل روز و جهل شب ديـكـر همين طور كشـتى گرفتند و زورآزمايسى كـردند. عاقبت حسن نـعرهاى كشيدو يـهـلـوان را روى سـر خود بـلنــد كـرد و بـه زمـــن زد. بلافاصله دست برد و نقاب را از صورت بِهلوان كنار زد. ديد حريف، جه حريفى ! نازنين صنمى كه محال است مادر روزگار دوباره بتواند نظيرش را بزايد. مثل مـاه شب حهارده كه به آفتـاب مى كو يد درنيا، كه مـن درآمدهام. حسـن دلش از جا كنــده شل و بـه زميـن خورد و از هوش رفت. وقتى به هوش آَل هيحِكس را در قَعه نديد . هنگام رفتن


از قلعه نـامهاى را در كنـارش ديد. برداشت خـواند ديد نـوشته است:



 منتظرت خواهم بود." حسن از اينكه دختـر زيـبا را از دست داده بود غمگگـيـن و افسرده

 خداحافظى كرد، آنگاه يگه وتنها سوار اسبش شد و ر راه افتاد.

 به قدرى بزرگ وتنومنــد بود كه وقتى ناله مى كرد و خرنـا




 شد. آنگاه طناب را محكم كشيد. ديو نعرهاى زد و شـاخئ درختى از رئى

 تكهتكه ات خواهم كرد.


شـشير زنگزده ria

شـد و به خواب رفت. وقتى بيدار شد ديـد پايش خوب شده است. از




كسى را نيافت. با صداى بلند گفت:
 بده تا تلافى محبت ترا بكنم. حسن، وقتى صداى ديـورا شنـيد، از جايى كه مـخفـى شده بود

بيرون آمد و نزد او رفت. ديوبا ديدن او به خا دا دي افتاد و گفت:
 مى توانم برايت بكنم؟ حسن گفت:
 كنى تا بِش بِادشاه فرنگ بروم و دخترش تَرِيْ خانم را خواستگارى ديو گفت:
 پشت من سوار شوبـرويم پـيش برادر بزرگتر از خودم، شايـد او آنجا را بشناسد.
بارى، حسن روى دوش او نشسـت و ديـوبا يِى خــيـز روى هوا

 گندهاى مقابل آن، روى زمين نشسته بود. نزديِى رفتند. ديو سفيد با

を17 افسانههاى آذربايجان

ديدن آندو خندهاى كرد و گفت:

- برادر خـوش آمدى! خــيلى وقـت است كـه گورد نخوردهام. حتماً اين آدم را آوردهاى كهتغييرذائقهبدهم.وشكمى ازعزا درآورم.
ديو گفت:
- برادر! اگر دست به ايـن آدمى زاد بزنى بهـ بدرمان خواهم گفت،




آغوش كشيد و دست وبايش را ليسيد و گفت:

هردو به حسن خيلى محبت كريت كردند.
ديو سفيد گفت:

- برادر! من ولايت فرنگ را بلد نيستم، امامبرادربزرگترازخودمان

آنجا را مى شناسد، برويد بیش اور اور






ديدن برادرش خندهاى كرد و گفت:
 اين آدمى زاد را هم آوردهاى كه دواد دتايى بخوريم.

شهشر زنگ زده

ديو كوحك گفت:

- بـرادر خــواهش مى كنـم بـه اين بِسر آسيـبـى نرسان. او مرا از مـرگ نجات داده اسـت. به هــيـن دليل مـن با او بيـهــان دوستى و برادرى بسته ام.
ديـو خـاكسـتـرى وقـتـى از مـاجـرای بـرادر كـوچـشت و كــهـك آدمـى زاد بـه وى آگاه شـلـ، حسن را در آغـوش كثغـيــد و بـا ليســيدن دست و بايش تشکرش را ابراز كرد. بـعد هم راه فرنگگ را نشان داد و

آنها را روانه كرد.
حسن و ديو كوچکك، درست حهل روز و چهل شب روى زمين و هوا راه رفتند تا به ولايست فرنگگ رسيدند. ديو كـوحگ در آنجا دست

برد و يك مشت از موهايش را كند و به حسن داد و گڭت:

- تـو بهجـايـى كـه مى خـواستتى رســيدى، و مـن ديگر از تو جدا مى شوم و مى روم. اين موها را بـيش خودت نگهدار، هروقت كرفـتار شدى، يِا كارى با من داشتى ، يِى تارش را در آتش بينداز آنگاه من هركجا كه باشم خودم را مى رسانم.
حسن هم از بَرِ كمرش خنجرى بيرون كثيد و داد به ديو كوچك
و گفت:
- هـروقـت ديدى از نوك ایـن خــنتر خون مسى چجـكد، بدان كه گرفتار شده ام و فوراً خودت را برسان.
بِ از ايـنـكه نقشـه هـايشـانت را كشيدنــد و قـول و قـرارهايشان را
كزاشتند، ديو كوجكى جدا شد و رفت.
 كرد به راهبِمـايى • مسافتى رفـته بود كه به چــو پِانى برخورد 6 سلامى

צ7 افـانههاى آذربايجان

داد و گفت:

- برادر! يكى از گوسفندهايت را به من مى فروشى؟

چوبٍان گفت:

- جوان مثل اينكه غـريبى . حرمتِ غريبـه بر همه واجب است يكى از گوسفندها مال تو. هركدام كه بِندت افـد افتاد سوا كن. حسن تشكرى كرد و گوسفـندى را از گله سوا كرد. گوسـنـند را را كثـت، كباب كرد و خورد تا سـيـر شد. بعد شكمـبـئ كوسفند را لب جـوى آب شُسـت و به سر كشيد و حسـابـى خودش را را به ريخت يــ


 حوضى رسيد. سرور ويى صفا داد و قدرى از ميوه هاى باغ خري خورده بعد

 شاه بردند.
شاه گغت:
- كچپ تو كى هستى و در باغ چه كار داشتى؟
- حسن گفت:
- قبلهُ عـالم به سـلامت باد ! بسر يـتيمـى هستم و كس و كارى ندارم. داشتم دنبال كار مـى گشتم كه گذارم به باغ شما افتاد. پ چون
 از ايـن خطايى از من سر زده باشـد مـى توانيد دستور بـدهـيد تا تا حقير را گردن بزنند.

