کو کردنه ها:
رهفیق سالحی
منتدى أقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com
په‌نده‌کانی پیر همیرد

ک‌و کردن‌هوو ساغکردن‌هوی
ره فیق ساله حی
فایوق هوشیار
مستفا ساله حکرم
مهم‌حدود ته حمید مه‌هم‌مهد
مهم‌مهم‌د نوری توفیق
ته حمید زره‌نگ
نام انتشارات: مسئولان تولید

نام کتاب: "پیره سیردانی 1339 تولید مجموعه تلاوگا"

عنوان قراردادی: به در کالی پیره سیردانی

عنوان نام پذیرادور

مشخصات نشر: سناج: هر زاگر 1390

مشخصات قابیری

شایک: 656

فهرست نویسی: فیزا

موضع: پیدا

ره فیق ساله: حیات

ردمبندی کنگره 737 سال 9139

ردبندی: درور

خیابان کتابفروشی ملت 2188450
وتهیهک
خویته‌ری نازیزاً
نیمه که دهستمان‌داهنی کوزکردن‌هو ساغ گردن‌هوم لیک دانه‌ودی سرچم‌شم
شیره‌کانی (پیره‌متیرد)، له پیشه کیه‌که‌یا به‌شی نه‌ومندان‌دا که
(پیئند) کانئیشی ساغ یکه‌یه‌نوه.
هر چم‌ند خوای‌خؤوشی بس‌مابست‌کا کاکی فیلا‌لاح له سه‌رتنای حجفتائان دا
چواش بره‌گی قوائونه به‌چوم کا تیو ون‌ندانی‌یا له چاپ دابوبو به‌لام ثیمه به
پشت وسیبن به دست‌توکرح کانی پیره‌متیرد توایشان به شیویدیکی ریک‌موینگ
گشت پن‌دنه کانی کوبه‌یه‌نوه. (پیره‌متیرد) نم پن‌دنه‌یا له رئونانه (زیبان)‌دا
به‌روداوا بی‌لارو کردوشه‌نوه، هم‌سیشه نیو‌دی ریچار کردوه که پن‌دنه‌که له تک
بارودوخ‌دا بگو نچی، بوزیهم هر پن‌نی وپندیکی کاریکاتوری سرچم‌خؤیه.
شاعیری گوره‌ی کورد (پیره‌متیرد) له دست‌توکرح که‌یا به‌شی زؤری نهو
پن‌نئانه دست‌نیسان کردوه‌که پن‌نی‌که گتیاگتیاگ، هئروه‌ها ناوه نهو
کسانشی برودون که پن‌نی‌که دهیانگره‌یه‌نوه، به‌لام ثیمه نه‌ومنا ویست نهوانه
به‌خینه به‌ه‌رچاو. یه هکم پن‌نی‌پیره‌متیرد له زماره (۳۲۳)‌ی رئونانه‌ی (زیبان)‌دا
بلالو روته‌نوه، بوزی چیمه‌ی زماره (۳۳۳)‌مان به‌نپن‌نی داهو، ثیدی به‌روتودا
گشت پن‌دنه کانی‌ان ساب کردوشه‌نوه، تون‌نئانه‌نه جیاویزی‌یانه‌شیم
باس کردوهو که له نیوه‌نی که‌که تیمه‌چاپه‌که کاکی فیلا‌لاح دا هم‌سی به‌نهو
هیوه‌ی خویته‌ری ههو جه‌قیمه‌نه بزلانی که تیمه‌پاش ساب ساب کردوشه‌نوه نهو جا
پن‌نی‌که کمان نویوشه‌نوه.
گرندیکی نم پن‌نی‌ناه له‌وه‌دا ده‌رده‌که‌یت‌ی که (پیره‌متیرد) به شیعیدیکی سادو
رووان قسه‌ی نه‌سته‌ی پنه‌ندی یپشینان و توانچو، پلار له همو‌مو کرداریکی
تال‌بار دخاته بیش چاوا
خویته‌ری به پرِز:
نهم پنه‌ندانه و همک له سررووه نامازه‌من کرد له زمانه‌(۲۷۳)ی رژنمانه‌ی
(زیان)دهست پین‌ده کات، زماره (۴۲۷)ی پنه‌نده کان دوپنه‌ندن که له زماره
(۴۲۷)ی زیان‌دا بلاو کرواه ونه‌وه، له زماره (۴۲۸)وه نی‌ییده له رژنمانه‌ی
(زیان)دا بلاو کرواه ووه تا دوا پنه‌ند.
نومیده‌وارین بهم کارم‌مان توان‌یم‌تان خواست و ثوافی خوی‌ته‌ران بخت‌ینه‌دی
که ساله‌هایه‌ه چاوه‌ره‌ی نهم پنه‌ندانه به شیوه‌ه‌کی ری‌که وی‌پهک بخت‌ره‌ بهر
ده‌ستن، و بهم کار‌شمان که لیتی‌کی گرْنگ‌م‌ان له کتیوی‌خانه‌ی کوردی‌دا پره
کردی‌وه‌وه گیانه بیر‌میردان نامووده کردی‌ه.
لیزه‌ه
کوتایی سال۸۸
له دووی سیاسه ت خوئصت مه خوره بهند
رپوی قووالی پین بروو پینستیان کهند
تخون به پایاوی سرچرهوت مه کهونه
به دست فرز بدهو به پین دوروی کهونه
دورو گوی و زبانی دراوی به تنو
دورو ییمو به کهن بلئ له سرخوئژ
دوشمنی ناو خوئزت یکه دودوه کیشئ
دار پوئزی له خوئی نهیب ناقلبیشئ
له هموهو هموهی باران نابارئ
راز کوئه زارئ، راست کهونه شارئ
نه کاتیهی ناوا ی له دخویچوئه
به یسردی تی ممه خه تنوومیه
به سوینده درؤ خوئزت مه خوهر داو
تاریک مه شه یه گهلائی له ناو
نهوی نه-
به قوقد به دوی خوئی پین راده کیشئ
گهوره یه یک بن میلهت سمر ددخوئن
دلون دوو پینوی شهرئ کهول یه کهئن
ثیئت به دست پین هیوات لئ ده کهئن
دار یه به پری گرئ پهلوه پیا ددهن

 سمسم
پاره خورچی که، دیرپیته‌ه
به خو‌رح نه‌کردن کرودمیته‌ه
مدعاشی به‌لاش، به‌پیشه به‌خیر
دستی مندروو له سهر زگی‌تی‌بر

تأغایی ته‌ماعکار همر دهلی‌بیده
که به جوز بمری‌نیوسا شهیده‌ا

دیی فره کویخا ناحه‌سیته‌وه
پژن هدر جاری دوروپیته‌وه

که‌س و کار له پیاو جوئی نایته‌وه
تفنی به‌سورو با، ریش‌نه‌گریته‌وه

ومختی که زن بورو به گهوری گه‌ره ک
با دنشرت لیمه دمست بهدینه‌خورک

بی‌بکاسیبه نهم شن‌رو حالت‌ه
دیاره تبه‌قی پر، ناشتی ماله

وا دامنیشه به دمستی به‌تآل
تیا نه‌گری، مه‌مک نادری به مانال

پاسه دورو میوان لیکیان خوش‌ناهی‌ه
به‌لام خانه‌خوئی له همردوو لایه

قفت ریک تاکه‌وه گه‌وره‌نهم شاوه
تاریک‌کایی شهو په‌ی‌واره دیماره...
وزردارو هژار، و هک سرماو ههترو
بن ههولی گیان، قساسب ههولی پیو
دومه همهندی رژ خژه همله کیشی
پاره میشیکه لک گروش دستیشی

له قابی تامهردو مهک (دیق و لباب)
بن گروشت به، نموهک منهی قساسب

له پرده تامهردو مهپررهوه
(چهرده) روانت کا، بالهم بشروه

نهمه پیریسته تاز به دوست دوستی
که باران نهما (که پهله ک) پوچی؟

همخل) خژه نایخواو ههولیشی زوره
(مالی خویغخوز)، یؤ (چهو که بوره)

چیرای درژن سنائی ده گری
بهروش هم هر لای تنگی ندهده

درژن ناگری له مال بهبرویوو
وتان درژه، کهسی بوی نچوو

سروجتی نادان، چال رابوردونه
له دووری که رژین، تورس بوی کردنه

هینده بهرژ مهقارب، بلی ای باکه
دیاره بی پاکی همر بو خوا چاکه

تووره کهی جنری، بی چهری دینر پنوری
تلپنی دوئید، زورهک خینهای
هر چهند دوست له لات و همک براو کسه
هیند نامشوقی مه که پینت بلین به سه!
که زانیت شهو درت له دوروه
دهست به کلاوی خوته وه بگره!
که شیوهیدت دی، برؤز تپه
سه‌گی سه‌رمله، به دو لا وره
گوری راهه کیشی، زؤر که س بین گوریه
(کونه ک) دژانئ (فونغ) له کوریه
بؤ چمن‌بازی که نه‌زان دهوه
له به‌مه شتهوه کونه ک هاتوه
ثوی پز مه‌سهبه مرچاو جووه، فیرن
له گه‌ل له که‌مونی رووه ورده گیرن

***
له روی جهان دا تزو وره پاک به
ثوسا له وانه خلکی بین پاک به
هیچ کس له وانه خلک رزگار نابین
پیاوی قین له زگ، قهت به یار نابین
به هیواه هاوسین بین چینش نمینی
چاوهیدی دسرت بی، همر خمو نبینی
چاوه مهبره دسرت، خراب فیر نه یی
به پارووی خلکی، درنهگ تیر نه یی!
که قاپلی (نقبال) لابقانیه
به که مه ملکرون، پادشاهیه
تاخونت دسرت نه یی، کس نابین به کمس
چهبله لی نادری، به ته‌ها یه ک دمس
بنز دسرت چاکه، غیر بینه نجامه
ماه راوه‌ستایین، مزگ‌خوت حفرامه
بنز دونیا دم‌بی دسرت به‌دیته دمست
هیچ کسی، هیچ کس ناباه به‌همه‌ست
دروان دویله‌نت له دسرت دستیتی
بهلام ناوی چاک تاسر ثمینی
نیهنت چاک بین نیش دیسه‌ته سمر
درخت (زرم) نه‌ین، همر بوزت دیسه‌به‌مر
که دوزمنت کهژت تنز پیئ پیا مدنی
زهنویون کهژ مبه، لای خوا لامنه
سرماهته تنز خزت، زه کاتان بوز خویدا
میه که بیری چاکر بیر تهدا
زور به سه دوزستا مهی خهته
تانهی دوستت له تیر دوزمن بهدترو
پاسه دورو مینوهان ایکیا خوزش نایی
بهلام (خانه خوئی) له هه تیدو لهی
تزو چاکه بکه بیده به ناوا
خهلکیش نهزانی، لای خوا نووسراوه
کردهووه نیمان هاتوونه نووست
گموره ناوا شیئ: بچوریک بئی لئ خست
که باوهوت بئی، هرواپشت دمبه
که بی پاوهر بی، چیئ دهست له کوهی
همه پاولی دوینا، همه پاولی رئی خوا
رک (بازگی) ناو جوزله دوو لا دخوا

***
نیولادتان به ناز پرورده مه کنن
چاک نابن خونتان رنگ پرده مه کنن
میرات، میقرژی شربی نهولاد
بین رنگ دستک و تنوو، نهدری به بادا
به میراتی عیلم، کور نهبری به پیاو
نوهولد به رنگی شانی دیه ناو

نوهولد گنده چند خالکی له ددوره
بابه خی نیمه سییهی هموهور
هیچ کمس مالی خوی به کمس نهداوه
که چی نامه شزی دهلمهند باره

dعوایان هانه سهر ههلات نازی
قنه دورو کمس نااین له نازی پازی
پاکورا نهکه گانه که ویته دیه
پاقره نهواو بارو، وا پایجیان دیه

بیه هموم دم ابوم کزو رهنجاروم
منش خریکم پاینجران بخوم
نه گهر خوا ده گا تری پیه دا گا
بن قره گومرک من سهرخوش شه کا

لیتر کمس رخنه له من ناگری
بابه سهر خوشی ناوم یبیری

بهلام که تری منی سهر خوش کوز
ره سیی نهسبین قولچی دمیست و برده

***
به چکه چکه قمرز نابزیرتـه وه
سهد به ریزه قمرز نابزیرته وه
نه گهر به سیاپندن بیشه سهر تکا
بلین نیکوزتان نابرووی تکا
که من ناغا بن تؤیش وه که من ناغا
بهره شهرمان کی به بژ داخا
نامین: نار دینن خوشی خوشیه!
بژ هاوین ناسبی تاومان بژچیه؟
کی معاش بژ ناو رهت نه کاته وه
موفتیش شیرابی، مفت نه خوانته وه
به گفت سهرو مال دریغی نیه
هاته کردهوه بابخی نیه
هموو ولامان شوکر ناواه
قهردهاخ ناواه زوردی ناواه

***
کاوله که گه وتهن هینده شیرته
زاری دووپشکی عربهته هنگوینه
ناوه مهنده پیاو پیاو موز، لیوان بترسه
لچ شوره په ریش بین، همه چهسکی قورسه
شاهینان په آهی کرد بزویه ژیله
پاوسته حوالوا بئی له بدرسینه
کار به دسته، دستیان له دست همهای
کاتیکت زانی خوا نانی بری
که خؤت خودبین و بزو خملک به دبین بی
نابی له دواپی رژوهئه همهین بی
دوستت شوه‌هئه که لته مگرینه
دوشمن شوه‌هئه پیت پئه له کمینه

 measles
به بین ریه‌های شمر چمن تهدید بر
نانت گوتم بی جزیش هر زان یِر بین
پی‌هوره‌ن هر چند خاوون دراو بی
نُر کچ بینه‌با، کراسی جاو بی
دلدارت نُبی به‌هیشش زندانه
همچنی دل ویستی هر شهوه جوانه
کِر کورتان گوم کاو تیم به وی بدن اورین
دستی و یسکی‌پیه و سوژوزنی پژولایین
به خالی‌هاه سرات به‌لاماهو
بیوو به تووله‌مار دای بی‌پام‌ووه
نازداری به‌هیار چند شؤنای و شاه‌گه
تأخ بین به پنمه‌هه هیچگه رنگک رنگک
که خوا پاو سه‌رخا بی که‌س نانه‌وی
نامن نامانه، نام‌یستروین دویی
ته و کِشی که خوا ته‌دی به داوه بَتی
کَن اینی پرسیه که نْز کوری کُتی
ممس‌تات نادری به‌زؤری چِم‌نه
لِس زووه به رفه تووریهٔ هِلک‌نه
نَوی به تاگ‌اته به باش‌ائم پی‌رنه
به‌راتی دینه سَمر دوو کُولیره
نُهاه خوی‌دی‌واری نه‌زاتی لاَی‌نه
بیو کرده‌وی‌یِشمان ره‌به‌ری چای‌نه
که سرکه توند بی قاب شه‌قلشیتن
لُش کِراسی نَسک دانه تلیشیتن
قل ویستی و هک که و بهخچه بروا
پژوهیوه کهی شیواو واشی پژنملوا
همه‌پر اراچی‌یهک نیو‌ناوغا نیه
هر چی ریش سوور بین هم‌زاغا نیه

تنه‌باله‌یناگری گن‌ناکان‌نهو
پاش‌روک سهوی پرن‌ناکان‌نهو
که‌سی دل‌سوز بی پوزه‌مور که‌سی
دور گایشی نشیبی لی دز نه ترسی
به قاسب قاسی که و بایهخ مه‌کسن
دیه بی پوز‌راوی جنی خؤی دیبدن
پیاوی دوربین بی نابی ته‌نیا بیین
که دوستی نه‌بی دسیشی نابی
نهوی به توندی لی به جنی خؤی هم‌ستا
کاچینگ روانی ماندودو بوو وهس‌ستا
هم‌ری چی‌نوزانی بیوته تابیه سدر
می‌یکه به خولایو به که‌لکه‌لی سدر

نوزان، نوزانی که هنیچ‌نوزانه
به خشیش رووی تی کا خانه ویرانه
خود به‌سند دیوی نفسی‌نپیدیو
خؤی لی‌نواوته‌دهاندا دیودوه
معلای به‌دخوو بیو بووه ورع بدای
به زور غمیته‌ئی خؤی به خملک به کا
نیوه شیخه‌ی موهچی مرهید و مرنیه‌گری
دشکی (برنگ‌ها) و خورونا پی‌تامره
به و باره‌هی شیخ به‌هم‌شت‌هفروشی
نیته‌وه‌ی پالهی مه‌ی پی‌دنوشین
گه‌نچین به رن‌نج به‌نیمه‌مینه‌وه
میرات‌بیو (نیوه) شهار نه‌مینه‌وه

هل تیئه‌نیابهنه سی‌سی‌مهشیت بی
به عه‌شیش نازادة‌هه دورو جهانی
که عه‌شیت‌نیابهنه لیشی بی گیانی
نهو سهدای سهودای عشقی تان نیه
کوهل که که وشکی ناوا کنایه
خوش‌چای نهویی هیشوه خوشنواز
چشیو فرشش بین، باوکت خوش ناواز
له مهیدانا کمس دمگی درمایه
که دوشمن نشکا زؤر کمس نازایه
نهوی هملکری به وشکو نها
له مالی خویا شای به حرو به‌ه
به‌ه شر دشیی به ناوا کانی
قهری نوا مه‌گه له چؤل برزایی
نهوی رووبی رود تؤ همل‌ده کیشی
باش مله به داخ نااخ همل‌ده کیشی
نستا که موجهی جاسوسوس نهماوه
له دورو نهم‌نامه بهو رؤنه باوه
دیته که (به‌ه) نیان به (کتک) سپارد
چؤن پارهی به‌زیان زماردو بژارد
نهوی به کتک به‌ه دم‌سپیری
دیاره به‌ز داره په‌زیش نهوپیری
نه‌لین گویره که به‌هم‌موو فیر بین
دست همل‌ناگری زکیشی تیر به‌ی
که تووینه دومری جوان پیری ناوا
نهو ده‌ه گویره‌شته چوار رن به نباوی
مسکین و تاغا لیکه لبه‌چوون‌هو
فوریانی و فوربان له‌به‌چوون‌هو
موشیر و سولتان ووهک گورزو قهالگان
هم‌آکیران له‌گه سفره‌ی دیووه‌خلان
وهجاخ کویر مالی ثبته و
کردن تنری نالا نه کیشته و
له دنیا هدا کس بین غم نیه
نه گهر بین غم بین بیادم نیه
که توونیه روزی بیو به وا نه فسی
زر که هنوا دا خودا نه تنووسی
نعلین تهور کلکی خوی نابر چه و
واوه نه بریته و که نه چه چه و
کورد به عیاده دوعای مهقبیوول کرد
له پله تولقه دری له زنا خرچ کرد
به مهار گیانداری پی نه زیته و
نهم تسسم ماریش بیووزیمه و
پیستووم ورده مهنموور دورنیه کری
بهره هم هر له لای ته مکی نه مدری
نهی نه و کسانی که که که ودرونه گگن
دهست به کلاوی خوانیتانا بگرنه
ثیرته لع حال کم نابه دسمه خوشک
منو ویرانه پیری نزا و مشک
وه ک جاران پیستان به ور ملا نیه
نهم دووگه چهور به ودلا نیه

***
پیکار دربارهی دولتمند به‌توان
پیاپی ناهمیشه ملل تغییر نمی‌سوزد
ژورن پیاپی له دولتی پیاپی‌کی پیاپی
گول‌به‌روزه روز له همسیا
ژورن نان براویاه به‌هیوا ده‌زین
به‌لام دارو گوشت ناشناپه یک‌یین
نیما که مه‌که دل بریندار نه‌کا
خوی به‌هیمه‌ده‌خمزار نه‌کا
که‌ر خوی‌ه‌میشی به‌هی‌خوش‌شی نه‌چی
تیبدا ده‌که‌روژه و تیر ورمده‌که‌روژ
به‌دخوئیه مندال لای باوک شرمه
زیسک به‌بیچوری خوی دولت نه‌مهمه
فمه‌چی بز دانوو وا له به‌دور‌گا
ده‌چمکه (وه‌کاشه) که بام له دور‌گا
نپه‌که‌سی دلی له گل‌ه‌م خملک پاکه
خوی پین دل‌خوش‌هنه له به‌د به‌پاکه
بر‌خی‌د رعوی‌نه‌اژه نمته دوزی‌ته‌وه
بی‌که‌علم‌مشیرش رژه‌نمی‌ته‌وه
ثنیچا‌ده‌رده‌گا رعوی‌کرد‌ه ولات
ترپه گه‌ناته و چاره‌ی‌شه‌ده‌ه‌ده‌مات
به‌لهن به‌رسیله‌نمبی به‌ه‌حمل‌هوا
به‌لام عوری‌شته‌به‌تالی‌نه‌هوا
تان‌نباپیتین پس گه‌شک‌که‌ناکا
تان‌ن‌گاری‌تین‌مره‌ه‌لک‌که‌ناکا
کمی نبینی دوستت بژه بده‌او لی لی هاونیا خشش‌ه
نهوی دوستتی هم در خوی نهوئ
خوی بی‌خ‌فوست نایینی شوره
بال‌مشورت‌مان تیک‌ه‌وت بی جاری
بژه‌ه میشی زوره گمه‌تو دب‌داره
به هیواه خلکی لورتی بهره بو
له باران رای کرد تووشي تهره بو
وی: جهفتالی وا مالالا ریما
وی: مهبندی، نمازت برهیا
سیهمن وی: هر خروم خاسم کرد
نمازیان برپا دهنگم لی نه کرد
جوهی که سعاله هامان نه کوژن
زؤردار هم برؤز خوئنی نه ممؤن
به جوانی سووتا دنکه هی‌ناری
به خت روعی کرده دیگونه چاری
سیاست بازی دوئیدیکی واپه
پژ دووله مهندیش هم بر پی دهایه
پژه گی‌هروده هندیدی بهو داوه
کویر هم‌تا نمرئ به هیواه چاوه
هیچ شاری خوشی نم شاره نیه
بهلام رفته‌با بواره نیه
چهندم پین خشش به سای دهوننی
dانشیم او نیه مشکه بهزینی
با سید نه‌پاره بماه به جؤی بین
من ته‌نها شلقه مه‌مشکه به گوئی بین

""
دنبال‌هایی‌هایی که رویت و درگیری‌های سیاسی دی‌لی دل داره
تا گروه‌هایی بی‌خانفه‌تت زوره
کاتیک خروش‌های بک‌هواهی‌های نژره
گروه‌هایی تیپس‌تی دویدی سیاسی‌هه
نه چه وسیع‌هه‌ه له خو‌ه بهریه
ناشین‌ین بو تیمه جستجویه‌تی
نالین کرودوکی هفر بز خویتین
نهو سای پشتین‌ین لی ده کمیته‌هه
که خویت له په کار جوئی بکبیته‌هه
نهم دنیا حیسه بهری زور دوروه
هما تیبو بدوی نهو حوارو زوروه
ژور ژار چاوی راش کال نه بیته‌هه
نالین چاوه به چاو نه کوشته‌هه
تیکه فقووت ندبه‌دن نابردن چیسه؟
نهم لوقمه جکره‌ی بن (لهمقمه) نیمه
که له عسر خواردن ناملی ناری خوا
نالین: جنونک له گملت نخوا
دسته‌نه تیسنسی دل شکست مهدن
بلی بیستیلا جوزت‌ت پی نهدن
نه گرد پشته بهستی به دوستی دوشتین
(گزی چی؟ و جاری چی؟ بژ ده‌تی‌نین
به‌شی‌خواردن‌نه مانگان‌هی چنونک
حوز پر نه‌بی‌به تنؤک تنؤک
گالستی منالان هاداتوه کایه
بؤ، مقؤو، مقؤو، بؤو به سـهراـیه
وئا به یاری کون گالسته پیده که کبن
لیمیان زوربر مهبن ناوی کس نابهین
به گهørم گهørم گهورج تئه ده کهوری
بهللام (رنیو چوو) سیخؤرمهی دهوئ
(ناشئه تنهودووه)ی زهمانه وایه
هرچئی که سوار بین شمکی لهدواه
لیبهر چهپکان زور جل خوار بوؤو
(بایی بایوی)یه وا که سوار بوؤو
نانی خؤت بجؤو ومرکهوه لهوئ
کلاآ تفرکی خلک دوزت ثه کهوئ
له (سنگوویاز)دا نهیبی دواکهوری
که بوؤو به خلکه ههر تئه ده کهوئ
کس تالیح حمام به فؤو گهؤرم ثمینه
به (بیشت لئی دانه) کولنج نهرم ثمینه
نه گهور (قارنه نؤوب) تهواو بزایی
له (قفل و شار)دا وهرستای جوار نانی
همچ کس بئ سیباز هینزی نه ماوه
تیستا (که وشها کهی عواری) پاوئ
به خوئندوواری کار ناینه گیر
مدیری بووهه (میرو گزیر)
(پنئی بئی دهناک)ه نروهیه نایه
نه گهور سهد گوچیبهی تیا راکنشیاه
بنو بنی تابروو زور چشته میباحه
نهوی بی دمنگه (کولکی مزراحه)
به گوریسی خملک نه چین پر داران
نعلی بی، نه بامان دیووه، نه باران
خوین به گریه سهرت لروت نه پری
کاسه که پر بدو نه وسا ده چری

itures
که بروی به حلقه‌های بردور گای خلیقی به سه رتاهندان لح بر چی که الکی دوای نگانه‌یی زور تازادیه‌ی (ش) ی شین زور جار (ش) ی شادیه کفره حمدم تا مرد قسمی له خوا کرد بهو حرفه لای حطق همایی دو بر سؤفی ذارقوی له لا حضرامه لای من فاجاع بین نهوما به‌تامه نیرگنه تقوتی عهجم مهمی کیش دوو کیش و هیوو کیش خویشی درویش نامن تانهی بیکس شینی کرد زهبل جنی نه سیه‌ری کلکداری گرت یبدم سی تی کوشی زردادری بیخوا دسته لئ مهدن له کرده‌وهی خوا گه لاویز همایش حووقی نه گرئ برهگی فادی‌تو و هزار نه درئ که به رؤز چرا ای نهوت بسوم‌تویتن لعه تاریکی‌ندا دوش هاده‌مینن که به ناوی پاک بخچه ناو نه‌مین لعه تینویک دادم پیکانه‌دهمین نه‌لین: نهم بهفره له پیشدا نارد بیو قوونیان به سری به پیرو ساند بیو زیندو و بیووو رابعی مهالیان یاخوا نهم جاره تاسر به بیویان من خسته‌ی مارو میروم له بهر بهو ههر لهم خاکه‌دا میری تورک میر بیوو
نه گهر نه تهویه نه یین به گزتا
ثامادی شهر به له همو و هختا
له شیتهپشدا پر چهک بنویسه
دلی دوزمانی پنی بترسیته
چوار کتیبه خوا چوار په ندی تیا به
که گنوی لی بگرن و گوو کیما به
تهورات و توویه قانع بی تیری
زهوور و توویه بی دنگ بی شیری
نینجیش نه‌لی: نزو ده که نار به
له دل‌خوری‌هی دیما رزگار به
قورتان فه‌رموویه پشت به خوا به‌سته
نمخته‌ه ری راست‌توسایه به‌سته
dوزمن به چاکه نا‌ست نمی‌توانه
سه‌هزل به ناوا گه‌رم نه‌توی‌توانه
که له گه‌ل بهدا همل‌سو و دانیشی
وه که شک که له چیه تپر همو ده کیشی
نهم‌هند به‌لی به‌گه و خوزراکین
نازین خؤم‌نان خوزراکی خاکین
که وتی‌نان مه‌که شیت‌گیر‌یر دوبین
حورام به‌تامه به‌زو شه‌پی‌نان ته‌زین
شه‌یان هنه‌گویی‌نه له دم‌نان همل‌سو
بزویه نهم خمل‌که به‌گه‌یه کا چوو
ناردی ناز دوک چوزن‌ه وان تی‌ری
فه‌رموو دوو دیست‌هی دوست‌هه‌یل‌زرین
پی‌که‌ووه‌نا‌روین له رزی‌جا رست‌هوه
خوا نم‌هو به‌گری شاری گو‌ساه‌هو
بنا‌ه‌هی تی‌ره سالی دووس‌ه‌ده
وا ده‌ده‌ده کو‌وه خاکه کوه بده‌ه
نه گینه که شار قله‌ناچوالان بی‌بای
دوانزه سواره‌بیان مهری می‌بدان بی‌بای
ئیستا که می‌بدان به سهرو گویل‌گاه‌که
همه مهره‌مره شوی سه‌ر لانه

***
کچ به نابهدل بوز پیر چوو به بوزوک
میرد بینزار نه کا شهو به نوشک نوشوک
هانام به تویه خواه که دستگیر
نهمکی به بوزوک به کهومه دست پیزهر
پیری په ک نه خاو (بهمست) ییانووه
نه‌مه قیرز کی دوری کوانووه
کوله نانی بوز بهستو بانگ نه کهیین
لای گوله نانی بی‌سمیلا مه‌که‌من
گورگپال لیمان که‌وتنه دوان
گورگ پیر بوز دوبه به حچهوی سه‌گان
به‌فرود همه‌کوز به حسمه‌تهوه
برجی پیریزن نزیک که‌وتنهوه
می‌عاشه که‌مان به‌سی دژرانه
به درو جه‌زنانه سین پاش تیلانه

نه‌عشارو نغمه‌ن وشکاپانه‌هات
ورده مه‌موران هم‌مو بوزوه به‌بات
گه‌روای کولله‌مان بوز پیشتتهوه
نه‌چا پیکوره نه‌بوزیتتهوه
که مه‌شکه‌ده‌نه‌تهوه ی‌پرا
مه‌شکه مه‌زوه‌ته‌ته‌تنزیلات درا
لاپووه به‌ده داو داه‌اتشه‌ه‌ن‌تاوا
خورمالی گیژ بوزوه وک ماسی سمار ناوا
به‌مانه خمل‌کم لی‌نهوه‌لا بوزوه
مه‌لا مه‌لا بوزوه بوار نه‌ولا بوزوه

***
نامه نامه‌دوئین که وئینه به‌هار
برزانتین دیاریمان چی پژ دئی ل ه شار
زوی که سن همیئن دمچه به‌غمدا
هیه و که په تکهو نابی به هیهودا
نیه گه هه تیریک له نیشان به‌دریت
به‌گهی ماموستای نیه ده‌دز به‌دریت
نیلیه پاشیوه هه له به‌غمداهه
هیه چی ریش سروئر بین پئیجه هه مزاغیه؟
قپسااب تامیزی بز درووکان هه‌یئی
که چی پژ نیه گه‌وسته گران نه‌بی
عیسا میقرژهپاک نه‌کره‌دهو
له عیسیایان دا موسا برووردهو
نه‌لین گه‌وسته کهئ ته‌سیمان پاکه
به سه فلیسی بهن هیشناچ باکه
ناته‌هواخانه ته‌میزو جوان بروو
له توئه‌دها توه‌کمان گران بروو
نانی‌گه‌رم نه‌خوئی تامی تامیه
که سارد بروووهو گه‌هنه شامیه
روئهیه شاه‌زایی نهم خروانه‌یه
به‌هلم ناه مشته‌یمناوه همانه‌یه
زوی باران باری ده‌دخل زه‌نگ بینی
ناوه‌و زه‌وره‌وه که‌رم همه‌له‌یدیه
هیه چی چه که کون بیو بیت بهبه بؤسه
ته‌هنا شنایه‌یه تا کون بیه خوشه
چاوه جوان نه لین: پایه شهروبه
مهربان دلی دلی که بابه
نویش که کون بود که امس لنی نابرسن
زماق نه کاتنه و خلک لنی نه ترسن
نیسان سیویگه کرده به چوار تانه
پیروی پی ده که این نعلیت هر رانه
له همه مرو لاوی شایی که یه شار
دهگی زورنا دن به هزار به هزار
نامین گیا له سهر بنجی خوی نمروی
و ماجز زاده بوزح خلک لنی نه دوی
بوزح مریشمکی روش هیلکه ی سیه
بوزح به بسین فیزو هیزی زمویه؟
که خوا دای هیچ کس یکانی کری کی
دسته‌ها داری همز خزوت گمره دیی
نه‌وهی خویندویه به نفتی‌داره
خانیش نوه‌هی یه نهو همه سهر کاره

****
نامزدی بوزنچی‌ها نهمن پهنده‌ی بآویز
رهم‌مان به‌جهنگو سهمه‌ی به‌مانده‌ی
پچن ممکن نیست و ک خوری خاویه
کوری هستی‌ینه‌ی به‌هیوای چاویه
ژوور دووک کاهی بروو پاکه‌ی دم‌هوه‌ی
چاوی ره‌شی خویت کاله‌ی که‌هوه‌ی
پیاوان هیند ریشان تاشی‌ی تاسوروس
وا لی تور کی نه پرن به‌مبعووس
به خویت بنازی کارت لی دوایه
به میردی نیه مدنیه به‌خوایه
مئه‌ی‌یان پرسی نه‌ی زانی کامه‌ی
سوردی حمود لی‌شکر زیری‌ی شانته‌ی
دندورک دریزه‌ی ماسی‌ی گر نیه
هیلکه‌ی کوریشی که‌چی‌ی مرن نیه
وره‌ی‌یان سی‌ی نه‌ی نیلی‌ی گرتوینه‌ی دار
حومکت‌ی‌ی قوم‌هارو خوم‌مار

ضعف
نهلین پهمزان لاقین‌کی ده‌بیه
کی ی دی پزانی سی لاقی هه‌یه
له مزگ‌وتاندا که‌وتنه (الوداع)
رؤزوموبان ترارند به ووه گاگ و هو گاگه
هین دینی توورو به وون به شهوه هه‌را
له قاپای سمارا هیچ‌گاردی نه‌زا
له‌یل‌ه تولق‌ه دریوش نه بریچ‌هوه
وه ق کاب‌رای کورد‌ه خهرچ نه بیچ‌هوه
بپوژ و تیان رؤزو تپسکی گرانه‌نه
به چاییک رؤیی نهو به سه‌زمانه‌نه
رؤزو و کریمستس گهینه سه‌ری سال
همر دوو پیک‌هوه گه‌پیش‌هیه مال
چه‌رخ و فله‌کمان به هم‌خراوه
به‌لام کس‌هین‌ی گروزمه‌ی نهم‌اووه
رست بیه‌هوه همه پوهشی پلارو به‌له
دهو دوری داوری دووی مانه‌چه‌قلب‌له
هو رؤزو گرانه حمز له سونته‌ت نه کم
که رؤزوو نه‌گرمه پارشیو بپوژ نه کم
رؤزو بیست و بی‌نچ شاپای لوهانه
به تلی‌یه‌لی جووون بژ تؤی‌یانهُ
پاش چه‌زی بژ من نهل‌لارومانه
به‌لام بارانه‌وه چی‌گا نه‌رمانه‌نه
ژیان‌هنعلی: کین گروفی له ده‌گمانه
پاره‌ی تابوونه بکا به چه‌زنانه‌نه

1. نوی‌یاه: به نورگی مانای بورک هینانه.
نهوانه‌ی که شیو به پشتو نمکن
فیکه به برای نیوه لیو نه کن
زستمان خستنیه تاریکیو لیوهو
سهد کویر چاوساگی ناباب به ریوها
که هات سهر مالا دستنویزی شکا
بی‌تر که نویزی نه کاله ته کا
ممالا سهر فیتره‌ی که‌می وهرده‌گرت
ثیامه‌تیه که‌ی پیده‌دستنویزی نه کرد
نهوانه‌ی لهجه‌ی لامیان ووک ریه
نمزانن پیره شهوکیل له کویه
نهوانه‌ی که ری به غمین نه‌خویین
چیلوهی فیلباری دورو قهوم تن‌نویئن
نهوهی که ناخواو پاره‌زار که‌ره
گرده‌کن‌نهوهی که‌ی پاره‌زار که‌ره
سکه‌کی نه‌شره‌فی گووم بروپِرو به‌لاف
وا پیمان نه‌الیئن: برَو‌هوئی نه‌شراف
جاهان نه چونه سهر بار مانگر
نهمان گوت هاتوین بز زگ پری و کور
باورمان نه گرد شخسو پساوی خودا
نهاشته به رپی پادشاه گهدا

کورپیکا توای دا به عاسلی خاتوون
پژیلگی گهیه سهد هزار تالتوون
نهي و مندالی نه بخسن نه خوا
ماثالی نهبی به میرد بابه خوا

کاریکا گهوهی نر لی بییایه
ههم دیستانو نه ویش به خوایه
چی میبووسیکی که کورک مونداده
ژورکس به هیوا به پهله پمله
وهیفی نیستا ههموروی پؤ نانه
لی ناگه رین نهم دولمه مانده
هاتوینووه سهر نه پریته پیشمو
پویه کچیکمان پؤ نادری به شوو

که فره میر بین بهر تابه بهسمر
(برسپی یا پدریو برمسی یوزوز)
کاریان له گهل یهک ههمووه به قینه
پؤ نان برهین بی تدوتن شرینه
دووهره کیوه فیشیه له ناوه
هؤمان که وتونه گویره کهی لوه

***
وا در شهداه‌ی به مرمیاوه مرمیاوه
بزره سوار بروني (داوود) دم خاوه
(مربیم) به رناده هینده به جوشه
تاکر لی به غدا نه زمری یوشه
نهمه شعر تیکه به زم ملدانه
پیستا حجز کهی هینده ناسانه
له خهو داد سواری کهیر تبعباده
بهلام به دیمن همر به سواره
بورجی پریزن نمسال که مسخته
نهو لی پیاور زورتر به رواو به خشه
نه گهر بهو پیکا به زورم و سمهول
همسازه کمانه چی ده گرنه کول
که شاخی گوییه به فری چووهوهو
بهندی پیشیان زیندوو یووهووه
بیم بلبل روله به یام دهمر
خشتم تین بگری بهردت تین ده گرم
که واکهی خزمه نمیکهیته بهرم
پرنه کهی خزمه شهیدهیته سهرم
که زن مل کمچ بیوه به تنانی شوانین
بئجی لیه نهدهی به کوله گوچانین
کسه که پر بیوه دیاره نمزری
بهردش لینک کهون توزیان نهپزری
leh گدال هاومالا مه کهوه ورتنه
له چیئی (سنند)ی تژ (فوزه طفورته)
تا ده سندهت بی قهرتمت له لامه
کهوم بئئنه گری پینت نالینی مامه
که میتار شه گهر بئئی بلئی چاکه
قولمه پینه نسمیه هیشنا دئنگ ناکا
هنگکلهن کهمه سروی هنگوهنه
خورمای کورد کؤزمله لا شرته!
نمرس مهملدەریئز خورما به جهواپ
بوزیه ده کهونه شوین کهري جهمجال
که له ناو خزناهاتو رینک کهوروتی
پئئر له ترسی له سیوهوتوی

箒箒箒
دل نهرو نجیتنی پیاواي بی که‌مالم
به حمل وویری دز دچه سهر مال
فرزانگ که ستیمو و واژی لی هینام
ژو تی گه‌پیشتم که چونی به‌ردام
پژ ده‌رنه‌دهری مه که‌هو سه‌ما
نه گه‌رم چاک برایبه له جیبه خیوی ده‌ما
گول له سهر لقی خوییا رهنگینه
به‌ردیش له جیگای خوییا سه‌نگینه
بچوزه شاریه که کس‌نه نتاسی
تیر خویت هم‌کیشی پر به کراسی
بیا، مینگ سن‌دانی توزر نه‌دایه ددر
پچه کل‌ریان دها‌ویشته به‌مر
خوا من‌ه‌ی به زوور ترووه دان‌ناوه
ههر چی‌ه‌ی کی دیکه‌ی خهیالی خاوه
قاجا‌چیه‌ی نهما ری‌ژی له‌ناوه
به‌توین‌ه‌ی لهم به‌من‌دو باوه
دار کشی‌ی ناری نه‌ردو دبو ثیست‌ت
گوئی دریژی گوله روه‌بری خوشر
ده‌رویشی‌ی به‌نگ کشی‌سهر ددنیه تاق
پژ‌یتگانه‌ی به‌تری‌اق عیراق

***
چاکه‌گت بوز بهد بی‌هندانه‌توانی
بهم‌نوبی قدری چاکان نازانی
باوئن‌چمه‌ک نه‌دانه‌ه‌ه‌تیو
ه‌ه‌گرزه فیتر نابی‌ی ری‌ی ثهم‌دیوودیو
موور تا نه‌ی‌تاشی نابی به‌نی‌خ‌ته
بین‌تینه‌ره‌خ خام نابی به‌نروخ‌ته
فه‌له‌ک به‌پی‌یوی خود‌ی‌ین به‌کینه
خوتوت له‌تاوین‌هی دیودا مسینه
سرما‌ن‌هما مار‌ن‌ی‌بوژه‌وه
ب‌له‌ل‌ام‌زمور‌س‌ه‌ری‌پ‌ان‌ن‌ی‌مین‌وه
چن‌ند‌خوشه‌که‌پی‌یاو‌دلی‌پاکی‌بی
ل‌ه‌ت‌ن‌گا‌ن‌ه‌دا‌دومستی‌چاکی‌بی
موری‌ان‌ن‌ه‌گمری‌ی‌ه‌بن‌باخم‌له‌وه
خویتمران‌دومسْزه‌ب‌ه‌زاوست‌وه
ش‌واب‌ن‌ل‌ه‌ک ک‌ورک‌ی‌ای‌لاوه‌چاک‌رک‌
dومستی‌پی‌گان‌ه‌ه‌ماری‌پ‌ی‌بگ‌رک‌
هو‌ژرْی‌ی‌ک‌ن‌ی‌وه‌ی‌دزی‌به‌نخیو‌کرد
ن‌اخری‌کوش‌ی‌شی‌و‌مال‌ه‌ک‌ه‌ی‌شی‌برد
جوله‌که‌ت‌ن‌ی‌ش‌ست‌ه‌س‌ه‌مان‌ن‌ه‌ک‌رک‌
دومست‌ن‌مل‌م‌ک‌کن‌خوی‌ت‌ی‌ن‌ه‌م‌ژن
همله‌کوک‌ل‌ه‌گ‌ک‌ب‌ه‌ک‌ر‌تا‌ک‌ک‌رک‌
ناگ‌ار‌م‌ن‌خ‌ره‌ن‌ن‌ب‌ار‌ل‌ک‌ک‌رک‌
ک‌ه‌ر‌پ‌س‌ست‌بی‌و‌ه‌ین‌زی‌ن‌م‌مین‌
لاپور‌ه‌پ‌ار‌و‌ل‌ه‌د‌م‌ن‌ز‌فی‌ب‌.

