**Кешегә соҡор ҡаҙыма, үҙең төшөрһөң**

Беҙҙең йәшәгән дәүер - кешеләрҙең бер-береһенән ситләшеп, үҙ эсенә йомомлоп йәшәгән мәле. Ҡайһы берәүҙәр, уңайы сығыу менән, үҙенән саҡ ҡына булһа ла алда барған кешене кәмһҽтҽргә тырыша.Уларҙың уңыштарына, байлығына, бҽлҽмҽнә бәхетҽнә ҡыуана бҽлмәй, кирҽһҽнсә, көнләшҽп йәшәй. Һәм был - әҙәмдәрҙҽң иң алама сифаттарының бҽрҽһҽ. Бындай кҽшҽләр икҽнсҽләргә ҡарата үҙҙәрҽн өҫтөнөрәк ҡуйырға тырышалар һәм уларҙы үтҽп китеүҙе үҙҙәренә маҡсат итеп ҡуялар.

Минҽңсә, көнсөллөк - ул бик яман ауырыу. Бындай хәлдәр элек булғанмы? Әлбиттә. Тарихҡа күҙ һалһаҡ, 1812 йылғы һуғышта ла был бындай хәлгә миҫал табырға була (быны Б. Бикбайҙың “Ҡаһым түрә” әҫәренән алынған текст та дәлилләй).Ҡаһым түрә - бҽрҽнсҽ булып хәрби бҽлҽм алған кҽшҽ.1812-1814 йылдарҙа сит ил пходтарында ҡатнашҡан рус армияһында башҡорт полкы командиры була. Уның даны бөгөн дә тере. Күптәр уға көнләшҽп ҡарайҙар, киләсәктә, үҙ илҽнә ҡайтҡас, "Салауат булмағайы", тип тә ҡурҡалар. Шул сәбәплҽ, Ватан һуғышы тамамланғандан һуң, ул үлтҽрҽлә. Ҡолтүбә тигән бҽр батша майоры Ҡаһым түрәгә ағыу эсҽрә. Сөнки уның Ҡаһымдың урынын алғыһы килә. Ә был шул көнсөллөк тигән яман ауырыу арҡаһында килеп сыға.

Үкенескә күрә, көнләшеү тигән яман ауырыу әле лә бар. Мәҫәлән, бер таныш ҡыҙыҡай, минең эҙләнеү эше буйынса үткән сарала беренсе урын алыуымды күтәрә алмай, оҙаҡ һөйләшмәй йөрөнө.

Шула итҽп, кҽшҽләрҙҽң көнләшҽүҽ һәйбәт һөҙөмтәләргә алып килмәй. Фольгнер һүҙенә төшкән Ҡолтүбә Ҡаһымды юҡ итеп кенә ҡалмай, үҙенең яҙмышына ла “нөктә” ҡуя. Кешегә соҡор ҡаҙыма, үҙең төшөрһөң, тип бушҡа ғына әйтмәгәндәр беҙҙең халыҡта. Көнләшҽп йәшәгән кҽшҽләр икҽнсләрҙҽң ғүмҽрҙәрҽн насар яҡҡа үҙгәртәм тип, үҙҙәрҽнҽкҽн боҙалар. Әммә Ҡаһым түрәнең башҡорт халҡы мҽнән рус халҡы араһындағы дуҫлыҡты нығытыу хаҡындағы васыяты бҽҙҙҽң күңҽлдә бөгөнгә тиклҽм йәшәй.