ITV شمشير زنگ زده

بادشاه از هم صححبتى با مرد كیِل خوشش آمل و كفت: - كحل ! آدم عاقَل و سر وزباندارى به نظر مى آيي • به باغ برو از غــازها مواظـبت كن. غــم نـان و لـبـاس را هــم نداشـته باش . جور مى شود. حسن راضـى شد و از هـهـان روز شروع كـرد به تادشاه.
امّـا بشـنـو يـد از بـرى خخـانـمه، كـه روزى داشـت در بـاغ گردش مى كرد كه ديد جوانى زيـر يـك درخت خوابِله است. وقتى نزديكتر رفت و خـوب نگگاهش كرد، ديـل حسـن است كـه خودش را بـه این شكل و شمايل درآورده است. برى خانم از تعحب انگشت حيرت به لب گزيد بعل به اتاقثش رفت و به فكر فرورفت . بِادشاه وتتى دخترش را غرق تفكر ديد، زنش را صدا كرد و گڭفت: - به دخترم بڭگ فنكر كردن و دست روى دست كذاشتن ديـک كافيست. او بايد شوهر كند.
زن بِادشاه بِيش بِرى خانم رفت و گگفت:
 مى خواهى همينز طـور بنشينى و انتظار بكشي شوهر بدهد، چجه مى گو يیى؟
برى خانم بس از مدتى فكر كردن سرش را بلند كرد و كفت: ـ مـادر! به شاه بـابام بیــو حــالا كه مى خـواهد مرا شـوهر بدهد حداقل با رسم و رسوم خودمان اين كار را بكنل. . امَا برایتان بگو يم از رسم ولايت فرنگـ. در آنجا رسـم براين بود كه دختر بستخت و بالـينش را خود انتـخاب مى كـرد . خوب، شهرى و

1 14^ النسانههاى آذربايجان

رسمىى ! روى ايوان مى نشست، جوان هـاى شهر مى آمدند از مقـابلش مى كذشتند. آن وقت دخـتر سيبى را كه دستش بود مى انداختت براى

مردى كه بِنديله بود.
مادر پرى خانم پیش پادشاه رفت و نظر دخترش را درباره́ ازدواج برايش گفت . همان ساعت بِادشاه دستور داد مراسم انتخابٍ شوى را تداركى ديدنـد. بعد هـم هر چهـ پسرجواندرشهربود آمدنـد واز برابر دختر عبور كردند، امّا سيب همين طور تو دستِ پرى خانـم ماند. شاه كفت:

- دخترم سيب همتحنان در دست تو مانده است.

برى خانم گفت:

- يدر! آن كه منظور نظرم بود نيامد. بِادشاه از وزير بـرسـيـد، آيـا از جوانهاى شـهـر كسـى هســت كـ

نيامده باشد؟
وزير كفت:

- قربّان! تنها كسى كه نِامله، همان بِره كچلى است كه در
باغ دارد غازها را هى چحراند.

بِادشاه، بـراى آن كـه جــايـى بـراى حرون باقى نـهـانـده بـاشد،
كفت:

- برويد او را هم خبر كنيد تا در مراسـم شركت كند . رفـتـند و حسن را آوردند و داخل جـوانـان عـزب كردند و يكـبار ديگـر همـه را از برابر دخــر بـادشاه گگنراندند . ايـن دفعـه برى خـانم سـيبى را كه در دستش بودبهطرفن حسن برتـاب كـرد . حسن سيب را گرفت و بوسيد و بر حشــم گذاشت . بِادشاه كه از كار دخـترش بسيار

شمشير زنگزده 199

عصبانى شده بود، دستور داد هردو را از شهر بيرون كردند.
 و دورافتادهاى مشغول زندگى بی بی سر و صداى از قضهاى روز گـار، روزى پادشا





ديو گفت:

- مى روى آهـويم شكار مى كـنى، كـله اش را مى ثزیى و آبش

را به پِادشاه مى دهى، درمان دردش اينست.
 در ظرفى ريخت. بـعـد لباس هايش راعـوض كرد وبيش شاه رفت. پِادشاه نتوانست حسن را بهجا بياورد. اين بود كه اورا نزد خود خواند و گفت:

- تو كى هستى؟

حسن گفت:

- پِادشـاه به سلامت باد! مـن حكـيم هستم و براى مـعالجةء شما آمدهام.
بادشاه گفت:
 بخشيد اتا اگر موفق نشدى دستور مى دهم گردنت را بزنند.

افـسانهـها آذريابجان iv.

حسن قبول كرد. بعد مـقدارى از آب كلَّ رادر كاسها
 نشست. وقتى آب كتله تمام شد يكباره ناخوشى اش دو دود شد و وبه هوا رفت! چنان سلامتى يافت كه گویى از اول بيمار نبوده است. پـادشاه گـفت: آفرين بـرتـو ای حكـيمى
 بخشيد.
حسن گفت:
 ندارم. تنها يكى خـواهش از شـما دارم و آن اينكه با دختـر و دامادت آشتى كنى .
شاه قبـول كرد و قـول داد همـين فردا آن ها را ميـهـــان كرده وبا آنها آشتى كند. فرداى آن روز پادشاه مهمانى مفصلى تداركى ديد و و دخترش رادعوت كرد.



آمده است. با شادى بسيار گفت:

 اين كار را براى ما هم برگويى
 سـرش كشيد و شـد همان كـچجـلى كه بـود. پِادشاه از ایـن كار بسيار حيرت كرد.

شمشيرزنگزده

קرى خانم گفت:

 شاهزاده ولايت اصثهان.
بِادشاه كه اشك در چشمانش حـلقه زده بود دختر و دامادش را در آغوش كشيد و صورتشان را بوسيد، بعد دستور داد شهر را تحراغان و و و


كلاغه به خونهث رسيد، امَا قصّهُ ما ها هنوز بهسر نرسيده اسر است جانـم برایتان بِگو يـد كه، حاكم شهرى ديگـر كه آوازه بِهلوانى دختر چادشاه فرنگ را شنيده بود، قصد داشت با با وى ازدواج كند. اتا




 حاكم لشكريانش را آماده كرد وبه جنگ بِادشاه فرنگگ آمد.