خوا‌ه‌موو‌لایه‌ی‌ه‌ک‌خ‌او‌ی‌ه‌ک‌دل‌بین
ل‌ه‌س‌ای‌ه‌ی‌ه‌ک‌ک‌‌و‌هو‌ک‌وو‌ی‌ه‌ک‌ب‌زن‌

***
خواعه‌به‌سی بزنو دخالتونه برو
کچگی کلاوی کردنی بزو برو
چیست بزو ناکوننی به بزو ناگری
خورمایش موتوری به نه کری ناگری

دیجیه نه مومو خلقی دیوه
له لهنجؤ لاری خزی ناله خشیوه

همه کاملی، به‌ردی له ناقی کسرا
ثایه‌تیکه بزو لله‌لته‌ل شمر

به زوری به‌نچه عشقمی خاین
شیرینی نورمهن کهونه‌دهاین

پیستن به عشق له بن کمنراوه
شعوری شوری بزو فهمه‌داد ماره

نعلین: فهمه‌دادنی کورده به‌چیه
ره‌نه‌رزی ووه که نو کوردن نه‌بین کیه

نیفسانه‌ی سهودا نما به‌سر‌چوو
نیستاده‌های‌ی کچ نه‌دآ به‌شوو

خزمته‌ی وته‌تن گوزه‌سته‌ی پاره
هم‌مومو بزو باره نه‌بین به‌باره

هاور لیری زمرد ورینگنه‌ی خزشه
که‌هاته بدور گوی خودگیری بؤشه

دورن درونره وهک بای‌بای
مهمبوعوسی بزووه به‌نوقلی بای‌بای

جوزجمه له دندوک له هیلکه نه‌دا
دوبوشک به بین‌قین بیشهوة‌نه‌دا
هعلول به‌مرز فری کوه‌ته سیر شاری
تیزی په‌ری خوی هیتاه رخواردی
نه‌وی نودیمی پیاوا گه‌روری‌به
نه‌دبی چاک‌ین‌بی‌بی دمرون دمرون‌به
دل‌خوشه‌ی نه‌خوشه دوره‌نای دن‌ده‌د
خملک بی‌پیاز نه‌بی‌نه بگر،‌هو ب‌هرده‌د
دو کنوری هاتو‌وه نه‌لین‌که ححاله‌ه
تینی ورووشوان نهم‌ی‌ده جماله‌ه
بزو موسه‌شهاکی زورور شاتر رام کیشه
پازیانم‌خواردو بوو به‌زگ لیشه‌ه
دووم‌ملان بزو‌یی تینی دل‌لین‌زوله‌ه
به‌بی‌تنو دن‌روی‌لو به‌ده‌شته‌چوله‌ه
نه‌لین‌گول‌ه‌زن‌له‌ه‌مه‌وه‌مالی‌ه
نه‌گه‌ره‌رو دنم‌ی‌یی لی‌دنا دنم‌مالی‌ه‌
من‌بزوی بسته‌ه‌ی‌نه‌دی‌خوه‌ش‌نه‌وی‌ه
چی‌له‌له‌دل‌دای‌نه‌راه‌ده‌که‌وی‌ه
وین‌ی‌بی‌نی‌به‌سی‌ده‌که‌رده‌سوت‌ه
وئی به‌ی‌رده‌که‌ذخی‌به‌ده‌ست‌که‌وی‌ه
کبارا وتووه‌ه‌همی‌روی‌ی‌ه‌ه‌ی‌ده‌ه
می‌قره‌وه‌ب‌نه‌وه‌به‌که‌له‌له‌ه‌لاوه‌ده‌ه
کهره کی عیسای بیدنه می‌کنی
بلین: گوزراوه تؤ باوئر مه که
زهرامهی عیسای موسا به سزار چوو
رووی دروزتی تیبدرا رهش نه بوو
تیستا دهوریکه دروئ وا ده کری
تاماتینی بهو به بال نه فری
موسایی هامان نه کوزن بی ثامان
زهری وا همه به میکن به هامان
پایا تافه روژ نه کل له به قین
نیمه بژه بریت تافه روژ نه بین
بوزانی قحه حیسی میلی زیاد نه کا
نیو پیشه چاکه نان به زیاد نه کا
چونکو محوتنای به نانی شهوی
بووینه عیسایی سئ خوابان نه وی

***
کورده دوئن‌دهیو پیف له دوئ ناکا
که تیریشی خوارد ررو له توئ ناکا
نظامی توقفانی نووهه هسه‌ستاوه
باوک نه‌ولادی زیر پینی خؤی ناوه
به خاله‌لاله‌هات به لهامهوه
بوو به تووله‌مار دای وه پاموه
نه‌گنر که‌لکی بین نهوسا خلله‌ه
ظیست‌نا دوری سووره دالمه‌ه
هنندیکمان همیه‌ه ره‌گی خه‌ه‌ه نه‌گنر
تای‌شن‌ان همیه‌ه له‌بهر پث‌ه نه‌مرن
نه‌مروه له لایان ساحیب مهنامی
پیت‌ه‌ه مه‌لیسه‌کا شیت و نه‌فامی
سیر‌ه‌ه سه‌یرمیه‌ه نهمیش‌ه نه‌زنیت‌ن
دین‌ن خومن‌ارده‌ی چی ناتوان‌ن
تای‌خز‌گه‌ه هیندیه‌ی سمن‌ه و جه‌سوره‌ین
چی‌دی‌بوو به دل له یه‌ک به‌بووری
نه‌ه‌قوم‌ه به‌زرو ساحیب مهنزلن
که له‌گه‌ل یه‌ک دا یاسوتو و یه‌ک دلن
نه‌ه‌هوی به‌ه‌هش‌ی خؤی ناره‌زایه
به‌ه‌هوالی‌بین‌چی‌رووی‌له ته‌زایه
تی‌ری‌دوست‌ه‌ل پینی‌‌زی‌ان‌ درابوو
زوراب‌ب‌ه‌تی‌غی‌روسته‌م کورزا‌بوو
به‌به‌ه‌رد‌بپاران کورده‌نه‌مرد‌بوو
به‌گولی‌دوست‌ه‌گیا‌نی‌ددرچوو‌بوو

***
به وانه وانه پدیاو نمیتیه و
خویک منتالمان لی نه زیتیه و
سرهو گوویه یه کمان شکاند به کوته ک
چند لیک خروه بوروین به شره گره ک
من دگویه میه تمزه کانیه سکانی
لی یهک بوروبویه دوزمنی گیانی
هیلیه رو به هبوود هنده دوزمن نین
نه ونده ی ثیمه لیک هاتونه قین
نوه نیشش کهوا راجیع به خوا بی
به زوری بازووی هیچ لایی نابی
پیشیزه کهکشته گه گه به کاره
بیارا ران یه تاشی زورو بیداره
نه گچیا کارمان لیسره لیه پاشه
پیسنتی بیشومان دومه بیه ناشه
ژاران نیتالیا شهرو گهای یه کرده
ویان خرایه پتیان لیه ناو برد
تیمه بهراو کهورد کهلشیه
تیک به هنه بهدین و سه گوه کهین به شیر
همه مور درسی شهرو ناخر شریه
بیوه هملکردمان کوره وریه
گرماهای هاوینه گرم‌می‌میوه‌ی
نخ میوهی نه مسال شرای پیویشه
کاله ک گران بی‌طرف لی نه خوارد
که چی کوتوبر گرماهای نی بنارد
خوا نهیداویت سالی توخهی که بین
شادی بیو تالی نه کوچه به بین
پیستا و خشتهک به خوشی و سه‌بران
هم‌به ثبواران بچینه سر پیستان
که چی به هیچه بز قینه به‌ری
له خوش پابوادن خز ده که که‌ن بره‌ی
عه‌ی‌زانگوا میرزا زیندوز بون‌نوه
شیرزادو شیرخان تیک همل‌جوونه
نه‌وه چاکی کرد بی‌لایی نواند
لای‌ه معایه، تیکه‌ی خزی نه کل‌اند
نویزی له پشتی دعم‌ی به‌وه به‌ده کرد
که برو به هملدا رای کرده سر گرد
خز من نه‌سن و بیام نه‌وه ناته
که بوزنی له بی‌ئ ناپاخوتم گرانه
له بشت که سوهه جماعه‌ه تاکه‌م
بزو ولائه که‌م به هیوا چاک‌هه
ه‌مل‌داهم ناوری بزو پچمه سر گرد
ناخ هم‌مو ناپی و چک میان ده کرد
نمی که له سه‌ه‌چمن نه کردن
دوج کس دمینی سایه‌ستی مردن
خزگه بزو چاکی وا یه‌ک ده که‌موتین
به‌هیچ قووه‌تنی دانه‌ده که‌موتین

******
نهو دمو بامخت لی بزو به دوزمن
که کهره دیمز بزو به بزوورون
نهو دمو هوزسم لی شیوا و هستام
که هره صیه هیلسا وتی ثراش و هستام
خرمته ده که هیشتنا لیم سارده
نیز خوا میلاگه لا نمیشه نارد؟
دووله بامند پاره به کم نهداوه
پاره بامستی نهروا له دواوه
نهوی پینی بالین: وا برون دمروا
به هیچ قفلیکی ناکری برونوا
نهوی جلوا خوی دایه دمس خهلک
ناوا نروآ زبهوون و بی کهلک
زرهداوالمه من جدارت تالوزاند
نانی شوانما خوارد گه وچیمان نوانند
له هر دنو لوته توسی جهزا بروین
ته میمه نخوارد دیمان تی هرهچروین
تاریکاای شهو نیسواره دیواره
نملین خاکه کهی بهده نهم شاره

******
نهمسال نتیجه بکه‌ی بانورا
وزر کم‌های ده‌روی، ناگ‌گری تیا گما
تا بهتران که می‌بوز، ناگ‌گر برم
نه بی‌نش هاونه‌ی شیر نوره، برم
نخ بوز‌های خاوی خاوون مرورت
تا هوا نیوایی بکا بابه تنی‌هت
ماه‌دار هاونه‌ی شیر تیکو، لیکه
په کین تیک‌هی‌ی بوز رینکو و پینکه
چونکو بوز‌هاین‌دی هنده، ته‌لابه
له خزه‌هت زیات‌ه، هم‌هلوی، مه‌عابه
باره دویل‌ه، مه‌ند نه‌یکوزی‌هو،
سال‌سی‌ه، هره‌واره، بگوزی‌ته‌هو،
پا سویه و رویی‌ی بوز کاریکه، خیبر
به‌خشی و جاوی‌چز، لر به‌ام‌ی
چاوی‌ی تیر نخوا به‌هشی، خیروی
گوز وایه‌ی خاکی‌گوزی، پی‌ی، پی‌نوی
نه‌ی، نه‌که‌سانته‌ی به‌خز، هدنزین
تا دویل‌ز حسره‌ه به‌نام و یامن
هونه‌ی، نه‌وه‌ه به‌خستی، له‌گژ، بین
چیم‌ه‌ه‌ی تنز، له‌ی‌ی، تیک‌ه، بین
جه‌وه‌ه، بزو دادی، حقه‌ی، به‌هایه
به‌میردی، نیه‌ی، زوزر، جار به‌خودایه
من سنر روزگان‌ه، خوؤم، بی، براوه
نظام‌ه، چیم‌ه له‌م، به‌نام، براوه؟

***
وا گرد برونه‌وه پایایه براکان
بلکه یک کهون هیم‌میتی چاکان
به مان وک نادری ناو درک واوه
برایش لی گه گلم تایته کایه
خوزولتاوه بازی لا چا نابی؟
گویلکی خومنی بازی به گه نابی
معلقین: شیلاوه مایه‌ی بمیره
فیته‌ه‌ه‌ه‌هینی نزو قازان شیره
مهدی روهیرو پیاو نهادا به شوو
ژور دوستی سرس تان به دوژمن دارچوو
خوا مروسا باز سمر فرعمون نه‌نیرئی
که چی جار جار مدر به گورگ تمبیری؟
پیاو پس بوره‌پیاو رؤی خزی سیرف کرد
که چی بی‌ی ده گوته ب دوژندی خزی مرد
نهو کانیه‌ی ناوری لی دخویتووه
به تایوه کاری پری ده که‌بنوه
نهوه که وفای باز دواه خزی نه‌بن
نیتر نژ دمی‌هیوای جیت بین بین
سیاست بی‌شهب‌تاغای بین ریشه
بوله گه لین پیاو بین نیش و ریشه
ژور ریشه و سمال ناشراوه وه که‌هنوان
خوزگه ریشه نه‌بون به ممؤدی زننان
نزوی زننی پرون به گه‌وره‌ی گه‌رونک
نه‌بی دسمته تر بچنه به‌ور خوده‌ک
تنهاهای بسیاری چنین دریافت
لکه گری پنهان به‌زره بی‌پنی
به‌تاویلخمزه سرور دل‌دهی‌هفتی
دم بز پاروی خلک‌ها دا دچارهی‌هفتی

ناری چندی‌ها راز فرم‌مان که‌هه
بزو عالی‌هس روزه بزو ثیم‌ه شه‌هه

***
جالینوس نعلی: تاقیم کردن‌ه
هر قومی ناسرا به پی کردن‌ه
هندی و حج کیمی، فورس و نه کم‌ب‌ور
تورک پیش از١، شهرومند سفر در
فارسی برهی و مبیانون پره‌رهی
کوردو نازاوی، به مالو سه‌ری
حمبس سه‌داقه، شامی و شه‌تامه‌ت
ملالو فروکی، زنگی و حم‌اقه‌ت
کورت و فی‌به‌یی، دری‌یی و بین هس‌ش
له دوو جه‌تنان بیو شیخی نویز فروش
ناín و نوینی موزه‌ردی چاو کال
شهوتهت بهره‌ستی ره‌شی روو به خال
کویزو حافیزه جوله کوو حیساب
به‌نگگو کساسی دولته‌ت و شه‌راب
جاف به‌زیانی، همه‌هوند بز شهر
شیخ و ته‌فرقه، زنگ‌نه‌بیو گ‌مر
پش‌در جهن‌گاه‌ور ری‌گن‌و به‌ک‌هن
شوانه دز‌یی به نا‌بان‌نه‌ک‌هن
بان‌به ی دن‌لین‌نی‌س‌ح‌به کوژن
سی‌وه‌بلی پی‌ستا قامک دم‌رن

***
به ریسی خالکی بوزن نلمی‌ی به‌ته
زوبان‌ان پیلی سیرات ره‌ه‌تنه
پیاوا زور بملی بوز دوزوه به‌ره
له‌ریشا نلمی‌ی ثاره که‌ی تره
وختی نه‌توانی به گزر مین دایی
پژ به‌هر هملستی زوری مین بشیی
پین له مار مینی همر جهند سریش به‌بی
مچو ری برهراز له رو بریش بی‌بی
ت‌نه‌ها گاجویی زیان نه‌نوینی
که‌چی گاگه‌لی تنوه‌نه گلیتنی
پیستام‌من بزی‌نه ناون بوری‌به‌بی
خه‌تا سوروره‌یوه له خوم نورره‌یوه
دن‌ی‌ا شی‌واوه به‌به شریم ب‌بی‌بی
دهست به‌به کلایی خوم‌وه‌ده گریم
هی‌شاکوو به‌پیستان به‌ره‌لا نی‌یه‌بی
نم دوم‌گه چه‌وره بی‌به‌لا نی‌ه

***
به حوضترین و ت: خوا کوریت باتی
وته: من بی بار، ناممت ساتی
تا کار نه شیوه ناگانه سامان
وخته بی: هنگوین بچمه هورامان
ناوی پایان لبه سیاوش نه کا
نوهی تیر نه خوا چی لبه ناو نه کا
شاره بن کاری زوور به کار که‌وی
پیاوا پیاو هورگیز تیبدا نام‌ره‌وی!
دیپ فریه کورخیا ناوه‌دان نابینی
پیاوا زور بلی، نوک‌که‌دان نابینی
هور چی خم‌که له زوور خوی‌هوه بگری
نوهی دین‌نستی لبه هوری دم‌ره
نوهی به لوهد رپی دوست نه‌روست
بی‌به لب‌قیش بی: زوودر دوستی
هورا په‌برستی هیند لوودنه به‌زه
لوودی نمی‌ینه کولنکی نه‌زه
په ک دل و به‌که‌ان چهند خوی‌هه‌پاران
بی خهم، بی: به‌هرا له ته‌زوه‌پاران
پی‌جن و دوو روزه دینی رابودون
دوشمن له پردم تامهرد هر‌دل‌ریه
به‌لام ووه ده‌ستمان خویشمان بلاوین
په ک ناگرین بیوه وا بی کلارین
سدرماهات به‌گرگی هم‌تیوی دری
هموره‌ی خورمانی چهل‌توکی خوری
نهممال ناترس‌سم که لافاوا ببیا
هیچ گروشی نادمه‌ی فیشالی بزبیا

من دهوری حمربی عومومهم دیوه
نهوهی بترسی دنسیتی برپوه
پوهه حجت‌هنه که باران پباره
لهم بیْ تمواده رسگار بین شارهِ

هممومه له تیروا ناخ همله‌د کیشَن
هیشْتا بی‌مالان شاوا زاده کیشَن
ماکینه‌ی گه‌وره‌ی نله کبریک همات
خوا یار بش نوروز فهن که‌وه ولاته

نان و گوشت‌نت‌نخی که م کرایوه
پارهی گیلْژواعت؛ وهک خنای مایوه
پوه حمسه‌ساهه پیاو بیستِکین
که‌چی له ماسی رَسَسْم ناسیتین

پوه ماسی توتین نهپرسنوه
فاغُنا (ماسی) نهبه شنوه
به‌نه‌گرُز خورجی هموسارتْهْنیه
ده‌رووی خاو تمه‌ها به لارز پرینه

نه‌سی‌به هموسارت‌زوو به جل ننه‌بی
پیاو سه‌رژو به نسْتْزی شل ننه‌بی
لیبرده دا چاکمه نعزاکمه گمه
کوئه ک له به‌هشت هاتوته ددره
زور جارم ونوه خروو بئ گویه
کوئه ک دناتنی فوناغ له کویه

نامور سه‌بان‌مان گه‌ست پرووا‌هایه
خويت هموه‌کيشهو مهروه به عیوان
تفه‌نگ به نیشان به‌سپیش به‌مه‌بی‌دان

نیست‌نیچه چو‌توت به‌هانه‌نه‌به
به دست‌نه‌لک‌وه به‌کلاه‌پی‌پری‌زور

شومره‌ت ثافته‌نه لیبت نایته‌وهو
جام بشکی به‌لام نام‌سری‌گنی‌ته‌وهو

شمری سیاه‌کی گره‌نی پی‌نه
گه‌ر له کوئه کزوتو کونده له کوئه‌نه

نؤ خوا لی‌ی گه‌ری با حال‌مان وا بئ
تا‌لی‌ی تیم‌مه نبی‌ی شوری‌با بئ

به تقویم سه‌رانی نه‌سال‌خشه‌ته‌ره
مه‌که‌به که‌پی‌شان‌نه شار به‌ده‌ره

له مه‌عیاریف دا هلال شار به‌ده‌رین
پوزه‌نه وک خاکین هلال خاک به‌سهرین
شهوی پاییزان پیران ناتویتئی
کامل‌شیریکیش نیمه بخوئیتئی
کامل‌شیر له دیهی (ماوهته)
کامل‌شیر کوشنتم لیاسن له عنمته
شوه‌مان دریژه و روزمان به ههوره
نم‌کمان سویره و پلاومان چهوره
هیچ کمس نابیتم دل‌سوز زی بیومن
زور پیاو نه گئزی زناوی (کانیه سکان)!!
گونایی کمس نیه خاتمای خوئانه
چیگای هیوامان «گردنی سیه‌رانه»
همئدی به کلی باوکیان نهنزان
همئدی بنو ناشروم ناواته خوازان
همئدی ککیکان له لا وک شیره
همئدی هیندی به تاسکیان تیره
نملین مردو و شور پاره‌ی بعیز زوو
خوای ده کرد مردو و گور به گویر دجوو
به‌ره‌ی پینایی نه‌سپ و شیر وابه
ساین مینسانی وهک دیو له لاوه
نه‌گیشی تیمه‌چژون سواریان نه‌بین
دوز هیندی تیسه‌ین لیسان ناترسین
زن ته‌راغ ته‌ده‌ین شهو نه‌کا زور باش
نه‌لین فهی ناکا بومان بوو (به‌چاش)
بنوئی گول له لای قالونچیه دورده
زن بی روهموئری ناجیه پیه‌رده
برال فم بیاگه سهیری جهند خوشه
من بین رزم تیره، بی‌پژه، بیدوشته،
تختیچ که تنستا زور دار بی‌هیجه
له بیرته بهیگهت گاله و گویسه
نه ک ته مره و وزیر فهرموله‌ده شابین
لدم زیویه‌ره قره چه‌ومنده نابیه
که تز خزت شل کرد له روی ناکه‌سیه
نیلی: بروانه چون لیم له‌ترسیه؟
چاکه له گلد بهد خراب ناو نه‌برد
که گورک بخیه که خوای مهر تخت گریه
میرووله که خوا غزه‌بی‌ها گریت
کاتینگ زنی له پر بالی گریت
خانویکم که یه‌به‌زور ناتنه‌واوه
دارو په‌ردودی باش نیستنا نه‌ماوه
سالیه سی جاری هم‌دل ده‌گیرمه‌وه
له پر ده‌روخی ناحه‌وه ویمه‌وه
نه‌مزال مه‌بیوسی خاتوه‌ته‌ده ره‌واج
ره‌سی نیفتیسج که‌نه‌ته بدر میراج
به‌لام عومرو رزق له به‌راتاییه
بی‌زنان به به‌رات که‌دیه کایه
شاهی شابی که‌لوغه‌ی دراویسی
له تازیمه‌ی زن‌ن سره رم‌ده‌تاویسی
وا رومژان دئ نه‌بئ به کویخا
په کی که‌شکه و گیم نخوا
نه‌گه‌ر من بیلیم: رومژان نیه
کئ لیم دی برسي جهزاکه می‌کیه؟
چونکه گونه‌های لوهه گه‌وه‌تر
نهم‌ته زوره به باری حوشتر
با‌اقل دچینه په‌رده ثعتیکاف
چونکه ده‌ثنین بزو په‌شت کیوی قاف
نه‌و مصلاپست و داو هیدنگراته
به‌قه‌د رکاتی ته‌رواپیمانته
تاریکه شهو و شه‌حزاپ له ناوه
رومژان بجو جنگه و ده‌فه‌ره به‌دنواه
له نه‌فریقایا برووه به گه‌ردهش
دونیا شیواوه و هک میوی قول‌ره‌ش
چاران جوو‌له که خومی ثعشاوا
بی‌که‌وه‌ته درووه قوری دین‌وا
ئیستا بین‌وه‌ی که خیمی بشیوه
دروی وا ده که‌وه به‌قه‌د رکوی
نه‌لین: بژ مئم‌مور مئمشوره دراوه
خانرو خوئیت بژ که‌س نه‌ماوه
که‌چی پی‌کماره داشی دام‌ی‌ه
نیازانین تغییر و شهوی کام‌ی‌ه
به کان تعریفی قانونی پرستی
وتنی: نهی‌زانتی نه‌گهر نه‌ترسی
وتم ممن ثبت‌تا لب دونی‌تادا نیم
به خوارده‌منی و خوارده‌بند نعثیم
قانونون بوز بزه‌زم و بوز زه‌بناوند
گؤرایی له سهر قانونون، په سندنه
جاران نه‌بانگوت (قانونون) ریزه‌ر
به‌وی‌وینّدازه‌ی به‌هی‌هورگز‌مه‌نامه‌ه
ی او سه‌ی‌تی‌می‌ی‌کی شی‌قانونون‌عیبوو‌
قانونونی خوامان لا به‌سهر چرووه
هنده‌ی به‌ه‌حربه‌ی خویان‌هم‌ودنین
نویانی تی‌سره‌وی‌لای‌رای‌دانست‌دین
تی‌مه‌کی اوی‌ی‌شی‌ه‌گه‌ره‌کین
که‌بونه‌نه‌حربه‌کی‌دمل‌ی‌یه‌کین
هنده‌ی به‌عیلی‌و‌خویی‌چاک‌تینم‌ازن
تا‌ده‌من‌حسری‌باه‌نان‌و‌ین‌ازن
وه‌کی‌ی‌تاغ‌کشی‌دینی (سیا‌مین‌سیور
م‌ده‌ای‌گرز‌فران‌کرد‌به‌وای‌دی‌دور
که‌هانت‌تین‌ره‌من‌شی‌ه‌ه‌ور‌وام‌دی
که‌چی‌وه‌ه‌دید‌دا‌زوز‌ه‌بی‌ده‌دی
به‌وه‌تین‌گه‌بی‌کی‌نه‌تای‌بی‌به‌پای‌
چون‌که‌به‌دروز (رجال) دی‌یه‌نای‌و
جراحان کاسه‌های دو که وچگونه تنا بتو
به ریزه هیبر کم نزولی جیا بتو
تستا هیبر که سی یپاله ی خوی پر کا
به شی کم نادا بشنوی: وا خنکا
(نه سکمه) جراحان که سیرمداد بتو
هیبر چوار ته‌رفی لیو دیار بتو
تستا گهوره کان فؤلتیغ، نشین
نهما لاو نه‌ولاوا دوای خویان ناین
خوی‌گه نمو عفقله ی پیش چوو‌هوه سه‌رکار
له سه‌ردا نه‌ماو نه‌تیتاوات کار
لازها گه مأینه بونه مبردی کردن
به سه‌ر لیوومه شوپچکی دم‌بدو
امست و راستا بیستا بیونه موده‌ی کون
شهر و دریقاتی همه‌شوه واردوون
یپستم لاماکه‌ی دیی (سی‌ماه‌ن‌سور)
نه‌حولی مینی کردوه‌هوه له دست‌نور
وتوبه‌ه تاکرو پیپش‌هی دروز بدوو
موتاه‌م‌ریب‌هوه هم‌ه‌م‌سره‌خ‌دوو
بویوو‌ه به عوزوی مهلیسی عالی
ژوری نهم‌ما‌نو بیوی به وای
تستا که تهرکی دروزی کرودووه
جاو‌ری‌هی که‌شو پالنژی مرودووه
نه‌ما ولایه‌ه ابوبه وا راستا نه‌ردا
نه‌ا راستگویی‌ه نه‌وی خسپهه دوا
ساف دروون، داری دستی به دکاره 
بوزه شهرودار زوره لبم شماره 
نهو قومه وهمی پیشه دهون به ناشه 
سییری رودو روزه لبه پاشته 
نهو پیاوه گوهری که خوش باوره 
به دست خشکهوه میکوتی ساوروه 
زنیهار خوار داست به کم ممینه 
بوزه به کینه لیست نانه مینه 
هي وامان همه دیچه لات خوزشی 
به خزت نازانی، نآده تنوشی 
به بنهدينائه پیاو عاقل دمبی 
همدی سهر جلو زوره مل دنبی 
همدی به فربو گیوه به پایه 
شیتیان له بهره گی فرصته دایه 
که کسی بوبری پیسهیلا بکا 
وهره سیر که چون ثابر وویان تکا 
سلاحیه‌تی سالحاویه نیشه 
بلیم: نهمه رهش، نهمه سپیه 
كه که لیمه درشه ومرگریقه و 
دنبیه شهرو لی دنیچه و 
چنیزی میلادو لیمه به که وت 
تخ، بزیه به که ناکهون جوئن 
جوان حاچی ابخاری باویو 
له بمخیتی لیمه گوزی بی ناو بوو
پیاوی ناوه جاچ مهخنه سیر کار
هارپیاکانیشی ده کاب به بی عمار
نهوی تیکوکشی و نیش بکا بی دهنگ
(دهماوهیرک) دیو دهمیک به پارسی نگ

نه گی دم بلیت تامشزی کن ده کهی؟
نمایم یا خرابی با به جن ده کهی
همر جهتی زور بی همجران یک کره
عیلم تا زور بی به هما زورتاره
نه دم تاجیکه له نوووری په زدان
یک هره سه رو بچه ور تامسان

بیشه دم ناوه نهده بخته دیه
به نه‌دیی تی گی پر شکت بس دیه
بیمه خوه نه دیوه دم قالمی دو مره
له سر خوش گی رگی نه خوی ده کوه
بیه خوهی لکیشان زیمی بوژور گن
هنندیکی نه همه سنبلی لار گن
شهروجره لهبه (سهبه) دامنه
که خواردی رو رؤیی پنیت پنده کنی
به یاه نهیده بهم بی نهزان
لیسان به وروه قهوی زس‌تائن
تأخزر گهره‌شی کورسی چی لی هات؟
هیوا بیه قابزئ نرس بیز دستهلات
بیه (دز) به هیوا شیری مه‌بی ندزی
کاتیکی زانی به‌رخ مه‌بی مزدی
(بابی باپی) به کایه‌ی زمان‌ه‌
نهمی چهرخه‌ی کونه دهوران دهوران‌ه
بهندی پیشیان هم‌چند بهند به‌سند‌ه
بهندی نهم بهند به‌سندی به‌ن‌ه
نه گهر سعادت زور دیدی لی دید
ناتخی تیک نجی نبی فریادی
به سمر دوزتای بی بی دیاری موه
لبه چمکره کین بماری موه

که یشیکت کرد زانیت ختایه
بگمریتهوه بوژورگی تایه
نه گهر لیبرودی بی بی شیمانی
نه نجا لهزتی عیندو دژانی

نه گهر بی بی قین توله بستین
خویی رهکیت لای خزت نایینی

نهوه جنیوت پی دهگنی این
که جنیوت پی دهگنی این

که دورو کس ثاکت بیه تی چاکره
به سر هر روزی سفرهی لیه حاجره

که سدری هودای ویجندت به ردا
نهم در هودیوت زور دی به سمردا

نیلین: پیریزن به تغفره مه کره
که چی جوانه کان که خوانه دهور

بیورجی پیریژن هیپشته ماویمه

جوانهژن پیشین بهندو باویمه

بهیشتران چیه کس بهوان نادری
یسان همودن ثامده خلک نانی ببری

نهوی به ناحق نانی خلک نه بری
نگمه ویستو و ترس بو خؤی نه کری

بیلام هننده کس نانه هل و به دخوون
خویان چاوهری ی دم گردی زوون

***
چیزهایی هنگام برو به بهبهانه زبان
گالته که ورته پل بال به ندی پشتیان
پایه‌ای نیز مرد قانونیه شانی
وی‌بان‌چون لیه گهل قولدا گه توانایی؟

وی‌بی‌بی ماته‌‌بی‌پی‌پی‌روهی دیرنیه
سارابا به‌گلی تازه‌ی دار شی‌ه
من به‌گلی رهش ملی‌بی‌ره جی‌ه
که ماته‌گیری‌ی عائید به‌ریده

من سه‌گلی دیوه له سره‌نیلک
قه‌بملی ده‌گریک له گویش‌ی تووتهک
ده‌سم ده‌رمانی سه‌گلی قبه‌ه
خامه‌ه روانه‌ه شاره‌زای نه‌بی‌ه

سین بی‌پرود...
ما‌ری‌نیکی به‌گلی به‌به‌سواری دمبوم
روژه‌ی به‌پی‌شیک به‌بی‌ره دمچووم
تزرک‌ن‌تازه‌ی زنیک‌ی نازدار
بانگ‌ی مرده‌ه من وی‌بی‌بی‌ره سوار

سین‌بی‌بی‌ر دارم ن‌سارام نی‌یه
له‌نه‌ن‌د‌ه‌رس‌ده‌رمانی جی‌ه
وهم‌له‌هم ده‌سرگارت دبی‌ی
نه‌گهل به‌ی و دلی‌ه من بی‌نی‌ه‌جی

وی‌بی‌بی‌ر ناج‌ی‌ار دل‌‌سی‌ی‌بی‌ن‌ه‌جی
به‌یلام‌پا‌ی‌خوا تؤیش نمه‌ه‌ی‌ی‌ی‌بی‌ه‌ر
هارو مار (وودمی) بای‌ه‌شبان بی‌و
هه‌ر چی‌ه‌ر نه‌بگر‌ت بی‌ز نه‌ه‌ی‌د‌چووم
له گمّال یک چکیه تانیان بوز ده جوو نشویکی ده هاوهیشت پرسگاری ده بزو
نه منهنه هارو ماریان چاک نه کرد که چی (شایبا) یان به گورگی هار مرد
جه کیم له دودی کسی خزه کزله پژام خزمانی ده که وونه پژلبه

***
هندهی که له پی بمرزه نئبهوه
که که‌ئتنه خوارئ نی‌بورون‌هو
که به توونچیتی برویی به حهامچی
خزت لین ناگوزرئ، له رئ ددرننی
به‌لام که له پر هاتی برویی به کوز
نان خوزرئ ده‌بی، سه‌لی سفر‌در
نه گنر پر به پنی هاوپی‌کات بی‌بی
پنت نالین کیا ائ نازانن تن کینی
به‌موربه له ریز ریزه بته‌رئ
مه‌هستی و هستای دلاک نئی‌رئ
نه‌خواه‌لایا و (زوه‌ل) که‌وتنه ناو
هرهچی به‌ر کهوئ، نه‌لین کلک براوا
بئ نک‌که‌مولن د دچ‌نه لای دابیر
ن‌مانتیریته لای بئن بئشیر
شیری دابیر خوزر، بئ کلک نهمیتی
سیگ به هزی کلک تیسقان نئ شکیتین
پیره‌میرد هاتی، پنی و ترم پسیرئ
هر کس له باری خوزی گورئ نئ‌زمیرئ

***
مانگی پروش‌می دووکهال درنآچین
خاتو زمهمهایر برچ هم‌له‌هایچین
له قلیق‌هاته‌وه نیشه‌سهر هیله‌که
مه‌بوندا خالی بوو بو بیروسیله‌که
ککل‌که دووفاچی نموون‌نی زهیله
شره‌زور نه‌مسال له راوکه‌ر کهیله
عمه‌همال دلرکهوت، سالی کولله‌به
به‌لام بو نده‌ودیوه نه‌زمز مله‌بیه!