 قشون دشمن يک طرف و حسن تـى و تنها طرف ديگر. طبل جنگ رفـ بهصدا درآمد. حسن شمشير زنگزده را از نيـام بيرون كشيد و به دشمن حمله برد. آنقدر شمشـير زد و آدم كشـت كه از كُشته بُشته ساخـتـت ونـ با اين

افسانه هاى Tآذرايبجان IVY
 شبس طول كشيد امّا حسن عقبنشينى نكرد . وقتى دشـن ديد كه در ميدان جنگ امـيد بِيروزى ندارد بـه فكر حيله اى افتاد. . حاكم دستور

داد تا بيرزن هاى جادوگر در دربار جمع شوند و به آنها كفت: - هـر كى بتواند حيـلـه ای به كار ببندد و حسـن را دسـتکير كند

هم وزن خودش طلا خواهد گرفت.


حتى جانش را هـم بدهد. همين بيرزن به ساكم كفت:


بكذارى تا حسن را كت بسته نزد شما آورم.
حاكم، ده نفر از بیلـوانهاى نيرومند و مشهورش را انتخاب كرد و به فرمـان بِرزن گكـاشت . بِيـرزن بهلوانهـا را روى خُمى نشـاند و خودش هـم داخل خُــم نشست، بعـلـ ورْدى زير لـب خواند و آن وقت

 بيرزن راهى شهـر شد. دربهدر برس وجو كرد و از اين و آن سراغ خانة پرى خانم را گرفت.
امَا بشنويد از برى خانم كه در ايوان خانه اش نشسته بود و داشت
نگاه مى كرد. وقتى بیِرزن چچشمش به او افتاد، بِرسيل:

- دخترم! اينحـا خانهُ كيست !

جرى خانم كفت:

بیرزن كفت:
ivr شمشير زنحـزده

- خدا به او طول عمر بدهد. اگر او نبود دشمن همه را از دم تيغ
 خدا او را برايمان نگهدارد. راستى دخترم! مى دانى چهه رازی در اين كار هست كه اينحنين يگّه و تنها آن همه لشكر را تارومار كرد


گفت:

كمرش بسته است.
بيرزن، وقتى راز قدرت حسن را دانست بِش بیهلوان ها برگشت و ماجرا را برايشان كفتت. آن وقـت منتظرشدندتاشب رسـيد. وقتى همه مردم شهر شامشان را خوردند و به شب نشينى رفتند و حرون هايشان را
 پِاسى از شب كذشته بـه آرامى وارد اتاقِ خوابِ حسن شدند و شمشير زنگگ زده را از كمرش باز كردند. همين كه شمششير زنگ زده از حسن

دور شد، حسن به خواب عميقى فرورفت.
 طنابِپِح كردند و بـيش حاكم آوردند. حاكم دستور داد حسن را به زندان انداختند و همسرش را هم به حرمسرا فرستادند .


 است. فورى رفت و رفقايش را خبر كرد . لشكرى از ديوها آماده شدند و رفتند و شهـر حاكم را محاصـره كردند. صبح فردا حاكم متوجه شد

V\& افسانهـاى آذربايبان

كه اطراف شهر را ديوارى از گوشـت كشيدهاند. قضيه را برسـيد، اما كسى چچزى نمى دانست. هر كه را مى ديدى به جايى فرار مى كرد و بنهان مى شد. خلاصـه هر كس به فكر جان خودش بود. . حاكم وقتى اوضاع را اين چنين آشفته و درهم ديد، او هم ترسيد و رفت زير تخت

مخفى شد. ديو به تخت حاكم نزديک شد و كفت: - بیو ببينم جه بالايى سر حسن آمده است حـاكم مـاجرا را بـراى ديو گُفـت و ديو هـم دستـور داد تا حـلـقة محاصره را تنگتر كردند. آنگاه به حاكم اخطار كرد كه اگر حسن و همسرش را آزاد نكنند، شهر را با خاكى يكسان خواه خواهند كرد حاكـم از ترس ديـوها دستـور داد حسن و بـرى خانــم را آوردند و


مى كنند بيدار نمى شود. علت را جو يا شدند. همسرش كفت - علت سنگـينـى خواببحسن دراين است كه شمشيرزنگ زدهوه اثـ را از كمرش باز كرده و بردهاند تـا آن را نياورند و به كمرش نـبندند، بيدار نخواهد شد.
رئـيس ديـوها دستور داد هرطـور شـده، شـمشير زنگگ زده حسن را بيـدا كنـند و بيـاورند. بـالاخره، رفـتند و شــشيـر رار آوردند. بـحـر اينكه شمشير رابه كمرحسنبستند، عطسه ایى كردوبيدارشد.
 و به شهر خودشان برگشت.
خدا همان طور كه مرادِ آن ها را داد مرادِ همهُ بندگانش را بدهه!


گندمى به بزرگى يك تخممرغ!

روزى بـادشـاهـى در خـزانـه اش بـه حسـاب دارائـى و ثـروتش




 دستور داد وزير و وكيل و اطرافيانش در قصر جمع شدند. آنـگاه دانئ گندم را به آن ها نشان داد و و از تکتـلـعشان ران راز بزرگى آن را برسيد،




دانه گندم ديد، روبه وزيرش كرد و گفت:



IVA

در اين باره برس وجو كنى وبرده از روى اين راز بردارى.
وزير كفت:
 نديده است. كمان نمى كنم كسى در اين باره چچيزى بداند.

بادشاه كفت:

- هرطور شده بايـد راز اين مسئله بـراى ما روشن شود. از امروز، چههل روز به تو مُهلـت مى دهـم تا هر كجا و بـيش هر كسى خـش خواستى بـروى و راز اين هعما را كشف كـنى . امّا بدان و آكاه باش اگر بس از بــايـان مُـهلت تعـيـيـن شــلـه جواب قانع كـنـنـدهاى نياورثى دستور مى دهم كردنت را بزنند. وزيـر كــه خـود را در مـخـمصهه مـى ديـد و از طـرفى چــارهای جز اطلاعت از فـرمان بِادشاه نـداشت، آشفته و بريشان حــال به خانه آمل. هـمسـرش وقـتـى او را افسرده و غمـگـيـن ديـد سـبب غم و دردش را برسيد. وزير ماحراى دانـهٔ كندم را براى زنش تعر يف كرد و آنگاه با اهل و عيالش خداحافظى كرد و سوار بر اسب روى به راه نهاد. از ايـن زوسـتـا بـه آن روستا، از ايسن شـهر بـه آن شهر، روزها و هفته ها راه بيـمود و اسب تاخت، پیشپ بیرمردان و بیرزنان سالخورده و دنياديـده رفت، سراغ آدم هـاى چــيزفهـم و نیكتهسـنج را كُفـتـ، امّا كسى بیِدا نشد تا او را در حلز مشکلش يارى كند. روزى، هميمن طور كه مأيسوس و نااميد اسب مى تاخت، به بيرمرد خوش سيمايى برخورد كه روى سنڭگى نشسته بود . د هنه را كشيد و از اسب بیاده شـد. نزديِك بیرمرد رفت و سلامى كرد و كنارش نشست.