باى به‌هار ده‌شینی! کژلاره‌ی ده‌ئی
بژانین به په‌ته‌ی کی سهروده‌که‌وئی
کژلاره سالی‌ن تیره‌وه سالی‌می
نه‌مسال بردوی زناته‌ که‌می

به هؤو به هیوای داری بحلکوه
وه ک فرهرژکه‌ین به دمس خحلکوه
به‌لام له لهشي چاله‌که دچین
همتا لیمان دن پتی قعله‌وه دبیین
هینده که بلیی که می‌داره جاکه
قوله‌پینی دسمه‌ی هیشنا دنگ‌ناکا

به که‌ر ناوریرن به کورتان شیرین
وه ک سووره‌وه الهین به خالمان فیرین

***
نای بوز نهو ژوزهی ترس دی به‌سمه‌ها
کونه مشک لامان نه‌پی به سه‌را
که که‌وید‌وه کومه‌ماره ی‌باران
نعل‌هايی نه بامان دیوه‌نه ی‌باران
کویخا جوامیری همه‌وه‌ند ده‌گوت
های جوامیر رؤمو عه‌جهم وا له دووتوت!
سئر زکه شاهان به‌نهمای‌نه‌بن
پو شهوه‌ده‌شي همه‌لك‌نری‌له‌بن
نه‌مها که جوامیر دنگگی دلیری بوور
تیپ‌ی همه‌وه‌ند زنیشان شیر بوور
نیستا من‌نه‌سم دولدل‌م پی‌نه
نادخو نادرس ن له‌شكرت کی‌ه
له هم‌مویی خوشر خبیال بازی‌ه
حوکی سه‌ری به‌نگ‌یه کازی‌یه
نیبال‌باییه چاره‌ی دل‌تنه‌گی
شراب به گهردش به‌نگ به بین‌ده‌گی
به‌لام به‌نگ کیش به مچوزه‌گوئی‌ثاو
ژوگ‌علت‌له‌ن له ی‌نه‌پی به شه‌ش‌تاو
هم خزوم نه‌یزانم شه‌رجب به‌نهم‌نیوش
گوئی‌زمله‌ول ماسیه‌وه‌سربیه‌وه‌ه‌واه‌خوشر
جووجه‌ رسمي دوو خووی به نیمه‌ داوه
که بیین پیش کم‌وین بؤ پینمان داوه

یه کین که سرکی له هیلکه جووقا
تویکلی شر د کاله زیر دندوکا
دوم، پن ده‌عاوی میراتی باو ک
یه چتر کوزر ده کهن به شهربه دندوکا

نهم‌نه شو خاکه‌ی جه سروشتانه
زیر له هفی نه‌دين، خوو رو شتمانه

دومانی هیچمان له ناوادا نیسه
نهمان له جول نوه بوش پر شقینه

که‌ویش خرویه‌کی خزی پین به خشیوین
دبله بو نه‌وه شایسته‌ی دینی

که‌مو دبمه‌نه راو به فیل ده‌خوینه
هاوچینس‌ی خلیان بو کوشنن دینی

نیمه‌یش ته‌سیخ و زیکرو پیستیفار
که‌چی چه کسکولمان پر له سیخيار

دبینن برپوی کمسیروه کزین
داسنیان نهدنی دستیان ده‌گزین

به زمیلی زویلیش نابینه‌ زیر بار
زمیل) دریژی بهست وه ک روزی به هبار

تانه‌پریم‌وه نهو نابیریچ‌وه
وا دیاره تادیست نه‌نیته‌وه
دنیاکنی فانی کاروان سواری رنگ‌
نیلوه دل‌شادمو نمو نیلوه دل‌شادمو
تاوین عیظ چشید خانه دندنت
حکمت می‌زنی و کلام فرانتی
به عشایری دعووا حلق ده که
شاعرند شفق نخواو وستا تن دستخن
له خست دنهم وجو مه کوه دنوره
دهست به کلامی خوتهود بگره
له کشی تزیبو مه گزرن بز نال
پژشیهکش دمی تؤیش دخمه همه جال
دهستی خوی دوید که خاوهن دمسته
دهستی که ودته دهست، دسته طری به هسته
نهو کار به هسته که کار شوناسه
کرده و ناسه خاتر نه ناسه
نهوی به خاتر ثهم رؤ دامه‌زرا
که نه خر گوزا پهته نهو چرا

نهوی به هیواه ره چا به دریل بن
نیبه گوزی دایم له زیله زیل بن
یا وجود ثیستا کسی نه ویه
نیبین نیم دنوران بز یه ک شهویه

دیاره نه با خه که تایهته بهر
بریسه یا پار نه بیری بزهره

***
به حشتیان گوت حوتیرا کوریت بیووت
و تی لش لئه لئو من بار لا نه جوو
به زمبلداریان گوت چی بیو نهم که تنه
و تی مهار گ له که ناولان جهنو.
زیلمه ژمل کوه بیو بیو دله له ژره
له باران رام کرک کوهتو بیو ته ژره.
داخلی تهشوهکم ناچیز که دمیبیمن
بیئ نهمو نه گرین ده جو مهییه.
توخوا بیزانت تهشوهکی قهپان
دست کی ده کوهی؟ نهلهت دمی نه ژزان.
همنیئ مهعاشی تهقاییتان
زوریشته، لیان بیو به مامولان
همولی ودریفته نه درن تیر ناهزون
تادیسناوه دبینه کوهوا کوهون.
زهیستان له سمر کاسه سویند نهخوا
که چلهیشی چوو عورزی تر ناشوا
خاکی شاموزنو پهسته وبیهوا
پازیستان پرره له همسراو داوا.
کاسیستان چونکرو دهیه تیاپیه
هیچ مهثمووریکی پین ریزایه
همهی دا همی بیداد، دهلیمهنه کان
بیز باره میریکی کوهتوته مهیدان.
پیش خز چه سپاندن نهدوزنیوه
چیچی فهفیره کان نهدوزنیوه
بیه (مندب) کلکی گوروه که نه گرک
پیش شیاکه کهی له هه ژار دهبرن.
بی‌سواره روش و سبی دوبدخفا
ریکه وته نادان جارجر سونره‌گفا
شانس سپیاوهک به عاده‌ه دذروها
عهیبی نه‌خلاقو تابشی که‌وا

نژگر به عیلی و عمی ولی‌په‌سند پی
له‌وه چاكره که دووله‌مه‌ند پی
پاره چملکوهک له به‌ره دست‌هت
به‌مهت وچاندنه له دست‌ها وست‌ها

پاره‌هو بی‌خری‌زینه‌ه و فرا‌ه
ناخ‌ بژ شیرات خوز می‌قوئی‌بی شه‌ه

علیم بژ‌ق‌ومنی‌ریگا‌رومیتی
عالیش‌ن‌م‌ئی‌چاک‌ه ده‌میتی

دوزست چاک‌ه دوست‌ی لینک‌دئادئه‌ه و
دوئلمن له‌گهل دوست‌ئی‌ئاشت‌نه‌کاهه‌ه و

نئوه دوست‌ئی‌به‌ه‌هوی‌پئست‌بی
نه‌هوئی‌دوست‌ی‌ل‌گهل‌که‌س‌دوست‌بی
بلین: قلم‌ه‌م‌زن‌که‌ند‌ئوئ‌ب‌ه‌رْه‌ زؤیل
قلم‌ه‌ئچی‌بژچی‌که‌ند‌ئوئ‌و‌ؤؤیل

کردمان قلم‌ه‌ئچی‌به‌توئئن‌دْم‌تال
(وئی‌مین‌وه‌منی‌)‌چه‌تی‌به‌ قال

دیاره‌له‌ئی‌م‌ی‌پ‌ر‌وه‌به‌ک‌ر‌ده‌وه
له‌م‌ی‌ی‌س‌ی‌کا‌دوو‌س‌ا‌‌پ‌ور‌ده‌وه
که‌س‌نائلی‌قید‌س‌اب‌گ‌زش‌ت‌ب‌ه‌چ‌ن‌ده‌
جامب‌ب‌انگ‌ناه‌کا‌وه‌رْه‌(خوره‌)‌ب‌نه‌ده‌

یاخوا‌ه‌ه‌ره‌ب‌زوی‌د‌ئید‌رْه‌ی‌ن‌ش‌گال
نه‌کرئ‌کار‌وی‌ده‌م‌کوت‌ب‌ر‌وه‌ک‌م‌حال
نامه‌تین: با خمدت پر به له پاره
خزرم و بی‌گانه‌ت له دورو دی‌بازه
من تعلیم دوستتی که بو پاره بی
نوبه جا پریسی و گهدا چاره بی
زنینه دی‌بازه پیاوه دولمه‌مند
پارهی خوی به کس نادا بی گوی‌نه‌ند
دوستت توه دوستتی به کردوهی چاک
خوشه بست بی به دلیکی پاک
دوستتی چاک چاک به پیچاو تیریه
بژ ته‌مری ویچ‌دان گوی رادریه
پرانتی نیسنا دانه‌ی گوه‌ه‌ره
فه‌یزی بژ به دبه‌خت هسر که‌واي توه‌ره
نیشوا نیشوال که‌روه سمار کار
خریددو فرآخت کهوه تاوب‌زالار
پاخوا ماکینه‌ی ری یوان نوه‌مستی
ری‌ی گوزی‌رانه‌ی هوزار نبه‌مستی
ژور چه‌ترون دملین نان وا له خاکا
به کریک کاری (جه‌ته) چت ناکا
نه مجاره به کم‌ان که‌وت لبهر پاران
هوش‌هی ثاپنده دمچینه سه‌پرانت.
وادلین‌نهادار ناروای به بژ دوز
دوای نهو نیسانش ناروا به بژ جوز
بازاری نیسان جوز خسته دواوه
با به حمیش بین تامی نهماوه
پاشکه‌ی هنی جوز به کشن مهوشیرو
خواردنی چوژپیو دووپینه‌ی لیبره
دوبینی به چوژپی نهلی رووبه‌رو
نخشه‌ی بن له تئش نوخشه‌مان ده چووه
بازار سیبه‌ری گیهانده خایه
ننامی چوژپوکیکان وله رئوتاهیه
چوژپه‌ی بن له دور پنی به دخووه چاکره
به (جوز) هم ده کاو دلی پاکره
سه مگه‌ی که مرد خاک نایگرته‌ی ترو
به دل خوا شوکره به دم تاغرا رؤ
واشه‌منده‌فده برووه به هی خزمان
تاوهفدهژور به قارانچه بزمان
توججار هممو جروه شیخاه له تک دا
نهلین (همه چوژنه پره تا به غدا)
ناواوهفدهمده‌هینده لا خؤشنه
همه بژینه ووهفده جوز به جوزه
نه‌گیشه‌ههمذه له همه‌باسی چی
چرهچ قهلایی له موزیاسی چی
ژور لوه‌بازاری نیسناه راده‌کا
به دهنگی پومبا خلک سهما ده‌کا
نهوا پیاوه گهورده خویی به کهن نه گرگ

له نهندازهی خویی زؤرتر سه رئنه خرید

نهوا خویی له زؤور خمالکی ده‌نوارهای

با پایه‌پیش بر دیه هیتنه خوارهای

له شو عفقل و دل‌نه سیاهه ساغ بر

سحیبان دمبی همان به دمماغ بین

له گهل خوهره لکیش خوشن باوهور مهبه

نالنون به محک که یبای به ته جرمه

گویی پاسن سووک به په چاکه بیستن

گویی په چوه بت که به لیت همه بستن

قسه‌ی چاک زه‌حمهت نهگاهه جنی خوی

واتهی بهد زؤر که‌ه په‌سته‌چیه پژی

ناتک‌ی دزان شه‌وه ده گه‌ری

چه‌قروی به پژیا دود رؤز ده‌ری

dهه‌روان دهورانه ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌deen

رهواچی نهما یچجو و سین شایی

کوا گرمی‌ه‌ ته‌بلی به گزاهی جافان؟

کوا ب‌ه‌زم ب‌ه‌زمی میلی‌و‌ تفان

ئینستا که باوی قمشه‌و مالوم‌مه

سویه‌ه‌ر به‌ه‌ سه‌ری (شهورام شالومه)
وا گهرما داهات پاقلله پهيدا بوز
سهدایی مه شرحب شیت و شهیدا بوز
جارات ری پاوی زهللم له ناوا بوز
پهندی پنشیان نه که وته بمر دل
ئیستاده زور کس بیوه به چقل
همر چی له خزیا چشئی شک بهرئ
هموئی نه وهبه (زیزان) بدئ
تی گه بیشتمان نه مجار نه واوه
کمر له کوؤو کونده له کوؤ دراوه
سم سمی (همره) چنگ چنگی تاسئ
لثم کردو هموئه سهرم نه ماسئ
نه گهر تؤ پئاوی لیکی دیروه
کردئی بهد له خزئ، خزئ دورو نهروه
نه گینه دمین خمالک کیسه نیه
نه بیینی و نه بیلگی گونهای چیه
ته و شیره خؤشه لای من زگ تئر کا
چشئی ناینادی خواردن فیر کا
که (بامیه) ی نازو (تیمته) دارچوجو
با پئیخ: روستهم مین بوو یا نئر بوو

***
نهم سال نهم‌نده هور نه گرمی‌ن
تریشته‌هی دل‌مان راده‌جن‌نی‌ن
قمنی یی‌ن‌دایی له هره‌رامان‌ه
هره‌رامان له‌ووت‌ی له تاسمان‌ه
به تمرزه‌لو ای‌هاو له‌ووت‌ی نان‌ه‌وی
فعزای همه‌دوی له‌دوی‌ی کهوی
هره‌ره‌تری‌ش‌ه‌قه به کی‌م‌و بسم‌ی
گشته‌ن‌ن‌ه‌مان‌ه (سان) نه‌جمی‌ن
با دنب‌ا‌ی‌پ‌ی‌مان‌‌نه‌پ‌ی‌ری‌چ‌ه‌وه
خزول‌ه‌مان به‌س‌هر‌دا نه‌پ‌ی‌ری‌چ‌ه‌وه
ماران‌گه‌ه‌رم‌و شوی‌ته‌د‌و ده‌ری‌س
ل‌ه خش‌ه‌ی‌مار‌و میر‌وو ده‌تروس‌س
له‌ تن‌ق‌هو رقه‌د‌ل‌ه‌لم‌زور تمبگ‌ه
خود‌ا‌ه‌نه‌کهو به‌ری‌واچ‌ان‌چ‌هن‌گ‌ه
خزوم‌ه‌تی ولات‌ه‌ه‌مر به عالم‌نه‌کری‌":
به‌‌چ‌را‌ی‌خوی‌زدن‌پی‌د‌ردره‌کری‌":
بار‌‌نار‌د‌ب‌هر‌کی‌پ‌ی‌زی‌ه‌له‌پ‌اش‌ی
ه‌ه‌ر که‌س‌ی‌به‌ل‌ا‌ی‌خز‌ی‌ا‌داط‌اش‌ی
نه‌ویان‌به‌‌مال‌ی‌ی‌ه‌وی‌تر‌خ‌ر‌ه
قاب‌ی‌ما‌‌حک‌‌ه‌م‌پ‌ی‌زی‌ه‌وا‌پ‌ر‌ه
تا‌حول‌و‌قوو‌ه‌ت‌له‌سر‌ره‌جا‌ب‌ن
مال‌ی‌ب‌ن‌مال‌ان‌ناب‌ی‌ن‌وا‌ب‌ن‌
هن‌ن‌دی‌ره‌جا‌ک‌ار‌س‌ه‌ری‌ز‌و‌ر‌خ‌ش‌ه
پی‌ئ‌ن‌‌هل‌ن‌ن‌یر‌‌ن‌ل‌ل‌ی‌ب‌د‌ب‌ش‌ه
ه‌ن‌ه‌ری‌ک‌ی‌ب‌ه‌ره‌ه‌ی‌ت‌و‌ی‌ت‌ر‌ی‌‌ی‌ب‌ن‌‌ه‌وه
به‌‌د‌و‌وی‌ر‌ی‌و‌د‌ا‌‌ن‌چ‌‌ه‌ک‌ون‌‌ه‌وه

۷۷
پامه‌که‌ه به دوای کاری پروره می‌کنند. همان‌گونه‌که به پر لینگو و قورچی‌هایند. به چاکه‌ی خوشنویسان نه‌وئین. دست‌گیرنده‌ی دل به نجین‌ها، دلی‌ی نام‌شوه، نه گره برنامرید. که به ورزیفه‌د لی نمایند. فردی به سازش‌هایی نه گره نیستند. همچون پایه‌داری یا سازندار نیست. همچون سدرین‌دیکیش بی خوارن لیست. بیان‌نورت به بگردن خوشنویسی لیست. لی سرف‌خوشن گره‌ی نه خوشنویسی ده که گروی گه نگه‌ی به سیر به‌دار کار. دویای پیری‌این‌ز نا بی‌خورید. خوشن گژوزوانتی به زک تری‌های. هنری‌کش حمیه‌ی به گهگ رنگی خوارند. دمواری بر سری‌نتی ناکه‌وی‌نی باد. که گه‌ورش گه کردی به‌ین نیام ولی که قتل - دی به‌ین مین ورنی‌مارم. ورچ سیر پرده‌گزر بانکه‌که غلبه‌ی خاله‌ی. رونج‌ه به گهگ گورگا مده به‌تاله. لی شیر مه‌ترس‌ه نه‌و تانتشکین‌ی. چک‌نکه خرابه لینت‌ه رادمی‌نی.
نهعلین: هار چل شهو نه زی در زنیه
کووا له مالی هار شین و رؤزویه
کوشتی عاره قمان، وا له پیش چاوه
ژیواران ییجمان له بیر نه ماوه
نیسان له نیسان دروست کراواه
جاوی به بهرده غفله پذیراوه
تاسمه نه کا چاوه ههل نابره
نه که ویه جال چال اویه نه بره
به دکار له چاکه خرابه چی دی؟
نواوی به دی خروش دیتیه دی؟
نیزانی خوا بیزج بهد یدهزیتی
نه گه بهد نهپی به دکار تانویتی
تأهمن بهنه گرده که سهیوان
چاکه و خرابه ناییه مهندان
فورمه و نازیفه که بدوو به کفسن
دهستو په له پیاوه نه بی به دوزمن
که مهربه نه موه که چاوه زوق کاته وه
ناغایی له بی پیاو نهباتوه
نه مانه ویزه بهر گویی بین عاره
که مس نالی مرنن همیه لهم شاره
وقت‌هایی خولق‌هه کیچ پیاو‌ه و گیزه‌ه
نهم دلچه دله که‌ها نسل‌ه‌رژه‌ه
نه‌گه مه بیننین کاه تازه ده‌چجو
وا چاکه کارن حواله‌هی خوا که‌ی
خوا روگی به ده کار له بن ده‌رئین
توله‌ی کارژوله‌ی بی شاخ نسمین
هنن‌دی به‌ه گاله نیامن بروانه
هم‌چه مزگو مه وی‌هو ویرانه
پاس‌نه که‌ن مالی خوا به‌هلی‌لایه
زور لینی نابسرس‌ی که (حق‌الله)‌یه
به‌لام به‌ه‌دآده‌بز (حق‌الناس)‌ی
قهرگی به‌ه‌ه‌ه‌ه‌گری هن‌تا نه‌تاسی
که تن‌ه گال خلک به‌بوگزور کین بین
نابی‌نه به‌ه‌ه‌کری خوا نه‌مین بین
سدرم‌له کاری خود‌س دور‌ماوه
بژج پیاوی چاکی خسته‌ته‌لاوه
دوران ده‌رآنه‌و تیمه به سه‌برین
نابینین یپچک‌ی زور تابووت نه‌گرین
پلی‌ص حوشتری ساله‌ه نه‌گورون
کورتایی که‌ری جه‌جال نه‌دوروین
با یع‌زید فه‌مروی وشکانو گه‌ری‌بان
کلی غرفش کن من هم در میانه

مواد

هجیچ کس نازانی که نسم دنیایه
چهند همه چیزه‌ی رنگی رنگی تیایه
به گن هر لش شوین پاره عهوداله
له مسکین بیوجود به زمرده‌اله
و که هنگ له هو هو هنگویین نه گری
که پیشوه دا چجی خوی نه میری
که م پاره دارم دیاوه تیر بخوا
بیه دیه به هرهم له پر خوی دمرو
پاره میراتیش مقرزیی ش‌شرو
برای میرات خوزدست به خه نجره
ووه بنووه دعوی‌ای مه حکم‌هه
ژوری میراته دعوی‌اتر که معه
هم‌ندیکی تریش کهوا بی پاره‌ن
هجیق قدریان نیه له گه ناوارون
هم به‌داحه‌مون شملین نا‌خ پاره
دبایه‌بوز پاره له گه‌لتا باره
دوله‌مینه‌ن پاره به کس نه دارو
نهم گشته عالیم‌هی نه‌رو لهدواره
میدیده که تووونه دورای سیاست
به قین‌بهری بوونه سیاست
قین‌بان له‌مویه نیه داهیانه
زاده‌پیش نین سریان له تاسمانه
کردوه‌هت باش بین چاکی و بی‌پرو و جبی
که خوا دای هجیق کس تالیک کوری کتی
هنده خوا بز شهر هیتاونیه دنیا
وهنهندی خحال میان نهوری به تنیا
کهره جهاد بوع دو رویه دهچینه
به لیگه فرتنی نه شنه خویم دیینه

***
دیسان خومخانه‌ی یه‌هووده شیوا
درزی بال‌داری لی گموته هـوا
دیون به‌ناشته و دوی‌نر به کیه
پیر، لیش‌ته‌ی شیریکه و تیادره کیه
یه کین به گورنی له‌نده‌ور نخوریه
نانو دزی تبری شیرزادی دبیریه
نه ویتیر دلیه: له‌نده‌هور کیه
شیرزادی نامه‌ی فه‌تیجان پیه
شمری عه‌نته‌رو روسته‌هم دمستان
له ناو تیم‌هدا بهو به دامستان
یه کیکیش دلیه لای خووداو به‌نه‌نده
سروه‌ته‌ی (یاسین) گملی به‌سندن
خزه‌نه گور (یاسین) (طه) لیه‌دو بهنی
که خویندت یه‌بن کاره‌هدا بعض
کابری خومنان سـه‌ر مه‌لامانه
بهو حعل شه کریه شه رازی نیهانه
نلله: به هیوا که‌س لیش‌ناپرسی
دئه‌گی توی نه‌بن همچ که‌س ناترسی
حاجی (شه‌مین) یه‌مش ماجی بواچه
نویژگی جه‌عفره‌ی و تشريی پاچه
منشی‌هنم بـه‌هو مه‌تیهن
عالیه به کار دانیم نه‌مینه
ویان مه‌اخلات وته به تُز چی
ویان تئبان په‌هیدیه وته به مین چی
پارهی دولت‌میند له قاسه دهنوی
فهقیر لیے نه دوی تا چاته ی نه سوی
وا دهزانن نهو یانهم پیامه ناو
تیسر بوز تیمها تیسر پره له جاو

***
عاده‌تهی دنیا به سات نه گزوری
زور دولت نه به لیبرالیسمی
هایونشنالی یک شرف‌تر نه کا
زور دوستی گیانی لین دل گیر نه کا

چنین قهرمانی دیزه کهی توهوه گزه
رهش هر رهش‌های نهیئ نهیئ گزه
که قهرمان شیمان دل پیشاند در بین
نمهی گه هرمان هنر دو به‌دهر بی
نمهی دو به جاره نه که‌ن زینه چال
زرور دویشین به مالو به حلال

هیشتا پناهی چاک لیک ناک‌سینه و
گرهی لی پناهی به تابه‌ینه و

تا نیم‌ره پناهی خرم‌مان نتاسین
به گروریسی به دن به‌بن بناسین
هن‌دیکمان هر یه‌ی دور دهقانیان
که‌چی به ته‌فرح به دل به‌شیان
همی به‌هی‌ی خوادا به دینه قسه
ندره‌ستونه‌مان هیچ‌چه‌نو ناک‌سنه
که‌چی به (بلوز) نه‌مان ترسرین
لغو‌مان ده که‌ن دم‌مان‌ره تی‌ستن

نیازمان چاک‌و خرابمان کی‌ه
بی گردن سه‌یوان نه‌چین نه‌م ریه

†††
نهووهال بهره به لع سینه مای پرخ
به‌زائین جوزنها چینجا بانی به‌ره
کس به بانی پرخ پشتی نبیه ستی
هور چی که چره و بین ناخوا دوهو ستی

ری‌ی راست نه مینه نه گهر پیا برموی
له لای همره کس بیگانه نیت خونی
دوو به‌ره پیکاده مینه چکی شکابی
نهوی تریشیان بین جهده نابوی

نهوی‌ی له دوهرم توله دمستئی
نهو ثبنیهمهیش بین شهو تمیتئی

نهواینی دویئی که له روو دوست بوون
وا له مرو ده‌کوه به تما و پژست بوون
که دوست رزی و ته بریوهفا بووری
dیاره له ریزی پیاوته دوچرخوی

هم‌ندی وفایان بی دوايان نیه
ثیوه هواوان به‌وانته چینه

چند خوزه پیاوته نواچاوان دماره
به پیاوته خوزه قسیه خوزه سه‌رخا

چند خوزه دوست نواچاوان باک به
له بهره بوویی درنی بی باک به
روو له باکی به خیر نهم ناوو
گامان گرورهو کلکه که‌ی ماوو
دهمیکه قمّت‌های حَسی‌ها تکاوه
بویسه وا زوی‌بان تـه‌رو پـّاراوه
وای نـه‌فندنده کومنلی پاران
نله‌نی نه بایان دیووه نه باران
زور پایو ووه درخت موئت‌هه ده کریه
هم‌میه و جارجار ترزوی ده گریه
لسم هاوینده دا کـزلاوه زوره
بیویله له گنل ژن همور ثال و گوره
راسم نه که تنر یوه پوهبای زوره
له گنل فیتیال دا که وتتنه نزوره
تازه و مستاحمده شهو روودوز نهما
بهر دو کانه کمی تیبه توز نه کا
حوکمی راپوری ره شؤل نه‌ماوه
فه‌تاپوه قوری‌هات شان بکی تیبه باوه
جاریه یا پرانین سال بیری دورووه
من له‌مانهه چی‌شای من نه‌گنکوره
مه‌لیسه ده‌وری حموزه کی خزمان
تریه و کاله ک و شووتی و سیوی جوان
نهمانه ن شاهو ومی‌رو موشیه
خوش گنوزره‌یانی پروهسته بز پیر
فرعهون که ونشه نیل وتی له ترسا
نیانمه هناب به رمـبـی موراـسا
اـنه بـوـتالیپ، پیـش به تـهـتعنهی زنان
به پینه مـهـره نه اـیـتیـنـمـان

نه ویان بهر زیان نهـم عیـزهـتی نـیفس
په عیزهـتی نفس کـس تابی به کهـس
وه ک کاـبرای کوردـه شیرـیـان ناـیـه سـمر
(نروـحی) گوت دـهـلام نه یـگوـت پـینـهـمـهـر

لای هـمـدـئ مادـدهی ناموـوس به تالـه
له مـوـودارادا و مک پـهـشـتهـمـاله

له قومـیـمدادا نـاقتوری مـахـیر
هـیدـج فـالـسؤینکی لـی نابـیـه زـاهـیر

هـندـیکیش فـورـو بـای زـوـو دـورـده کـهـوی
ماـیـه پـورـچـیـان هـمر بهـرـده کـهـوی

نیـسـکی مـؤـرسـس وـ هـمـرـزـنی رـنگـکـال
بـئـ بهـرو پـشـتن بـؤ کـس تابـنـه مـال

نه وانـه رـاستـن نـحـن دـینـه سـمر لـیـنو
دـم به پـنکـفنـن دـلیـان پـر چـیـنـو

له گـهـل یـه ک زـاهـیر دوـسـتی دـمـنـنـت
خـرـیـکـن ملـی یـه کـنـر بـشکـیـتن

هـاکـاله رـووی کـار پـهـرـه هـمـلـگـیر
تننـافـباز قولـی لـه قـعلـه گـیرـا

و مـیـفـهی گـهـ روـهـ زـؤـر پـیاو گـیـنـه کـا
بـیـری شاعریـش فـره پٍیـزـنـه کـا
که خوا سروشی ثیمی خسته رو
و خلقت‌کم اطواراً ف sugerموم
هنگیمان همه که گوشت نخلوره
گوشتنی بی نبی بی به زگه شوره
هنگیشی به تینی پیازی کرد همیان
هنگی بی کشمیش دلی تینگ همیان
هنگی یا نامان که قمزوان نمیخزون
همده تو به مینهای خوئن نمیخزون
هنگی بی چیره‌ن دان بی هؤش نهبن
هنگی بی پوئن خوئن نهخزون نهبن
هنگی که هنگوز نمیخزون فهبرز نهبن
هنگی بی قوئیک توؤشی به‌رز نهبن
هنگی لفواو شهیوان کرواوح
همیچی به ملای خوئن بی نهبرواوح
هنگیک نهیخواو نمی‌شیچه‌وه
دوو چه‌ندانه‌بیش زور رو ندیده‌وه
چاوا تابیرته مهوه‌ندخر پادار
بیزSYM مشقیر ووه ک خرم‌ه‌کاره
هنگی ووه ک دووبشک خزی پرژاره
ته‌بعه‌ن مملکی که‌موتی هوژاره
نه‌یمی‌نهیدکار که جی به سهرده
عیبره‌نتی‌ناگری و ناییته سهر ری
جوله‌که شهویهدیده‌یاتیو به‌سهردا
مسلمان ناگری لی پیشی به‌سهردا
گوارچگ‌ه رده پی داده گیرساند
شینه‌ش به کی رده کوله دمی ترساند
پرس‌نم و نماینن زمان‌ه وبایه
له رؤی روش گدا کنی به‌وهفاهمه
نیکردمی فهمه‌بی به کان و دزی‌بی
له هم‌موموشوینند که وا بخژی‌بی

********
هارینه هموره هرمه رشته‌با
نخز مهره‌زی کی شرایت‌هی‌با
تویی سهرهٔ دانه سه‌موه پاراوه
بین ناری کنگ ناور باز یکه‌س ماوه
هس اسی به نمرهٔ ته‌عین کراوه
لته تسای دلی وک (پی) ناور ناوه
مژده‌ی‌مان به‌نیهیچ‌هان باز نابیٔ
پژارایان دمبی وک پروش له (کا) بیٔ
کار به دست نه‌گهر بهٔ کاره دمکا
ئه‌ین له گهم‌خملک خوی توشی شتیر کا
نه‌گهر هه‌هایش پین‌نویه مکاتب بیٔ
ئیه‌شی هم‌واکی طبه‌ی رسایب بیٔ
رایت بژ دودن‌ه‌در نه‌مه‌ی روه داوه
واه لته قوونیه‌و‌واه لته دژشواوه
لته ناور (سن)‌دا نه‌م به‌نده باوه
پی‌ژ‌ن ملیچ‌ک وا بعه همه‌واوه
نهری و نهم‌نی و پنزا به هه‌وه‌وه
نه‌وه‌ی که کریا وک به‌فره‌ی پار چووه
زنی فره‌می‌ه‌ر بعه نابان‌ه بعه
برسی‌یا پ‌پ‌ه‌ر ت‌و‌ری‌ه بژوژر
ت‌ئ‌شی به‌ژ خرم‌مان بژوژین‌ه‌وه
نه‌بیٔ لته هه‌وار بگوژین‌ه‌وه
خویه‌نه‌گهر به‌سئی نیش‌و پیاوه بگه‌یره‌ین
بژ کار ره‌ماهی‌ئی ثنجاله سهر رین

***
بیشتر به روحانیتی خوایه
بیشتر به روحانیتی خوایه

زور جارهانی به‌دهخت تیک کنید

لیکه: خوا به‌جهلی خزی بهم کورده نواند
(لیکه: تولفخدر)ی به... با دزداند

حومت روانه‌مان بوز دیچه به مر مال

پیشتدینه به مر گورزو به مر مال

خوکی بوز پاره‌ت پشت نهدنی به که

پیشتدینه به مر کهینه به که

نیسان بهو نیسان تهماره دوم‌نرند

لای دوست و دوزه و پشتمان هه که سند

کس دوم‌نرندی کس نه بو مردن

نهو دوستنه‌دهی به زاماری کردن

بهمسل سیم نه‌وعه له ام دنباب هدا

یه کی تابه‌ی خزی به کس بی دا

دوم‌نرده‌ی‌ی ساق که کس به کس

سیم‌ده به‌باره‌ی خویش فرادره‌س

پیشتدینه به یه دستیه سیم به‌خیلین

له چاو شاراندا بی‌ه‌به از هایه

هلاین: بوز ریوان به‌هن‌ده پاره

نیساراوه دل‌مان پی‌بینه‌زارد

هم‌چهی ثیرکو تامنی ساره

سآ نوخوا مهلا نه‌بابه ناره
گوزه‌هایش پی‌یدا نمایه نه‌یی نیست که نمایه
فیزیکی در زمینه واکنش ویکه نمایه‌گازه
گواهی که به کویه که در کروانه به‌هم می‌رسد
گاگمی با زبان ناوازه‌ها به‌هم می‌رسد

لافاوا دارو به‌رد تبک نه‌رولو خویشتنی
قهرزا به قهر زا توله‌ده‌سینه
من ماسیم به‌یونه کشت لبه للوا زملما
کوچی لقیم نمایه نیز خامل‌کرده می‌رم
من شه‌کرو رونم نه‌کرده به حمل‌ها
کوچی نز خامل‌کرده نیمی به لوا

پنهجه درو روزه خوی را‌گویه
همره‌که‌سه دهوری نبی‌دی‌ده‌به سه‌ر
نه هنیای فانی کاروان سه‌راه‌ای ره‌نگ
نیمی به ول شاد نیمی به دل ننه‌نگ
لاینی یزل فهرده شه‌کراوه بهش نه کا
لاینی تن‌بهلی گوهرده شه کا

خوا هم‌می نه‌بوخایه فهل‌نده‌ره‌خانه
بنیستا چوون بووه و هک (چروسته‌نا)
کاله‌ه مه‌می‌هو له زووردا تی‌بی

خوا پر بین مه‌می‌هو دینه‌وه کایه
سه‌ری پر دوی نه‌مه نی‌یاهه
به‌مروی سلیمان مزگتی همانی
که‌ها ناام‌فی دی به سلیمانی
لهممو لاره خالیک کروهنو
پژ‌مراسامی به پیرچونو
دار له باژ جاری کامی دیتی‌دی
خو‌ها پهوا بین‌ه شابزی‌شنمان دی
نهم جاره قه‌درو نهم شاره دزانی
هیتنده میوانی عزی‌زی‌هی‌نایی
نهم میواناه دیازری‌بیان دیاز ری
نهمی‌نهم شاره تالنی‌پار‌پین
به‌لام که خویمان داری بی‌بی‌بی‌بین
که‌وا کوله کهی‌ناقی‌زهدی‌ری‌بین
تمالن ده‌مش‌ری جی‌چی‌حومت له‌شکر‌بی‌بی
نهم‌ختی سلیمان به‌پرچ‌فی‌تر‌بی‌بی‌بی
نئوی جی‌چی‌شیر بوو‌نئوی‌چی‌دی‌عوموت
نئوی‌جی‌چی‌زحمه‌ت‌نئوی‌زپ‌بی‌زحمه‌ت
ساه‌چی‌پک‌هم‌بی‌نخ‌ی‌من‌شدوه‌ری‌زاره
بارانی‌شی‌بی‌ه‌هر‌خمس‌و‌خاره
وهوچی‌بی‌خو‌دا‌پاره‌ی‌په‌سن‌کرد‌
هات کاتی درک‌هی‌سکانی‌ههل‌گرد
نیده‌ی‌بی‌ره‌ک‌سین‌بی‌خخت‌ری‌کدوه‌ی‌بی‌زی
نی‌بی‌ره‌دی‌گاوه‌گواوه‌کی‌خوى‌
هیچ‌که‌سین‌نفی‌عومومی‌نوره‌ی
بزی‌ده‌دن‌خکتی‌بن‌‌سکانه‌نوره‌ی
ه‌ده‌چی‌سین‌ده‌بی‌نول‌هی‌زمعیم‌
لهم‌ناره‌ناره‌‌ه‌هر‌من‌هم‌تی‌هم
نهو سهر کرده‌یم به راست ثمرانه
به‌نحو زنجیر لای روتیه‌ی نیشانه
به‌لام نه که قومی توش کاو خوش را کا
وایعی ثمر که س برای پی ناکا
تاخ نهمه پنجی داوین به‌دادا
لهم‌کری نادان پشتیمان به‌راندا
تاعمقل کاری آیک نهادانه‌وه
جمهور گرهی خوی شب‌باته‌وه
تهماعی و هک ناوا شوزی در دیاپه
همه به خُوی‌ته‌وه و نسملات نایه
نه‌وهی قانیده به وشک‌وه به ته‌م‌راهوناواشایی به‌حراش به‌هور
هم‌چی راست نه‌روا به‌هام کُک ولدا
خهم و خُغمدی نایی به دل‌دانا
خوا ریه له بنهبدی به‌ماکار بگزوره
تابی‌نیه سهر ری نال‌نیوی گزوره
هیوامان وایه دسته‌ی خوب‌زدوار
بؤمان پی بگه‌هنه که‌وه نه رویی کار
با وجود‌هنه‌گهار مه‌گنده بمان وا بی
خمرمانی هیوا ثابت همه کا بین

***
زستان شهواره برو به چرای نهوت
وزور کمس به هاوین به شهواره کموت
به چرای گه رچه ک یه کدر نایین
بیوه وهک چرای گه رچه ک بین تینین
شهوتی که هر میهاشنه کایهوه
جوؤم بیلله کادا نه شاراشهوه
یه کم که (کفری) لهیری (کفری) ی کرد
خملچ به خیره و مند ناویان نه برد
یه کم خیر له کا نری رنی خانهفا
که چی بین ثیفساف کافری دا کا
شیخی بابه زید ناحقی نه بیوو
فیرووی و شکو و تمر با سروتی هموو
قیزنا هیوه و مه کبیه که مان
همیوه شاغیرین ناکریته خرمان
دونیام له لامیوه و برهانی ببر کرد
هیشنا (بسم الله) بسپیلیاه نه کرد
همه چی باینیج مخیز بین له زوروه
(بسم الله، وهر تونیش لیی بیوروه
تاکه نهم چیرخه وا چهب ده گهره
تاکه کهره دیز به جوز دزمیه
نه کهر دیکانی خاوین بهخت نه‌بین
شاخی شفمری و بؤ تهخت نه‌بین
که عهدالهت بؤوه قهمیان، زهیفه
زؤر که م بؤوه باوا جنسی لته‌شفه
هیشته تای ناگه‌یین له چاکی زننان
زهایم خوی خسته کرایسی نهوان
به هاوار وتم نهایه ههورا ثامن
می‌کدروه تاشفگه‌ی زه‌لیمی ههورامان

تیختی ههورامان بهختی هعلی‌نکا
کزه تانه شگاگان بروبه ثانه‌شاگا
گهردشی دهوران نهم دیوهو دیوه
نهم خاکه زؤر جار نهم حالنهی دیوه
من نهمگوتشه زهل‌نشر ماسبی لین برا
که چیه هیدن زؤر بروو گونیه‌که ی درا
تؤتوفریل چیو، بؤ قهلادژه
de جمه سندولان بؤ راوه بژه

منشوری ههلیاج به چه کهو کهوان
تؤتوفریلی بردس مله کیوایان
پُیشینان دملین خوا، هره نه خوایه
تیستا که بز و سواری گایه

به‌راس کوز دووسه فلس وورن ره گری
بؤ به‌راسی شار بؤچ نرخ نابره
لوقه‌ته‌چیمان خره لاام‌ئوزه
بؤ بسیم الله‌یه، چیشی پر تؤزه
به نیستمان گوت: باوکی تو کیه؟
وتی هم‌نی دایکم‌م پی‌هی!
چونکه دوووه گوه تروی حمرامه
هیشتا جاشکی خویی نه‌دی ناکامه
تَانقی لبه راوده هون‌ه‌ر دنویتی
نه‌نوهی سه‌گوه گورگ ثخنکنیتی
عاید مشکی کرد به کچی سه‌رهشک
نابری نه‌مونستا بووه به مشک
ثلین: گیا له سه‌ر بنچی خویی نه‌روی
بهلام بیستانیش ب‌زاری نه‌روی
بیستانه که‌مان پری لی ب‌زاره
بیویه مالیان مافته‌ت‌ه‌داره
به‌رازی ناور شه‌ر‌هی نه‌بووه بوز
همر چی دهینی نه‌بایته سه‌ر خوی
کرکره‌ی رام‌دوز بواری نایی‌ه
بهش به حاصله خویم بلویز بوز‌گایه
ره‌حمه‌ت لهو کسه‌ی نه‌سپن نه‌کوزی
لی باخ‌‌ل‌ه‌تایه و خویت‌ت نه‌مژی
دورباره‌ی ناک‌س پاوه‌تی مه‌که
بی‌یه‌ته که‌عبه دیسان (له ک)، له که
هن‌نی‌کیش دالم‌ین که تیمه‌ه‌نبین
نه‌هلی‌م‌مه‌له‌که‌ت‌نه‌ک‌وه‌نه‌شین
نازاین خویان‌ی‌ش‌هی‌ن‌ی‌ش و شین
نه‌نها قازاینی خویان‌‌نه‌پین
نه که‌ر خوا‌ده‌کا خویت‌دن‌دی‌نه‌کار
نه‌وسا نه‌جره‌به‌ده‌گا‌نه‌ب‌‌وار

***
پاییز روز و زوردار خوشمانه هزینه
ره عیدش قامچی خوزی له همور دامی‌نا
دمیکه با گرگی هموژو دزاوه
زور له بین دستان لای چمرخیش باوه

ناسمان سالی کُوار جار نه گذریه
به ختی کوره هموژو روزه ده‌تونره

خوا کپو ثمینی به فری بیه ده‌کا
بهنده بش ماستوا سارچی لن ده‌کا

سورشهت نه‌زهلوه (باز) و (کهوه)
له جیه‌ک روزه‌و له جیه‌ک شه‌وه

دوبه‌ن ختیب مرد نه‌مزر شادیه
بوبیه ده‌لون عبدل له خوزی باییه
نه گه‌ر قابینه جار جار نه‌گذریه
سه‌ودای ووزیریه ده‌چیه‌گذریه

سهره بن سه‌ودا نژیب فیژله‌ه
مالی بن تاهه‌ئنگ کلاوه‌ی چوله‌ه
بژن بعه ره‌نندان هه‌ر رقی بادا باد
به باده غم‌مه‌دل بده به باد

سیاسه‌ئی راست مه‌وزره مبزه‌ه
ترسنوک به‌سیه‌هه‌ه بر که‌رویه

شیر چون له دهنگی ده‌زله ترسی
که زنی خوزی بین که‌س لینی نه‌برسی

که‌ری خوزمان‌یان کرد به ره‌وزون
بیوه به قاله‌دی دنم گال‌هی دروزن

شهریف په‌لاس بی‌نیوه‌وقات
وهشته دنست بکه‌ین به توقا که‌لدنان

***
که تو رویه دو موره هور چی بوزی باوی
دستی چهوره خوزی به خنکا نخستی

وتی: فلادی وایکوم به که کوک
خوش سکان دیوی چوئه چی چرخاب

وتی: بی‌رادور نم‌مانه بوختانه
وتی: منادالی نیم‌مانه دیویانه

مکه و عزیزی دا که ریوو کابه
می‌ز کردن کفره هتیجگار خرابه

که چی خوزی ریوو قیله به ییوه
می‌ز کرده چاویان لییوو له دیوووا

وتیان و عزیزی خوزت له بیر نهماوه
وتی: من سه‌ریم بز و چورگیرماوه

عاشووراگا بوو له گدل ناسی خان
که له سه راتهه همالیان له په‌ریان

ئیستا یم‌ووه بهوون به روح له بغر
بهو همه لپکیه کار نه بنه سهر

پوزیقیه گران له که‌سدانیه
روح سووکان نه‌وی روح قورس پوچیه
وا ختفیان دی ثیمبر هتیجگاری
زه‌رین نابیقت سولته‌ی پتاری

نه گم‌ر نیم‌ردن هتا به‌هار دیئ
بز دسته‌ی تیمه کورتیان له شار دیئ

بهو کورونی‌نو شئچن‌ه به‌خد
هم‌روا دیئ‌هو هم‌سار به‌رله‌دا
پهله، وک چهل دای له سهرو گویندک
دارو خانووزمان لی برو به تریاک
buscar روهمته و خمک لی راده کا
خون روزهوانیش بهرد به باهد کا
معنی‌وحوم جوین نهدو گونای بارامه
رومژان به جنگو و سفر به نامه
به نمو چیرتا و سوز نمی شاوری
خوتهای بارانه که زور دبایری
خمک لی مالی خنوز روزو ناگیر
سونی گوناهی حکومات نه گری
بين نهوایه شهری گوئی کوانتو
بادار نانی خنوز کرده ییانو
چهته، که کریبو نوزیکه روه چاکه
گورگ کالته نشکن چاوهینی لاکه
رومژان سین بهونی لی گرونوینهدر
حووت تنگیلی و خومارو قومار
نالین فلان بهگ خوئی به روزووه
دوای خوئی بروانی که کینی له دوروه
به نه‌ها گولی به‌هارمان نایه
همه سبزی بگری کویره تایه
تنوه نهات له (ماتان) بوز
له (دون) ان، دوو نان ستانی نهوی
به خشیع عیزه نو داو، داوی عار
دودیش دا واکه‌ی بین، داوی عار
همر عیله داواي یکه عیپ نیه
جاو بهرهو زیری لئهژهتی پچه؟
که چاو یمریته دستاندی خملکی
نه که هریه زیر بار دیاره بین که هرکی
نهوی دوزمنه و به زمان دوسته‌(الختانس)یکه ناده‌ی پئسته
نوزهک نادانی مه‌خرور مه‌کوه
همر که مسی پژاو بین نهو قینه لدهه!
تابه چاواي خوزت چشته نه بینین
راسی مهزانه، علمه لیه قینی
جونکه ددور دورو درؤو بوختانه‌
راسی مهزانه، درؤو هرهزانه!
نهوی له خملکا به عیپی نه گری
که له خؤتانا دیت شاد مهبه، بگری
له قسیم خملکا زور همه مه‌ری
رووایه نه گهر بکه‌نه درؤی
هم‌کردته پینه سهر نائیکی جو
زینه‌ار له مالی پرزد نای مه‌خوز
هدزا دوستت بین هیشتاکوو که مه
نه‌نها دوزمنی زور زؤر سه‌مه
هر چند که سه فهر سه‌نگی محسو که
نهوي ناهانسي هاوری به مه که
کومت له زوری خلکی چاکته
گوشتی چژله که له دال پاکره
له دلی خؤیشنا خؤت همال مه کینشه
لех خودبه‌سندی دؤست دل ریشه
نادان سه‌د جاری همه‌لگیریته ووه
دیسان همراه به‌خزی خؤی نه گریته ووه
میشه‌سگاهه که سه‌گ مه گیسوه
مهری‌شی گیری هرهوا ناک‌هسسه
بزو (فرؤ) شی Воین‌ی خلکی مه‌دنیشه
شیری توی ی به‌خرن چهند لات ناخوشه
هر چی چاکه‌ی کرده، چاکه‌ی دیشه ری
دره‌خست به‌خیشی دیاره به‌خ درگیر


نه گهر تؤ باوکی خوئت خوش نه و
جوه قهره، نه ووک جویتی به مرکوهی
که تئشی درزیت یتهظه به چاو
سوژون به خالکا تاکهی ناحساو
مردوو که شهبانی پخهی به چارداوه
همه چی جئیوی ییدا به چنداوه
نویز به قمزا بیوه ده گیریتیوه
سوجهتهی یاران، چووه، دوبیتیوه
نهوی حوق نامه به حوق را زیه
چ نیختیکی به چاو قاژیسه
زریی زاییت که کرده به چرمت
تاجی نه دم بیش پیتیوه سمرت
دل تؤیته بی رونیکاک فقهیتی
تاگاداری به زه گه همله هیتی
له شاهو نژایی مهزلیوم بترسه
نام چیره مالی رپوخارناد، پیرسه
لله بهترسه له خوا ناتنرسی
دم مهتره دم نهبلوه ناکه سی
پژانه گهوه به چوزن به چم دنمشکی
معمر که به روش پیتیکه لهکی

***
ده پنهنده یه کی ده دینار دیتن دیاری (زبان)، خمه کی بخویتی

له گهل خودادا سه راست بی چاکه

هیچ له و گهوم نابی خرابه و چاکه

له گهل خمه کی دا انساف بنویته

نهتا دننوانی نه فست بخشیته

پژ هزار دلسوژ پژ گهوره حورمهت

پژ له خوته خوارتر لوطف و شهفهتهت

پژ دوست رابه به پژ دوژمن به حیلم

به تهوازوع به له گهل نمهلی عیلم

له گهل جاهیل دا بی دهنگ و خاموش

هم ده پنهنده مان نه کی فهرامش

کلیلی گه نجی پنهنده دیانهته

دین نمبی پنهنده له لا زه حسیته
شوهروت نافته تو شوهروت فه پرتنگی
زهر بفی نه گیه، عیزه یی دهنگی
tی هلالجو دانیم سهر لا بلالیه
گوشه گهر همر گیه زیکی به رنابه
سهر خوش به، بهلام دنگیده دهندیه
دلت گهر بی و کزه لوی نهبه
بههو دلمخوش به که لیدت یچرین
نه ک پارهت بنهو مُره میدیت بکرین

تا تال و سویری دنیا نه چیزی
همر چهت حاته دم نهوه نمیزین
به قال کراوی که هاتیه کایه
گروفت لبی بار که خرگت لی نایه
نه گهر پرفیقت که موت دمکست بگرمه
همر پچی بی نهویش نهوی له فکرمه
بهلام بوزره پیاو به هیچ تازانی
قد دری مه گرمه، به لهته نانیه

هننی د که توونوه سهودای مه بووسی
زوریان همو یا خودا نه بوووسی
نهم جاره نوزده تازه قهلداه
بگرمه بهردهبه همو و قهلداه
خلمک و دمان بدهمته دمکست نیرمیه
همر نهو خه مانوه همر نهو گیرمیه
گای به هوک گای زیر زمین بهنده
به نیمه نالینی: که رته به چهنده
با وحتىدهن (مه بووسی) بینی بیشه کایه
بهلام باز چاوی له گوششی کایه
فهدری خزت زیاد که به فهدرزانتی
خزت نهایی هیچ کس به سوک همه پایتختی
و هک گلته‌تی چاوه عالم دمینی
نه‌ها وجودی خزت لاتانیتی
هور چند دور دومر خزت هه لکشهت
خزت هه لکشهت و هک سنگ هه لکشهت
لای هه‌نه‌نی چی‌یو نه‌دمیاته
هنه‌دی به خه‌بار نه‌لیتی: زهالته
هنه‌دی که پیاوه که‌وت بینی نه‌لیتی که‌ره
هم‌تاوه روهی کار نه‌لیت جوه‌ره
قهرت‌ره حیاپان‌ی لته لا تکاووه
روه‌وهرو شهمیان لته لا نه‌ماوه
نه‌گه‌ره نه‌مانه‌ه وا نه‌بیوتابه‌ی
به چاکی بؤمان نه‌هاتنه‌ه کایه‌ی
ترله و که‌ماته هه‌میشه دوور به
له کونچی خزت‌یا، هه‌لکه‌و روه سوور به
نه‌سمی‌ه‌ته‌کیان کردویی زور چاکه
نه‌لیت خاکی‌ی به، تاسیله‌ی لته چاکه
گه درچرگی خزت‌گه‌وره‌یست بوره‌ی
بله: خانوونکی، نه‌که‌م، پؤ‌جه‌وه
گه‌وره‌نه‌هومت‌ه که‌چاکه‌ی عام بهین
نه که‌د دوره‌پشته‌خزت لی‌ی به کام بهین
چنه‌نه‌د خزت‌ه ثینسان خه‌یال‌به‌ررور بهین
به‌ه‌میان به‌رگی‌شاهی‌ی لته به‌ه‌ین
هر چی مهتابی نیازی به مهتابور
خزمانی شاد کاچ تزیک ج دوور
ماشی خویالله له رنگ بدهره
خورماي بين ناول خوز صهوندورة
نهوئ تزو نمره نه بیني به چاوا
شبيبینی له لات خویالیکه خاوا
وا بزانه که تویش مهبعووسی بروي پار
خاوهن کهشو فش توتمؤیل سوار
خوز تیستا هو مورو لینک راست بروینه ووه
نهنها تزو دنیو وی به پشتیته ووه
فرزرگه نهم جارهیش ثمچمهشته ووه
به هنیلم پنده نه لکچره ووه
نه میبوت همه بیو کهس نه همهگون
مه گذر چژوری خوزت بهکه ه به یه رهین
تیا جاران یاسین (صلا الله) ههوی بورو
تیستا نیخویتن منه گهر بژ مردورو
هرچی چیکمه تی نهمه بزانی
نهبی به (تاسف) بژ سلیمانی
تویش سلیمانیت ههای سلیمانی
یای نیسه تیت برو به یای نیسابی
شیره به فرین‌پیش وا توایته‌و
بجو توتوئزیپیل ری کرایپه‌و
ژور کس بیو بیفر چاویان پشتووه
ژوریش له هیوا دستیان ششتووه
کویر تاکو دمری به هیوا چاوه
لیسته‌ی یان نسبی زوری نه‌ماوه
دیم بورو کیان هیتیا بژ مالی‌ی زوا
له سهر مارمه‌ی بردنیه‌ی دواوه
سالیک مهیبووسی رهیشی بجو درا
که چی یه کیکی تر داخل کرو
نیسابو قسمه‌ی علمی غشی‌یه
نه‌سوده‌ی نه حمجر چاپوک دسی‌یه
نیمال مهیبووسی تنجه‌ی بهنه‌ه‌ه
عیملی غشیب زانین لایق په‌ریانه
یه‌کی شه‌ماله‌ی بژ ته‌گریچ‌هه
یه‌کی دانوو له نه‌بی‌شچی‌هه
بیه زینده‌ی خعوی بِرپو یبرتی‌ژن
ژور کس به سهیران بژ به‌گدا له‌جین
ویتان: توی‌نووب بیننگنه به‌خو
وی: له تاوان خاهوم نیبه‌شه‌وه
خوا له مه‌جروونی پرسی سه‌وداهر
عیادته‌ی چیت هیتاوه مه‌حی‌ه‌یه؟
وی: هنده عشقلی لایلام له لا برو
له کوه هؤشم لای خواهی نه‌عالا برو
له شااهدموه تا شهم زمانه
ریگای خییرو شعر به دمست زنانه
کونه دمایان هبهوا نادانن
هیچ قه دري جنسی له تیف نازانن
نلفی مراصد فرآیند مردی
شون مراد کوئتن، بوز درم مردی
روژو نمازت که بوز نیاز بسی
وک عاشقیکی که پیشه گاز بسین

نیوژر زور، پیشه پرپزنانه
پرژویش نسل که بوز روهمانه
سیاحه حرم سبزیر جهانه
نهوی به کار بی به خشیب تانه

کابه بناغهی برایمبی خوهله
دل نوزره گاهی همبی جهله
دل دمکنی و دچجی بوز کابه
مچی زه، مهزالیم له سهر خوئ لابه

من زیارته کابه م کرد بلهام
زیارته دل پیشتره لام
لله دمکنی مینا قربانی ده که
بوز گور گو چهقه دباری دهبی

لئه سه برهی و بیدهی به بر سی
دربیت به قهلای نایه تولکر سی
دوزانی که‌ها دنیا فائیبی
واه ده گری تسمر زینده گاتینه

نه گهن تسمر همه یزیشایه
نهشیا بوز دواه تسی جیگا نهایم
وهک پنش تسی چنگای خوز داو به تسی
توصی جئی خوئت بده به یه کور پرور
نه گهر بی‌داغری و بلندی من ناروم
توضیش شک یاروکان دهمانه بن گوم
گاله سه‌پشتی ماسی دانرئی
تُره کمک که دیار سه‌نگرئی

****
گهرم تر له تین، کنارو پوسه
ساردتر له تعرزه دلی مه‌ئیوسه
زور دل مهدره مه‌سنهدی دنیا
ناسوره نه دراوه به تؤب به نهینا

نه‌خوازوملا آی وابه مه‌نسووی بین
شتری نیستحقاق نامه‌حسووی بین
له‌گهلال قاییه پیویست بیوو گئورا
هه و هک (ریدینکوت) مه‌سووب داکه‌نا

نه‌ئوسه‌هئناسه‌ی سارد ووهک پرهشه‌با
نامه‌ی نومیندت به بیادا نه‌با

خوا دایتب نه‌هئی عیلست پئ بیلین
به چرای (گه‌ره‌چه‌ک) له دووت هه گه‌پین

نه‌گه‌ر که‌ه مه‌ؤزی داییم خوزه‌ی همه‌ی
(پی‌تی‌ه‌یا) ناک‌ه‌ی خاوون زور ته‌ی

خوزه‌ی گه‌ر چاوت له دمبه‌ی جهور بئی
روزه‌ی دئی سزات به کلکه تهور بئی

به‌هارب‌هات دیسان دیجله لئی نه ترسین
قه‌سی‌ه نزیک ناو خالکه لئی نه ترسین

با وجالد دیجله زنجر کراوه
نه‌و هیژور گوره‌ی به‌رووی نه‌ماوه

به‌هالم نًزه‌نابه‌ی له ناو له‌مین بئی
توتفر له یاده‌، دبی‌ی تیب‌ی‌ن بئی

به‌مانه‌ن نه‌لین: وانه‌ی بی‌هووه‌ه
غه‌ررة خواستی خوا هموو بین سووه‌ه
خوا بین فرزای کا خوابش کرده وایها
نده در نه دمیکا به عمقلا نایب‌ه
تلهیسمی جام‌ی کلیل دوهموت
کر نیسفانو سه‌گ کای کونهی بور‌هوت
خوا رهوا بینی وا کلک همه لنگیرا
دایرمان خنگانند له بیری شیرا
مادام له کهی کلک نه ماله نوا
وهداله تیکی شور ایمان ماهه

شعر همومو کارمان به دهبریتهو
(که مانع هملاسا مهمنوع دیتهو)

ئینستا هدر کمسی بجیتهو چینی خوی
لجنی انزیمات حوکم بدا بؤی

مهلا مزیبوروه که چوبو ناو گور
گوره شاری دا میسلی تیسری تؤور

پرسیان چونه نهو و دنیایه
وئی: ناخ نه ویش قه تارچی تایبه

بهخوا نه گهر تؤ عالو سال نهی
لله همر دور دنیای بی سوتال نهی

بهلام دنیهی چهور بی بهلا نیه
شوین جهته کهو تن بؤ تالینه

نماته ماسی بگری و ته نهی
قومارباقیش بی و تأخیره نهی

شترمرغ نه لین ووهره هم لفره
نهلی: نسبینی مثل و شتره!

نمیلین بار بهره نهلی: بال الدارم
نهنیا بؤ خواردن نازاو به كارم
بیوگرافی بازیگری که ویژه کیوان

خواهند کرد بگویه به بیوگرافی تنظیمی باران

ده غلدون ملک کچ، عاملی به دماسخ

همیار و شکوه، دو لمومند جالاک

سیرینگا چینگای نویزی بارانه

چوشی گریبان و فرمیک بارانه

خیتیب فهرمربیه که دین نمایه

غمزه‌ی خوانمان وا لین گنیارو

له پرهیز و سیران که کوته شاری

له باتی روحش غمزه دبهار

سیرانکر منم و عیزیش نهوا

لیک ناکریته نه مرو دژو شهوا

بنچ ته‌نها نهبه بی باران مائوین

که وا فه‌رمانی کفریبان داوین

یا رزقی ثوممته هم‌ر به بارانه

که وبی‌نه ته‌نها باران خوانمانه

کس ته روی، کسی که که لی بی کسه

نه هرهی همه‌قولاند بزومه به بسه

نه‌گنر خوا رزقی به نویز بدایه

ته‌شیا غریبه دین نانی نه باوه

نه رزق به دینه‌نو مال به زانست

ناره‌زو وی خواهی و روزی رؤی (نه‌لهست)

زور کسی مه‌عاشی زوری دیه‌ری

هاته ور گرتن ری بی لی ده گنری
لای چاواي ساحی بؤی نه‌زمیرن
دز بؤی چاواي کوری نه‌شیرن
کهوه که وی بی بازی نه‌حمه‌
نه‌یپی‌ه نی‌بی‌ق مه‌یپزه سه‌دیک
نیسان له نیسان دروسن کراوه
پره رده غفلته پی داکیشراوه
بؤیه که هانه سهر کورسی مهسند
وا دوژانتی قهد، ناجووی لنیبهد

که یه کی دهبهین بز گردی سهیوان
لهوئ دهست نه کهنه بههین و گریبان
که گورخانه‌مان له پیش چاو گورم برو
به هه تاسیه‌ینک مهرگمان له بیر چرو

باشه با بلین له مهرگ ناترسین
له دل نازاری بؤچی نهپرسین
نیوهانه نه مربی به دوومانه‌وهون
له گل لین که وتین غهیهت گیپروهن

پیاو نه نیاوی به چاکه نیاو بن
نه ک به وئیفه ناوي به ناو بین

به وامان هامه گهیه تاسمان
که هانه خواری کهوهته بهر زمان

ئیستن نیوهانه که دهلین نهزم
به چئوی دیوان وا هبهلدبهزم
که بهرگی کاریان نه ما لهبهردا
کس و کار پیتیان نهنين به سهردا

---
لَهْوَه بِتُرْسَهْ لَهْ خَوْلًا نَاتِرُسِي
لَه حَقِيقَةٌ دُوْسَتْ وَيَجِدَان نَابِرْسِي
وَأَرْيَئَكَ لَكِ وَيَّ بَهْ دَمَسَندَ نَهْبِي
بَهَلَام دَوَابِي كَأَرَ تَوَوْشُي بَهْ دَنَدَ نَهْبِي
كَسِئُ بَه بِهْ دَكَأَر نَاَوَي نَزَرَي
ناَگْرَي دَزَ تَهْنَهَا سَالِيئَ نَهْبِي
بَه دَكَأَر دُوْو نَهْوَعَه يَهْ كَيْ نَهْزَانِه
مَدَرَوَانَهْ نَهْوَهْ عَقْلَ مَيَوَانَه

نَهْوَعَكَيْنَ تَرْيَان سَرَوُشَتَي بَهْ
نَهْوَمَيْنَ سَزَاي بَه دَارِ حَجَوَهْ

پِنَّاو خَرَاب نَهْبِي چَآک دَرَ دِرْ نَاکَهَوْئی
تا تَارِبَك نَهْبِي کَي چَرَی شَوْئی

بَمَخْشَیْن هَوْنَهْو رو وَرْگَرْتَن نَهْنَگَه
چَاو بْرَسْتَیْه سَرَمَايَهْ چَهَنَگَه

نَهْوَی لَأَی خَوْشَه تَؤْنَانِی بْخَوَئی
دَلِی مَهْذَکَیْن وَیَخْوَئی گَهْر خَوَئی

نَهْ گَهْر دِزَانَی بَه خُوایَتْن زَوْیرَه
داوَای لَیْن مَهْ كَهْ گَهْر وَفَزْیرَه

نَهْ گَهْر نَان بَدْدی لَه مَال نَاتِرُسی
لَه هَهْمَوَو مَالَی دَخْوَی نَابِرْسی
بهْمَالی دِرْمِال هَهَرَدوْ وَهَک پَهْ كَن
کَه عَالِم نَهْبِنَ کَأْلَوُو لَهْ كَن

لَهْ تَهْنیقَانَهْ دَا خُوْدَا ثَمَنْاَسِی
کَهْوِیه فَهَرْحَی دِیْسَان بَلَبَاسِی
مار که زوری خوارد دهتالیّه دار
به‌وه شه‌زم‌م‌ه‌ین و دبه‌ین پستّگار
سوزفیش که مالی حرام زور نخوا
به نوریز و ته‌زبیچ گون‌ه‌های نه‌روها
نیعتیفاده‌ای غیربرنیه‌پذیری‌های

یوهوا نیایه‌گرین دنیایه

گاهی گورگه که به نیا بی‌سرا

بوزقهوه موسنیتی دلیل

گاهی کهره که عوزیر له پیشه

گا، لاتو عوززا نایین و کیشه

گا، نه تاشکه‌دهی زهردهشت نه کری

گاهی زؤپیته بره بال شه‌فره‌ی

ن‌ماننگه ههموو ن‌فساشه‌ی چونه

لهم خیرافاته نابسنر چونه

تنه‌ناینی شهووهی گورگی بوز

خربیکه کلکی نه که بیچه توز

ن‌زاننگ، پتی‌ره باشه‌ی شیرانه

گورگ بوز بین، روش بین بؤن تیه‌هلادن

ن‌فساشه‌ی شه‌ری روستم هم‌تانه

دهوون به ناشه‌وا که‌وتئوه گه‌مر

له ههموو خاکی عیراقه باوه

که نعالنین روستم عوته‌ره گاووه

نهم هم‌تیو بازیه له‌وهوه داهات

پذیره له نه نیران بیوه به پیبات

۹۹۹۹
خده‌البینیکی وا، هاتوه به سعمرما
له عالهم پرساس بژ گه رماوی سعمرما
بژانم ناخن له دوانه کامیان
چاکه‌ی زورتره بژ نه وعی ثينسان
نه‌هژه که لره و به هینزو تینه
نه‌هژه سه‌ه شکور که وا هاهوئه
پالنتی فهرده‌هی و قوندره‌ه‌ی پوسته‌ل
له کولمان که وتن بووبویونه حه مسال
نه‌سوانه له دشت بین لیفه وهسین
به سه‌ه نازادی شهو بهسیر بهرین
به‌لام دوبوبشکوه مار په‌یدا بووه
قه‌ی ناکا پیشه‌ی سالانی زووه
هاوین هیدج نه‌سی باییه بهاییان
له گه‌له تامانه زووه به‌لیان
هنه‌نیکسان هه‌یه که بهایانیان
هنه‌نیکی تریش غه‌یه‌ب سنجان
همه‌ده‌هان چی‌گه‌ه غه‌یه‌ب سنجان بوو
زور که‌سه لیمی بین مال ویران بوو
دوزده‌هه‌ده‌هان که‌و‌ته ده‌گه‌زین
مونه‌وه‌وه‌ر بوون به مه‌ل بیژین
کهس له سهر حالی پیشو نه‌ماوه
سویتندی درومنان به شهرف ب‌باوه
پ‌رحمت لهو که‌سی که جتیو نه‌دا
نعلی‌هنه‌ی نه‌شراف لاجز تووخودا
لیف او سیروانی لعل کرد به یه کجارد
ماسی نغل کویر بوون که‌ئنته که‌نار
دیرده گایش زور هو که‌لله له ناوه
نه‌رهیش کوتاینی هیچمان نه‌ماوه
خوا بکا نافهم‌تی نه شرافمان نه‌بی
زموستان شهب‌ی، زو پیران ته‌بی
قئ‌ی نب‌ا ما معاش له بی‌ی خزیه‌تی
گول به‌ه‌دو به‌ه‌هار ره‌نگ و پی‌ه‌تی
به متعیت‌ادی فسه و قول‌ل‌ع‌اده
دو به‌ه‌هارین (دهی) ساقی ساباده
که له گلبه به داده دانیشی و همستی
پشت به خرابه چاکان نمهستی
تند دلتنی چی بکه قسمیان خوشه
نه تیجه قسمی گالله و گهم بوشه

پیاوی زمردی له خمکی دابی
دلی ناصردهن هم‌تاکو مابی
تایجاویش همبی له لاتی چاکه
کرددهی به دده هیشنا بی‌بیکه

خووی بده و هم میقرب حیسه تیرسیه
دوران به‌دخواهیو پیاوچاک برسه

به‌لام شاجغری دز سانتی نه‌گریه
که دوره‌دان‌هیلیکی ده‌بریه

نمه کاری کونه که به‌بابا ده کهین
تسامل‌ای هنندی خمالکی پن نه‌دهین
نمه‌گینا ثیستنا دوران دوران‌نیه
بی چلوز چزکه رؤزی مه‌دانه

یکی به دروی یکی چاوهارا
یکی به تاغام باشام هانه ناوا

مادام نایبه و نهمان‌هی تایبه
پیاوی دنبایی له برره‌داپه

نوه‌وی ناسرای به عیلم و نمخلق
نمی‌بیچ‌چه جنگیره و اقوه‌اق

روزنو به نرنج گوشه‌تن گران‌ه
ته نها هملهمه‌توی «زورنال همرزانه»

1. زورنال: مبسمه له روزنامه‌یوم مبسمه‌یهم له برره‌گان‌دهی بین تمحیر و نماسی روزنامه‌کانه.
جورتیت بی‌روزی گرفتاری‌ه
نامیتی فیشال فرح‌زمزاردیه
گهر تو خریک بی خاملکی بشکینی
توزیش له حورمتهی خوئتا نامینی
گهوره‌ی هموه‌ی خاملک گهوره‌ی بگری
نه و کوه کوه دؤوک ته‌ها خوئی بخوری
نه گهر له بحیدیه دلت بناک نه‌بی
گل‌پی مه‌که کارت چاک نه‌بی
نه‌ی به گونهای زرهی ده‌پشتی
دوی‌نام‌ی ای ای سند شنگ تیک‌رستی
(کاک له حمد) دوعی بی بچیرگ ده کرد
نه‌یگوت: بینتینه نه‌مرئ دهست و برد
نه که په کیک‌کی سر له موسولمانان
وه که نه ریگر بی و دوچرچی له نیمان
به بمؤبِی ماسی‌ی ده به‌توه سمر ناو
ئیست‌اعمه‌له‌ی نه‌شغال کموت‌ه ناو
به خرک‌کاری به بپی‌ده‌چوو
هم‌وا پزانته جه‌نه په‌بیدا بیو
کلّین: ته‌مه‌ی قب ناشتی ماله
پاست ثک کهن تمه‌ه زور جه‌سپولحاله
سوال‌کدر پی‌شوه‌ی سوابی بیکا
نوردووی جه‌نگنی‌ی له به راه‌ه کا
که له هیلاه‌ی بی‌چوجوه جول‌ه که
مارائ پی‌پوه‌های گل‌پی مه‌که
ه‌جر کس عقولی خوئی له لا په‌سنده
فانی‌ده‌ی نیمه‌نه بنه‌ندو په‌نده

***
دسته‌ی تیارتری به عیشوعو زوران گه یشته سهرمان فسلی باینچان
dووکی دوومدل که گه یشته گوش سه‌دای سهرو دل تیکرا دیته جوش
شموقی کاربریو بزه‌ی سبیو سوزر به شهو پنیله ده کا به سسرو
تیمه‌نهزه‌رمان هه‌روا کهچ یینه
ریگی سستیمان له لا شیرینه
به دوه فیشالی لا یف هااملدواو ناله به‌یه‌بانمان لا دبی به‌یه‌پیاو
جبران به‌تهقه‌ی دهانچه پیاو بیوون به‌ده کوشت‌ین به‌ناوو داو بیوون
نیستا به‌تنهقه‌ی زیان ناودارن تنه‌ها بوز‌نهفة‌ی خریان به کارن
پیشه‌ی پیشرویی‌شمان لی ده‌تیته‌وه
ناغایی له نوی‌نه‌گه‌پیته‌وه
خوا کیو نه‌بینیو به‌فری تی‌ده‌کا‌به‌دنه‌ده‌قه‌سی‌لی‌ده‌کا
ناملین خشت‌های‌پپاشی‌سندگه
پو‌وایه‌ی گاله‌ه‌قه‌سی‌په‌سی‌کوشت‌نه‌نگه
به‌علم‌خوویی‌که‌گرتنمان به‌شیرین‌ناتوانی‌نه‌روک‌ی‌به‌بیون‌به‌بیرین‌
مه‌گ‌درو‌نه‌خواهی‌که‌حال‌نه‌گوری‌
جه‌هل‌مان‌له‌گه‌مل‌نه‌خاته‌گوری
خوزه‌من‌قبل‌هم‌زمانم‌سوا
هچم‌په‌نه‌کراوه‌خستمه‌دهستر خوا
غارن ناوزیک خورچوئیان بود
نهبانخوارده به عقلیان تیک شجو
به کنی له لاوه هاته ناوه نهوان
بهشیتان زنی که وته بمارزبان
هیچ کس له عقلی نه رزنا نه بود
لیک که وته رود مابهیتان تیک چرود
دوایی که زنی ته‌نها ما‌ی‌هوة
ناواخوارده ووه کهوته کای‌هوة
به (ورپوئومان) به (چالاونتاون)
خوشیان راوهود نهوانیش ووه ک‌من
به‌لام مین به بهنوه دوته‌نگم
قه‌نته ده‌ریکی به‌نام و به‌نگم
نه‌وته نه‌هیه‌ی به‌ک رووه‌ی به‌ک دل‌ِ
له‌مه‌ت‌ان‌‌دا بی‌‌ره‌وردید‌گَ‌لم
ههن‌دینک‌ی وا ههن‌هسانت‌ی به‌ک‌کهن
سهم‌ای به‌دخ‌ی بی‌ور‌گان‌‌نه‌کهن
به‌مین‌ک‌ه مین‌ک‌ه به‌نه‌لی‌ست‌ه‌وه
که‌هل‌‌خلیسه‌ک خزَ‌نه‌کی‌ش‌ه‌وه
نه‌مه‌نه‌جره‌به‌ی‌نه‌ووه‌ند‌ه‌سال‌ه
هه‌ه‌چ‌ی باوه‌ریان‌پی‌‌ب‌ک‌ا‌م‌د‌ه
با‌وجود‌ثیسه‌ا‌من‌‌د‌ال‌‌به‌سند‌‌ه
کسه‌به‌ب‌پی‌رالی‌ک‌م‌ر‌ت‌به‌چ‌ن‌د‌ه
پی‌ره‌قران‌د‌اه‌ه‌ات‌،‌تو‌خوا‌با‌ب‌مرون
خوی‌چ‌ن‌ل‌چ‌ن‌ی‌نه‌ده‌وت‌‌نه‌گِ‌ر‌ه

***
نهوانده دولته به هیچ ناگر
به مهردی تاری دینا دمبین
وا بزانه هزار فهرده تومن بیو
شاورت دایو شاگری تی بهریومو

هـر توووتن نیه ثاو کلؤ کویه
دوو بهشی قرچه ناو جهرگی تؤیه
نه گمار دوره نهسنگ هیچت نهباوه
نه گمت به نهبرون هیچم لی نایه

بهلام تن پارهی بهغدات له سمر بی
لیروش تو تن که تاگری تی بهریئ

تنچا بروانه شاگری درووونست
رونجه به خسائیری و دودی نهبرونت

دوژمنش دلیه ده برو گنریت بی
که برپا بیوزچی مالی زوزرت بی

من سیبیست نهزم رندو قمهندو
سهوادی مبعووسي بنچ کهوشه سهر

ثویش چهند روؤزی سهره و سهیار
به قسخی بهغدات له دوره لی دیاره
تتوون سووتانو و مرگه ران یه که

حزم له حسیماتی زماوجل مه که

که بزو کهوتن بی بلند برونهوه
مهفص به هرهواي بهرژی يه که شهوه
قعلت نوقلانه‌ی به‌ه دعست مهد

به‌دی همانی لمه مهدا مهد

که توّ‌ه به‌که بلیه‌ه ناخر شمر

پری ناخر شمری همه‌هت دییه به‌مر

دوّای پتری‌زه نیر ناخر خیر‌یی

زور‌گیرا دبی به به‌رجاو تیریّ

قله‌ه هاوینه و جوار قله‌ه همیه

ناتانین چله‌ه تیمه‌ه تا کمیه؟

ملاهی مه‌زی‌روروه حیسابی روژوه

به‌رجاشی تی‌خست باز‌هه به‌سراه‌جووه

به‌چله به‌فرو قیرین به‌نوه‌توّیته‌وه

سایی بحوریابش زور نه‌پریته‌وه

پر (کسل نقّس داقق‌هالموت)

ته‌فسیری وابورو هم‌ه پیری به‌نچوه‌توت

همه‌ندی‌ه ل به‌ورچی‌مشیه‌دان

له ثیدرکی موت بی‌ساتو به‌سودان

کاتیکی‌ه‌زایی که‌ن‌بی‌ناتی‌زین

خویشیان نه‌ناتانن جاکی‌ه‌ان‌نایی‌زین

با نه‌هون به‌مزق جیگی‌هان بؤش بیّ

قه‌ه‌ناکا له‌هئی خوا لیان خؤش بیّ

خوا کیو‌ه‌ه‌سی‌ه و به‌فریّ تی‌نه‌ه‌کا

نه‌زهان بئی‌هووده قسه‌ی لی‌ده‌کا

من ناتانن کچیم له‌وه له‌وه داوه

خوا ره‌وای بین‌ه‌ی میوم‌ه‌ت‌هو ووه

***
لَهوُ بِترسَهُ لَهَ خَوا نِترسَهُ
له خوا نُترسُهَ له كَسِ نَأَسرَهَ
رَویوَ کَه هَاتو بَوو بَه فاَقَهْوَهَ
فَنَبازیی دَنَنِه به گَویی تَاقَهَوَهَ
ده گَهَوریَہ بَه دَم واقعواقِوُهَ
کَلکی شوؤُر دُبیِ بَه لاَی لاقَوُهَ
شرح اعلیّی: کَل مَضیر يقتل
به پارهی میریی بهراز یا که که پهل
مَیری گویی بَرَم وَرَم به پاره دَکَرَی
چونکه زورعاتی خلکه همته درکی
ئیمیه ثَمِیانهِ بویه یَنَوووسیئن
که یگرلنگن گویی، بهلام مَئَنووسیئن
خروویی که تیسَن گَرْتی به شیریی
لیی نَاییِه وه تَنَئِیخری پَرییی
(واریته) گُورِگی کرد به پیاومه
به چاوی خووم دِیم پوشی خسته بهر
ئیمیه وا گُورِگی بِوز شَهْهُرسِئین
نَدائی دَسمتی زانِئی پَهَسِئین

***
فزع‌زده سطیسه پینج په نجه‌ی همبه
که هانه جوی‌نشور و ک ماکینه‌به
دوز په نجه‌ی پز چاو دووی تری پز گوز
یه کیکیش پز دم حومکی دیته جه
پشت به دنیای پوشت مبهسته زنیهار
شهویکی به‌س بیو نادره‌ی ناودار
گهوه به غرور دیجه نوشستی
حمه پاشای جاف پیاواي خوئی کوشتی
هم‌همون‌ناغای سیویل نه‌ئر ژوزی به مره
نؤکهر خوا شکور تاغازی به کرد
تهرسی که‌ره‌که جهجال خورماهه
بوزه به که‌هستا خلکی لهدوایه
زستان ناه‌هوا هاوون به‌فرکش
بوزه ناصری لته قهوه لته خوئیش
نهو که‌سی ماسی بگری تعر نهبی
پیستانه‌واتنش تووش‌ی شمر نهبی
پیستانه‌ن گوزوی خوئی دیوه شیتی
بوز زرکی بیگه به‌بس دم‌رهشیتی
ژورم دی چاکه‌ی دئبربه‌ی خملک بوز
که کرده چنی‌ییان پندا زوو به زوو
دنا وه ک مهوی قول‌چرخی‌گه‌ی پاوه
به شانه‌شی که‌ی همه‌هار تیفک نالاوهم
چنند خوشهه پیشان په‌رینی پاک بین
له چنندوجوزی دنیا به‌نی پاک بین
نه سکوئی بی یه ناو دیزه دنیادا
که س نه بی په نجیه نیجلالي بادا

هور چی وه ک سرکه توند بیو بر له با
پیکه ته شووشهیش ناخری شهی نهبا

له همر تاشوهین عمقان و هر گرین
نه توانین له ریی بلند لی خوبین

خؤنی گهمر زیر پیسی یه كر باشین
دستشمان بگرنه روا له باشین

🌐🌐🌐
وا گر دبون‌وهو پاییزه براکان
به لکرو یه که که یون هیمه‌تی چاکان
بهلام و هک نادری ناوه درک وایه
برایش لی گه که نایه کایه
خوزولاتیمان ببزج لا چا نابی
گویلی خزمالی ببزج به گه‌گاه نابی
میلین چیلا و گماهی په نیر
فیتنه هم‌رینی نؤ قازان شیره
مهدی یووه‌هرو پیاو نه‌دا به شوو
زور دوستی سر نان به دومن دورچوو
خوا موسا بُوٕ سه فر بهرهٔ نه تنرئ
که چی جار جار ماعر به گوگه نسپرئی
پیاو بی بوزه پیاو رئحی خزی سرفح کرد
که چی پیپ ده گوت به دمودی خزی مرد
نهو کاتیهٔ ناوه لی دمو‌نی‌وه
به نابه کاری پریه که‌په‌نوه
سیاسه‌ت پهپه‌ی تاغای بین ریشه
بیبه گولی پیاو بین ریشه تی‌نیه
زور ریشه و سیمی تاشراوه و هک یه‌وان
خوزگه ریشه‌نبو به مه‌دی زنان
تُخیه‌ی زنان برون باه گه‌موره گه‌ره ک
نهپه دهم‌سی یه ری بهجه بهر خفره ک
نه نجا هن‌دیکی‌یان ویژنی دیری‌سین
له گه‌که گویی چه‌نه بهرزا بلوسین
به نارنار که سهر دله قیتن
دم بوز باروی خلک دا دچقین
نخ خویت‌هدواری فراقان که‌وه
بوز عالیهم روزه بوز ثیمه شده‌وه؟
لِه تُهْنَاشِرِی خَرَسَه کَهْ رَابِرُودووی
هَهْر دَانُه بَهِرَمِ دِیجِ مَهَرَدی بَووی
توئیش بَگِهیتَه سَهَر نُهْو دَانُه بَهِرَدی
شَهْخَسی خَوُتَه لَه لَا مَهَرَدی نُهِبرِدی
بَهَلَم بَه خَوُویتَک نُهْ کَویَه خَوَارَی
نهَبَه بَه پَهندی گَشْت هَرَزه کارِی
نهَرَوی دَلَت نَمَخْیتَه لَهَرُزه
مهْچَزَوره سَهَر نُهْو دَندَووو کَه بَهَرُزه
لَه تِهک کَه مَسَیکا نُهْوا دَانیشتووی
بَه چَاو نَهْبیینی و لَه گَلیا نَهْدووی
که دَوّرَه کَوَیتَه وَهُو پَهیش چَاوی نُهْو
نهُو دَیدُه یِهْت لَا نَهْبی بَه خَوَو
خَوُتَه گَر نَووی بَوو بَه مَانُگ و سَال
وهِک دَیم و نَهَدیم نَهْبی بَه خَویال
نَهْمه نَهْهَوالی دِیاکمْمانِه
هَهْر چِی که بَتی نَخَری نَهْمانِه
که چِی پَتی خَرَؤین نِغْلِین تاسِریه
چَا، وَرَه لَه گَهَل خَلْکا دَورِهْرُه
چَهند خَوُزهِنْهْهَسَان نَهْمه بَزَانِه
هَهْر وَهِک سَینَهْهَا لَه دووُر بَرَوویتَه
بَه شِیعو بَاده غَهْم بِدَا بَه بَاد
بَه ذِنَاه بَلِی؛ بَرَوْه بَی بَنیاَد
هَنْدی کُس بَه شِیع سَهْریان نَهْتَوْسی
سَیسَرُک بَؤزی گَنُل بِکا نَهْتَآسی
مر، هرات لاسایی قازی کرده‌وه
هیلکه‌ی زلی کرده که چی بووردیوه
ئیستا پاییزه و سه‌پرین بواره
نهرخوان سوور بوو ثقلین به‌هاره
قهومی قله‌رش بکا به بیتره و
پوزی و هه ک بالی قله دوئی به شهو
من خوتم پدرووردی دهوؤلو زورنام
لله تنجه سازی دینیته و طلاق
به‌لام هیچ وختی له گهل زوره‌ی کر
هل‌لکردم نابی بووم ناجیت‌ه سمر
ئیستا وا ریمان لین بوو به دوو ری
یه کی بو عامة، نه یی تر بو کی
هر چی یک روز بین و یک زبان و یک
و یک شمسی خوستی دعبه به خوزراک
دوو روز دوو زبان شانه ی سهر سپره
ووهه لرسم قورته دور که نرسم کمره

لرسم زمینهدا راستیم نودی
خوشن هملگرین بیوز دوره همهمدی
نهو سا گورگ و ممر تیکارا ثاوا نمختون
نسمه نعفساته ی کونه مین تون!!

گورگ هئتا کالبهی نمشکی ممر نخوا
پاوی پیکاره ثعلی بده به خوا

خوا خرمه تکاری قابی تونیه
کره کی دایی دوعات بوز چیه

خوزکه پاو خراب و یک هنهگ بواه
له گرال یووه دان گیلانیان دمچواهه

بهلام له شفروی پی کانه ثه کم
به قامیش برین ددان ثیز ثه کم

خزم ناگام لیه پوزی کاک نه حجمه
دوعای زینی کردم بوز پایویکی بهد

ویشان بیاچگره بوزیه نه مرن
فرشومی با که مسیتبر چیه نه گری

پیاو چاک مهمنونی بدهی به دکاره
چاک یه کرد بودی به دیاره
چهند خوشه نیسان شیوهی شهمعی بی
خوی بسووتین و نهفعی جهمعی بی

چهند خوشه نیسان خویی چاک بگری
نهه بگریته باوشه که دممری

چهند خوشه نیسان که به ره نجی شان
کشی بکاتوه به نه کرکی میوان

نه ک ی له مهر چهور کا بیدا به گور گان
خوی مایه پوچ بین و روژوهدی دیوان

هنگی؟ چی دست کموت هجر تی ده بستی
لغاوي شهینان همز ده به تستی

نه بو پاشکا بوته بؤ میردی زنه
به زندوویی خویی زن لیه دوزهمه

هر چی خوارد ندهنی: ناخ نه مخوارداه
زماردی سهادی ته او بوایه!