Iva كُدمى به بزركى يكى نخممغغ

مى رود. وزير داستـان دانـه گــــدم و مأمور يتـى را كـه بـر عـهـههاش
گذاشته شده بود براى بيرمرد باز گفت. بِيرمرد گفت

 زند گى مى كنند. اگر قرار باشد آدمى زادى از اين راز سر دربـيـياورد،

 بى جهت خودت را خسته نكن. تسليم سرنوشت شو، تا جا جه بیش آيد







بدوبيراه گغتن و لعن و نفرين كردن كه: وقت و بى وقت مزاحم مى شـوند و نمى گذارند يـى جرعه آب
 دـدم در بيايد و جوابشان را را بدهـد
وزير كه از برخورد زن حيرت كرا كرده برد بود گفت:

 ببينم شوهرت خانه هست يا نه؟
-

زن گفت:
 آمدهاى. شوهرم خانه است حرفت را بزن. وزير گفت:

زن جواب داد:

- شوهرم نمى تواند از جايش تكان زن غـرولند كنـان وزير را يیش شوهر
 كشيده است. پپ از سلام و احترام گفت:






 من مـعرفى كرده است. بـه همـين دليل به خز خـانئ شما آمدهام، اگر انر چچيزى در ايِن باره مى دانى مضايقه زكـن.

بیرمرد گفت:

 بيش او برويد.
|A| كندمى به بنزكى يك تخممرغ

وزير از پیرمرد قدردانى كرد و بيرون آمد. پس از مدتى جستجو،

 خوش و لبى خندان از وزير اسـتقبال كرد. اگر چنين گمانى داريد،
 هر چه به دهنش آمـد، از بدوبـيراه و ناسزا نثار تازهوارد كـرد. آنحٍه را




اندكى آرام گرفت كفت:

- خواهر! با شوهرتان كارى داشتم.

زن كفت:

- مردهشور شوهرم را ببرد • بيا برويم پيش او.

 كشيده است. وزير، سـلامـى داد و مشـكل خود را با صاحبـتخـانه در

ميان گذاشت. بيرمرد كه بهسختى مى توانست حرف بزند، كفت: - من ديگـر هوش و حواسى بـرايم نمانده است . چيـزيى به عقلم نمى رسد. امَا در شهرى دور بـرادرى بزركتر از خودم دارم، بهتـر است بیش او بروى، شايد او بتواند هرده از روى اين راز برا بردارد

 وقتـتى برادر كوجكتـر و وسطى اين همه بير و زمـيـن گیِر باشند، واى

IAr

بهحال برادر بزرگترشان. حتماً او ناى حرف زدن هم ندارد. شايد هم










و ادب برسيد:

- برادر! با كسى كار داشتيد؟

اين برخـورد براى وزير چنــان غيرمـنـتظره بود كـه برا
 گذشته او اول بايد چنــد فحش و وناسزا مى شنيـد و وصبر مى كرد و وبعد سخنش را مى گفت. بهمين دليل وزير همينطور هاج وواج زن را را نگاه مى كرد.
وقتى زن حيرت وزير را ديد يكـبار ديگر سئوالش را تكرار كرد: - برادر! برسيدم با چه كسى كـر كار داشتيد؟

وزير عجولانه گفت:

- با شوهرتان، بلى با شوهرتان كار واجبى دارند بفرمائيّ براى چند لحظه دِم در بـيايند. زن باوقار و ادب تمام جواب دياد داد

گr

- همسـرم خانـه نيستـند، رفتـه انـد بازار. بفـرمائـيد مـنزل. الان تشريف مى آورند.



 مهر بانى و عطوفت چـنان خـوشحال و سردماغ شــد كه مسـئله خود را را



رفت و نشست و سر صحبت را باز كرد:

- مهمان! خوش آمـدهايد و صفا آوردهايد. آيـا خدمتى ازد دست

حقير برمى آيد؟
وزير گفت:

- خواهرزاده! از مهر بـانـى و لطف شـا شما مـــنـون. مـن بـا برادر بزرگتر فلان پِيرمردها كار داشتم، آيا هنوز نيامدهاند؟

مرد جوان گفت:

وزيـر كـه از لحظهُ ورود بـه ايـن خـانه با چـيـزهاى دور از انتظار
روبرو شده بود، حيران و بُهت زدهه پֶرسيد:
-
مرد جوان گفت:

- آرى، تعجب نكنيد، خودم هستم، حرفتان را بزنيد. وزير گفت:

 بسترى از پنبـه خوابيدهاند، آن وقت شما - كه مى گوئيد برادر بزرگتر
 فرز در كوحه و بازار مى گرديد؟ آيا ممكن است قبل از هر هر هيز راز اين مسئله را برايم بگخوئيد؟
برادر بزرگتر گفت :

كوچکم را زدید با چه برخوردى روبرو شديد؟
وزير گفت:

 بداخلاق بودند.
برادر بزرگتر گفت:
- آيا در خانهُ من نيز چنان رِّان رفتار ناشايستى را شاهد بوديد؟

وزير گفت:



 برادر بزرگتر گفت:
 طبيعى شان پيـر شدهاند كه، همسرانى بداخلاق و نادان دارند. وقتى


آن ها با آدم بيگانه و نـآشنا چنان رفتار زنـندها







دانسته است. اينست راز جوانى دير پای من!





اين بود كه گفت:

 بياموزم.
برادر بزرگتر گفت:

- بدان كه اگر كمكى از ازدستم برآيد دريغ نخواهم كرد.

وزير گفت:
 و از منن، كه وزيرش هستـم، خـواسته است راز بـزرگى دانى دانه گندم را
 نزديیى بـه اتمـام است. اگكر دست خالـى بيش شـاه برگردم، دستور

ای^ افسانه هاى آذربايجان

مى دهد گردنم را بزَند. . به همه جا سر زدهام و از خيلى ها در اين باره
 بسيار6 برادرهايت نشانى تو را به من دادند.