که چورییته گنوزی نهلی؟ همه ییداد
من گؤم کردهوه که بئیی برو به شاد

نهه مه دیباره له پئیش چاومانه
که چی پیشههان خز نهفره دانه

مالی خوی به خور بو چه کمه وروره
گهره گنوز اه بینا گور به گنوزه

نهه توانچی بین دولته تیه
منیش که بیلی گؤمی لهه نیه

به دولته تیه وا ینکاره بزوین
به یاهوییم بهار پاره بزوین

پارههان نهبی به چی ده خوییتن
ناوه نهبی درخت به چی نهروشین
به پر مهربانان شهبان بترسی
له برمسی روزو و پاوا چاوا برمسی
وا برمسی روزو تا تشووباری
به لان چاوبرمسی ددره هارویه

هنبدی به یمهی بلین به روزوون
کاتیک زایی به گریتا هملچرون

خز هندیکش هن به جهذتش تورون
قهی تاکا جاری وا تازه کورون

زوری پی ناجی که خاتیان سوا
باویان نامیتی! نه که ونش دوا

بؤیبه گرانه تری و ناسکه رمی
تیتخباب که وته مانگگی رپوسمی

خز نه گورپیته شیوه ی هورامان
له دست کاک رهشید یا رمبی نامان

نه عوره دگانته شیوه نابلای
نمقشی پاتولی نوبی به بهیداخ

هممو دعواییک له نه بوونیه
نهم نمحالانه نه بی توروتیه

نامیتین نبهقه قب ناشتی ماله
چاوا رهشی زور هیوادار، کاله

مهمروانه ثیستا هیوادار زوره
ناخیری وا هی دی دیه که ونش نوزه

نه سایه خوشه که کم دهواهه

که همالای له خووه وهک ثیحیلامه
خو، نه‌وی ریگه‌ی چه‌سی رنه‌ناسه
و هک (سووره‌خانه مه‌که)‌ی بی‌یاپه
کچ پاره ناکا‌ان‌ه م‌ته‌قو دموه
به سر کی‌روه‌وه نی‌شهوه نه‌وه
نه قله‌ندوره‌وه که بی‌هیوا؛
سه‌بری جه‌انی لا سینه‌مایه بی
به تورکی پایز که (سوک به هزاره)
نهم سال نمی‌توانید در که‌وارت‌ها لذ مشاره
چوایل گوییکه کرد نه خون‌و پشکویت
قارچینک‌های توقفی له لوتو و بروتوت
بلام نهو کارگه‌ی زوو سهری دور کرد
لیزرو له که کروکوک زور کسی پن مرد
ئه ترس هنارای نمروخون وابی
خوومی جوله‌کی دوران شیروون
خیرا‌ی درووی خیره، خواکر دیوه
دایک‌ی گرانی‌ی (نال) برده‌وه
یاخوا نامه‌مان لی بگه‌ره به راست
بز شیر داو تیمه‌ی تیر بحوزه‌ن له ماست
که ماست په‌یدا بورو نوزره په‌نه‌ره
به دکار هم‌ونی نوز قازان شیره
تا‌فه‌رین له‌وه‌ی که شیری پاکه
شیری مه‌یدانه‌له شیر پیتاکه
نهو دلی‌ی که ووه‌ک مه نجله زمگ‌گ دینی
شیری‌نا مه‌که نه‌یر پکینی
من تویکله شوتیم کرد به مروبا
خملک له بخاته زیر بین شعله‌ک ره‌ت بیا
نهوی خه‌ری‌که دوستی خنی‌ن بخا
کاتی‌ک زانی ووه دی‌وار، رونوها
همه‌چی لاه که‌وره وانه‌ی ره‌واه‌ه
نه‌گند چاک نه‌لی (چاک)‌ی کوه‌واه‌ه
نهمیم نموونه قیل‌ته‌نمایه
بپد مهبه، رؤزان رؤزی له دوايه
دلی هی‌موادر خوریه‌ه خوریه‌ه
له‌گمه رای‌ردا جریه‌ه جریه‌ه
به‌ری و رؤژووی گرت سه‌ر فرره‌ی نه‌دنا
رؤژووی نابنه‌ه باره‌گای خود‌دا
جهزن دان‌ر اب‌ر رؤژووستانان
تیستان به رؤژوو ته‌یه‌ن بژ خویان
شحوی درب‌زی نه‌وتلی زستان
لگه‌گال روزگاری ناخری نیسان
به‌راه‌ارگی که وک کپنه‌دی پیران
یم‌عنی لته باره‌نامینه دهوران
که‌وابی‌نابی‌هیچ که‌س مخ‌سرور بی‌
به‌نی‌بون، زم‌بون، به‌بیون مس‌رور بین
نام‌بی‌ده‌سطح به‌هاهل‌بزانتی
هم‌سوسی‌بی‌خالک‌هتشا نه‌توانی
که‌هاهل‌بی‌زی‌را لته قهوم خویش‌شا
فورم‌هی‌ناثی‌به‌به‌ردا کی‌شا
پهله‌به‌هعل پهن به‌ههم‌مو لایه
چونکه‌نهم حاله حاقلی له‌دایه
با‌وجود‌نهم‌تابی‌به‌به‌ملین
مه‌بیو‌وسی‌نیم‌هبه‌بو‌هیچ‌بلین
کابرای‌زه‌گکی‌تزویش‌نهم‌خاله‌تابی
بلین‌نی‌اسب‌دونره‌نی‌بابی
نامگاه‌لی‌بو‌بو‌چه‌ند‌نه‌زی‌هت‌کی‌شا
بی‌بو‌تو‌سن‌سوتو‌سند‌سهرت‌نی‌شا
که‌وا‌که‌تورویته‌نار‌گه‌رو‌کومه‌
چاو‌به‌سکه‌روه به‌ده‌سرو‌کومه
بی‌بی‌خوت‌کن‌ی‌تاریخ‌بنووس‌
سهرینچ‌م‌ک‌چاره‌نووس‌
هو‌ر‌چه‌ند‌نه‌وای‌پاس‌عیراق‌ی‌
له‌قوی‌دی، ده‌ها‌س‌س‌د‌باق‌ی‌
مهم‌فامی منشی ملی میناپه
مینای دل، به‌ردی رهگمی زور تایه
من هیوام به کس نه بی بین بآکم
به ته‌عنی به دکار تعزانم چاکم
جاراگی پیانیو که متهمل باو بوو
هر نیوه شیعی مهتملی ناو بوو
نهم په‌ندن‌هاوی به متهمل نهمبره
په‌لام به‌هیچ کس ناوا حمل ناکرده
هورود روشنی به سوپر هلال کوک
مشکو و شیخه لیه گستار یک ناکبوک
و شکوه چشمه که که روی‌سک و تانیجی
پیشی بی‌مه‌ته و همینه با جمی
سه‌گو گورگو مهر ناشقی و داری نه‌ر
سفینه و سگی گهر چهنه و نه‌سپی لهر
به روزی شهموان جویا چه گدو ناگگر
ثاغو رو هریز زه‌لیس و نازر
نمانه هم‌مرو و حکم‌کی سروشته
تیغی به دکاری هر به برشته
هچی کس له یباوی هریم ناترسی
که بهده دمی کوری خلک‌ن هنا بهسین
خمایی کس نه فعاله ک به دکاره
هم‌میشه له گستار نانه‌ها یاره
نیمه‌وی عالم له یه‌کر به‌رده
بال بدایه‌هو و سهیر کا به‌سهردا
نهو کم‌سه شیئتی که له دون‌یادا
به هیواسیا چاکه‌خزی به‌فنا دا
نازانی‌ن دین‌اش‌هی نوبی‌وه
سه‌گد ده‌ریمان داوه گوشتیان نه‌ریوه
یا یه‌بن وک خلک بینه‌شهرو سه‌گد
یا نه‌بن هم‌لک‌هی به‌نانی که‌ه‌ک
هورچم‌یه‌یه‌یه‌یه به‌ختنی دوزمن
ناویلی دون‌یا روه بکاته‌مه‌من
نهوی همه‌یشته‌تی هه‌ر به برهم‌ش‌ه
سه‌یری که‌ن سه‌یری دونیا چه‌ند خوشه‌ه
هم‌تا باریان که‌ی هه‌ر ده‌لی‌ن: که‌مه
خوشه‌گه نهمزانتی که‌ی ده‌لی هم‌مه
یه‌ک به‌یه‌ک ههمور نهمه نه‌زانتین
هی‌شنتا نه‌سری جه‌هله و نادانین
بی‌لام له لامان بی‌مو به‌ن‌فسانه
ع‌ش‌ت‌و سووتانتی ش‌مه‌ع ب‌رورانه
پ‌ه‌ندی پیرانم هی‌شنتا له‌ بیره
روری نوسی‌بودی نه‌وه پرآوه پیره
ده‌ول‌مه‌ند پاره‌ی به که‌س نه‌داه‌وه
نه‌وه ههمور خمل‌که‌ی نه‌ره‌ا به‌ دو‌اوه
هم‌ه نه‌وه نه‌ریته‌وه هه‌ر نه‌ره پی‌ش‌ه‌یه
نهم پ‌ه‌ن‌ده به‌ن من هه‌ر سه‌شن‌ه‌یه
فعله ک به پیایی ترستونک فیره
به کمر ناواری به کورتنان شیره
لته مجا تو دبی خوتو نه ترسینی
به هیمه ت چهرخی فعله ک بشکینی

هوره تریشقات له لا، و هک با بین
به بین به روای شان لا گهدا بین
بهلام بهو شهوته کردوهوت چاک بین
دلته له فینتهی جاسوس بهیاک بین

گویزه، میژری به فری له سره نا
ناو شار ناخوش بیو به زویمه و سرما
دارو ختلوروزمان فناتی سره که وت
قیدد ناکا هاکا پشکمان بیو که وت

هندید به زوریا گهمر نه بنهوه
هندید به سوهه گهمر نه بنهوه
گالتی (خمیبیوز) دیسان که دنه سه
کره راهشانی شینگ چنوه (زمیلی) که
خواچه نهسره دیبن بیه هدر سن سوثال
تهنه که یاه کهی خوی کرد به میسال
کمری عوژریش له فونتانایبه
به عختی نه ویش زور به ماتاپه

نعلین نهو که هر تهنها دویبوه
نیهه مرووک بیوهو هیچ نه پهپیوه
خوی که یاه عیاسیش نتهوهی نیه
نزاان نهوه چکمهته قیه؟

ئیستا، که میکی دجالمان ماوه
هیئت‌تا کورت‌انی بوز نه دورواوه
تهرسی که ره که دهجال خورمانه
بوز نه خورمانه خاملیکی له دوایه
هندهکمان همیه که‌وا خورمزیده
هندهکیش کوشه‌ی خورمانه کورد کوزدن
که‌م‌رمی کویستان به سر شایه
له‌م (لله‌هانه) یه ثان‌نه بایه
پهندم به پهند بیو، و کچ په‌ندی پدیده
لهانه‌ی زور به نه بخمه بی‌مر که‌ر
نه‌لیسمی جامی چهل کلیه‌یه
گوشت بوز کره، کا بوز بی‌شیدیه
غرور وری که هیس سه فروندیار
تیری رؤس تما می زار و اب که ون که کار
لیه پیش در زوری لیه پاراپیه‌وه
ناوری خیری لیه ندهایه‌وه
نه گیوت من لهشم له تونچ کراوه
ترسم له گوژورزی رؤس تما نه ماوه
تیری هاتو دای له ناوی چاوه
چه‌ماندی‌وه قصدی لاوالوی
رؤس تما بیه گوت کوا رهین ته‌یه کر
ناواه‌وه لافو گه‌زاف زه‌یه کر
کی وی: ده‌ستی رؤس تما به‌سته
چه لیه زیر ده‌ستی رؤس تما دا به‌سته
نه‌سفندیاریش هینه‌هاته زمان
چه‌ب گنرده چه‌رخی بین ونای زه‌مان
سه‌هه‌زارانی وینی مینی کوشست
گاهی پشت به زین، گاهی زین به پشت
مه‌گیه شانانی به که‌یف بخویتن
تابی به‌ندیکی وا لی ده‌ریتن
نه‌گه‌هه‌هم‌هه‌په‌ندئ په‌ندیکمان باتی
په‌ریش‌نیه‌هه‌می‌هه‌ریزه‌و ولاتی
به‌لام هه‌هم‌هه‌زین واوه‌لده‌یه‌بن
گروه‌گه‌گورماته‌هه تادیه‌ب‌هه‌زین
به‌هوش‌ترین‌گه‌وت‌ملت‌دزه‌ریزه
وی: نه‌روانم رئی سه‌روه لین‌هه
لیره نه و کس هی کاریان پی سپارد
ملوزمیکه بیو هنامه ساردن

همه خوی ناغآبی و دنی ناغآزان
لته گچن برایا بیکه به دوزمن

به ناغیه تیش که هاتوو لی که توت
خوی نه کوییسه میحرتابی مزگه توت

پو نه که سانه شرمیش نامینی
donمینیش به هم هنیشه توت

لته ناوا چاواه تنوگی حمیا
که لته گچن تکا، پابورد، واتکا

چوار یاری یه ک رنگ لای من یولداشن
نیوو به خویتنان لته دار داتاشن

چیکم یه ک رنگی لته ناوا باوه
نیستا دوو رنگی لته ناوا باوه

روزیکم لد دیه بگمه بیوه بوار
نیچار ده کوهی رنگی زیر شملوار

کهس واتنی چاکه ناگیرجمه
غهیه تیش لای کهس ناشارورهمه

***
شیرویی سیری کوردهمی چاو بن که‌توت
لی مانکه‌یا مه‌راقم ریت که‌توت
مانای شیبه‌که‌م لیت بوع به مه‌تعل
نه‌مزایی قازان بمووه به مه‌نجل
(قازان قه‌تار به‌ست قولنه‌گان ههووایی)
(حیله قیله که‌م شهو به نه‌هایی)
ده‌ره‌م‌مو فاژو قولنه‌گو دوراچ
نه‌مانه‌م بژ بکه به مه‌نجل و پاچ
قازان قولنه‌گان پنولی بال‌دان
پیقه‌هو ته‌ژین وک دست‌هی یاران
یه‌عئی که نه‌وان قه‌تار نه‌سنت
حیله‌ته توه نه‌با به بهن من نوستن
یا خود که مه‌نجل له ریز به قه‌تار
ثار گه‌رم نه‌که‌م بن وردووه نازدار
واهات جه‌مصی قاز که بمووه به قازان
مه‌نجلی گموره‌یش پنی ته‌لین قازان
نینجا قولنه‌گان قولنه‌گی بال‌دان
نه‌که‌رونه‌ه‌م نه‌روئن به قه‌تار
بی‌چیش قولنه‌گ جه‌مصی قولنه‌گان
به‌ره‌ن‌هووه‌ه ودشتی پاچ لی دان
یه‌عئی پاچ به دست قه‌بروکله‌هوه
بوداووه‌شااندنه به‌رژیه‌که‌هوه
به‌م‌م‌مردن‌ن شخه‌هوه بهر
های شیعری مبهم های عقل و تدبیر
ئیمیه مرد نمانی ناوه به به
تازه عوومرمان له نویه نووسراوه
ترباکمان پیشه له مسار ناترسین
له بیه خسته‌وهی مردن و هرسین
دوای مرد پریه نیه منه‌ترسه
چؤنت هاته پیش له ده منه‌سرسه
ئیمیه که عوومر به کههم هیچ‌هیه‌نه
حیف نیه بهه ویش به ترس بابویه‌نه
دانابه نادان باده‌نی انثره
گؤم هه‌نا قووئله به معله‌هی خؤشتره
بیه دواروژیمان بوو به به هه‌نسخه‌نه
نان نه‌او نانه‌به به‌میره له خواهه
قهیدی قیامه‌ه مه‌خووه‌رووه‌یاد
بزه‌نه بهه‌ره‌دنان هه‌ره‌که‌بادا‌یاد
دنیات به‌هم ونگه به‌هو نمی‌چیه‌سه‌سر
بو دین و ویزدان خوئه مه‌خه‌خه‌ته‌وه
چونکه‌نه‌نه‌ده‌دمه‌نه‌نیسته‌نیازه‌ین
که‌نیوفونه‌به‌شاخه‌نه‌هورنه‌نادی‌ارین

***
من خومن زستان بؤیه خوشش قوئ
مارودوپوشکی تردنواکه‌وئ
عاقب لى کاری خودتا تئ‌ ماثو
مارودوپوشکی بؤچی دانواه
نهوه سهیره ماردوپوشک نهینی
وره بهرئه‌دا دوش داده‌ماتئی
پچی نامه‌نی لئی دریزه قبیل
له ترسی دوروپوشک حول و قیز نبهین
دوپوشکی نه‌روئ نا نوگی سه‌ری
پیوه‌دا ثئیر برخی دو ره‌ری
نهم عه‌داوه تسی زینده‌مودانه
هم‌موئی به جوکی سری به‌زدانه
سیگ بزر پرنه، پهیله بؤ مسک
ناو بمؤ ناگیرو شاگرپووشی وشک
تائچی بؤ کروپوشک، کهرواپوشک بمؤ پیستان
بؤیه ناکورکن له گهل په کئینسان
جوجه‌له‌یش له گهل کهچهل نهبه‌ن
بئ میرات به گئه یه کدا ههل نه‌چن
نهم تئک همل‌جووتره شهرو هلدایه
بؤ بئ عیلاقه‌وه ک سیته‌ماهیه!
چهند خوشه‌هروئ له دورو بر اوانی
نهم‌چیه ناویان هه‌تئانه‌توانی
پالتوی پهن‌عمود بکه‌ی به به‌رته‌ن
لیفه تهمه‌لی بدهی به سمرتیا
نهما به شرتي خبيال بهرودر بی
له نوجی خولیا مورغي تیپارد بی
قهرسو القصر و توتوموبیلت
تهیار و نهساپ تختی سر فیلت
هل هولاو هولاوی تغلبهوئنیت بی
له زنوز شراب تازه و کهنیت بی
نومک کولسیمت به پادیو لابی
هیچ پتیستیکی تر ته مابی
بهلام نهو خهمه دانیم له یاد بین
نافذ له پاش خوتو کی به جیت شاد بین
بهم تاکوهوه بی، هه ناسهت سوار بین
پرژی زینده گیت به شهوی تار بی
تا دوکنور دینه رؤسات دورچوو بین
همه چی کرابه فلیپه نهبوو بین
تابووت بؤوت بیبه به توتوموبیلت
که چویرته زیر خاک داماوو زلیل
لیووت له بهردنی نهلحه بکوهی
تن دیگه چیگای نسلیه نموی

***
هیئندا تمایعات که هواوایه
هتنا بین خیوی روزی له دواپیه
نه گه، تنو هواوای هواوای هوشکینه
نه بین هواوای ساتین رهگی ابوقتین
با وجود به رهگی رهگی رهگی جوانه
یهک رهگی ناشی سُی نهم زهمانه
نامین سروشتنه له چوارگ و همهه
دوانیانا باوکمانه دوانیانا محادره
باو ناگر به رنزن تبهیان بلنده
خاک خوزه خاکیوه ناوا باک و مهنه
بهرهی و مل شکان ناگر سووتان
خاک فرشی ریهوه ناوا مایه زبانان
که وانه هواوای بهبیری مهندینه
ملی خوته به پای خوته مهشکینه
به لام سروشتی که بای درابی
به دامست خوزی نیه تارامی تابی
به خواهش نیه تنم چهندوجوهن
به لبخندپینه خوودای بینجووهن
نه گنیه کهمس که وا عاقل بی
نابی له سزای بدهی غافل بی
نهو کهسی دلی خلیک نهرو نجینن
به تولهی دوابی خوزی دهترسینه
چونکی دزدنه موتلهفه بیوزه
دل نازار دراو هام ابدی دهیبوزه
نهو ترسه نه پی به گری دلی
عبیطی تال نه پی به بی حاصلی
ناپشتشه مزگه‌ور ظیستا و هک چاران
گه‌دن نازادی بکه‌ین به چه‌ریان
به‌هوه‌نه گونه‌هی به‌کر بی‌بوورین
ناشکوری نه‌بی‌له مزگه‌وت دوورین
نکلین گونه‌هت بین پر زووری
به دوو رکات نویز خوا لیت نمبووری
به‌لی حفوق‌لا خوا خوی نه‌ی‌ه خشی
به‌لام حفوق‌لوناس مروی لی ی‌نال‌خشی
هم‌موه به‌زمان په‌پر‌هوی چاک‌ه‌ین
که‌چی به کرده بف‌له دو‌نات‌ک‌ه‌ین
خوا جمه‌همت‌ه‌می بؤیره‌دا‌نواوه
زرورمان بخاته ناو‌نه‌وه‌هل‌الوه
دب‌اره که‌نه‌زول ه‌له‌لبی‌زاره‌دین
خویتی شه‌ی‌ه‌نای به قین به‌نار‌دین
که‌نیدادی‌خواو‌فری‌ی ش‌ه‌ی‌ه‌ن
په‌ک که‌وئ‌ی چاری‌چی مای به‌نئ‌نسان
به سر نه‌تاشین نابینه قابل‌نمدنر
به تاوتینه‌ی کرا نابینه‌ نه‌سکنندر
به نوور به‌وونو کلاو خوار دانان
نابیه قوماندان تان‌چیه مهیدان

سوار هه‌تاه‌ن‌نگلی نابین به سوار
برنج نه‌کووتری تاج‌پرینه‌ بازاز

تاتین کووره نمه‌نینی نه‌واو
له‌ ناوا که‌سواردا به‌ یه‌که‌ه دمرچوو

نمه‌گه‌وی بی‌باده‌ن نینه‌ باران‌هنه
پا، باره‌ی پژم‌ی شه‌هرباران‌‌نه

تا رژیه که‌وه‌ن ناو تیپ‌ه سوار
دم‌رچوو، دواکوچو هوک که‌ه بریار

باتگی کرد‌ پاران‌ی (یاباروم) وه‌سئاوه
تم‌ه‌ه‌ه‌رودنی پا ماده‌ گاواه

تؤیش که‌ که‌وته سومادی خود‌هینی
خوون لبان‌ت‌ه‌ی دیودا نه‌بینی

تا گیزه‌گ ولله‌ن نه‌بنی به‌ سوردآ
تا، پنین‌ه‌فری‌ن به‌ ده‌ست‌و دمردا

ق‌هردری ویران‌ه‌ عجوم نازانی
له‌ هم‌وو شوپین مهرددی مهیدانی

که‌به‌ چل و چؤ‌جووی‌ سرب‌ دورسی
نیت‌‌ه له‌ دؤست‌ی کون‌‌ه‌‌ نابریسی

نه‌وه‌‌ی له‌ دیژه‌ی خالک‌دا‌ نه‌سکوییه

هیچ‌که‌س نازانی‌ نه‌سی‌‌ل‌ له‌ کوییه
هنگیک که ویمان قسمت‌های خوش‌کرده
که رازیان دادا دلیان به چوشه
هیچ نه‌نم لاآ ندولای خویان ناروانتن
سافیکان خحلکی به دوست نمزانن
تا بیاده‌هیش یابه‌لیان شه‌گذوزری
بین شجاعه لیه بر یاه کهونه گذوزری
گورگین، بی‌بخچی قسه‌ی مروش‌هی نه‌کا
بیه پیکه‌نی نحت‌کی، خوی تتوشه‌هی نه‌کا
دردی جواهن‌هی بی‌هُن‌ندی پی‌ه گول
به‌لای زه‌مان‌هی قفسه‌سی بول‌و‌ول
مهم‌سکنه‌می مسکان درزه ی دیواره
نه‌بین بژانی مشکیش گوری داره
گول‌م دقی لیه سهر ناگر نه‌کولا
نه‌منه لی ببعوه گرری له دلا
وتم: چیه‌ه نه‌نم یهل‌لقرچانه تؤ
وتم: یپک‌نه‌نیم بی‌ه وام بوزم‌وژ
نه‌زده‌ها، کاتی‌ه‌تا‌ه‌لکیشان
تقوی‌کن‌دن‌کن‌دکن‌ده‌کن‌به‌کیشان
چنان‌که‌زلف‌بوو‌شمو‌سه‌ن‌نی‌رن
هم‌ودا‌دز‌بین‌بژ‌داو‌ده‌پیچ‌رن
نه‌توب‌بد‌کار‌له‌کول‌یته‌وه
دوه‌ای‌بژ‌بک‌زور‌بهرزی‌وه
گن‌ن‌وه‌وه‌کز‌زره‌لبه‌به‌نه‌کر‌ه
ری‌کار‌تی‌یری‌دوعا‌ن‌ن‌پرگ
خوا‌مل‌اک‌سه‌ش‌ه‌ره‌ده‌داوه
که‌چی‌لای‌لبه‌ده‌کار‌به‌دناوه
عیز‌رآی‌ل‌ی‌ب‌ه‌مره‌گنان‌کیشانه
که‌چی‌خادیم‌ی‌غره‌شری‌ره‌حانه‌ه
خیر‌وه‌شه‌هم‌مو‌به‌ده‌سنت‌خزی‌ه‌تی
نه‌فاده‌له‌نادا‌چ‌ل‌چ‌ه‌دی‌تی
خوت‌هم‌مل‌که‌رش‌نه‌زه‌ره‌پی‌سه‌ه
به‌نادازابی‌تی‌نی‌نه‌ه‌پی‌سه‌ه
ت‌و‌گن‌ک‌ن‌نا‌چرژو‌بین‌که‌لک
ده‌سنت‌قودره‌ته‌نه‌ه‌ت‌ه‌ره‌ه‌ه‌ه
که‌غی‌زده‌ه‌وی‌ست‌له‌کول‌یته‌وه
له‌م‌ب‌زی‌مندال‌نه‌توت‌ه‌وه
چرای‌کی‌نور‌دک‌ه‌ن‌ه‌کی‌گی‌سما‌ن‌ه
نه‌فاده‌له‌نی‌نه‌کید‌چری‌نه‌ه‌ری‌س‌و‌ت‌ه‌د
نه‌توان‌ن‌مال‌له‌ده‌سنت‌وه‌د‌گر‌ن‌ن‌ن‌ت‌ون‌ن‌ی‌لای‌خ‌وا‌ب‌ر‌ه‌ن
نهو دولته‌های لیت نادرزی علیمه
نهوی‌هی له شهرت له شها حیمه
می‌تانه‌هت و هفاو عهوصی تبایه
ناو تی دبه‌ری و زیخ له جین دایه

مندل له سمر خز پی ده گری و در دوا
به سهیله به سهی به حمل‌وا

پاچی چوار باخی ثه حمده پاشام دی
نیستا خه ویکه به پوم نایته‌دی

چوار جلد ته نیخی نه مین زه کی به گ
نامره و ناروخبی به‌زوری فسه ک

حاجی به گیش بیو به وسیله‌ی خبر
نهو ثاوه جوانه‌ی ثه خویشه و تیه

نیتر بزاتین له مهوودا کام پیاو
ناساری خیرمان به ی دینه‌نه ناو

***
گلوم برو زیان، به‌دنی پیشینان
هؤمان که ونیوه چیره کهی زننان
نیستا هردوو کیان که وته مهیدان
سا، چی ته‌نوینی تاویته دهوران

که تن‌نوشیت له کس نه‌هانی
تامی لین بودن نه‌وسا دژانی
گه‌دهشی جهان زیو زیو نه گزوری
په کین دیه‌هو وه کین نه تنوری

نه گه‌ره مه‌جیسی میلی نه گزوری
سیودای مه‌بیووسی نه چینه گزوری

برای براخ‌خوئی لا ینگان‌ه‌به
فرزندن له باوک به بهانه‌به

هه‌مونویش نه‌پزانین یه کتیبی چاکه
dوو کس یه که گوئی سی کس غمناکه

که هه‌مونو ناشت بن بؤن تن‌چاکر
هه‌ر رؤزه خوانی لا‌یئک حازره
نوعی به (فریبو) نه‌گن‌انه پابنه
شیبان له به‌رگی فریش‌ه‌دایه

کاسبی چون‌که ده‌یسی‌ی تیآ نی‌ه
هیچ مه‌ن‌مووریکی پین رجا نی‌ه
من وا مه‌عاشی نه‌قو‌یته‌که
نه‌مباب‌به ریووه بن زیاد و که‌م

هه‌وای (بی‌نزور) و نه‌شن‌ه تمه‌نا
خستوویه گیتی نه‌هه ووه نه‌فمللا
زیبستان له مسر کاسه سویند نخوا
کهچی چلهی چوو عوزری تر ناشوا

نای پوزه وانهی له تهماع پاک
له ناحساب و حساب بی باکن

نه گه سهرباننت درژی نهدابی
دلؤه نهپی له کرچ پهیدا بی

حیفه کای یازه بیرئ بو سهربان
هیه پاش ناخوره نهپی به کای بان
کوشته‌ی عارف‌میان وا ای پیش چاوه
تبی‌الوان هیچ‌مان له بیر نه میاوه
نیسان له نسیان دروست کراوه
چاوه لی په‌رده د شفله پوهشراوه
تاسانه‌ه نه کا چاوه‌ه چالاپری
نه که‌وی‌ه چال په‌لوبی نه بپری
تان‌هنامه‌نیه گرده‌که هیه سه‌پوان
چاکه‌و خرابه‌نایته‌مه‌بیدان
فورمه‌ی وفیفه‌که بیوه به کفی‌ن
دست و پی‌ه له پیاوه نه‌بین به دوژمن
که‌ (مه‌ره‌وی‌که) چاوه‌زدق کاهوه
تاغبایی‌لی له بیر پیاوه‌نهباته‌وه
که‌وا بین‌بیچ‌هر بایوی‌ (که‌وا) بیی
نه‌وه‌ (که‌وا) بین که‌م‌رده‌تیابی‌ن
گه‌رده‌ن‌نآزا‌یی‌جه‌زنان‌ساتی‌که
نویزی‌نایش‌تی‌هر، رکا‌تی‌که
به‌لام‌گوریئی‌قه‌رو د دعوامان
هت‌ها‌را‌یک‌بی‌نوه‌دی‌ل‌دودوامان
نه‌مانه‌وزه‌بی‌بهر‌گویی‌بی‌عاه
که‌س‌ناال‌رده‌مردن‌هیه‌ل‌ل‌هم‌شاهر
نه‌گه‌ر‌هر‌به‌نده‌ده‌نه‌ندی‌کمان‌بات‌نی
نی‌م‌شی‌نه‌چی‌نه‌ری‌زه‌و‌ول‌نی‌ن
دست‌ه‌یه‌ک‌ک‌نه‌گری‌ب‌به‌کردو‌کوزه‌ی
دلو‌ه‌ی‌نه‌ند‌نه‌بین‌نه‌گه‌‌ن‌گه‌ه‌خوزه‌ی
نه کینه نمهزن و اهل‌دربار،
گیوزه گوربانه تا دیدنی به بر زین.
چله‌مان کبیدنا تا گیشه چله
هورازمان بر گیشه سهر ملی.
پذیرفته‌نگا به‌سپیته وله
شهبیتنه لع خومنان دور به‌سپیته وله.
نه‌گهر من چاک بم عالم بپس چاکه
به‌لام مره مره شهری سهر لازه.
دنیا گشت روزی به روزی نه گذوری
که شوی تازه کردن کوئنی نه تنوری
میرده تازه کی سه‌بی‌سی کوئن نه کا
هیچ پررخای نیمه ماج و پروش نه کا

ناژانی که بهم سیاه و سه‌دایه
یه کیکی تری له که مین دایه
لهم ثالو گنگریو تمشقه‌لهو گنره
هم چی دو بی‌نهر نی‌ومزوته

بهم حالی‌شوهو هیشتا بؤی شهیدان
به سودو نابود سه‌دایی سه‌هایه

به دنیا نه لیئی: چهند بی و هفایه
هر چی که دستی به چتی دنیابه

نهوی ته‌شیمان بؤ ده‌ست دوئیتی
نه مرا نادرسین کوهه کام شوینه

نهوی له شویتی نهو دئ تئ ده‌گا
ثیر بابه‌خی چی‌مان پی ده‌گا

ئیمه به نه‌خلاق له پن‌شوهوه بین
که له ناو خلکا به حورمه‌ت بزرین

نه گینه که هات ماستاو بفرخشین
که مانگا نما‌چی تر بدؤشین

نه کوه (کوله‌زن) له ههموو مالین
درویی نابرومان له بی دامالین

خوز دیوه‌کانی ثیستای نهم شاره
یا غه‌بی‌تی خلکا یا خود قوماره
نه گهر نه به توی ساحیب دیووخان نایه لین زمین خلک بیته مهیبان خز هنر نمو ساتهی که غمیهت کرا به خواهند غمیهت به دیاری برا
نه گهر نهم حاله ثیتر بهس نهبیه هیچ کس به هیواه دوستی کهس نهبیه


نهام خعلکه بیویه زستان دنه‌رمه‌
به زستان خاکی سروشتمان گھرمه‌
خاک دایکه بیویه پومان دِل‌سوژه‌
ناگر بآوکه بیویه به سِتْژه‌
چی بکه‌ین! باوکام جینسی خشه‌ینه‌
داپک به دِستْیوه داپیم غه مگینه‌
مملین که تادم حواء ته‌فرحه‌
خزی وا نبیاوه چی ده کرد حواء‌
نهوی به قسه‌ی زن ته‌فرح نه‌خوا
نهوی پیسی دملین: فه‌قپیر خوا‌
هم‌چی به عقلی خعلکه تر نه‌کا
مه‌قیس به زؤری په نجه کار نه‌کا‌
به‌لام شهیا‌ی نینسان نینسان‌ه
به ناغام پاشام ته‌فرح ناسانه‌
خوزگه نهوانده پی‌شدان وا‌یه‌
جاریکش چارپان به‌دراپ‌ه
نوشست نایییننی له گه‌ل پیاو چاکا
که چی نبینی کس‌ رووی یه ناکا‌
له لای هامرازی قسه خوش‌شکان
غه‌یه ت خوش‌شته له دَنگی قورن‌ان
مانگی ره‌همان شوک‌ به سِر جمو
مر میاوا مر میاوا داودمان لاجوو
ده‌خوونه‌ی سویر دیزه لاجوو
نملین: پشله سوور که‌تنی کردووه
سَهَگ لَه پَشیله بَه وِهِف‌اترَه
کَه چَی پَشیله پَه‌دری زِب‌اترَه
چَند خُوش‌ه له گَه‌ل پَاری پاوه‌فا
رَابویری دَائِم بَه زِمَوق و سَه‌فا
گَه‌رِدی چُلوچُوت له دَل نَه‌نِشی
بَا دوزِم‌ن بَاری خَف‌ه‌ت بِکیشی
هَهُم‌زار بانقه‌نم‌ژت لَه‌وه نَبیشی
دُوْسِتی در کِینک له بَی دوِرینشی
خوا که شهو دیئن روز نهبانه و
پَهَرَدی تُاریکی دا نهداهنیه و
مبهستی وابه که بَو بَهیانی
رَؤَئی لَب بَووه قَه دری بِرَزانتی
هنندی به تنی باخزه، به قَئی
شهمشمه کویره چاویان نابینی
هنندی و هِک چاوی نه‌شزرای پَصَن
خُرِجی شِبَکه و کوئنی لَیسن
هَدِر قینت هِملِسَو فَنجان بَشَکَینی
بَو پَاله‌پَیکی چَا داده‌مئینی
خُوِد دل شَکاندن لَهَوِ خَرابیت
رَؤَئی نَه‌تکوئن و هِک چاوی گَازَر
جوزگه پَیاویش و هِک شهراب پوایه
به کَوئنی نه‌شَهَی زیاتر بدایه
که چَی من کَوئن بَووم به سَِهرْویر
پَیم نَعلین: اَخْرِج یا زوج الكبيره
ساله و سَال زَوی نوئ نَهْبیته و
گژو گِیاى له گَهَن نَهْبوزیمیه
کَه زَستَان رؤیتی ثَیبر نه‌روردیه
بوبول له عَشَقی گْوَلدا به سَئوزه
به‌شَی بَه سالمان له نَهْروزداریه
پَالْلا کویره کَال سَا ورنه کَایه
موجه‌رهم شیه و سَعْف ه ر دَواهیه
هم ره‌مُه‌زانه جَه‌زنی له دواهیه
خواق دری (قهر)ی خسته بر می‌زند
و هک کورده نه پیکر به خواستی زنان
با مانگی چاپی شیتانمان کویر بی
له ناو خزمان دا پیشه‌مان خیر بی

نه‌گینه تصوره نادر تاوتینه
پژ گوشته به (خلعه) حرفه‌وحشیه

✨✨✨
نهوی پهلو پو نه کوتی لئه ناوا
محله نه زانی دیباره خنگاوه
ناگنهته قنوعاغ به کنگه خنشک
به ليسی کویری نیشان جوان نهشک
گورسی کیشه کئ بژ ناوخو تابی
نه جربهی زورت بژ خمقکی نابی
نهوانهی فیری دیهوئن به ناشن
باراش هاغم دهروا نهوان لئ پااشن
پژ سدرو بییس مال جوزن بکهینهوه
له سفرهی میردان جیت ناییتهوه
پژ تولیه قهومت که که مه گیز بیئ
نابی به تور کی (وردم دویماز) بیئ
دکنزور له برین تیریش دیویتی
پیشی پرینت هیشتلا میتیئی
که تن به چه یوزک هیچ کیت نمیئئی
لایورهیش مه لئی پیتیا ده کیشئی
که پژ هاوخویئیت، خویئت نه جوزئی
په چهی بهدنامی رووت داده پخیئی
با له ناوخویئیا ناهزیئی یهک بن
له راستی دوشن دست به کوتهی بن
ناکهس به پیاوی په دمس خونیه
نه میئی له منهوسیه بهیه توانیه
سردو دستو پیه هموؤی یهک لهه
له ناوخه شرته نلیئی: پهش پهشه
بهم زیاق و زاقو بهم داو (لمبازه)
تطلیه زیتکه مان هاکا ترازا
که له چال و کوسپ ورد نه بینه و
نه مجار که که کوتن هنشاین و
نه وانهی معنای پندر پیشتان
به پنجه وانه دخنه مهیدان
ناله خویاندا چشته شک نبهن
دای ناته کیهان و که گوللو بهن

***
ناوارین بلویم بمانندی پیشینان
له ترسانه لیلی: چیره کهی زنان
خانوی زمیمه‌بری شینی چلی چرد
بهیش له پاش شهو زورو تهشیفی برده

نینجا که وتینه بورچی پیروز
مه کری پیریزن زیوی کرده کون
به فرو همه کؤک به باه نهیتی
له لای چهرخی پیر کهوتنه خوازینی

که چی به فردی که زورو تواویوه
شایی نه چووتهیش ههو ماوه

همچونه به تاسی دروی تهوروز
به گری بین گتر دل همه پروزا

بلام قمیدناکا خو همر بارانه
نیسان سهیرانی گرُدی یارانه

پرادتان داوریل نهوا هاتنهوه
خووی جولنه که پش شیواوه تنهوه

همه ودودی کیناتا برهوانه کمه
وهک نهوروزیکه که وتیته شممه

پیش نیسان هنده درؤ کراوه
همانه تری وای تیانه ماهوه

سین شهو دوو لاقی قورسی شکاویه
شهشه کی تری بؤ خؤشی ماهوه

کنگری دهشت و شاخ بی که یوه
دب بؤ زیره ماستی مهیوه
ده‌های بره‌وار یا ماسیار نه‌مانه
ته‌شی رستیش و چک ریزی خاوه‌
(بسم الله) مان کردن به دلیکی ساف
بن‌که هم‌ریویان چرده قاف
هیشنا نه موردووم نه‌یان ناومه گژور
پی‌م نه‌لین: موردوی به‌شی زندو خور
تی‌ئی نه‌گه‌پیشتم به کیبان زانیم
پهن‌گه‌وا بزانتن که کول‌ه ناتیم
هندی که خویان کردوده به زاین
دست نه و شیت پیت نه لین پارودن

تؤویش که لهوانه فرستندت زانی
پیک و نانتی منش نه مزایی

کیسل دووبشکی نه پهناده و
چوزوی له پشتی همان چه قاتدیوه

پرسي: چی ده کی؟ همه به کردهوه
وتی: چوزوی خویم نانی کردهوه

درؤویشی نه کرد خویی نه سلنی و ابوو
نه گیشه قیشی چی له دلا بوو

به دووبشکی گنوت: زستان ناتین
وتی: زور قد دره نه گرنه به هاوین

بزوی به دووبشک بلنین به عاره؟
هم وامان هیه زستانش دیاره

همله به جه پاوای به رازی باواه
(به کاته) ی نهم لا هیشتنا هدر مانوه

مشکو به رازو کوالله مان زوره
هیند بی نفاف ناکنه به نزوره

زورده والهیک نه گه به کوزی
خورماتی شیرینی به همهشت نامزی

زورده واله مان ناوروزاتندیوه
خوا پاراستینی شایان لن تینک چوز

فیشکی هموها زوو نه کوزیتهوه

فیشکی شیته لیست نابیتهوه

1. پارودن: به مانا پروره.
جراح بومبايان‌های نه‌برد برف ماسی
خوانی ماسی، بومبا که‌وته که‌ساستی
قهوش‌ه‌و مالود و گچ‌و کچ ناسی
که‌توونه کوروردی مهلاى هیاسی
بزنیتکیش بیوو که نه‌یگوت بومبا
بزن‌نه‌دومی‌وی تا بزن‌ده‌رگه‌ی بومبا
ئیستا نهو ی‌همو نه‌مآه‌ه‌مساوه
له‌عون‌ه له‌ کهم‌ه‌ی له خملکی داوه

1. بومبا: میریست له شاری (بومبا)به له هیندستان.
نهم فاسل‌های که‌ها دل‌ها به‌هاره
هاره‌ها رو هن‌تاوی به‌نیت‌پاره
خوا نهم جوار فسه‌های زیباه وا دان‌ا
که‌ی دست‌های از ناک‌دان‌دانا

هیچ کسی‌هی سیر حالی ماندنی
کوالمه، ممکنه‌ی زندگی، بؤ دوینه
ئیپسان له نیپسان دروست کراوه
مردودنه که‌ی دوینه‌ی له پیرنه‌ماوه

مردودی عارف‌هیان برده سیر قبران
پیکیکی تری‌ام زیاد کرد نیوران
عارف‌هی خور بی‌رین وا خویپ بختی دم‌ری
مال وبران که‌ران چاراین ناک‌ری

هیشنا مهرام‌یی خوا حل‌ه نه کراوه
نهم خعلک‌هی بزیچ وا له‌ه ک به‌رداوه
نه گ‌ه‌ه مهرام‌یی وا بی‌بزانتین
که‌ کن‌س ناگاته مهرام و فاتین

جا بزچی ثیمه به‌گژمه کدا چین؟
نهم می‌یشه نزانتین شیت‌گیرتر دم‌بین
تاف‌ه‌ن بگانه ننه‌نشده‌ی ته‌واو
غازی مختوق به‌پای‌ده‌ی ناوا

که‌ واب‌ن نامن له هیچ نازانم
نه‌بی‌نه مای‌هی روح‌هی گیانم
توخ‌ی له قم‌یدی عمجلا وا کاسم
شا: به‌سپانی خل‌ه‌م نااسم!!
زووقی بی‌فهیم‌دی له سیه‌ماله
مه‌هنزوره‌ی دنیا لام سیه‌ماله
باپس‌ید له بهر تیشی پزووتنی
وتی: ته‌ملوشک تیک‌را به‌سووتنی
به دینی پی‌سالان بهد نایه‌ته رئ
بهنده‌ی سفه‌ته‌ی زین چی له دمست دئ
به‌لام همه روا بین شاری کورانه
کمس، کمس نایینی شمره گوچانه
به‌هارو (ریع) نژوانیش هم‌روی
وه ک تیم‌هو شهوان ییدکه‌هو دیم‌رو
نیسان سره‌تای درد و ناخبری پاست
زور جشت یک ک نخا ووه کنگرو ماست
له به‌حرا دانه‌ی لوطیوی مخصوص
له کیوبا فه‌تره‌ی گوه‌هوی شاپور
له شارا کوه‌ته سهر چه‌هری عهبوس
ته بیه (مبهبوس) به بینی چار‌نووس
ِزانه‌ی مبهبوسی به چار‌نووس
پیت‌ی ناوی بی‌لین زمانی لوسه
زمانی لوسسی و زمانی لوسسی
گه‌لی خشباتی ته‌ریختی نوسی
نیست زمانی بَ‌ی زمانی‌ه
دوو زمانی روی لوه زبانی‌ه
نهو کسه‌ی که بین هاملته‌ه کاسه
هلی دایه دمست هاملته‌ه کاسه
نیستا همو و کسم مام برنداره
harma چه‌که یت‌نه‌ئه له لای عه‌تاره
سییدیه‌ی زیادی‌ه به پرسه‌ه منه‌رد
به تالی‌هوه چروون شیرین‌ین خوارد
نه‌لیسمی جاامی چلل کلیل‌هیه
زمانی دا‌نابه کلیل‌هیه
هندسی که به دیوان نایه سهم مالک
لی به بالی کان نیمن به هملو

هندسی و که قبیل کونیکی دست کم‌وت
لی به بالی کان نیمن به هملو

هندسی و که قبیل کونیکی دست کم‌وت
هرگ که به‌ستی نیمکا به همه‌کوهت

نای معاویه‌و نویزی پشت عه‌لی
که شیریش قهم‌ما بجووه سهم که‌لی

هندسی دعابکه که متیاری پنه
لی هامو دیزه‌ی چیشا نسکویه

* * *
به ندمی پیشینان ناله‌ی مه‌مندی‌هار
لای هنردار که‌مان کفری مه‌شهووهار
له لای نه‌می‌دار دوله‌ی مه‌مندی‌هار
هم خشتآ سپوره له خوزمان دولره
نه‌نینه: شهری سپور برایانی دولره
ته‌پ له تهنودره له شارزلوزره
که چی خمکنه نه‌لینه!! خیر شهو تهنودره
به خه‌الله نیه نه‌می‌دهی مه‌مندی‌هار
هنرده شهو به‌گه بلهی سه‌گ لیوره
کی به‌سه‌گ لیوره، لگه به‌سه‌گ زوروه
دیسده پیم نه‌لین جهنده به فتووه
نالین سه‌ده ساله نه‌مه مه‌شهووهار
کتابی‌که هاتوه له زعیم ته‌لوئی
وتمان بلویره! کی‌نه‌بگیریه گوئی
زعیم شهوته شیوه‌ی شه‌معیتی
خزی به‌سپرنه‌تن، نه‌فسی چه‌معیتی
گه‌وره نه‌وه‌ته خزی به‌جکه‌گری
وه‌ک خاک مردولی خزی له‌باوهش بگری
گه‌وره وا دموپ که به رنه‌چی شان
کزی بکاتوه وو یبدا به مینوه
با‌های سی‌یونان شک‌مندی‌نوین نه‌بین
یبدا او دیروه‌ستی مه‌مندی‌نوین نبه‌بین
زارمان دی ویستی دورستی خزی بخا
کانی‌کمان زاویه‌وه‌ک دیوار روخا
به یاد یاد بوده‌است باد ای این جهان
همیشه نالعلیه روزان روزی لر ذواه به
باوه وا کرده‌تان بویشتی به نصایح
باش نمای خواهک لین دیه زمان
به‌وه جاک نمایی جاکی بنویتی
نه ک به خیمه و خلکی بنویتی
خوزگه نعیبانی بین مه‌عاش نه‌بوع
به‌واسات نه‌هم خلکه بین ته‌لاد نه‌بوع
به که سیکیان گوئی پناهیکی چاکه
بؤیه پینی نهلین که شیری پاکه
نهم شیر باکیه به دوو مهعناه
هر جهند که نوکته وای بین مهعناه

یه کیکیان شیری بدر دایکیته
نهوی تر شیری حکوومهته
شیری حکومهته دست هر کس درا
وه کیه ک دبرئی دوشنم و برا

حاقی عمومی نادرئی به کس
نش نادریته دست مهنسووبی ناکه
دیستوری ریگه قبه بر دوو حفره
جوقمیکی وا به حکمته ته سرفه

یش به پناه نابیه پناوی پنی نهبین
نه گر و ای که شیرت تووش نهبین
بی هعلهم بعل啤酒 شعش پای دووسم
نینجا میزانی کار نهبین قایم
نهو تهرازووهی کهوا سدرونه کا
کی به کیشانهی نهو باومهی نه کا؟

به دریکیان هینا که بهره بشکه
دیویکی تهرو، دیویکی وشکه
من وشکم ویست ویه کیکیی تر تهمر
هلماندا تهرا هات ای بهی کوهته گمر

با وجود نیسته کههم که نهربین
نهوی تهمر نهربی گروپچکی کهمر نهربین
دنیا و هک خسته می‌زیند وایه
بِه شهقی بِه کی دیتهوه کایه
ئاشه تهندورهش بِه شهگ نه‌دزیره
یه کی شهق نه خواه همه‌موه ده کوزیره
ئیستا نه مانه باویان نه می‌اوه
هومای مه‌بوروکی وا بِه مه‌واوه
پژانین سی‌هیر نه‌خاته سه‌رکی
شهو دیزی تالع بو کی دیته رئی
دوو روشنم همیه سری پیاو هوا خوا
یه کیکیه رهوسی یه کیکیه هوا
که سهرو دهیتن له هه‌ردو لاؤه
سه‌ر کو‌تیا نه کهی کاره‌ت هوا‌وه
دوو‌ماره‌ی زوهاک هه‌وا یه‌ههوس بیو
درویه‌ی ده‌لین روز و نه‌فس‌بیو
به‌ههوس‌هل دلی خمل‌کی نه‌شکیئتی
به‌ههوس‌ه‌س هروزی به‌رنویتی
که دلت شکاکلد دل شکست‌نه‌یی
که باریش‌ی فریت دواابی به‌ست‌نه‌یی
کوه‌اته، واتنه‌ی هیچ‌ان مه‌هیه
خانوودی دوو ته‌زوم که دیت به‌په‌زه
به‌لام‌یه‌ک ته‌زوم یه زمین‌داه‌ی
له‌وی بیش کوه‌ی هیچ‌ت لی‌ث‌انه
موقعی باریش‌ی عیین‌ی ماددی‌یه
که کوه‌ت‌ی خواری مه‌ر‌گ ثامدی‌یه
نه‌وه‌یی که کاری به سیاست‌ته
دواابی‌ی کاری به سیاست‌ته
(تایه‌ی کرستی) ویردی کورسیه
(قول‌هو الله) دوعای سکی پرسیه
(تایه‌ی مه‌بوسیش‌ی له قوران‌ان‌ایه
پووم عظیم‌ی)ی بژیه‌ه‌ه له دواابیه
دی‌دریک‌یی‌انه‌ی بزمه‌ئ‌م‌مور داهات
کوپره‌ه‌وه‌ک‌م‌ه ک م‌ه‌ر‌گ‌ی موفاچات
داری ناگری همه‌نگیره بی‌وقور
فهله مرکزیکه نخوری ده که‌ویچه گذور
له گهل نه‌ویش دا نه‌فس زؤرداره
لوستی له گروه‌هی قناعت خواره

نیسکینی نادا شهبانی خهجوى
پژشیوهیکی بی‌ی زاوایی نه‌وا
نووسا که رنگ بان نه بوها نه قهو دو
ورده شاتری نه کهروته سهر رنگ
(خراتیمچون) به پیف ساله فی دوور بی
دوو دست به تاله به شاو شارژور بی
دووی که نهون نه که روانتوه
له شوین حمو حمو کیش نه کو روانتوه
به دیاری دیاری نه بیووه به ههرا
کوئن مشک نه بیوه کوئ فشکو سهرا
ثیستا هم همو سمله فه نه کری
ناواي ثیمچون و قهیار نابری
نژاومیبله!! ولاح نه ماماوه
قهیار به پیاوی پیگانه پارو
ناثنپو که متوهر دست ومستای گهدا
بهنده لی نالو لی بزمار نهدا
روژیکیش نهبی به کولکه بزم
دستی کولی سوار بی کوله وار
سردمی کلکیکان کرد به بهانه
وا ثیستا مسودی کلک هملکیشانه
ماپسوم گهرمه گه زوز بارینه
له کئ دمیش میش نه هاوینه
له سیه ماما (ریوی)م دمیری زیوو
که بایوی (باومیل تامده) بیوو
که نه‌تگوش، فیلی به ک دمست نامه‌ده
پژ دمست‌های دیرین به کسی ناماده
له پاش‌یه ک دمستی به ک دمستی به ک پات
داهات و کورسی به‌خوره بی‌چسبای
زوربان لا خوشه‌نه، نهم جرتو فرته
به‌لام ناخ‌همودای هیوا، زور کورته
همراه و هک کورتاتی که‌ری جهجاله
به‌شده‌نه‌درؤین به روز به‌تاله
دوجامباز تیکرا چوونه سهر ته‌ناف
له گهل یه کردا کهوتنه ممساف
بی‌نانن کامیان ب‌شهر دویچ‌وه؟
تنه‌نافی به‌ختی نه‌لی‌ره‌وه

نهوی که پیشه تهناف بازی‌ه
نهوهل هنگ‌گاوه دوهلته خواهی‌ه

خوز به نابیه‌ه که به بزر نه‌فری
ههل مل شکاکی خزی بی‌نهم‌ره‌ی

دنیا هنگ‌گونه و تیمه وه ک میشین
لی‌ی تایی‌وه هه‌نده به کیشین

نه‌یبی‌ی به کی‌پی‌ی تی‌گیراوه
هه‌یزی ته کاد و چووله‌ی نه‌ماوه

تیمه خورکین لهویش تی‌په‌یبین
خؤمان به دیاری بؤ مردن به‌ریبن

من خوئم لیم بیستوون نه‌هلی‌مه‌دینه
(ناموسسیه) یه‌ه‌ان لا پپه‌شمینه‌ه

له‌هر میش‌روله ناوی‌ه (ناموسسیه)

له زؤر جیش ناموس زمانی لوه‌سه

ساپ‌یه‌ه ایبره وک یه ک میه‌زوله
سویندی ناموس و گیزه‌ی میش‌روله

لای چاف رهش رهشو ته‌میش لهو هؤژه
قه‌زای دیزه‌یوه وا که‌موت له گؤژه‌ه

(ولا تزروا) حؤکم‌ی نه‌ماوه
به‌ه تاغا، نانی نؤک‌هر پ‌رآوه
هر کمی پیدا و دیگری رنگنده
تشانه تندوره شهق ته پرورختنی
به بابی باید که که که سوار نمی‌بین
پیاوا به نابیارو بویه ها و نمی‌بین
من بالاتوکی خویش هم باهگیری ایاوه
ری نه که موت پیووه بیمیه کاوه
نیمیبم بالاتوی خصلکی رنگنگ رنگنگ
وهک کوره که جهی وشکو و رنگنگ

***
چیست؟ کال مه‌خوز زگت نه پیشی
tه ماعت که بیو و میشکت نه پیشی
نه گهر په رهیه که له خوئت دادری
نه توانای سه‌ری ته معا دیری
که نشی دهری خوئت لا ناخوش بی
زامی سوژنی خالکت له هؤش بی
نه دله حسس‌ه همیه قرچنی
تامی فه‌رحسی ته‌دا نامینی
دهست به سهر پنچی مه‌ری ده کرا
dوا به دوا لیستی فه‌سیش دهر کرا

ب‌وارو قونور که ساله‌و ساله
فوناری باخی میر بوز پنچ ساله
مینوی بشر بکری تنوول کیشی ده که‌ن
نه‌به که زر بی ره‌گ کیشی ده که‌ن

هم‌ندی بانه‌وان زوینی بژ تاچی
هه‌ری چه‌هانه بیش هه دایده پاچی

پویی کوتازه قومی بی سه‌ریست نه‌بین
به (موراتوریوم) دوشنن په‌ست نه‌بین

به هه‌ب‌ها، هم‌بانه‌جووینه کایه
نیستا که به‌لم، به‌ستی نیایه
گریه کی تیاوو، به‌شی پشکی
نیستا سه‌د خوزگه به تدرو و وشکی

نهم پیچه‌و کیشی‌بی بردن و هیاته
هه‌موسو سیئه‌ی مه‌سیووب دانه‌ه
که چوویته سه کار دهوره ی پیاو نه گرن
روئی سه و دکه‌بره له به سرته نه مرن
که پیاو یو نیش بین ی پیاو نه بین
هیچ کار ره ناپ ای چه ته او نمبین
ووک له قورثانافرهموویه خوودا
دمست و بین لیتان شایه چی نه دا
دمست و پیوهندیه سیستاره پیش وانه
لی که مینا نه یوان که یوتا به هانه
پیم گوت به گهرما: مهچور به غدا
وته: فیمکی دل بوز نه ویم نهبا
مهسینه مهسانت ناوشین ته کا
ههواهای بانفین نوتو ناوهشین نه کا
رابتهی رسمی ناو (عمله) ی دلگیر
خیری زورتره لر رابتهی پیر
نهویان خهباله و نهیان ماددهیه
پیریس بوز بارهی مفت ثامدهیه
سای ناشه بهرزدو ثاوا جوون تهرهیه
بنجینهی ته قواه هیتاها لهره
بهشونین ته قواها که وتمه ته قو دهو
ته ترسه دواپی لیم بئی به خهو
زور کس له خوهدا باره نهیشی
نهی خاته نهستی و تونه نهی قووچینی
که هیلسا لهخوه دمستی کردهوه
هیچی یتینهی بورو، تاسی بهردهوه
قهمیانداناکا پوزی شایی شایی
تازه پاکهی وتوو له خوی باییه
بسو دیناخهفهت مهینهه بهر
هر چزنی بیکری وادوچیه سمر
نهوانهی کهوا رازین به لاتی
حیال خوریهوه کهم دمستناتی
کی خهلاوی خووش روت نه کاتوه
شیخیش شرایصی مفت نهخواتوه
دیا بزه ندیده مسنهت ته‌ی دینیتی
که دستی راهیشت جرنی نه که‌ی ننی

هیچ کس شک نایه م که دنیاگی ته‌ی ته-
له‌ی ده‌ترسی دستی نه که‌ی و

زوری و اه‌ی‌ه گینه‌ه شویته
له ناو نزه نچه شیرا هه‌ی‌ه

له‌ی واک‌شان هنیه که نه‌ی بخافلیتین
پارویی له‌ه ماما به‌ی نه‌ه‌زین

***
به شیری گامی‌ش گهر جوانو و گوش که‌ی
نه‌یی له تاوآ حجی بؤ خوئن خوئن که‌ی
نه و کسه‌ی بینچویی گورگویی به خیو کرد
به کردی نه خوئن تووئی جنیو کرد
نهووهی موزیمانی له‌شی‌سی نه کوزی
گوره وایه‌نه سی‌سین خوئی‌سی بمؤی
نهووهی هومی‌سی له خملیکی نه‌دوئی
رؤژیکیش نه‌بی‌نه کی‌هی نه‌سوئی
مه کی‌هی سوا خملیکی که‌نیه شونین
نهو سایه ناوای (مه‌نی) لی‌نه‌نین
به مه‌بر مه‌رؤژکی نه‌وی تین‌که‌وی
ته‌بی‌چه‌پژکی دؤستی به‌که‌وی
نه‌یی‌سته‌وه به دمست و پین و چاو
نه‌ملین نایک‌رین به نانه سدوتاو
بؤره پیاو گالتی‌گه کرد به کونه به‌گ
گورگ پیر بوه نه‌یی به مه‌سخوره‌ی سه‌گ
ههر چئن‌دن بین ثمیری خجیا هچ‌نابین
به‌لالم کار نه‌بی سه‌بی‌نابین
که نؤ دانیشی و خوا ثیشت بؤ بیکا
نه‌بی‌هی خوا بکه‌ی به کویهای دویر گا
نهوئل‌دنا نؤ خوئت بکه به مه‌نزووب
سلوهه په‌ئیرت بخواره ناوا گرووب
قه‌دناکا نه‌گه نه ناغا گروآ
(فرکا)ی نآظهی نه‌م بکه به بحرآ
زمانی لووس و ریاى به ریو جی
پیاوی دندایش و خوایش دیپتیه ری
هیشان نمایندی کمس به نتیجدار
به بی واپیهی ندرخه بیته کار
نهوی به عیله و ناموس نمازی
هؤی کهونه نامهر بیو نان و پیازی
tا دهوری نه پیتی که پیاو بیؤ ثیش بی
نهبی هچر پیاوی پیاوی بی پیش بی

***
عشق که گهره بچهو و کاری دیوانی به برف چشی نیمه
لر مالی خؤت حوزه‌کی نهنگ خشی
که مالی دیوان به خشی، نهنگ خشی
به دستی قوچاو کارت پنک نایه
و خشی و همیه (پزما) به گایه
کدوشک که تننوی زرق زرق همینی
که (دیاردیت) لی کرد چایا قوچاو چینی
لای وایه که خؤی چایا قوچاو چایی
نیتر راو که ریش چایی له نایی
کاتی به (حبل حبل) تانجی که وته سهر
که روپشکه خوئی به نماین به شهر
نیا ناده میزاب بؤ پاروویی گوشت
لهم گیاندارانه بواچ نه که نه پوست
نهو کمسی چایی له به تقتل پتیره
گوره‌که بیه که، به پعمو ویه
له مووسل زنی هملاجی نه کرد
چینچکان چه که بؤ کهوان نبه برد
تنی فکریم هملاج هیچ گونی نهمو
زور بولمسه‌سیمان به درو چوو
ههم لهو شارهدا پیاوا تهشی دورست
وهمزانی عهیبه لیوی خزوم له گهست
که چیه تهشی ریس لیره هند زوهر
له (رکه) کوزیش ناگاته نؤره
که توویته دوروی عهیب نوعتهی همه‌یه
چاو وردویه که پزانه‌یه کهی‌یه
(ج)ی تتجسمان نوعتهی لیه تیره
نه‌یی بیشی فیره همه‌یشیه تیره
نی‌مائه‌یه عقیلی بیشینه‌یه
نان ثو نانه‌یه تیره لیه خوانه
مادام که پاره شملی عهیب پیشیه
هیه چی نز بکری دیاره که خوشه
که له به‌هم‌شان‌خاکانه ناگهان به چیزی دنکر گذشد.
به‌سيره‌نما به‌دنگه‌نامه شاه‌های نه‌نیا.
به‌موروبه‌مرصده نابینای‌های نه‌دنگه.
نابینای پیکره بی‌نیا، نه‌دنگه سپاهی.

به‌سیزه‌نما ناگهان له‌نه‌هاری به‌دنگه نه‌سره.
پیکره‌نشین‌نگره خواهد خلوت‌نگره نه‌دنگه.

به‌ممیس‌نگره پاسی‌نگره نه‌سیزه.

هنگره‌هاره خلوتره کارگر دنیایی.
بی‌نیا ای عاقل خوش‌نیا نه‌نه‌نیا.

ژور کمس به قسه، چاکه‌ی لا چاکه
که‌چی که به‌دینی‌پیش‌هات به‌باکه.

نیستیری‌چه‌موش‌چاکه‌ی به‌نوازی
له‌سره‌نالیکش‌چوون‌ده‌هاری.

به‌نیستیران گویتِباوکی‌تو‌کیه‌ی؟
وی‌یای‌کی‌که‌سی‌سهره‌پی‌ه

ئیستین‌دنبین‌هاری‌که‌وه‌هاجین
په‌که‌هوتوون‌نورون‌به‌به‌نین‌ناج‌ی.

له‌دنگه‌نیتیان‌ده‌ی‌ی‌نه‌کن‌نه‌کوری.
دوو پیاوجاک چاویان به یه ک تاکه وئی
به بیشتنی دوور یه کیان خوش شهوئی
نهو کاشه له گهگل خنلک دلی پاکه
خوش راه بوریه له تسس بیاکه
که چی به دکاری یا بایه بهرزی
دلی و یه گونی هملاج نمه رژی
پیاوی که پیاوی نه‌بی تفکری
نه رخنه‌ی خالک له‌ی ده‌گری
نه‌گهر و هک نه‌لین نه‌عیبی راسته بی‌
چاره‌ی نه‌عیبی له‌ی خوا خیسته بی‌

خوی نه‌وح ندا بزو نه‌خلاقی خوی
تا پنی‌ی نوانچی که نه‌منی‌ی بؤی‌

به‌ووه زوبانی خالکی دبیه‌سته‌
نه که برویش نه‌لین نه‌و قینی‌هه‌سته‌

هم‌نه‌دیکی وا‌هن به‌کش‌میره‌
له مهر، مردنی خوی، لی‌ده‌گری‌

نه‌گهر خوی بلین به‌زه‌رده‌واله‌
سیره‌گوشتی من به‌دمست تاله‌

نه‌لین‌ین نه‌م تاله‌ی تالی‌ی کی‌تیره‌
له‌گهل نهمانه ومره‌ده‌رده‌

مه نه‌لین بعنده سهر ددر هعوایه‌
هم‌مرو شیررتک به‌بی‌مهم‌عاویه‌

نه‌لین‌ه: هه‌رق ردن به‌ن مه‌عاویه‌
که‌چی بؤت‌تی‌هه‌م مه‌عاوی تای‌هه‌

هلی‌هوارته‌گهر بخشت شک‌نبا‌
پؤچ (دار هعلپری) بؤسهر خوی‌نمب‌

تو پاک دررودن به‌و‌گوی‌م‌هدره‌که‌س‌
گوی له‌واته‌چاک‌بگرده‌ال‌ندش‌به‌س‌

نه‌لین‌: که‌گرهره‌هه‌چره‌کی‌تای‌هه‌
نه‌بی‌نه‌رایه‌ی‌واى‌له‌په‌بدا‌به‌
لب، لای مین، راسته علی‌می قیافهٔت
پی‌اوا، پی‌دانو ساحیب درایه‌ت
شافیعی پاشی، لیک کردوزن‌وه
چاک تیان نه‌گیزن به ورد بوون‌وه‌
نه‌گه‌ر بیه‌روی نه‌و عیلته به‌که‌ین
له ماهیته‌نی هم‌مور کمس نه‌گه‌ین
به‌لام‌هی وایان همیه به‌تهفره
لای گوه‌رنه، به‌پی‌اوا گوه‌ر
که، چه‌نیه، بینه‌زوری بین ناچی
سیری لا دقیه‌ی به نوکه باچی
داتم‌ه نه‌دو داته تئم به‌هم‌حاله
نه‌مانه دولتن‌لای هم‌ندئ تاله

.........
نهو جهی دوولت نهیکاته به پیاو
داکنری رووتیک گو می‌خند ناو
خورقی زانستی زه‌حشت نه‌دری
سامه‌گهر گومرگ هنامه‌ی بپری

به بین ناوتیه (خز دین) زه‌حشته
به بین ناوتیه عیلم و سرهوته
به بین ناوتیه کانی ناسکان
SAMAGHORE KESH SIYER HURAL KAH
SIYHERI NEVO NAOWE BONE NIYOZ BONE TAL KAH

جمه‌دلی، دانیلی لی سه‌ر کاریژ
به (قل اوجی) خویی پاریژ

په‌مله‌ی جنوزک به سوزن به‌مست
نوه‌سی لینچج بهیزی نه‌موست
با وجود بدلین لی رامه‌زاندا
جنوزک حمصن له پشت کیواندا

به‌لام همان‌دیکا نه‌بان به ثیسان
نی‌سیان به‌وانته نه‌کوونه نسیان

خوزگه به حکاکی ثیمان و قورتان
لی هه‌ر به‌گریگا بهب‌نبوون بندانسیان

چاکه و خراپه همووی به خویبه
بی‌زاژی به‌گر‌گوز زوو کوتایی‌به

همن خولودی چاکه، که هیوا پی بی
پاش مهرگیش نه‌لی: روه‌حمن‌تی لی‌بی
سه هرمان بهزادتی، لشکت دویشی
گهرما عارقی، ته‌زوی ده کوشی
تا گهرمان به سه‌هول بی‌فوره
زستان نه‌چنه بهر ناگر به دوره
ههمور خرینومی، نمکان‌ه به‌دربا
به باران زه‌وی پین‌ده کاشه‌حا
زهوش سنگی خنی‌نه کا به کیله‌ه
دغیت هداتی، تزو تزوی تیکه
له لای نهوانعی که ویژدان بآوه
له راب‌واردن دا زن نیوهی پی‌آوه
که رو گی دارت له زیردا پچراند
گهلاى رونفتی دارت هملومراند

نهسپینگی روسن هنر چندند که لهره
گهلی له کهرى قعله و چاکره

شدریهت هنر چندند خوزی شیرین ده‌رتین
هنر ناو تینوهتی تهوار ده‌شکیین

نهو ده‌تله همانده له خویش نه پرسین
نهیی له سهرو مالی بترسین
نهو قعله‌ندهرهما ویژدان پاریهتی
تلاهی نهسته و شار خرمه تهاریهتی

ناگری بهد خولق، خملق شهیدا به کا
خویتین نیسته یپی په‌بدا نه کا

لهم زمانانده دا که کی‌زه‌ریه
کچ با حوریش بین ده‌ردی سه‌ریه
بیوی به خوزوره بیاوی شه‌راتی
نهوی کچه که له لای خوته بیاژی

یا بیاو ده کیژی پاکوزن نهیکوزن
که وابه‌کچی تؤ نابی به زن

چیت لله دلایه زمانت وابن
هموی نهویت بین وانهت رودا بین
نهوی روه گرزه خم‌ساروه‌منه
نهوی روه خزشته نهو ده‌تله‌منه
که شراییت دی بینی بلی به گه
ورمزیارت دی تنز بلی لنه که
پاره وتوبه سخت و سهر سختیم
نهم دهن به سختی جه بسی بهد به ختم
سهری عاشق و پارهی دهست بلاو
قهر از ناگرن بیشان خهینه داو
نهوا نهی‌هوا خویی به‌رس بنویتی
نه‌سیه دارینه ملی‌ه نه‌شکینه
به‌رسی‌ی نه‌وینه که‌ خوا بتداین
نه‌ک ماینی جه‌قفل بگیری‌ی سنات

هن‌ندری به‌سیرک دنگیان خوش‌ی نه‌کن
له جیات‌ی بادام‌چوالم خوش‌ی نه‌کن

جاران پیانو خرکه‌شودر نه‌یوهو
نیست‌سی‌سه‌بزرگ و خی‌کوت‌ری‌ه‌هااقو

من‌که‌روو به‌روو له‌گدول کی‌سی نادووم
هر‌چی‌می‌ه‌لودی‌سی‌دودی‌من‌ه‌هااقو

که‌دار‌ره نجیرت‌سِروت‌اند، پیاوی قوزر
زکی‌ی دامست‌نه‌کا‌پن باو قوزره‌قنویر

زلگ‌زادار‌که‌کان‌که‌بی‌کنلاون
غیر‌ری‌له‌واتشه‌عنه‌ترو‌گولانون

ملی‌مِن‌دالی‌خه‌لکی‌ده‌شکیدن
م‌م‌ده‌نی‌تی‌تان‌به‌وه‌ده‌سروت‌تن

جاران‌نه‌یانگکوت‌سِدرو‌روووت‌به‌چی؟
نیست‌سی‌بِو‌سِدرو‌روووت‌به‌رهی‌پِر‌دچی‌

سم‌سِرو‌رماوه‌له‌کُئاه‌خوا
خوا، نه‌و خوا‌یه‌به‌قَوْل‌ه‌نه‌جی‌رخوا

نیست‌که‌نات‌عه‌قْمی‌کی‌شاً
داری‌ب‌ن‌نادِگری‌نِراهم‌یم‌کی‌شاً

ه‌ه‌ر‌چَه‌نَدد‌بِارک‌بی‌عی‌وی‌و‌گُل‌پَری‌ه
به‌لا‌م‌بِن‌به‌ره‌ی‌مایه‌ی‌زَل‌پَری‌ه
نهوی که نهسلی خنزی لین گوم بروی
خوی خوا ناسه نهان به دخوو بی
چچ بو جلی بور ک به سات و سو ود
له گنگل هدستگیران نهچین بز به غدا
نعلین: نهو کچه ی که وا شهو هه ککا
به ترسی شایی خنزی پیزورو ده ککا
که یفی خویانه من شه کرم بز دی
یانه وان پچن بز شارو بز دی

***
گهر دو خویلی، نهم ناسمانه، شیته
هم، چی لی روی دوروی مانیمه
چلکه هیوری، دی ب داوو، به تاو
له پاش سه‌عانی، نه یکا به لافاو

خاتویی هم‌زآری، پی ده‌هوخیتی
بزویی زورداری، پی ده‌هوخیتی
گاهی دی‌بنی گرمه، هم‌هورو با
زراوی پناهی، ترسنّوک، نه‌با

که چی به پریک نه‌یکا به هه‌سای
نارام ناگری، له تینی هست‌تا

خوا نه‌مانه‌مان، وا بوز دهن‌یئنی
که دوران له سیر حاینی، نامه‌ینی

نهم پنگاو پنگه‌یش، نه‌یینی نیسان
نهم‌یی نه باین دیوو، نه براد‌ان

با وجود تین‌سان که له نیسیاته
نمبی هیچ خمه‌ی نبی به مانه

نه گهر کم‌هی نمردی به مهر‌گو کوشتار
دینا پر نه‌بی به نه‌ته‌هی هار

نمبی‌ی بابازاری، کؤن پری‌پ‌هور
تا دسدسته‌ی تازه جی‌دان، پی‌ی‌هور

نیست‌نا نه‌وانی، له فهن بعون په‌بیدا
خه‌رک‌یک که قر په‌خنه دنیا

هم‌ه چه‌ن‌سیری، کوشن‌ده‌د‌تره
له دولت‌ت‌مان‌دا برنده‌ت‌رهم
جراخ نه یانگوته نه هلی شرق و هشین
لله چاو نهواندا ثیمته بی بهشین
کهی به بوزن ثیمته خلکم نه خنگاند
کهی به تهیاره بزمامان و مشاند
لله به‌حرو به‌رو زیره‌ویو هه‌وها
جهی سهرخه ویکی ره‌حیتی نه‌ما
تو خوا لیشی گه‌ری با یاری‌ه‌وه
پوزی قیام‌ه‌ت نزیم‌ک بیت‌ه‌وه
قازانجی ثیمته‌ی تایب‌ه نه‌و دو‌ره
ثیمته باو‌رمان به‌ه مه‌شرو نه‌رنه

***
وازمان لعُبُندی پیشیان هینا
ثبت دلم‌نده نبیئی لعُبُند
ئیمهم تنقیدی عادت‌انسان نه کرد
هندی گومنیان پِژ خونیان نِبِرد
نُازان تنی به دل‌پرآویه
ئیمهم غرورزمان لحگَل کمِن نیه
با‌خوا نه گَر مر ساحیپ غرم‌ز بِم
خَوْشی گُهیم تووَشنی (مرداز) بِم
سرِی کَر یکِر بِه رُشی گاوُه
من دو رَستی نِم لئ لاداوِه
دیاریه که خملگِیه مهیلیان وادینی
پِژ دوایی روُژیان هیچیک نِمینی
به فاَسی و زیاَفته مهیلیه کَت تیرکَن
به چاَو له کَری هَم‌هو کَس خِرکَن
من خوُم وام نُوَوی دمَست به جانیه من
ئیتُر لحگَل کمِن نابِم به دوزَمن
چهند خوُشی جووتیه بِه کَ دل و بِه کَ گیِان
مانگِیه هِنگِوینیان بجن بِه گُرِران
به شهو روه به رُووی مانگِ له سیجرا بِن
ناسوودهی غهم و هِهوارا هورِیا بِن
به نَهوجاتی عَشْقی حاَسل کَهَن
سَحری چِلوقَی خسَسو باتِل کَهَن
خارا نُاوی خسَسو نابِم تَویه بِئ
نوزِرهی نهومانه لیمَان تَووره بئ
یاخوا همه می‌شنه له سهیرانابن
پژه‌هه مرو شویتي له گه‌رانا من
به ریکو پیکی و تاقم و ته‌داره ک
بجنه زیاره ت پیری موباره ک
وا پیرال‌کیش ریتی کراپایه و
سه‌یرانی نه ویش هاته کایه و
بزجه گویی نه‌دهنه بهندی پیشیان
بزجه بنه سه‌هه رنه‌دانو پیران
خوا تهمهی زنگ سروشت پندایه
زنگی هیچ کسی به کس نه داده
نه بینی دوو کس به چه کک نهشوبهین
که چی به کردار له چه کدری جوین

یه کی نازار فروی به شیرینیه
نه وی تر مهیلی شیرینی نیه

یه کی ووه کی بازیکر، ترشیبی نهوئی
نه! ناوی مهبه، ثامن نامهوئی

یه کی سه وداشی شیری مه وزونه
یه کی به تبری شیری دل خوئن

هموئین همه به به کشه مره

نعلی، پد و تووم کشه تز بمره

سا توعه مره به مره چمه دوورن
همر چمه، کولانه و گؤر همر دوور زوورن

کونه پاویکمان به تقعی قه قوان
نه دینی لعلان تشهما، نه ینمان

مهاینکمان بووه، نه تووت، شیاه
نههاته وبزهت له نیزهی (یاره)

ره حمکه له سوزفی یارهی زره پیوش
پدی رامنه کردن نیستری چه میوش

تیستا دستمه به توری که مسرهوت
به قه مچهی (یاره) ش ناهمه سهر ریوهت

یاره مرد له لای نامههد نه نیوزرا
پد گرده یاره جهنده شیری پیوزرا
خوزگه دهمزاني نهم سره جیه
ناوای هیچ کم سی لیه ناواه نیه
که چی تا ندل تامیه کم ترشه
نهم خمله همموی رووی لیه تو گرزه
ده باوکه پره خزه (کهمکوک) نیه
(ماهل باست) بیه به تو و تونورمه
پانه که ترش و ترشی خرابه
رووی خزه ترس مه که، شیرین به، جابه
نه که نه تز مونو ترش رووی
demi که کس کیسه نیه بیدلووی
هوه وامان هره که له خوا یه دودی
رزگاری له توانج بؤ کس ندلیه
بنچ بینجه ماهیان له شاه دومه کرد
نیمان ناهیته به کس، دستورید
گونایی من چیه که به خواستی خوا
قالننچه له دمستان گل خفهست نه خوا
یافیرننه گوله له ناواي پای‌یز
خزی دم به ستنه کا له به دعیه و فیز

نم ناسمانه كه سواخ نادری
پدررهی رواناکی هه‌تاون نابری
به‌رووه به ناگر که مهلده توققی
دهستی گویی ناگر تیکرا دتوققی

جمه را‌مهجنه کن له گوی‌ی ناگر‌دان
به‌رووه که، دمبی به ثالسنوی پیژان
به‌جالسی نیسه مهلده تابیه
ته‌قیه‌ی نه به‌رووهی له لا نب‌یامیه

هم‌میسان پوپم‌یا ناواي کوه‌نه‌نار
کوه‌نه‌ په‌له‌په‌ل ناواي کوه‌نم زراو

ههم‌چیند که نیمه له به‌نای کیواین
وه کیوویی خومی جولیوی که شیرواین
زور ک‌س نازانن‌ی هولو‌ن‌یا کوپیه
کوه‌نه‌ی نه‌نایه‌ی رادیوه

ترس و مه‌رفای رادیوه به‌هم حاله
هم‌ولی به شون‌ده‌ین چون‌کوه قیباله
دروی دروی هدمن‌ی‌ی نابیریتیت‌ی‌یهو
له‌گه‌ل ناونان‌ی‌نرا پیت‌ی‌یهو
به‌فیشال‌ه‌شه‌ره له گردده‌گروی
نم شاه‌ه سله‌ی عملی بی‌ده‌ی‌ی‌ی
سواند نخذم كه شهر باوي نمایه
ورچه که مهندوز کلکی پراوته
نهئ نه کسانی همسانه (به که)
به ناین و تازنین چشت گران مه که

من خومنی بالنتی فردهم لی‌هاتوده
سرما و سیخواری پایدز داهاتوده
نافه هنار چهنده پاییز لهش ثهتهتیتیه

هیچ نه‌پی مارو دووهشک نامیتیه
هیچگار میشووله له‌گهل گیشه‌هی دئ
له ناو بنگوهیم سنگم خیزه‌هی دئ

له‌گهل نموهیشا ناوا نامووسه
شیوه‌ی عثقاوه و خوزی چابلووسه

***
ممؤده بی یاران دواي شهوت بهرات
وا مانگی نور ور روزومان به هات
نه خوا پنداوه كه موسویمانه
خوشى خوشیتى كه رهمزاتى
هنديکي ميزو كاغز رئیک نه خدن
زيکرو تهراویج به قومار نه كهن
وا مين فتوام دا كه روزوتو نه خرن
بهو شهورتى دستى بين دمستان نه برين
چونگوو خوا حققى خنزى لى ددبورى
به حققى خمالكى نهيكانه زورورى
نه رئى لهو زوروه كه ووك تهندوروه
لنج بهره زوروه كمر لنج بهره زوروه
نهو لنگى جووتهى پى ووشاندوموه
چند كهى بين شيو پى نواندوموه
لي ديه زمان ثمبه به جاسوس
نهى خانى مهبدان هرهوه ك زورنال نووس
نموزانى لىپرى تهريق نابنىوه
لهوى زوروهى شى دچى كى كونىوه
چند خوشى ثينسان به زروحى پاك
دوستى بين باك بهى به كرهوى چاك
نهگنهى هىر چند سهرىخوى مهى
بهى بهرواى فيى خمالى بى نمشىه
پروانه كى نزى قرهزت له سىر به
بهوىدا ناروزى بى پاگزوزرى بى
به دیپیش فرزویکه نابزیرپیته و
ترسی تنیقهام همه نابریته و
له خوويشا به همر وه ک موتنه که
دوژمن له دوئرت دست به کونه که
کهوابوو بوزچی دل به ره نجیشین
بنژنوه ویش تووی به دی بچیشین