برادر بزرگتر گفت:

- الى وزير! مدّت ها بيش در روستاى مـا مردى زندگى مى كرد كـه قطـعـه زمـينـى از يـدرش بـه ارث بـرده بود . روزى چحـرخ گردون گرديد ، بخت واقبال ازاور وى برتافت و مرد تنگدست شد و معبور شد زمـيـنش را بـفروشـد. وكسى زمـيـنش را از او خـريـلـ. از قضا روزى
 كرد . حتماً فكر مى كنيد كه مرد طلاها را از زير خاك بيرون آورد و با آن ها زند كى شـاهـانسهاى براى خود دست وبا كرد . امّا نـه، او این كار را نکكرد . روى خخم هاى طلX خاك ريخت و رفت دنبال فروشنده زمين و كفت:
 خاك بيدا كردم . ازتومى خواهم كه بيايى و طلاهايت را بـرى. فروشنده زمين كفت. ــ نـه بـرادر، طهالها ديـكـر مـال مسن نيسـت. اگر مـال مـن بود پيدايشـان هى كردم و برمـى داشتتم. 'حـالا ديKر زميـن، زمين توست و هرچپه كه اززير خاك دربيايد آن هـم مال توست . خريدار كفت: - زمين قبلاً مأل تو بود. من هم از تو فقط زمين خريدهام و بس. طلا كه نخريدهام. بيا و طلاهايت را ببر. چه دردسرتان بدهم . خر يـدار و فروشنده هيحچكـدام راضى نشدند

IAV كندمى به بزرگى يك نخممرغ

بروند و خم هاى طلا را بردارنـد. بحث و مشاجره بالا گرفت و كار به
 تكليف طلاها را روشن كند. بنابرايـن پيش قاضـى رفتند. قاضى پس از ســوال و جواب بسيار برسيد:

يكى كفت:

- قاضى ! من بسرى دارم پانزده ساله .

ديگرى گفت:

- من هم يِى دختر پِانزده ساله دارم.

قاضى گفت:
 شما هم طلاها را بدهيد به اين بِسر و دختر تا زند گـى تازها ایى را شروع كنند. خريدار و فروشنده هردو بـا كمال ميل و ازته دل به حكم قاضى تن دردادند.
بـهخاطر صدق و صفاى دل ايـن دو مرد، آن سال هرچحه گندم در آن زمين كاشتند، موقع برداشت محصول ولـي ديدند هر دانئ كندم به اندازه
 همان گندم هاست. وزير از برادر بزرگتـر كه راز بـزرگى دانـئ گُندم را وا به او آموخـته بود اظهار رضايت و قـدردانى فراوان كرد و وبس از و ديـار خود شد. درست سر چهــلمين روز به شهر رسـيد و وبلافاصله به
|A^ افسانههای آذربايجان

حضـور شاه رفـت و راز بزرگى گــــدم را چــنانـكه در يـافتـه بود برايش

به وى بخشيد.
حق يار و ياور شما و شما هم خواهان و بيرو حق باشيد.


دخترِلال

در روز گاران گذشته، خواهر و برادرى با هم زند گیى مى كردند.



 دل شكسته بود،او را خيلـى عزيز مى داشت و هِيتِ وقـت روى حرو

او، حرفى نمى زد.


 خواهرشوهرش را ببيند. هميشه در پیى آن بود كه به هر هي حيله و نيرنگى

 امَا بشنو يد از آنـجا كـه شوهرِ زن، يـى طوطـى زيبـا ويكـ اسب
lar

عـربى تيز با داشت كـه آن ها را هم از دل و جان دوست مى داشت. روزى هـمسرِ حسودشى، طوطىى بسخت برگشتـه را خفه كرد و كُشت. وقتى شوهرش به خانه آمـل با ظاهرى به در وغ ناراحت و غمهگين بیش

دو يد و كفت:
 شـوهـر زن از ايـن كـار ناراحــت شــــ امّا بـه روى خـود نـــاورد و

كفت:

- خـواهـرم جانش سـلامت بـاشـل. درست اسـت كه طـوطى را خيلى دوست داشـتمّ، امـا خواهرم را بيشتر از طوطـى دوست دارم، به

خاطر يک برنده نمى توانم چحيزى به او بگو يم و دلش را بشكنم. گـششـت و گـنشـت تـا روزى شوهـر بـه شـكـار آهـو بسه دشت و صسحـرا رفت. زن از فرصـت اسستفاده كرد و بـه بـرادرش گفت اسب عربى شوهرش را ببَرد و جايى سر به نيست كند، برادر زن اسب را به صحرا برد و سرش را بُـريد . وقـتـى شوهر از شكار برگشـتـ. باز هم زن به در وغ بناى آه و ناله را كذاشت و كفتٍ: - مرد ! چچطور مى توانی اين كـارها زا تحمل كنیى ؟ اين دفعه هم اسب عربى ات را به سفارش خواهرت بردند و سرش را بُريدنل. شوهـر به خاطر از دست دادن اسـب دلش به درد آمل، امّا باز هم

تيزى از خود بروز نداد و گفت:
 دلش را بشكنـم. فداى سرش. زن ديد با ايسن كارهـا نمـى تواند شـوهرش را فـريب دهـد اين بود كه نقشه ای ديکر كشيـلـ: يِـك روز وقتى شوهرش به بـازار رفت، بپحه

دخترِلال $19 r$

را برداشت و برد كنـار شـهـر، در خانهُ بِيرزنـى را زد و بــجـهـ را به وى
سبرد، مقدارى هم بول به او داد ور گفت




 نگذارد.
هميـن كه زن به خانـه رسيد بناى گريه و شـيون را گذاشت. مرد از بازار كه برگشت ديد نـالـه و شيون هـمسرش به آســـــان بلنـد شده

است. بِرسيد:


زن گريه كنان گفت:


 بيرون كردى و بالاخره اين بلا را سرمان آورد.



 درنمى آيد كـه در اين باره دروغ بـگويد. حتماً آن دوتاى قبلى را هم

198 افسانههاى آذربايجان

راسـت مـى گفته. ايـن بـود كـه حـرف زنش را باور كرد و از شدت


مرد دانست كه نيرنغش گرفته است، گفت:


شوهرش گفت:

 رهايش كنند تا طعـمهٔ حيوانات وحشى بشود. زن كـه مدَت ها بود در


 برتى رها كردند و برگشتند.