٣١٨
که قدل قرآنی بیلی: با گفتن
با یه قوس خویندی بیلی: با استار
که تووشی چاو پیس هاتی زور به زور
دمس بیکه به دوعای (وان یکاد)و
نیتر مه ترسه وا په مه نزاهه
پیشه ی جنون که له یکون خزانه
به موبارک کیی په مه نزاه ثوخته
جنونه سووزن درا له په خهه
به لام کول نادهم کولو بارکیش
نه ترسم چه رهی سووزن هه لکیش
له دمست جنون که (بسم الله) نه که
کچبی خحلکله له خروم جه ویلا نه که
له (بسم الله) یش مه یشا ده دیدن
به ناگری نهون روز نه مسروتیتین
هنندی جار بهله، بهله بیرنجه
زور جاریش باران گهوهرو گه نوجه
بی په ین مه چه نه میزه بارانه
که باریش نه چه بیها گویم سوینه
گه هره بی په ین ناشی نه گه یره
به ویشکش صوت که شیفر نه برئ
که چی زیردهستی یئی سه میرده
که سدایش نه یئی ماسی بی کیرده
خوزهی ماسیتی نه ورو و یوویتی
هر چی هله دمست به پومابه
کماس له دنبه‌دا ناسودوه نابی
مه‌گه‌ر خاوهندی دال‌دهو به‌نا به‌بی
نلین باره‌گای خوادا به حقه
بی‌کماس له بهر شهق نم‌هواهی شهقه
نَوَزُک وَ ثَیَسَرُو بَهَروو سَیْ زَولَن
پَه نَجَهَو نَاشیَیَو بَار هِر سُیِکْیَان کُولَن
ژَولِه کَی بَهَروو هِر گَیْن نَابَرِنَی
پَرْیِشکی ثَیَسَرُو لَه کَنِر نَه پَرْرِنَی
دَوْوَ کَهَل بَه دَوْوَ کَهَل وَقَانَگ دَراوْن
وَهَو لَنَگَه بَهَردَاش هَمَلِی سَیِتراوْن
بِیَرَازْکِر لَه دَمَسَت بَیِرزَار بَیِنارَه
بَهَردَاش لَه خَویا هَیِبَیگَار بَیِ عَارَه
دَوْو مَلَوْزُمی تَیابِه نَهْم شَارَه
یَه کَنی فَومَاوْهِ، دَوْوَم خَمَمَاوْه
قَمَارَه کَهِیُان سَهَرِی بَرَوْه
خَمَارِیش نوَقَتَهْی بَنِد دَانَه نَرَاوْه
بَه خَلَوْلی کَهَرِی چَوَمَان نَه مَاوُه
ماْیَه بَووْجِمَان بَه بَهَر بَرَاوْه
لَه دَهَوْوَی گَیِه لَهِرَزوْتَا شَهَبِن
بَه نَاَوی دَمَسَت نوَیْزِ چَوَمَانِی بَیِ پَرَیْن
کَفَنَتَی خَوْلِه کَه بَنِد سِیْ بَهْرِ یَرَ بَرَاوَه
بَه خَوْشُوْسَیْسُتَی کَوْزِه کَهْمَیْتَر
بَه شَعوْ شَمَالِه کَوْلَانَان شَهْگَرِن
لَه بَهَر نَازِیای جَهَره دَکَان شَهَمَرِن
هَیَنَتْا خَوْرِه کَوْوُ کِوْلُه دَزْن بَاوْه
فَابِرِقَه یِنْیکْی کَس دَانَه نَرَاوْه
بَنْوْ توْنَی نَال مَایهْی سَهَرِو مَال
فَابِرِقْه شَهَکر کَس نَایِکا بَه مَال
فهرسی شیرینی و تالیبی ناکردن
نیوی درامه‌ت به شه کر شه در
نه پارهی نهیدن به شه کری بیلاد
فابریقه‌ییکی به دیچه بنداد
به (سائکه‌ییم) مزگ‌وتنی کر
نیمه‌ بزو شه کر هیلکمان بپرا
دنیا دور ریایه خاشاک به سرته
ژیرگه و نهایی به دوره گهوه‌مراه
شاخدار به شاخدار خزی دایه قعلهم
نمرزی شووره‌یی کردنی به هملهم

به ناموری شووره‌یو ختای سووره‌ی به کرچی به زوباران له خزی دوره‌ی به
به‌دگن له پیاوي به نامورس نه‌دوئی
دسته چهوره که له خلکه همل‌سوئی

خوئی نه که کاسه چهور به بایکه
گیازرو نایه مه‌گهر به شیاکه

پاریکم همینه زؤر به بی‌بقاه
شیوه‌ی رنگ رنه‌گی جوار فسلی تیايه

گاهینه‌ی به خووی نه و کلو لاره
نیره می‌دبه وینه کؤلاره

چهروخ و فهله که چهزن دانرا
ههر کورسیه که به هیک درا

کوهته گرو خول وه ک چهروخی دوره‌ان
پهک له زهمین و پهک له ناسمان

کچی به سووره له گهله کوهته گهمر
هم روهی خسته زیر، زیرروي خسته سمر

له کاری دنیای لادام دستی زؤر
کهم دسته‌راتی کردمه ححلال خنور

نه‌گینه دنیاله دست‌نادری
هامتا جگاده ته‌رک ناکری
پشبینه که دمی نه گاته جگ‌ه
نه لی تال بروه به دلویمر
خوا ناسیش چشته زانی حرمبه
دمی لی نادا نه لی: بی‌تامه
له پاییزان‌دا خلک تزود قدیمنی
بایزاسی به‌هار بازی دور برینی
تبوزی ده‌غل و داده‌وزی نهمینی
تبوزی خرابه خیاییک نهمینی
که نینی همان‌ها دایه سمر بلوور
گر هم‌ده سنتی وگر کلپی تن‌دور
ناگر نمای‌مانه روش و زردو سوور
سپی بین‌ه كه ناخاته فشوور
نهم‌ه نمورونه‌ی سروش‌تی باکه
باکه لی ثانوشوی دوران بین باکه
گول‌ه روزه روی‌ه له همتاوه
پژ زور چس سوچده کاره‌دهست باوه
گول‌ناهه‌که وری رورو و ورنگی‌ری
نیره ب پژ که ونودو جیوم نه‌بیری
دمستی که که‌نی ناهنه نه‌گری
نوه‌ه که خؤی که‌وت نابه بگری
به سین مانگ سین مانگ سالیک چوار فسله
به هموور فسیل، فسل همر فسیل
به سیورون لی‌دان ناگاته دوایی
دمستی (ویسکه) یوه سیورونی پولایی
من داده له دست کوچنده‌واری بور
وا خوینده‌واری دمردی کاری بور
سی‌ه فسل و فحس همرودو کیان (فین) یه
دوایی همرودو کیان نه‌بینی فیه
یاری یه کم‌ان همیه قللایه
گه‌نم گُردود جوز بلالوی تاییه
وا گیپه و که‌شکه ک نه‌به‌شنه‌وه
نازاتن مجليس کهی کوزنه‌وه
نهلین بیستون عشق له بنی کهند
فهرهده شورته فلزه بهاری بازتوه سهند
رؤسته م که‌رنه بووه له سیستان دا
فریده مسی نوهی به یهل نیشان دا

عیتحره بوی نیشان مپلی خوچنوک
چزن داستانی که توهته که کروک
فهقنی بهمده بوم له داریشهنه
هم چی هامة دسی ثیستا بابانه

نه تگوت ههودامان، ههی ههوره ثامان
ههوره تریشهه وا له ثامان

له لايان وابوه که سان بجمن
به پم جساري به غدا نه‌مرمی
نعله‌مان له پیش شهوی گهوره دا
نهیانگوت له گه‌مل ثامان دهور نه‌دا

هره (الامان) بووه له دستث نه‌لمان
که‌له‌مه کرا وتیه گاه تالان

هره چه‌ند که نه مرؤ په‌تی پچراوه
پچره پچره، لا هه‌دل پچراوه

نه‌سال (کریمیس) که‌ونه ناوه جه‌زنان
ژات‌هن دمیک‌نه مه‌یاده سال‌همان

(پویاسن، داوریل) کون بووه لیتی تیر بووه
که‌نه‌فال مابووه، وا مه‌یش فیت‌ره بووه

دیسان ب‌ه‌مان‌ه‌یش تاهمی‌نیه‌وه
نه‌چینه به‌غدا یه‌وا دین‌وه‌وه

م‌ه‌تسرسن له‌شه‌ه که شه‌ر ثاوه‌سه
که‌زست‌ن رؤ‌ی‌بای دار تاوه‌سه
گوریس کیشته کی به هیچو پویوجی
گوریس نه پچره روز لگه وقوقوچی
شیره ختمان کرد له گهال جهان
من ختم نمی‌بست به‌طور شیری هیتا
هم چند که نیست شیر و گرفتاره
رشی با خورشید به‌ناری نه ماره
فینالی سیاست‌ها روپاپایی‌ها
رادیویی نه‌روپا نیست نازی‌ها
یاخوا تاسه ری نه مخ تن قاونا
ترسی دزیش بی دم‌술ه ملاله
داری کزان پر اخلاقی له جیه
په‌بلو پی‌زد تازه هیوانان پی‌سه
ده‌ماهم کونه که بهین دماخه
پریش بی‌زد تازه به ناخ و داخه
بین دل‌خوشی خؤئی وتی نه پیره
هم چند پیره کونه به‌گیره
پروپاگانتده که‌چ‌آن‌وی‌وی بنا
که‌ونه سیاست‌به‌بی‌بی‌نه‌بنا
سیر سه پری رادیویی پونس به‌حیره
سیراپا دریزی له راست به‌هریه
به‌هیزی پاره که نه کان نه‌دها
سمائی‌چه‌نی به‌وی‌ئیدا
نانازن‌ی که‌وا روزی‌کی له‌دی
جمه‌ای خوانینی و هم‌ه‌ئینی بری‌دی
هر سه گی ل ه دوور به شوین خوئی ومری
چینی سه گی نازهو برسری و گهبری
سه گی وهم اداره به خیمو ناورهای
دوپوشکه سکی دایکی خزی نه دری

************
که ویوان دنیا کاستی مهیو
نووسا بزانته کس تی نه گهیو
شیره‌ی ده‌ترشی و ناوا ی نه‌نین ماست
شیرین ترش ته‌بین و چهوت نه‌بین به راست
بی‌رو و رخ‌لی تافرهت کرز نه کا
شیرینی ناوا حَز لَه ترش نه کا
جیهان خاتون چون دمست نه کاته مل
بیر نارچن‌هه و قاپیس‌ه و هایسل
نهم سه‌هر تایبه لهوانه‌وه هات
پیش‌های بور کمانه بورو به میرات
همت‌ا دی ثیمه‌یش لی زیباد نه که‌هین
ری به نه‌ربیتی کوشن‌هند نه‌به‌هین
فنن بز فهنو فیل نه‌بریچه کار
بز چبرچیوش پی‌ایو ناب‌ه کار
پنگ‌به‌ه‌ر فه‌مووی که نه‌دمایه
که‌س نه‌لی خوش‌شی و سرو‌تی یایه
که‌س داناتیشیان بی‌سات و سه‌نوا
خوا بز سه‌ری خوی ثیمه‌ی تینک به‌ردا
پدنجکی نانی خستوه‌ته ناومان
خستی به‌ه در جه‌پوک سه‌ر و کلارمان
نهم زهدو خورده‌ی شیره‌وه لاغانه
هیچی ترنیه‌ه مه‌مووی بز نانه
ده‌هرومو کامنامن بی‌نان همه‌هد که‌هین
چاره‌ی نخواردن که‌ی ری‌یه بی‌دن‌ه به‌هین
به دریکی رهش والله بنی دنیا
نوا دریاکان نه چنین به سهربا
هلیان نعلووشی و هدرها کسپی دئ
تیر خواردهوهی بوز تایه تهجی
نیه نه وکه سانهی هیواتان بیبه
ئه مه همان میلتین بزائن کیبه
پدروانه ماسی بزو چراو بزو ناوا
هر دوو دلدادهنه به ناوو به داو
هایون کیان نهمن به خوارو زرووی
نم به نزیکی و شویان به دوروی
گور گو کرویشکو و شمشه وو کوره
شو وگه ردن سیانی وایش همه لیره
زهروو خویتی پس له له به دیدین
بیادم خویتی پاک نه دریتین
نارهی که پسه نه شده ندین
میش پاکه که چهی دل تسکه دین
نسمی زل حوزنی مل شاهه باوین
کاتایزهینی که چی نه همانی
بهلام فه لیکی رهنه نی شیرباق
سواری خوتی بین بسیره بین پاک
با گردن سووک بین بان دانامرکین
پالهوان نه خا کولنچ و برکین
دل لیه دا نی دا رپیسر سپینته و
همودانی گیاپی نابه سپینته و
مریشک، هبله ی کرد گاره گار نه کا
هنندی بین هبله پناب بازبر نام کا
هم چهند مشهما هاتوهه کایه
چهتر چاکره لهو مشه چایه
چهتر هم تاویش نه گیرتیهو
سووکهرو پابئی نه بزرچیه و
وامان‌ان نه‌زانتی لافاو ته‌مانی‌با
چله به سه‌چوو نهما به‌فرود‌پیا
بنچرچی پریت‌زن به جوان‌ه زن‌ه
پریت‌ش و چون‌نیش دواوی مرد‌ه
پریزن دیمان بورجی خوی نواند
تنوزی و میشوووهی به چیمهن داژاند
بهلام با دوو روز به فر بیاری
بزیلی نبره زیشی با ییه خواری
دوایی دوایی دی وینه نهبهم
به نهار دید له نوئ سهوز نهبن جیهان
نهلهین سرکی تیز شوشه نهشکینی
ماهیه خویی به خویی نهبرنینی
پیایی له سه خوی خوی خوی سه سه نمختا
ماینی حرت و فرته له پر به هر نمختا
ژور که هیفر بوبوون به کلی خله
نهویش نهمیشنه سه پشتی بلله
رهحیش لهدواوه تیاوه همل نهدا
له گژ گژ دمیا نه یکرد به هملدا
منیش نهم هممو شیعری که همه
به شیعری دیوان و هکوهمه گهمه
کتاباوه که کمی لئی نهبوو دیار
به بای خویی نهگوت بههار بههار
ئیستا نهوپاوه بوه بوه به سهروماوه
با بههاریش به نلیه: سهروماوه
کنگر پین گهیی ههئن بند باداره
donp مانهگ پینخوری پیایی ههزارد
کاشکا دومه‌لان و هک نهم بوایه
خورچی عاللهو هه‌رزان به ههایه
به‌لام دوم‌ملان که نه‌لین زوله
روی ناوه‌مانی نی‌ه و له چزله
دی‌سان قه‌دری ثروت‌ه زور به لامان
زاده‌ی زیاده‌ی به‌سندی زه‌مان
هوش و کردوه و همگیان و لهشن
بزوی گوزران دوو چرای گمهش
هوش در خُلیکه کردوه به‌ریه لبه بران‌هوه، به‌ری، به‌میریه
ناتازاری خملکت که له دلایه
له نامانیش بی پیت له گلاایه
پیاوی به ناتازار وهک دووسمه ولایه
پایش له لهش دووکا تیشی هیم تیابه
زامی تیغ چاره دیت به دووایی
بی‌ریه زمان ساری‌پیش نایی
نهویهمی‌سی و چاوی تیر نابیه
هل من مزید، یاخوا هسر وایین
دل‌له‌مهدی رژد رهنجی به‌باده
نآزانین مسیرات شه‌بی نه‌ولاده
هننده‌له چاوکه‌وهک چاوگه‌نه‌کوشن
تینوون له سهودا ثاوه ولادلوشون
نهو تؤرهی راوه ماسی‌پین ده گری
که زؤرهی پی‌کید قولفنی‌نه‌چریه
له‌گهل دووکه‌سدا هلله‌ناکا ثیسان
دراوسی‌پی‌دهوو‌ژنی‌ناف‌مرمان
سین چشیشه بابه بزو‌خوشی جیهان
بین کیمی و وهفای سودوکی گیوه‌رمان
چوار چشیش باوه وهک درؤی نیسان
دویی هسر چواربان نه‌که‌وهنه‌مه‌مان
زومده‌پیایی و خملکی ته‌فره‌دان
درزی نابه‌جاو زور خوزه‌های لکی‌دان
بننچ چست بی‌شجعی نه گهربه که لکی
درست خوش و بستن و نان‌دان به خالی‌کی
دلیکی پاک و زمانیکی چاک
راس و روانی پی دوخت بی‌بایک
نه گیشه هینه هرهول و تمهقیملا
خو و خوزراکت ناهینیل لی لا
سهره‌تای پاقله حرمی سهودایه
به‌لام ریواسی مزری لع دوایه
راسته که پاقله هرهم شیشینی
پیواسیش سهودا داده‌مری کنیسی
پاقله ناوابی خسته میری سعور
مارو مور که وته ناو گیای شاره‌زور
دبیبه به‌همار بولبول دهدخویتی
قرناویلکی‌پیش‌یی تیا دهدقیرتین
خوا له به‌هاردا گول بهبشکویتی
سیری قالو‌چه‌یش به گل دیشینی
های چهرگی کهچ باز های تبعی ناساز
به‌هاره گوری دریز که وته لهفتو گزار
هندی‌ئ نووک سهر به تورو کوه
هامی‌کیش دچچ به پیرو بوقع کوه
مه‌فسول هیوادر که سه‌رده که‌ئ
مه‌مومور له ترسی عزلی ناسره‌ئ
بول میوان کورسی سه‌رنا نه‌ماوه
بولی کار زیکری موه‌لی نه‌ماوه
نه‌ئی نئی‌اره قورسی له‌سهره
مؤده بی‌ه کولله له سه‌ر سه‌ه‌فر
ماندو‌ئی نه‌ئی‌چی پی‌دی‌په‌ئ
به‌ه راستا ناروا، رئی نه‌یه‌ئ گرئ
همه‌ه له‌برسای‌په‌ئ نه‌په‌ئ
له گچ‌گل تیری خوارد سفره نه‌دیرئ
دوای نووه که هنات برسمی بتووه
پژنگ‌ی شه گیری به دمم روموه
پارویی بن شرمری زه حوته قووته نیچین
نابرویی عه شرته تیک به وانه نه چین
بین وره ترسی که هدف به سه‌هارا
کونه مشکی بی‌نهبی به سه‌هارا
نازبخو نورا قزلی زوو نیبی جه‌مام
سرما فنگی که که کا به حمام
خزی شاربیوه به کون و قوزین
که‌ری خزی لی لا برو به رموزن
نهگنی لی راستی هبه‌زار دلفیه
بی که که نداری به کورتان شیره
وتیان نور خورماتی دوئی‌یا می‌توئ
وتی مین ناواز خوم ناوه خورمز
که ناوا بق نه کاو قوت نه پیته‌وا
زؤری پپی ناچی نه نیشته‌وا
نهو بلقی نه‌لی دوله‌مند وایه
که‌لی بایکی خرومی‌ی تایبه
نیشانی دین‌یاوه وا بئی، بایه‌خه
نهوی بی‌بیته‌ی دال‌دهو دایه‌خه
چاکه رؤزی دیک که دچ‌ه‌وه‌ره‌ت
به خشندنه‌ی نهبی که نیزانی کیتیت
زمانی جاکیش جیبی پاره نه‌گری
زور جار هه‌زاری پی‌ی دانه‌مزارد
ئای زمانی به لی، پاوا به دکر
زمانت بهن دمی مگه‌وه‌شمار
با وجود به دکار نازانی نه‌میدری
به گورزی ناگر تیه‌هیه‌دئه‌ری
پیاو له خزمی پیاو نوشست نایینی
گوشش نه بیاور تیسفان تیبک ناشکیدنی
خالک و بیگانه خزم نسروبیتنی
که چی ناو نه روا زیخ هره دمینی
به لام بیگانه نه گمر دانابی
خوشش له رئی دا خؤیشی دنابی
نهو ناوه رو شیته‌ی نهو پنی باهه‌ی زهلزه‌له‌له، له چاو نهودا شایه‌ی وخته له (وژو) پش (لاو) سهر ده رینه‌ی خوا یار بین جه رگی شهر بسوونیتن با وجود سه گهبر بتوارینه حقق خوا دنیای بناد ناوه یوه شهره شهق نه گهبر زینده‌وه نه تسه کچنه‌وه نهوهی که دوزه‌ی چی‌ی نایچته‌وه کورسی و وزارت نه گهبر تاسهر بین نمینه‌هیوادار رین چی لهبار بی‌ کورسی مه‌بعوضیتی ته‌لی تی خراوه له پیچکه‌ی کورسی و وزیر به ستراوه نفس نفس بال‌هوان وه ک رنئی منه که نه‌لینه: هونه‌ره، هونهدی منه
همیشه چشته باریک نه پچره
همودا باریک بین، دیاره به ناگری
شیبلا بیدادم که به نوستوری
ده بچرهی یه عینی به بیت مخوریوی

نهوی که له خوی باقی بی: بایه
هم سپینگل نهخوا نهوی بای تایه

وزحیش یاییکه مايهی همانسه
نهوی هناسهی تنگ بن که ریسه

ختو روحی هنده شیرین کردوه
به که ساسیش بین خلک بؤی مزدوه

همی وامان دیشوه کویره و بین نانه
هیشتا به هیوای زین و سهراشانه

خزه تعامکاری وا له پایا نه کا
چاوي پیر تابی مه گمر له خاک

نهوچوان چاکه بؤ شهرو کوته ک
گورگ پیر بیوه، دهین به مسخرهه سه ک

سوو خوز نابوئی مایهی بین دبیری
مه نجعل که بزی، دیاره که نه مری

حچرام شاوت لیه ته داتنوه
وه که ره گی گولی هطلش داتنوه

سه‌لیه له خوای ویست داوریان لیه کرد
همر چی بؤی لوا به خشی دسوت و برود

رژد، سوالگیمیستی نه ونیمه
وئئ ورنه با سوال که پین به نیمه
بژ خوابه وستی که هموسناک بیئ
له ناوا خمکیش دا نه توائي تاک بئ
ناگری سته مگه زؤر کهم نه گرئی
ندها رنگه ژیئنی زالم نه برهی
نه گئه دل له راست بن گوناه پیس کهی
نهبین به یپره وی نهفره تیپیس کهی

馄馄馄
فهروموودهی خودا گه وروهی نه حکامه

(ممروا باللغو ممروا کراما)

برگزاری له نهفس به دلی پاکه

به دیشین بیینی همر چاک به، چاکه

به زوهده جاهل لیعام مه که

به غرووری عیلم خوئت بهرباد مه که

نه گرره له عیبی خوئت تی گهیشیتی

عیب له خالک گرتن زرو بهچیه هیشیتی

نه گرده دولمنی خوئت به که مک برگیر

بؤ غافلی خوئت تا زووه برگیر

که می خوئت مهد بهزویر خالکی

که چاوه له دست بی دیاره به که لکی

نهوی له دست چیو خمی بزو مخو

خوئت پهاریه له نهفره و درؤ

نشازار به نشازار دامه مکینه

پهشی نچی دلی که مه و نچینه

نه گرده تزو دلت بی ته چرمه به مست

همرونا زانه مادم دهماری گه مست

هادوی ناداتان به مالیت زندانه

له تهک رهندانا زندان سهیرانه

بئه کس حیساپی بهربووه مه که

پیت بلین نهزان خوئت تزووه مه که

له گهلال نهنسا مه به به هاورئ

پیه شهقام بگره تئه تیاته رئ
به هونه‌ری خوشت خوشت همال مه‌کیش‌ه
پُر‌زامه‌ندی‌ی خالیک بز تزلیه پیشه
که به پشت که و دیزا رابوری
نهبی‌ی له زانی له قاچ‌ی پرووری
که تو به خشیت و جنیوان پیدای
نینجا برانه که مهربدی خودادی
نه گهر پیاو خراب هات مهدحی کرده
نه وسا برانه که تو نامه‌رده
کارخانه‌ی به‌گهر هم‌موی رنگ‌رَنگ‌ه
بی‌ره کور له گهل باوکا به جهانگه
خوا بیویستایه خبر خوش خوش سرورشت
به ک قابل همویی و که به ک داده پرست
نه گهر خوا نه‌ری به و به کوشتایه
چی نه‌دهم‌الله م توزه دنیایه
به ک ه.setTo نه کرا نه م گفتگویه
هیتنه ده‌زان به کر که فی قی خویه
هیلره ریک دیتی نمی‌کا به سفاک
خوی سیری نه کا بی په روا بی باک
نهم هموو خویته‌ی پی نمرزینَ
پاش چی دم‌ماری نجوسی دردینَ
دنیای ویران گرد به له‌قهو گازی
نهم هموو نازیه‌ی هر بهو دناری
تجلین هر چل شهو ته‌زی‌ی، کوا وایه؟
ده، جله‌ی‌شی جووا! له برودابه
به‌لام تا بازدهی ته‌موروز نه‌منین
نه وسا نئرائیل گیانی دوردینَ
برزاین نهوسآ چین تره قلمونی
وهک خوی دمینَی نایا هیچ قله‌مِی
روژی باید بهدید هات خویی همکنیا
珩قه شره کی له شهت همکنیا
نگاری دوزه خیی نه کورزانده او
珩له کی فامچی داله قولوپنی
جهرگی پنی بیشاو نازار، گهیه پنی
وته جهه‌نیم با تیز بین ناوي
تنرو وشک تیگر باککهونه ناوي

********
پارو و نهیاره هم‌درو و هک یه بک وان
ناشکراو په نهان جهانندی هم‌ووان
به هرای به رهی پیاو نجولیتی
نهوی سواریان بی ملی نه‌شکین
جاران گوی زرنگه ی پاره‌ی که دومیست
له دهگی تهورات خوشری نه‌یست
پیستا که نوته‌و کمله‌ی قبراله
زرنگه ی نایی و چاو پی‌ی خؤشماله
قهرال هر چند اه خؤی زنده‌ویتره
شکلی نوته‌کی خؤشه‌ویست‌تیه
سیله نقهای جواانی نه‌وجوان و دزن
نابین به رهمانی نوییکی چلنگ
هنودی نوته جاران له برودا بیوون
دوبیل نیام‌نیما به زیفوس دوچوون
مال به خواردنی نه ک به همه الگرتن
بهشی کس ندهدون هبیب به دوئمن
هن‌دیک نوع کهوزه سهر پینی پنیوش کیوک
له گمال پاره‌دار بین به شهریک
نالینی م‌حسوسولی کمسی خؤیه‌تی
سال دوازده‌ماتگه‌هاتوچزی‌هتی
خؤوا که بچینه‌ی دنیای دناتوه
بهشی هر کمسی جؤی به جؤید ادیه
گم‌ورو بچووکی نه‌گه نه‌ی نه‌بایه
نه م کومه‌لیه چوزن نهماته کایه؟
همیشه عقل و عیال له پیشه
له همه‌مو شارئ نمزان بار کیشه
نه‌هی که خانووی له بهرد نه‌تاشی
زوری بی‌ن‌چوو جین ماله باشی
به قولله‌ی به‌زی خانوو می‌ناره
به‌شهر به‌ز مردن دائیم ریبارنه
همه پیری خانووی دائیم ریبارنه
خزشی تیان‌دی به‌داخووه مرد
دزی ناامالیت چهاری ناکری
کلکی نمایی دستت نهبرد

نه گهر پیت زانی وا دلیم نهزم
نه گهر نه تلالی و گوردم گردد درن

نهو دوزمانی لعوروها دؤستت
بیوه ههل دیه گره چاو نیتی پوستت

هر چی بی مهندی بکری زور خوشه
له گهل دورورودا هملکردن پذیرش

که تولید خنالکت به سه روه و بی
نهبی قهلخانه به به روه و بی

جوو که بازاری کهوته که ساسی
سه گد خه سینتی به دوو عهباسی

که دراوی خوکی کرده همانه
به هموو که سیک نعلی: (هامانه)

هر چی تیز رؤی: زور زوو نهوستی
(کهلمه) دمی گایی نهبهستی

دنیا که دوروی تاتاری دیوه
تارومار نابی زور هاری دیوه

نهوی به مهندی خوکی لیب نه گوری
دو رمنی هه وا نه خانه گوری

نهوی به حقیقی خوکی دمبی رازی
نارکوتی هه دستت حاکم و قازی

هندهیک و هک تیلی نهبوه وانه
که دستت پیانا به تو زوبانه
گویه‌که لی‌گه لی‌ه‌وسار بسرپین
کاتینک زانی که‌وتنه ناو بسمو
که گویه‌که یینک زبانکاری‌بی کرد
تابوروی گاگه‌لی ثابری‌بی که‌‌ی برد
نه‌گهر به پراستی دوستی یه ک که نوبین
هم‌لکر کمان نابی بیک‌ه و بنژن
که تار به دوستی خوزتم نه‌مانی
کاپیک‌زانی که تئیم نه‌هماست
پیانوی ارمانست وا لیه دلاا‌به
نفل‌ی بانیک‌ه و دور هوه‌واه تیاهه
که زانیم دهست کرد به جرتو فرتن
پیم بلهی سندان نه‌لیم قوزه‌لقورت
که تئیم به سایی منهوه (به‌گ) ییت
بوقعی وا ده که پیت بلهی تئیم چیت
که له داوینه دیودا خوئنت دی
پرستوته و دی‌وی سپی دیته دی
خوزت دا له فعلی به‌گهت نه‌دری
توندی راکیشی‌ه وودا نه‌پچیری
پیاوا له به‌چاراوی نه‌سا وهک دیوه
پویه بهو به‌جوره‌که لای نسپ خیوه
نه له به‌ریم‌ه‌نه له پشیم‌ه
بیوره سوارم رؤه له جبی گشیم‌ه
هم‌ندیکمان بوونه به‌پووهی زیرین
نه سوورینه‌ه له دهوری په‌رژین
نه‌نشینه‌هو و‌گیره‌ه لهلده فرین
وهک چل بگوزی‌ین وا دهست نه‌گوزین
نه م‌سال نه م‌شاهر بهو به‌گولستان
هاتونه سه‌یران پژلی چاومهستان
یا خوا به فینه چاوی به دوور بیان
با سالنی له ناوه گهلدا پووشور بین
خوا به داو قه دری یه کنر بژانین
دستی یه ک بگرین له تاهمانین
(بابه‌قوش) له هم‌شوینی بخوینی
یا (خیوی) نمری، یا نمب‌شونونی‌نی
هم شاره که وک ک به همه‌شته‌نه‌نوین‌نی
که ره‌شبانی بیو، خوشیدن نامین‌نی
خوا پاراستوونی له ناکری (هیتلر ر)
یاخوا به بی‌غم‌ته‌بتی به‌رین‌سه‌نی
که له شهیر‌دوروون خودمان پان‌هاره
با هم‌هر سه‌یران بین له (گردنی پان‌هاره)
(جوولله که) به قین (هیامان) نه کوزن
نیست‌بیو خوینی (هیتلر) نامزن؟
به‌نیس‌لی‌دوژمن‌نی‌نه‌وان (هیتلره ره
خوین‌رژیپی‌هیتلر به هم‌دهره
به‌لام وا تری‌خوای‌لی‌که‌نوته‌کار
هه‌ره و ابرزان‌بیو که‌وته‌ه‌هاوار
چ‌خوابه‌ره‌داره؟ یه‌نم‌تہرس و له‌ره‌زه
نهم‌خوینه‌گه‌شه له رووی‌نهم‌نی‌ره‌زه
به‌ازگن‌برسی‌و به‌ازگن‌تیرین
له‌مان‌ناگه‌رین که‌خوش‌رگاون‌رین
من‌هه‌رگیز‌بیو‌خژون‌ناباری‌مهم‌وه
و‌من‌روی‌یاون‌ناگه‌رپی‌مهم‌وه
به‌لام به‌هیوض‌خاکی‌کوردستان
ووه‌که‌هملد‌گری‌بین به‌جه‌ولست‌ران
دسته‌له‌پاون‌خوین‌دودوه‌وه‌کان
نه‌گه‌ره‌تیگوشن به‌ده و به‌گیان
نزیک‌های خاک‌سازان بسیار بُعد (نیک‌های بُعد)
هم‌مردانه که کسی دنبال دارد، به خوبی ته‌دبیر
که دسته‌ای در دست بین، قووادت له خوابه
هیچ شوی‌پهانی نمی‌که نه‌مانه وابه
نهم دارو بهورده نهم شاخه بهرزه
خوا دایره شتووه، له نگره ری نهره
بؤیه شاخی زور له خاکه دایبه
زمینه که مان جیشی تایبه
نامنده سخته نابی به ریگا
خوا بؤیه هینده بهفری تی نه کا
بهرود دوا نمی‌مال خلک دین له خواره
دایر به‌هرداره جیشی سایدهدیاره
رؤژه دارتاشیک کوبودوه سَفَهر
گریه کانیه ک سیهری له سِهر
لیکه حس‌شایوه، سهری هَبَلَری
لقصی داری دی به میش ری
دار هانسه زوبان ونی دناییه
بؤیه بهدکاری ووه کووه تؤی تایبه
تاسه‌تسو کسانه که دار نمئنون
قهرمان دوک‌کوهی، چاک‌هیان پیون
دهشی شوهرز هیچی لی ناریه
لیره له سِهر بهورده دارو گیا ندروی
کیو نم‌نوی‌نهبه بؤ حایلی به شهر
چهند ماندوع نه‌بی تی نه گیا به‌هی سِهر
لله‌گه سِهر که بته تیجس به ناجار
ملی ری‌ده‌ری یه‌لیا سِهر و خوار
(آکملت لکم دینکم) که هَات
(پار)‌ی گار گربا، ناو به چاونا هات
فهرس‌مویی پیغام‌های تشریفاتی نهروا
عابرینه که مال زموالی لیه‌دیا
زینده گی و برهو بیه کی سهرده گری
هر چی هاک نهروا هرچی (زا) نه مریا
نگه گذر لحظه نوازیده پیانا بئنیوئی
خزوت و خالک و خوا نخه لیتی

هنری که (زبانه) به سهلهم شده دن
چاو وریه هملن توله ییک بدن

هنری که میوان ناتینکیان نخمید
نهبه (موسیله) بؤ بین دواه دوا
پیاوا به پایوینک تعلیل به تانه
دویتین خوشکهد نکت چزته (کارخانه)

هلین چزن؟ به راست نممه دنده دی
هلین زنمه کم به چاوی خزی دی

قه دری مانگ نینه تانه گاته شهو
گه رما شاوی سرده نخاته بروه

به سیاده زاده (قه تره مهنت) یه
که کووته رووی کار (هوزار مهنت) یه
به باینک هم وو عیشی به بایه
که که تویشن ناو ول به کاک

نهوه نهزانی بؤت ناجیته خاک
میردی زن نهیا، بیخنو به بین بایک

کورت جاپل بین رنجزت به باده
میرات (میرزی) شهري نهواده

به رنجزی شانی خزوت بؤی به مسیه
پاره میراتی و هک چلکی دسته

قومار له ههمومو فیعی به دوئره
(محیوبه) و (شمراب) به لهه زئته تره
که بی‌بی‌پور قهرماری نازانی
له گهل دوراندتل پرله زانی
نهم پنهند خرجی پیاوی فهچیره
دئوله مئند له کوئی نمی‌لی به‌پر
مریشک نه‌چیته جیه‌چینه بی‌نامی‌نامه که‌وا چی نه‌بی‌نامه‌ی
مال لی‌ه‌نه‌خشی که‌مار به‌ره‌ه‌گری
می‌گه نه‌پری چی‌که‌مار به‌جه‌ه‌گری
ناما ب‌ه‌ری‌گی‌را په‌نگ نه‌خوانته‌ها
پای‌ه‌بی ره‌پور لی‌ه‌نه‌خوانته‌ها
نه‌ه‌وه‌ه به‌ه‌پاره‌ه له‌خوی بای‌بی
بای‌ی‌به‌ه‌هم‌ه‌چنبد ملی‌ون بای‌بی
زوبان‌جاک‌زور که‌م قوزتی دیت‌به‌ر
زوبان‌ه‌که (سه‌ر) نه‌خانته‌ه خه‌ت‌ه
که‌له‌شیر تا کؤزل بدا به‌گیره
فی‌نگنه‌ه‌وه‌بی‌نی‌ن‌ن‌وقایان شیره
سؤفی‌ه‌خه‌رام‌خزور وه‌ک که‌له‌شیره
بانگ‌ت‌بؤ‌ن‌ه‌داو به‌ی‌بی‌سیش فیره
هی‌سیرت‌که دای‌کی‌ه له‌که‌ه به‌ره‌ه‌گری
رب‌ه‌کی‌ه‌نه‌که‌ه گازت لی‌نه‌گری
به‌ه‌هی‌سیره‌ان‌گوته‌باوکی تژ‌کی‌ه
وتی‌ره‌س‌سی‌نی‌دای‌ک‌م‌بی‌سی‌ه
خوزگه‌نه‌وه‌کسه‌ه به‌(زول) ده‌ئی‌چوو
نه‌وه‌شوه‌ه که‌هی‌سیرت‌ب‌ه‌ری‌نه‌ه‌ب‌وو
پیایی‌ساف‌ده‌روونه‌که‌ه‌ل (شیره) تچ‌چین
به‌‌گری‌ن‌اگر‌ل‌ه‌پ‌ه‌ه‌ل‌د‌جی‌ه
ناری‌خوی‌ه‌م‌ه‌چند‌که‌ه‌ت‌ر‌سی‌نی‌ه
هم‌ن‌اری‌ن‌اگن‌د‌پ‌ی‌او‌ن‌ه‌ن‌ک‌نی‌هی
ناوی پیام‌ندرو میزن بی بترسه
هم چیزت دی نااوی پاوا بدرس
نهو زنه که میرد لای ننگ ویست بیوو
شموئی دژی دی، میرد خوشی ویست بیوو
هیچ‌کدام از دوستان او نمی‌توانند با او چهاردهم کرده که او صحبت نمی‌کند. همان‌طور که او نمی‌تواند با او چهاردهم کرده که او صحبت نمی‌کند.

به نکته‌هایی که کرد، حسی شدی که به او (پیش‌ترانه) کرد.