198 198

احساس كرد كه حشـم هايش نورى يـافتند و زانـوانش قوتى گرفتند.




 راه را بر آنها بسته بود، رسيدند.

 داخل . قصـر بردند. بِس از اينـكه از چهل بِلَّ قصر بِّ بالا رفتند وارد

 ناگهان متوجه شد كه دختر زيبار ويى بالاى اتاق نشسته است و و اورا
 از او سئوال كرد جواب نداد، بالاخحره با اشاره دست به او فهـهـاند كه

لال است و نمى تواند حرف بزند. دختر ميزبان گفت:
 خـوردى و از آب چشمه نوشـيدى زبانت باز شـده است است نترس حرى بزن. دخـتر لال به حرف آمـد و شـروع به سخن گفــتن كرد. از شادى

نمى دانست چֶه كار بكند. بپرسيد: - شما كى هستيد و اينجا كجاست؟

199 افسانهماى آذربايجان

دختر ميزبان گفت:


 راروشن كنـم،تصمـيم گرفتنـدمراهم.بكشنـد.خرگوشو ديدى جادوگر پِرم بود. او كه ديـد به من ظلم شده كمـكـم كـر كرد و مرا

 كمك مى كند. دختر هم سرگذشـت خـودش را از اوّل تا آخر براى دختر مــيـز بان
 زندگى كردند.
 برای شكار آهو به جـنـگل رفت و در آنجا راه را گم كرد و ودر حــالى










دخترِلال 19V

خورجين اسب و جيب هـايش را خوب بگردند و بعد مـرخصش كنند.



خدمتكارها گفتند:

- مهمان عزيز دز قصر ما يك سيب طلا و يـى انگشتر گم شده
 نكشيده - تحو يل بده و برو در غير اين صورت جيب هايت را خواهيم كشت.
مرد با اطمينان خاطر گفت:
ـ باشد، من حرفى ندارم، بڭرديد، اگر بیش من بیِيداشان كرديد دستور دهيد گردنم را بزنند. خدمتكارها دست بـردند و از خورجين اسب، سيب طلا را بيرون آوردند و گفتند:
ـ مهمان عزيز چه مى گو يید ! ؟ اين سيب طلا در خورجـين شما جه مى كند؟!
مرد - كه بغض گلو يش كرا گرفته بود-- با درماندگى به التماس و زارى برداخت كه:
 عمداً آن را در خورجين اسبم گذاشته است. كسى حرفث را بـاور نكرد. خدمـتكارها كفتنـد، جيب هايت را
 مات و مبههوت مانده بـود كه خـدايا! اين ديگر پــه بلايىى بود كه من گرفتار آن شدم. وقتـى خـواستند دست و بازويش را بـه اتـهام دزدى

19^1 افسانههاى آذربايجان

ببندند و به مجازات برسانند، خواهرش جلوتر آمد و گفت:



بِيدا شده؟
مرد گفت:

- يقين دارم كه با اين كار خواسته اند بـن تهمت و افترا بزنند.

دختر گفت:

- برادر! گو يا نتوانستى مرابشناسى . سيب طلا و انـگشتر را من
 زن تو هم هميـن معامله را بـا من كرد. به من تهمت و و افترا زد و تو هم قبول كردى.

 آنگاه خواهرش را همراه خود به خانه آورد. بعد زنش را ورد ورا كرد و گفت: - اگر جاى بحهه ام را نگويى سرت را گوش تا گوش خوا هم بريد.


ترس جان، جاى بحِه را گفت.
مـرد بِيش بیرزن رفـت بپّه را گرفت و بـه خانه آورد. بعد زنش را
به جنگل برد، آنجا رها كرد و گفت
 بارى آتش حسادت و تهمت زن، آخر دامن خودش را را گرفت


پِادشاه وپیيرمرد

در روزگـاران گَنشتـه، بِادشـاهـى بـود به نـام زنـگـبـار كه در
 را بهزور از دستشـان درآورده و در خزانه خحـود سحــع كرده بـود. كسى

هم از ترس جان، نهى توانست حرنى بزند و اعتراضى بكند. در شـهـر بـادشـاه

 بادشاه خبر دادن كه دزدها خزانه اثن را زدهانd. وقتى پادشاه این خبر را شـنـيـل نزديــك بود از خشذـم ديـوانه شــود . هـــان سـاعـت دستور داد
 بادشاه هر حه گشتْنـل و به سوراخ سنبه هاى شـهـر سر زدنل 6 رد بايىى از دزدها بلدست نـــاوردنل. عــاقبت يادشـاه مردم را در ميـلـان بزرگ شهر حمع كرد و كفت: - مردم! :حهل روز مهلت داريـل هحواهرات مسروته را يتدا كنيل.

Y•Y

هـركس بِدا كـرد به اندازهُ وزن خـود طـلا جايزه مسى كیرد. . جـنـاناكه
 مـردم با اخلاقت و رفـتار بادشـاه آشنا بودنـد و مى دانستـند كه اگر جـواهرات بـيـدا نشـود، بـادشـاه بـراستـى حمـام خـون بـه راه خــواهد

انداخت.
اهّا جـانــم براىتان بـكـو يد كـه در ايـن شهر بـيـرمرد دنيـاديله و دانايى زندكى مى كرد كـه هروقت مردم با مشكلـى روبرو مى شدند كـه به فكك و تـلـيـر احتياج داشتند، تزد او مى رفتتند و از او راهنمايى مى خواستنـد. اين.بـار هم مردم بسس از صلاح و مصلـحت بســيار بیش بيرمرد رفتند و كفتند:

- يدر! تنها تو مى تـوانى ما را از اين مصيبت نـجات بدهى . اتر راه جارهای به فكرت مى رسد، بكو.
بیرمرد پِ از كمى فكر كردن كفت: - همشهريـان مـن! غــم بـه دل راه ندهيد. شــمــا مشـغـول كار و زندكى خود باشيد، من راهحل اين مسئله را بیدا مى كنم• مـردم بـا شـنـيـدن جـوابب بـيــرمرد آرامش خـاطـرى يـافـتـنـد و به خانه هـايشان بـاز گشتنـد. وقتـى پيرمرد تنـها ماند، مدتى دربارهى اين مسئله فكر كرد و عاقبت به اين نتيبه رسيد كه نزد پادشاه برود و كار يِافتن جواهرات را يِك تـنه به عهده بگيـرد . بس، بِيش بِادشاه رفت و كفت:
- قبلهُ عالم به ســلامت باد! من قول مى دهم جــواهراتتان را بیدا كنم، به اين شرط كه چهل روز به من مهلت بدهيد. بِادشاه گفت:
r.r بادشاه ويرمرد
- باشد، اگر موفق شـدى هـموزن خود طلا خواهى گرفـتـ، امَا بدان و آگاه باش كه اگكر حـيـلهاى در كارت باشد دسـتـور مـى دهم گردنت را بزنند.
 انديشيد و مغزش را كاويد راه جِارهاى به نظرش نرسيد. با اين همه از از
 عمرم را كردهام و همين فردا، بس فردا است كه بهي بـيرم. اگر به دست

 دستش خلاص شود.) ")
زن پیرمرد وقتى شوهرش راغرق فكر و خيال ديد، كفت:


چيرمرد گفت:

 كرد و سرانجام از شوهرش برسيد":
 چهل روز بعد یعنى كى

شوهرش گفت:

- عيب ندارد، برايت توضيح مى دهم. آنـگاه به بـازار رفت و چههـل هــندوانه خـريد وريد وبه خــانه آورد. بعد

زنش را صدا كرد و گفت:

- هـر روز عصـر يكـى از هنـدوانـه هـا را مـى آورى، مى بُـريم و


مى خـور يم. هروقت ديدى هـندوانه ها تمام شلـ بـدان كه عمر من هم بهِّایان رسيده است.
هـمـان روز عصـر، زن هـندوانه ای آورد تـا بـا شـوهـرشى بخورند.
بيرمرد هندوانه را برداشت و گغتت:

- از حهل تا اين يِكى اث.

بُذار بيرمرد و زنش مشغـول بُريدن هندوانه باشند، و ما هم سرى
به دزد ها بزنیم
به دزدها خحبر داده بودند كـهـ بِدا كردن جواهرات بِادشاه را فلانْ پیرمرد به عهده كرفته است. اين بود كه رئيس دزدان يكى از رفقايش را دنبال بِيرمرد فرستاد تا ببيند او حه نقشه اى براى بیدا كردن خزانه و دزدها كشيده است.
دزد آمد و خانه بـيـرمـرد را بـيدا كرد، بعل بـه بشــت بـام رفت و از
 شنـيد كه مى كو يـل: (ز از جههـل تا اين يكى اش! )" حـرامى بـا شنيدن اين حرون يكه خورد و خيـال كرد بيرمرد از آمدنش باخـبر شده و او را شـناخته است. با عـجله از بشت بام بِائيسن بر يلـ و رفت ماحرا را براى

رئيس دزدها تعريف كرد.
سر كرده دزدها حرون رفيقش را باور نکكرد و فردا يكى ديكر را به سـراغ بيرمسرد فرستـاد. امتا بشنو يـد از آنجا كـه دزد دوّمى هـم درست وقـتى خودش را بـه بشـتـت بام خــانـه رساند كـه هـمسر بــيـرهرد داشت

هندوانهُ دوّمى را مى آورد. بیرمرد با ديدن هندوانه كفت: - زن! يِادت باشد كه از جهل تا اين دوّمى است كه می آيد. دزد كه اين حرون را شـنـيـد، مـات و مبهوت مانـد و ســـس مـثل

رفـيـقش چـيشش رئيس دزدها آمل و قضـيـه را بـاز كفت . رئيس دزد ها همين جور سى ونه نفر از رفقايش را به نوبت دنبال پيرمرد فرستاد و هر دفـعه جواب چـيـرمرد را دربـارة هـركدام از زبان آن هـا شنيـد. عـاقبت نوبت به خودش رسيد. حرامى باشى رفت پشت بام خانهُ بيرمرد و تازه گوش خوابانده بود كه شنيد صدايى از داخل خانه مى گو يد: ــ زن! حالا ديگر تمام شد، از جهل تا اين آخرى ست . رئيس دزدهـا از تعـجب خشکثش زد . ســرانجـام طاقـت از دست

داده و وارد خانه شد و گفت:

- بـيرمرد! بـيـا و مردانـگى كن ما را گـرفتار يـادشـاه نكن. در عوض من هم جواهرات را پس مى دهم. بيرمرد كه خودش هم مسثل رئيس دزدها از اين كار بسيـار حيرت

كرده بود، فرصت را از دست نداد و گفت:

- باشد. شـــا مـحل جــواهرات را به من نشان بـدهيـل و بـى كار خود رويد. مطمُّن باشيد كه نمى گذارم دست بِادشاه به شها برسد. رئيس دزدها شرط بيـرمرد را قبول كرد و مسحل جواهرات را نشان

- قربان! مزّد گانى بده كه جواهرات را بیدا كردهام.

بادشاه چرسيد:
بیرمرد براى ايسنكـه تـولى كه به رئيس دزدها داده بود عمل

كرده باشد، كفت:

- دزدهـايـى كه جواهـرات خـزانه را برده بودنـد، جهل دزد بودند كـه بـه ولايـتـى ديگر رفـتـه انـد. چحون دانستند كـه شـنـاخته شده اند و

دستگير خواهنـد شد از ترس فرار كردند. حال برويم جواهرات خزانه
را بياوريم
چادشاه چهل تا شتر فرستاد تا طلاها را بار كنند و بياورند.

 كند، حقهاى سوار كرد. بـه افرادش سبرد افسار شترى را ول كـنـند تا تا





پادشاه بیرمرد را به حضور خود خواند و گفت


 وعده داده بودم به توببخشـمَ. جنانكه دريافتِ شتر موفق نشوى از طلا

هم خبرى نيست. بيرمرد دانست كـه اين كار به خاطـر آن است كه ها پادشاه از دادن

باداث به او خوددارى كند. اين بود كه كفت:


يكى از افراد پادشاه گفت:

- نشانه هايش اين است: لاغر و سفيد و لنگ. بيرمرد پيش خود فكر كرد، اگر قرار باشد دزد شترى را ببرد ديگر

Y-V بادشاه ويرمرد

چحرا حيوان لنگ و لاغرى را انتخاب مى كند. حتـماً شتر افسارش را

 مى آيى و شروع مى كنى بـه خوردن كشمش . هرجا كشمش ها تـمام

شد، شتر هم همانجاست. دوتايـى راه افتادند. مسافتـى پـيـمودند و كنـار شهر به جِمنزارى
 كشمش ها تمام شده است. رو به هيرمرد كرد و كفت:


 تحويل چادشاه دادند. وقتى چادشاه ديد حقه اش نغرفته است، دست


بادشاه مگسى را در هوا گرفت و گفت:

- بغوببينم در مشت من هـ هيست؟

 كرده است كه اين چحنين مى لرزد. پّس روبه پادشاه كرد و گفت:
 پادشاه از جواب پيرمرد بسيار تعجب كرد
وقتى بیرمرد ديد كه حقه چادشاه تمام شدنى نيست كفت - امير! خسته هستم، اجازه بفرمائيد مرخص شور شوم خدمت خواهم رسيد
^•^• افـانهه هاى آذربايبان

بيرمرد از قصر بـادشاه بيرون آمد و يکـ راست بيش رئيس دزدها
رفت و گفت:

- بـرادر! آنطور كه مـن دستگـيرم شد، ظلــم پادشاه تــمام شدنى

 دزدها نقشهُ قتل پادشـاه را كشيدند و او را در اتاق خوا ورابش جابِ





 شدند.


صداقت زن

يكى بـود، يكى نبـود. روزى، روز گارى در رو روستاى يرت ود ودور





 همسرش هم در خانـه يشـم مـى ريسيد و شال مى بافــت و خــانهدارى

 خوبى زن مى گفتنـد و زندگى اور را با زندگى خود يـا ديگران مقايسه مى كردند. خــلاصـه، داستاناين بانــوى خوشبخت، نُـقـل هر محفــلى شده بود. روزى زن كـدخـدا، كه به مـوفقـيـت و محـبـوبـيت زن حسادت

MYY Y افسانههاى آذربايجان

مى كرد با خود گفت: ("حه چییز او از من بهتر است كه مردم اين همه













 دوك ريسى نشسـته اسـت و پشم مى ريسـد. كنـارش هم پارهاى نان انـ خشك و ظرفى آب قرار دارد كه آن هم در اثـر تابش آفتاب مشل آب حمام گرم شده است.
زن كدخدا گفت:



زن صاحبخانه گفت: - در ايـن ساعت شوهـرم زير آفتاب گرم و سـوزان صحرا مشغول

صداقت زن YIr

درو كردن است. خـوراكش نان خشكى است و آب گرم. سايهبانى هم ندارد تا در بناهش اند كـى بياسايد. اگر وضع من با با او فرق داشته بـاشـد قَدر زحـمــت و تــلاشش را نــدانستــهام. بـا ايـنـكـه شــوهـرم


 مرا خيلى دوست مى دارد.


اينكه اورا بيشتر آزموده باشد گفت

كنم تا او هم مرا دوست بدارد؟
زن گفت:

- اگر بتوانى دو سه تار مـوى شير برايم بياورى، رمـز اين كار را

برتو آشكار خواهم كرد.





 دهد هر روز غذاى شيرها را او بدهده
 آنهـا غـذاوآب مـى دادوآخر كـارهـم بـاترس ولـرز دسـتـى بـهـ يال و


دُمشان مى كشيد و برمى گثـت. چندين روز به همين منوال گذشت


 بودند، رام شدند و خود را آزادانه به دستهاى نورا نوازش
 سبيل هايش را كند وبيش زن خوشبخت برد و گفت:
 زن وقتى تار موهاى شير را ديد برسيد: - بـغ
بكنى؟

زن كدخدا داستان رام كردن شيرها را براى او تعريف كرد.
زن گفت:


 رفتار و مهربـان باشـى . آن وقت خواهى دوه ديد كه اوترا بـيش از اين ها

دوست خواهد داشت. از آن روز زن كدخد
 كه: از محبت خارها گل مى شود.


افسانه دختر تنبل

در زمان هاى قديم، مرد ثروتـمندى زندگى مى كرد كـه سه دختر
 زبروزرنگى بودند، اقا دخستر بزرگ به قدرى تنبل بود كه اگر سه روز


 رسيد كه پِر و مادرش از دستش بـه تنـگ آمدند و نتوانسـتند اين همه تنبلى راتحمل كنند.


 تنبلى خلاص كند.
روزى چوپپٍ رونى از ماجِرا خبردار شد و همراه مادرش نزد پِدر دختر
رفت و گفت:

 مادرم زندگى كند. اگر در ايـن مدت، تنبلى دخترت از بين رفت كه

هيجّ، اگر نشد حاضرم تاوان عملم را هرجّه باشده بيردازم

 دست مادر جِوپان دادو راهشان انداختـ. دختر به حدى تنبل بود كه
 سختى او را به خانه آوردند.



نهايت تنبلى جوابى نگفت.
 حيلهاى به كار بستند.





بميرد.

روزى مـادر جـوپِان به هـنـگام نظافت خــانـه، جارو را به طرف
دختر چرت كرد و گفت:
 دخـتر جـارو را بهدسـت گرفـت و بـه هر جـان كـــنـنى بـود زمين

افسانهُ دخترتبل YI9

اطـرافش را جـارو كرد. وقتى چـويــاناينحركت راازطرفدنـترديد، لقمهاى نان بـه او داد تا بخورد. فرداى آن روز، مـادر جـا ظرف جلوى دختر ريخت و گفت:
 چيزى براى خوردن به تو نخواهم داد.
 به شستن كرد. در قبال ايـن كار، نان بـيشترى به او داد ادنـد ترتيب تـا دخـتر كـارى انـجام نمـى داد، مـادر پـو

 قبراق شده بود.
 قولى كه داده بود عمل كرده است يا نه.


 وقتى ظهر شد، دختـرش سفرهاى آورد و تهن كرد ور و به تنهايى

 كرده بود، برسيد:
 خالى هم به من تعارف نكردى! اين كارها حِه معنى دارد؟! دختر گفت:

افسانه هاى آذربإِجان YY.
-ـــدر! ايـن خـانه رسم ورسوم ديــرى دارد. ايــــجا اگر كسى



 فراوانى به چو چانِ و مـادرش بـخشيد و دست دخترش را گـرفت و به خأنه آورد.

## نگاهى گَذرا بهتار يخحهُ قصه

(يكى بود، يكى نبود، غير از خدا هيجكس نبود. در روزگگار قديـم













 لنذت عفو بيشتر از انتقام است.
ادبيات داسيتادنى