اندیگی خوب و سرمایه‌لر را به همراه بیاورد و به دردسر

که‌چیزی سیاحه‌سازی و پرونده‌نکردن

وی: ناورد و نه تاریخ. چون، چون

تأملی که عاشقی به حکمیت

وی: وی، نوشی دیگر به حکمت تبدیل

هیچ‌کدام از نکاتی که همراه با او چهاردهم کرده که او صحبت می‌کند.
شما که مسئا به سه‌گانه له خالک‌کا هه گوزری
سینگی نا به گوزر سینگی نه گوزری

ته‌ه‌رازووهی ثبت‌ه‌ت نه گوزر سه‌رنه‌کا
ته‌ه‌رازووهی ثب‌وت‌ه‌ولات سه‌رنه‌کا

نرخ‌من گران‌ه و (حوقم‌ه‌مان) سوو که
نه بارین‌ه‌نه‌ه‌ه‌ی لای (موز‌ه‌مووکه)

مدوو دووپشکی دونیا به‌زمه‌برن
بی‌پوایی ژوردار هاوده‌مات قمون‌برن

به‌لام فایده‌ی چی؟ نه‌مان‌ه‌ به‌ش‌ه‌ه
ینسان ژورداره زول‌ه‌ی لا خویش‌ه

ینسان له (نیسان) دروست کراوه
بی‌ری ناو بی‌ری له بی‌ری نه‌ماوه

نه گوزر وایش نه‌بو هه‌مور به عیشرت
ته‌رک‌ی دونیا که‌ن به‌ونه عوزله‌ت

هم‌مور دویم‌ه فرشته‌ی ته‌نیا

هیچ‌که که نامن‌ه روبیکاته دونیا
(هیله‌ر) بی‌دونیا و دونیا ونرنا کردن
به شه‌ر ملیون‌ه خملکی له ناوبرد

ناهمِه‌ه عقلانی که نه‌ویش نه‌مرد
وه‌ک (چه‌گنزی) ناوه به خویش‌پریژ نه‌بریژ
و وا بندین (هیله‌ر) به‌خزای هار دوعه
ن‌ازان‌ه خملکی ب‌رنچی له‌دووه؟

به سه‌نمه‌ه ناو و هه‌وا ه‌ام نه‌که‌ن
به ووه‌ه‌هبشه دونیا به نارام نه‌که‌ن
نهمنده به جوش بوز شایی ناجین
نهمام عومنی خلک همه پاشین
نهوتهی کهوا بوز شعر دوبرین
بین گومان خوشیان تبادا ده کورزین
فرموودهی خواهیو کردهویی یهزدان
(لولا دفع الهه) هاتوته مهبدان
ناله‌ی شهو تالی تالیکنار ته‌شکنیئن
زولی روز مالی مالدار تنهمتیئن
هنامه‌ی ناریزدار به‌فرو هر تاوی
با وجود رتیستا باوو ته‌نماوی
دستای دز بیرین باو باو تا دوینی
ثبتی دستی دز گوروز ته‌وه‌شینیئن
خو باایی باین نهما به‌ندوی
که چی دمینم که سواری سواره
که‌ره که ی عوروزی زه‌هنا دوه‌زه‌ریئ
که‌وه‌شیخ زور جار له زن دوه‌ره‌ری
جاران ریئبه‌غدا نهامه‌نه دوور بور
ممسنی چوئونی به‌غدا موه‌شهوره بور
ثبتی که (تهره‌ن) ریئی کرایه‌وه
نه‌وه‌مسنله‌ی وور گره‌پایه‌وه
خورماهی کورد کوزه ناوه گوزه‌وه
به‌وه‌ناویدنه بش باوی نه‌ماوی
نه‌وه‌ته‌پری ژنجیر نه‌ماوی
دیمله‌به‌ه‌هاران شیطین ته‌واوه
هه‌ره بهو شیطینه که که‌ف ده‌چینه
نه‌درس‌م روزی به‌نخکنیئه‌نه
خورماه‌پرته‌فال له به‌غداوه دی
لیوه‌ره‌وه ترهیزوه هه‌رمه‌نی به‌ده‌جه
هه‌رده‌ولا به‌ره به‌ک دیاری دهن‌رین
پوي‌به‌ به‌خوش‌ی به‌ده‌وه‌ره‌رین
نیچه‌های هیچ‌مان بین یه که همان‌کسان
لگه‌گوش ده که پاک بین هر روه، رو و لچاک‌های
دوز دست یه که چون هیزیان ییک‌تین
ره‌گی در هختیش لسه بن دفترنش
زوردار که لیکه‌های بازکرده‌که
با یک یکه یا یک یزیدیکه
(ان الانتشان لطفی) دیسی‌اره
کرده‌های خواری به‌نهایی بی‌عمره
(هیلره) به گرورر هاتوت‌ه مهیدان
(ان یورک) نه‌لی به چی‌هان
به لام‌ه نه نهونه‌ گرتوی‌ه‌ه دار
نام‌نی یوز که س دست‌ه روز گار
نه که‌ه که‌ه زوار یوز یورد نه‌فیره
که که‌ه خواری هیلکری نه‌بری‌ه
لی‌هوروز‌ه خاوا دنیای دان‌اوه
هی‌موروی به جاری به که‌س نه‌داوه
نه‌ه دوول‌ه تان‌ه دل برین‌دارن
کی دل‌ه لی‌ه‌گه قاتل‌دا یارن
برینی‌نای‌ه ق‌تهماغ‌ییش بین‌ی
برنگاه‌ه‌ه، بی‌شی دم‌ی‌ه‌ه
دونیا شی‌واهی بی‌شمان نه‌وی‌ه
صاصائین خواستی خود‌ا به چی‌ه
دست به کلاوی خومنان به‌کرین
پوی خووین رش‌تی ناره‌وا به‌کرین
نیمه شه‌ر که‌ر نین هی‌خمان لی نایی‌ه
به فیل گری‌ان دیت‌ه‌ه کای‌ه
(که‌ه‌یانه) لی به‌ر دو کلامان باره
که چی‌زگ‌‌ی‌شکه که‌وته‌م شاره
کاری‌ناره‌وا ناسیدر نام‌ه‌هی‌ه
خوا حقوی (بزینی بی‌شاع) نه‌سی‌ه‌ی
گلینه‌هی چاوت بکه به وینه
عاله‌م بینه، هیچ خوئت مه‌بینه
که به خودینه‌ی خوئت له خوئت گنوزی
زور له خوئت نه گه شایسته گنوزی
به زردده‌خنه‌هه که که وی‌هه ره‌خنه
بز دیواری قهره به نمبی به ربخنه
نازه‌پاکه وتوو که قهرزت یانتی
نه باداته‌هه وروت له دواي سه‌عاتین
به‌لام پی‌اواه کوز خزمه‌تت بکا
نه‌هه‌وی‌ه نه خوئت نه کسن تی بگا
لله پاشه‌لی خلله‌ه به‌ورنگه‌ه به‌دوو
شهر‌مزه‌ار نه‌بی‌ه که کو‌تی‌هه رور
که چاکه‌نه که‌ی مه‌بی‌ه لن له لای که‌س
بز زهوکی خوئت بی‌و خوا بیزادی‌ه و به‌س
که‌سی هی‌وادار ناهواید مه‌که
خزته‌ه نه‌نوواسی‌ه به فهود ری‌ه مه‌که
دلی‌ه‌ی‌وادار به‌شکنی (فقه‌ی‌ایه)
نوز (فقه‌ای) همه‌ه نه‌وی (فقه‌ایه)
هم‌زار دؤست‌بی‌ه هیشته‌هاه‌ر که‌مه
نه‌ها دوزمنی مه‌رایه‌ی غم‌مه
ثامنزگاری‌بی‌هن که‌م سوک مه‌گره
پیغمهر قهرمرووی فه‌قیری فه‌خره
گیران له سهر خزه‌ه نه‌رووینه
هنده‌ی پی‌که‌نین دل تونک مهلدنیه
دهولمهند و پیر حرسیان زیاد نہ بی
حوریپش دیاره که ناشاد نہ بی
(هیتلر) ناشامه که،وا حماریسیه
شهره گچر کر که،به شی هم لیسه
رهنگ په یزه‌ه، که پیا سرنه که‌وی
که دهستت بعیدا بین سهر نه که‌وی
به کرده‌وکوشی تیکوشه و یک شیر
دهستی ماندو، له سهر سکی تیر
تیم‌ال که وته: وا همه‌ه نه بخوم
له دوای‌ها نله، نهای چیم کرد به خزوم!!
که تؤ به ناژو به‌گی کم‌س نه‌بی
نه چیته ریزی یارانی (نه‌بی)
دهست پان کهی‌توه له پین‌نه که‌وی
که له پین که‌توئی، نه که‌وی نه‌وی
که م بخوئ به‌هئت به بیظه‌ت نه‌بی
که م بلی سهرت سلامته نه‌بی
چاوت له نانی دیوایی نهبی
تیرو لیئ ناخوا به نمرخه نه‌بی
که وتوبه‌نه دوروی دهوره‌ه ریاهه‌ت
به مه‌هارته‌ه، نه‌ک به کیامه‌ت
خرونه‌دور، در به‌هائمه ناخمه‌ه قعله‌ه
خوئ به خرونه‌دور نه‌داته قعله‌ه
نآزائین نه‌وی به عیله‌ن‌نوازه
هل‌ک‌کردیدی‌ه سهر نان و پیازه‌ه
پاسته‌هموو چشته به دهست خودایه
نه‌وی (نی‌شی‌بی‌ش) نه کا له دوای‌ه
چونکو خوا نایی بین به کوی‌خای تؤ
تا حؤت نه‌یه‌ته ناست نابی به دؤ
(لیس للناسان الا معا سرعی)
له پیشدا سمعی، له پاشادوحا

اللّٰهَ
نهزاتی پیچی تهم روزه جوان‌ه؟
شهو ناوا دوبی ؛ لیمان به‌نهانه
له بهر نهمبیه ق‌دهری بزاتین
لتی و مرسن نه بین، سووک تینی نه‌ربانین
له گزدل نهمهدا له‌لایمان واپه
که نهم دون‌نایه به‌ره‌ر ناواپه
که چی هاوی‌ن‌ه خملک لیی پینزاره
پناوی نازی‌هروره لیی به‌ه‌هاره
په‌ند‌ه به‌ز نهم‌ه زور له پینه جاوه
ته گهم پرزاپی‌هین، خملک لیی پینزاره
عه‌ش‌ی‌ی‌ه که شی‌تی‌ی دیتی به‌ه‌سورد
ش‌ووی‌ی مانی‌می وسله له ب‌ه‌ردا
که تاشته‌هاش‌توه‌ه زرو به‌ه‌گه‌گ بگ‌هن
ژوربی بین ناجی‌پشت له‌یه که‌هن
ئیستا و‌زی‌تی‌ه‌ه‌ن‌ه‌دی تی‌‌ن‌ا‌چی
کچ له گزدل کوره، بری‌ه‌م‌ل‌‌د‌پ‌ب‌چی
بزی‌ه‌ه‌ی‌چ‌کوری‌ب‌زی‌کچ شیت‌نابین
پیکه‌وه‌ن له سمبر‌نان‌و که‌بابی
جاران کور‌نه‌پی‌گ‌غوت، جه‌رگ‌که‌بابه
ئی‌ستا خ‌م‌ن‌م‌ی‌ه‌ن‌ا‌ن‌و که‌بابه
تای بز ده‌ر‌ه‌ه کم‌ن‌، دنیا چهن‌د خوش‌بوو
کور به‌ع‌ش‌ی‌ک به‌م‌ست و‌س‌م‌ر‌خ‌و‌ش‌بوو
به‌له‌ی‌ه‌به‌س‌م‌رگ‌و‌ه‌ه‌ن‌ا‌ن‌و‌ش‌ا‌و‌ی‌ه
ش‌اب‌بو‌ به‌ع‌ش‌ی‌ک‌س‌م‌ر‌ه‌د‌رآوه‌ی
نه گهر توز خواهی خروت بناسی به دل
هم مورو مرامت بزو نوبت حاصل
خوش‌ویستی خوا خهم نه‌رورشیت
که خوات برو کارت به کهس نامنیتی
دنیا که، تو تنها خهم و دلتنه‌گی هاتوه، به‌هیه کدا و هک میوه زه‌گی دی‌سان مویی زه‌گی تال‌زا‌یه‌وه
(قه‌رالی حب‌به‌ش) که‌ژتکه کایه‌وه
ده‌ع‌واه بره‌رانی ره‌ش و سی‌یه
ب‌ژانین خواس‌تی خودا به‌چیه؟
چه‌ند خوش‌ه ثی‌سان له جینیکی به‌رز
سی‌بری دنیا کا به‌بین ترس و له‌رز
(هیت‌ه) یه‌گانه‌ی به‌له‌سیه شه‌ره
له‌گ‌هال به‌ش‌هردا به‌دی‌او‌گ‌ه‌وه
(ماتاکاس) یه‌م‌رئه‌هو هجر زین‌دوبه‌وه
با‌کم‌به‌خواه‌خواه‌ئه‌مرئی کردوبه‌وه
مادی که‌رو گاه (کفر یه‌حمید) حقه‌وه
و‌ره‌له‌دی‌ده‌ا‌به‌م‌م‌ره‌وه مه‌نه‌قه
به‌حیـس‌ب ل‌ه‌م‌رئ‌پ‌شکو‌گ‌ه‌ئه‌که‌وئی
ت‌ژئ‌ف جل‌ول‌ه‌ی‌چله‌ئه‌روئی
خوز‌گه نه‌مسالیش له که‌ناری (زهل‌ه)
لله‌ناو‌نی‌رگ‌سدا‌پانه‌کش‌ه‌اوه‌ک (به‌ل‌ه)
که‌ناچه‌ی‌پ‌واو‌ه‌ه‌ازه‌ی‌به‌فرآوان
دمگ‌گی نه‌داه‌به‌نه‌دی‌دوو‌تاوان
سات‌هی‌له‌ره‌دی‌ژئ‌رش‌دوور‌نه‌بوووم
پادیوم‌لی‌ی‌ب‌ووه‌به‌ناو‌ازه‌ی‌به‌بوووم
ج‌اران (ج‌وول‌ه‌ک‌ه) خوام‌ی‌نه‌شیوآ
ب‌ه‌درو‌پ‌وای‌آن‌ئه‌ک‌رد‌به‌ک‌یوآ
ثبتنی کارخانه‌ی درون رادیویی‌ه
هیچ که س نازانی که راست لعو کوییه
تهبیی زمان‌هیش هیچ راستی ناویه
پیاوا راست نه‌خن به بندوباویه
دنه ک که پیستی که ولی شاهاته ناوا ب‌ه (تنسن) له ناو ناو‌انه
ناده هم‌لکه وتونه، به ره گه‌ز نیه
مریکشکیه ره‌شنه و هیلکدی سپیه
(فژویی ل‌شکر ناید به کار)
چه‌ین و نیاتیا که وتونه هاوار
نیاتیا لنگکی دایه‌و تی‌شاکا
(غارپالدی) بزو وا ناب‌رووی تکا؟
نهمه‌ه پاداش‌ی بین وفاقیه
دوهم به سه‌ریه له خزو بایه
نهمانه هه‌موو به خواستی خوایه
کی چه‌گیوت (یوئنان) زورو (نیاتیا)یه؟
هر چی به‌رز فری که که‌پته خواری
سرو گوی‌لاکی نه‌شکی به چاریائ
لهم‌شکری ننگلیژ‌گه‌یه (به‌نگازی)
وه‌تک شایی که‌ران که‌ؤتنه رمباژی
من شه‌رم ناوی با‌هه‌ر شای‌ی بین
بلاو خوار دنمان با خزوُرای بین
سرک‌ر چه‌وه‌نده‌ر گه‌یه بی‌بینج تانه
همشتا پیم نه‌لیم بیکره‌هه‌ر زانه
شاوهی که‌هه‌یخوا به باده‌هه‌وا
به‌ئندو باوی‌شم نه‌خانه‌ه دوا
گونای دهو نیه دیاکه‌ه وایه
پیایی روته‌وه خاونه ک‌هوایه
هر چی ده بینی کوشته، کورسیه
نهوی خره روزه به خزی برسریه
(گا) له سهر پشتی (ناسی) و مستاوه
به کورخی ترخه که له کی ناوه
کار که به زانست بروت نه چیته‌سیر
به هر مه، از راست بیده روبه‌بر
به یاد که نه‌زان پیخته‌نیا ناو ناوا
دوزنایی به سهد عاقلی به‌نه‌ناوا
شحوش که له به‌رد دوست نه کری
خزی گنبری به‌گهی به‌ردی ناگری
چشمه (تفنگ‌نامه) له شاران باوه
لیبله کس نایخوا (که‌رهش‌شی) ناوه
خوا کار به عاقل بزیه ناسبیری
ئیش به‌هون‌هی خزی‌نه‌زم‌بیری
یه کی خوراکی (سکه) لیدانه
کیمای‌که‌نه‌ره موحت‌اجی نان‌ه
یه‌کی خزی‌که‌له دوروی‌نه‌مردی
له پر دم‌هوله‌تو و خزونه‌پئ‌نه‌بردی
یه‌کی (نه‌حسیل‌عای) نه‌یینی
بی‌په‌مدیری‌په‌دوز دان‌مه‌یینی
که‌چی له‌ولاوه‌نه‌خیرم‌دواردی
بی‌په‌به‌قاپم‌قام جوره‌نیا لای‌جردی
وتین‌: چیت‌زیاده‌له بی‌پوره‌تاییش‌ی
وتی: حوا! خز‌نه‌قو‌قننده‌ناکیش‌ی!
خواش‌سپری‌نی‌وای به‌پاره‌داوه
پاره‌دار خشک‌کی‌نه‌رو‌بی‌دواره
налتوون‌که‌ناوا به‌زمر‌نه‌بردی
نواوی (زار) دینی‌که‌به‌پزت‌نه‌مزدری
نه‌مانه‌نه‌مو‌لوفسن‌تاییتی
پاره‌ی پاره‌دار جهن‌نه‌تیش‌یتی
پیاوا پیرتاپیت گوری که نهبرد
داری وشک گری وه کوو شه نهبرد
نادو پیاوا مهلد مزون بن برسه
سه گی نه هینگر، رامه گره خرسه
هنیه سینه سو رووهرو زوبانیان چهوره
کهونه باشمه دهم دهمه نهوره
پیاوا دهم هرهش که له بهرهون
شیروی مالهوه ریوی دهروون
هنیدی به هیوان که هونهر باو بی
بلی کی دیویه؟ زستان هته ناوه بی
زه مانی مهید خهیالی خاوه
دیا بهو کلکی (گا) پاو مستاوه
زه مانی مهید خهیالی خاوه
نا دهست به کلکی (گا) پاو مستاوه
تا دهست به کلکی نهو (گاپنه) نه گری
نه گره شیریش بی له برسرن مرمی
مانگا به دژی (کامل یه گررت) چاران
پیستا (کامله گا) تینن له شاران
به (تلی لی) مانگا ی بئو دمبه
نهم بی شهرویه تازه که وتته بی چین
خپه شیزانین که نایپهینه گور
نایبخوئن به نهوه که زؤرتر بین زؤر
نهم بهنده که له پیش چاوه
له راستی هنندی وهک بهندوباوه
(سعدی) وتوویه که به خوا بهنده
دو روشی خوشش، نه ک دهله مهنه‌دی
له گهل نهو پیشدا دهله شیره‌ت
نیمه و چه (میش) و دنیا (هنوگوینه)
پیاو تیر بیو چاو تیر معنده و بین وویه بر سیتی ره گی هاری با پیویه
چون یه کنی بخواو یه کنی بروانی بر سی یه خخی تیر یه کری بیت نانی
پیاوی تیر تاگایی له برسه نیه
به مال مه خوری هیچ ترسی نیه
ناوی خوی نابوو خادمی ولات
که هات پیته به یو خوی تی روهات
درو، شیعریکی پیاوی گوییمنه
تاموبله غی تیابی پهسینه
لبه به ناتویه ههموو شاعیرین
که له درو ده یئده ماهیرین
نهم (راست و چهبی) که تیستا باوه
خوزگه نه مزراتی کین ناواوی ناوه؟
دمستی راست بهشی چنشت پین خواردن
دمستی چهب پیشه تارات گرتنه!!
تیستا (چهب) (راستی) خسته یا گؤری
نهشی و مزیفه دهستیش بگؤری
رهمت له گوری (پیروبوسی خلک)
نلی: (منی) (نیبه) و نیز مینگهی شلک
شه که چیر کهتو، نه گه هاریبی
نهم کارهساته له بی کاریبیه
پیاو بی (سره مایه)، کوشتهی سرهاپیه
(با) لهو گنونوه تا بی سرهمایه

***
له شهري به دکار پشت به خوا بهسته
نهوه می‌بسته، مه‌ترسه، به‌سته

هر چند گفتگویت بی‌سربا بی‌بی
که لیت ناگزی که دلت پا بی‌بی

دلم پیس به نامش (که دور) نه‌بستی
هیچ دنیهست نیه که دنیهستی
به نیم‌لای کونه (سر) و (سر) بران
(سر) و (سر) هردو پیکه و بران

دهستی به‌ستی، دسته‌ستی نه‌بستی
بلندی‌نکهای ثه کوهی په‌ستی

له ثیران جاران نممام نه‌مام بوم
ئیستا سره رژی‌ئی نممام ته‌مام بوم

له داوی خود‌او دوهل‌مهدن گهری
وکدو ندر جوتو ناشی نه گهری

ه‌هور گرما‌ندی ترسن‌رک تؤقی
وتم تؤخه‌ی وا فارچک همل‌تؤقی

به توانج نعلین دووم‌هلان زوله
خز نه‌ی (زوله) خه‌لات له‌کوله

زستان سه‌رماه خزی و مروه‌رای‌وه
پتویش پیستی خزی و مروه‌رای‌وه

چه‌شنه (پیوی‌ینک) ِه‌اتزه‌ه کایه
پیوی (قم‌چوجوگه) پیستی پر (کایه)

تووله‌ماری‌وا رووی کرده (کایه)
ماری شیخ هومره، سه‌گی نه‌سحابه

***
با، منیخ سنندانی فری دا‌ی‌ه‌ دوی.
پی‌چو کلوی‌تان م‌ه‌وایسته‌ به‌ مه‌.

فهصب خوی دوی‌کرد به جوابی‌کی سارد
که چی مهوی‌ ریشی به ناونی‌شان نارد

تفی‌ لته رپ‌ توندوی کرد، پی‌ وت (که‌رهرت‌ه‌)
وتی: قه‌نی‌اکا، باران ره‌حم‌ت‌ه‌

کاسه که چه‌ور بیو‌ نا‌گری‌ه‌ خوی
گاجووت تی‌ ناگا‌بی بلوی‌ز لینده‌ بی‌زی

دار به پووازی خوی‌ نه‌قدیشی
گول‌ی دؤست‌ زیباقت‌ له‌ بعرد‌ نه‌یشی

نه‌گه‌ر نه‌ه‌ته‌ وئ‌ نازاده‌س‌ه‌ر بی
نه‌یین (به‌ شد‌د‌ه‌) و (په‌ شد‌د‌ه‌) که‌ر بی‌ن

(پواسون‌ داوی‌ل) پی‌ شه‌ی شاعری‌
که چی زور جاه‌ی‌ل تایا ماه‌ه‌ر

ئیم‌ه‌ به (مازوان تیک‌شان) نه‌ست‌
به‌ هروای ته‌وه‌ین (به‌سیچ‌کان) نه‌ست‌

(شکر) و (شید) وردو‌ لته قالی‌ی‌کن
که چی به مه‌عنا چه‌ند دوود لوه‌ کن

شیعره شه‌ر و عرشر که‌ه‌رست‌ه‌ی‌ه‌ که
شری لوه دووانته‌ ههل‌بسته‌ی‌ب‌ه‌ که

هم‌ر چیت‌ نه‌دی‌ئ‌ ناوه‌ که‌‌رهم‌
نه‌هن‌اچ‌ی‌ی‌ه‌و م‌ه‌ت‌ی‌که‌‌ه‌ن

که‌ مروت‌ه‌ه‌ت‌ هیچ‌یت‌ به‌ گه‌لا نا‌ی‌ه
گوته‌ه‌اواوه‌‌ت‌ه‌‌،‌ نوه‌ به‌وه‌قا‌ه‌ه.
هونهر نهوته شهخت خوش بؤی
بولانه (دونان) ردهول نه کهؤی
خزهه لکیشانه به کردهوی حیز
چاولیکه رییه پنی دلین خرمپیز
نمزر پینت دلین له دورت گر درین
پنیت هلخیسکا نهلین لاده لیم
من پنایو وهام دیووه پیستوه
له ته نگانه دادوستی وپستوه
جاران نه ینگوت که نه خویندهوار
لیکناده اوه نازایه به کار
نیستی خویندهوار نازاو جهسووره
به هؤی نهوو میللهت روسوروره
به قویهی بهری سهر ولانتهوه
کردهی ممتدیه دهنگ دداتوه
نهو کهسهی کهسه به قربای رفسه
کهسیش نعیزانی زونویکه به سسه
به دخووریش خیالی داوته زیان
نعلی (غرقش کن ما هم در میان)
دستی پن کالکی خملک دریژ نهبه
پانیوا بروینی قهت ساریز نسه
نه گهرا پنیش نهویی که دهچیته خاک
خاک بئ نهبیته مدرییکی بئ باک
نهو بی دستندی که مال نبهخشی
که ملی که‌مه، زوو بی‌تنه خوشی
به مال دل خوش که له ریخودادا
می‌توا نه‌پری به‌ره‌ری زور نادا
به مال‌الد خوش که، نه‌کب به مال دل‌خوش
مه‌چوزه (که‌عبه)، بچ‌ری سر نه‌خوش
دانه و توویه: مال چرکی دمسه
به ناواه چاکید پشت‌به‌سته، به‌سته
نهو کوه‌سی به‌سر نه‌فسا زاله
بز دیوی نه‌فسی رؤسته‌می زاله
دیوله‌ت به‌ده‌لی خوش‌ریوه خوشه
نه‌گینه بارت قورس نه‌کا بؤش‌ه
جوش‌رته‌ه ره نجاة بزیه ناسره‌وی
به‌رو زل خورته‌ه دوای (که‌ره) نه‌کوی
دهل‌ل سندووقی نه‌فورشته‌ه له بازار
به‌ه‌براج یحیی‌ری بزی که‌تووه جار
نه‌گکوت: ناواه نهم سندووقه جوانه
بی‌رپ و نه‌یک‌ری هر په‌شیمانه
نه‌وه مبه‌رام‌سی زنوه نمداه‌نه
بووون نبه‌بونی عه‌یشی پی‌ن تاله
بین‌زنو مالی و دوزم‌نی شهیتان
حفرره‌نی عیسای بره‌ده تامه‌مان

❤️❤️❤️
کار‌تان‌ه‌شیوی ناگات‌ه سامان
که‌وا نه‌یک‌یشی ناگات‌ه دامان

نه‌جول‌یی‌توی خویی نای‌ه‌تو لمش
تی‌فوئی‌لا نه‌یدی نادریک‌ی بهش

(ضرب‌المثال) به ودبانی نیران
مه‌پرسه و لب‌ده له تی‌یی رنه‌دان

(گه‌واس) که ترسي مه‌گیی بیته بهر
ناچی‌ته دو‌ی‌باو ناگات‌ه‌گه‌و‌هر

هور چی دی‌چه پیش‌ه‌چوکی قه‌دره‌ه
له راستی قه‌دروه‌لک بی (به‌سره)

مینیسه به هزی‌چوز و چهنده‌ه
باز له لواو به‌چی به‌هنده‌ه‌وه

جاران به‌م‌سند بازی‌ان همل‌ه‌دا
زر جار نه که‌ونه سمر پاوای گه‌دا

ئیستا نه‌وه که‌سه‌ی قوهره‌ت نه‌توتی
به هع‌ل‌مه‌ت به‌ختی دوزم‌ن نه‌توتی

هم‌نده‌ه له نادر به‌وی همل‌ده که‌وه‌ی
به باش قول دی‌وی زرو به‌ز ده‌که‌وه‌ی

خوا فه‌روم‌وی همه‌دن چست‌ن مه‌ره‌تی
دوا‌ی‌د‌پی‌ی‌نی که خی‌بر دو‌بی‌نی

***
خوا جاوی به دیبن کویرکان به ته واو
هونه ری که سی تاییته به چارچاو
تاله دنیادای موحتاجی مالی
بن مال لای عهوم، وهک بین که مالی
پیشزایی پاش خوتن دوزمنت نهیا
تؤ کوزی که روهو مال مده به با
به لام ستسه مال له گمال که مال
تؤ مه که وره دووی ثمری مه‌حال
نه گه‌ر نه ته‌وی که دولته مند بی
نهبی به کرده عهوم پی‌سند بی
خوا نهوعی دوولمه نهدا به نادان
سید پیاوی نادان تیا دمبه حمران
پژ هندئ که رهم نهبی به دوستی
هنندئ به پارووه دمی نهبه‌ستی
نه‌گه‌ر به که رهم دلیش رانه‌گری
وامه که خملکی له قسهت بگری
خملکی له قسهی رهفت سخن‌تلته
گه‌ر زوبان پیلی سه‌رتن آردانه
هممو که سی خویی به پیاو نهزانی
خملکی مه شکنی به پارووه‌نانی
(گول به روزه) مه‌جوزویی عشته‌هی روی هر لبه روزه، نعمه سرمدهشه
نهک (فرفروکه) به هم‌مومه به‌هیه
نهم‌سرونته به نجت به باوه‌یه
(مه‌قست) هر کسی نهم‌ستی یپاکا دم ده کیاته‌ه، فهم‌قی کس ناکا
پیم‌گوتم: چی همه‌یه؟ بیله‌ی بیزانم
وته: نخازانم ره‌حیتی گی‌نام
که توزه‌نه‌توه‌ها دم به‌هی‌ه‌وه
مه‌چوته جنگی (چم)و (که‌ی)یوه
توزه‌نا چاو خلکا و هک نیرکی کاردویه
نهم دو‌نیا‌ه‌ی‌ان پس نهم‌ساردویه
نه‌گه ره‌ه‌ته‌ر دایم له پیش‌ه‌ی
نه‌بین به‌ه‌چمه (همله‌ه‌له) کیش‌ه‌ی
به‌هم شاره نه‌لین شاری (ره‌ه‌سیام)
تاگات لی نه‌بین کلاوت ثه‌با
با وجود نیست‌ا کلاوت نه‌ماوه
لاي (نه‌لهموته کان) سرمرووته‌ی‌پاوه
جاران سره‌ی رووه‌ت به‌خراپه زنی که‌ر
نیست‌ا سره‌ی رووه‌ت به‌هووه به‌هووه
خوا‌عاقبی‌ه‌تمان به‌خیر‌گی‌گیره‌ی
وپیپاوه‌ی‌پارخ به‌کس نه‌وی‌پرئ
هندی نیش همیه ناکری سر به خوز
لیکی بیدوه هنجا نیه ملکی
خوت حوا مهد له سر هموانتی
شوالی پن نهژانی، کویر، پن دانانی
که زانی پایا شانس ابیده نه دا
وا جاکه فروشته له دسمت بسرنه دا
بهلام نه که همهوا به همو مری
به تفرته خالکی زوو بی حرموز
همه قی بزو بروزی و هتهن تیکوشه
لباسی فنا ره تفریخ نه بزوشی
مالو سهو ره و شاهی فانیه
همه ناواه چاکه، جاویدانیه
همه نگ که شیرینی بین دروست نه کری
هاته پیشه دان نهو بزو خزی دهمره
بهوه مه‌نزاسه که وتیه سهو ره
وزرانیه و هتهن ناواه که روه
که خالکی زانی بزو نهو همول نه دی
نه لی سهو رال بزو نزو، همرونو، دمی
بهلام که زانی تو بزو خوت دموه
نه لی بابروا بهلاهی لی که موره
ژور خوشبه که سینک که پینشوا بین
بزو قهوه کهی خوزی وهک چاواک وابن
همراهی دانه‌ی به‌مورغ نخاتن‌ه داو
سسودای ناو داو پیاو نخاتن‌ه ناو
نه‌گینه کامی که خوابیدائی
خزی گرته که نار پلی تاگائی

جیزه نژ ماسی زور تنگ تنن ته‌نبوو
چنند تنر پچا، چنند داو بمر نه‌نبوو
ئیستا سعد ماسی نه‌گرن تنن نابین
پژ پرسی ماسی میش توورشی گه‌نابین

هم‌مویی به هانه‌ی گهردشی دونیا
نه ک به زانستو به رنجی تنه‌نا

همه‌ی له بره نبی به کوری
همه‌ی به همول ندادن پدالی تنه‌چری

(جمهه سالح ثاغی قزلجهج) یشنان مرد
همدر نه‌بورو له‌گهل دنیا دوری‌برد
نه‌گمر به‌بایه به‌ئوه‌نهمانه
همسانه‌تازانی ساحب عیوانه

کاتنی بارانی نیسان نه‌باری
شلاقهی له‌گهل یمیرزیه خواری

گه‌زور شهلاقه به‌جو نه‌باری
ئیستا دم تالن به دمردی کاری

به‌میال به‌کینه چه‌قیبان لد
نیلین نعلی‌ه به‌روزی ثمه‌بیش دید.
تاهمه نامه، سیمرغ نایینی
تا باران نه بین، دماغ تاجینی
کرم کوه گری درختی خواردی
پیشه تنها نه مناسـساردی

رؤژ کچهو مانگش به کور ناونه بری
که چی کور له کچ پرونگکی ده گری
زلمی بی خونه کار نابانه سهر
ناگر به فیشه (کورتیک) ییته گمر
گورگ دوعانه کا یا روبی بهم به
تهم و دومان به، ران له گوی چرم به
من چی دلهمو تهیوره کم چی
تاهمکنگ دیانا که موشه که چی
عادته وشکو تهی تیکفل کردن
گوزارتیک به به کومهال مردن
سهد زینهار دوستی بین بایده می گرـ
تیور کو دوستی شاوده شاگرـ
(بسمارک و توریه (حقيه غاليه)
له سیاسته ناما بهمه قابلـ
با وجود نمه به شهید یهایه
دبارة لای خودها که حقه بالایه
پیما ناخرین به و له هرؤشیوریا
به گزشته تنها، نه ک کوشته دنیا
وتهنه به روم به خودای بی باک
کوره چیت نه وی؟ چاړیکی پرونک

***
هواوین هاتنهو بز مار و دووپوشک
(شعارزور) برووهوه به پروشکی وشک
های لهو گولانهی له گوئی (زهلم) نمئیدی
نهویش خهوئی برو، دیم ووبا نمئیدی

هواوینهو کهچی چهدرخ و دسووری
وهک ناوو مهمی به هار شگوئی

رهشدازه نه مسال لیره دوده دهگه
هیشتنا نمیدیوه من بای بهم رنگه

به ناقگی شیريدی (بوروس) و (نهلمان)
تاوی سدوه دوروه زهور و ناسمان

میندل بروه له گپل دوروکس شهریه کرد
(دگلداوه) مان نه خویتند دست و برد

نیچکمان لهه ک ناسوره تیک همالچن
به لکووه له یه کنر بین به دوزمن

نیستایش ههر دلهم و (دگلداوه)
نیشالنیا نه گهه بیو (نهلمانه)

ههر چی نهورنده به خزی بخوریه
ههر به هنری خزی پهنی نهپچره

همهرو قوماشی به تعنکی نهبره
نههنا تینسانه له سبور له بچره

نیستا نه سبایی شدری تهواوه
دماهه (بوروس) خزی لی مهاس داوه
بهره بی‌ادعی که رادیو دهنگ‌ندازه‌ها
گویی به‌گرم باز راست به ناوت‌هایه
بازه‌بی‌مالسی درآمی‌سانی شیوه‌ای
درآمی‌وا ده که‌كن نه‌مونده کپونید
بزیه‌ی لی‌درآمی‌سانی شیوه‌ای
چونکه‌ی رووی‌ی رووی‌ی به‌ک ناوت‌هایه
لهم بیشا‌په نجی جوله که‌ی تایه‌ی
خومی شیرولوه، که‌موتوانه کایه‌ی
به‌چنین که‌ی قفلمه‌که‌ی (به‌روی‌ن) نه‌فرتنی
له رادیو راست‌تر قسه‌ی به‌دیتی
پشیه‌ی که‌ی به‌رهو قیله‌ی چاو به‌شوا
میوتیکی دیه‌ی که‌روی‌بار له‌دوی
له تیبینه‌یا ودک (ئینگلیز) اوایه‌ی
دور جار نمه‌پزمنی ناجیته‌کایه‌ی
به‌لام کابراکه‌ی دوستی (ئینغلیمان)
بن سپرو بن چخخت له‌چینه‌ه میدان
سه‌گی هار چله‌ه ته‌او بیوه‌وه‌مری
هم‌چین نووی‌هات به‌زیه‌نی‌مری
هم‌زرو نوسمه‌د چله‌ی ته‌او کرد
له جلو ویه کد‌ها‌کا (هیتلر) مرد
به‌کوا تاقمته‌ی به‌شمر نهماوه
دنیای گول‌گولی کرد نه‌لوم خویی‌ناوه
که‌وش در جاری بینه شه‌کرری
ژور بینه کرا بی‌پایا نه گری
پیلاو قه‌بری تنمنگ به نازارن
دهست تنگو رهو گرژ هردوو بین کارن

سه‌د بزن سواری گامیش نه کری
ثنینگا بپیلاوی پیمان شه‌دری

ثای بین خاویسی چهند باش بورو جاران
نه (کهوه‌ته) بورو نه که‌وش هم‌لکیشن

ئیستا موحنتاجی (کهوه‌ته) ین هه‌موو
به‌ملکو پیلاویام به هم‌لکیش کور

پیاوی به‌ه‌مه‌کینی ره‌نجی به‌باده‌
له اوغه‌میسر (چه‌پاد) (گهواد)ه

له حیجاز ناوي نامووس (بپه‌شه)یه
خاتوو تایشیش لای‌شه‌های (وه‌شه)یه

پاروو گیزابه قورگ جاری ناوه
ناوه له بین‌گیرا کفنی جاوه

هیچ کس له پری نته‌هو به کوری
تا دم‌به‌به پیاو سه‌د کفن نه‌دری
نه‌هوی له سه‌ر کار پیاوی دانابی
نه‌بیه سه‌ر کاری پیاوی دانابی

نه که‌ر پرسی دوزمن لال‌ه‌ه که‌ی
نه‌گه‌ر پرسی (عه‌دو) زال‌ه‌ه که‌ی

لیده‌له سه‌فی یزندان تن‌یه‌وه
چاره‌پینش‌کوه تن ته‌شق‌اله و گهوه
سوزی نهایی تهیه به عصر و قوشه هیچ کس به دوی خوی ناپژری تروشه روزی سودویه و روزی دورویی‌شته ناخوری نیشه، و هک سنج هم لکشته خوی پیوا وی: بالا شهش گمزم سیب‌زرم که نه زم و همال‌نهمزم که هازی ته‌زم مه لههنه‌گوی بیو کون هک گرا که خوی تین کوته پیاو نمو پیاویه خوی لین نه‌گوری مرسیک که تن‌ریا، هیلکه‌ی نه‌دوزری نه‌مو پارانه‌باندنا به هنگه‌ها تابرویی خوی‌یان برد به لاف و هنگازاف روزی خملک که کن به (تیَربِیاده) هزاری سوییدن نه‌بون توی جهاد نه‌گهر که‌فاره‌یت له‌سیون‌بددون گه‌نمیکی‌ی زور بهه‌فَقیر‌نرُپیری سپینن که دمور گنورا هم‌رو نه‌وان به‌(ماسک‌ووه) نه‌که‌ونه‌مه‌یدان هم‌چی‌همل‌ده‌سی ناوی روئی‌سه نازان‌ن نه‌جو پشیش‌گوین‌گو سنگ‌هی * ❤️
نهلین تاسر بی، رقیّه له دواوه
نمه فهولیکه باومره له خواهی
بهلام تاشکرا به چاو نهمنرئی
له گرانیدا زؤر کهس نهمنرئی
پرچ له ناسمان نایهنه زهوي
شدرنه نمهبه تؤ شویی کهوری
بهلام نه وهک سوال له مال وه مال
به ره نجزی شانو کهسیکی حلال
با یکه کاری خوا کهس نایزانتی
مهود نمخته لای نامهود به نایزانتی
نهمدي پاويکی پیاو دولهمهند بین
پیگ پیاو همیشه نهبي له بهند بین
نهوری که نايخوا دولته تی زؤره
(مالی خؤ نهخؤر به چه کمهبؤره)
بهل خوا نهمانه داخی دلمانته
(نن شهو ناهیه نهمرئه له خوانه)
رهشبا کهیفی شهوری لین تیکدام
نآجار وهک قازی کوری شهور به نییام
داخه کهم شووتریو کاله کهم نهپی
ترؤزی کزن بیوو، سیس بیوه ویی
له سامر هیچ حالی دینا نامیتی
گاهی بولبول، گاه بایه قوش نهخویتی
له (باوحورا) دا زور که سمان پیشا
(بهلولی) زور که، وره له پیشا
خاوهن (بهلولی) که وتونه ناو تهم
و باکه رؤزئي بیه نه سمر جهم
هیچ کس نابیور کس لپی زیاتر بین
همه باوک نعلی کورم چاکر بیب
خورما گنهانه و گنرمه گرمهایه
باچل گرانیش معه گی له دوایه
گرانیش ثیمیه هم و به هوسمه
گد نیمه بلی: نحیکار به سه
نعیم نان و ماست نهدهن به پیران
دوای شهه تایان نه هیلته پیران
هی ومامه همیه بهو نانو ماسته
راعیی به خلام نایلاندنی پاسه
قم بزری عاچیه کاتیه نهژانین
منندال هاورا کا: برسین بین نانین
هنده به ناز ناواری (نازی) مان نه بردر
به سوئنی درز جهادمان نه کردر
به بهدمه کی کموتیه رؤزئی
به شیمانان به نجه نه کرورزئی
خوا پها به معنده له سمرهان لاجین
نه ک (تورداسی) شهر هم مه انه پاچین
کانونی شیرازی کتیبه‌ای شنیده‌ها
همراه به‌روزی‌کنی به‌شویتی نه‌روا
چند جزگه ناوازه به‌کار یگری
(سعدی چینی) بش بین، به‌ری ناگری‌های

که لغواوت دا به‌دهم نه‌سپه و
سهردهنه به‌رنی چال و کوسپه و
تزو رئیه به‌دکار بی‌مکه، به‌سته
نه‌لین خور به‌سته، خاوهندی رهمه

بی‌ری پاوته به‌خشین مه‌سته
به‌لین دهمی سگه‌له لوققه به‌سته
تزو نخوان برایی چاوی تیروتی‌های
برسیتی ره‌گی هاریی پتوتی‌های

که دورو که‌لشیز هاگه‌شه شری کردن
بی‌سومادریکیش ناسانه‌گرتن
بهردی سعرشکین که‌له‌هی‌گه‌ک به‌درین
بهر‌گی‌یه ک‌ناگرن، زوو همله‌ودووین

نهمانه پهندی قومی خوشف به‌خته
نه گیخت رویی کرده قومی‌ک سر شه‌خته

که خوا بی‌هم‌ویه‌نه‌خوششی‌بمرئ
(نفلاتیوون) یتنه جاری‌پی‌ناکرئ

که به‌خست نه‌بین نه‌بین قوم‌پی‌بندی
هم‌بر بی‌ن رهمت‌به‌سومی که روبی
ترشیت خوارد، دانت نال نهیم‌ها
که گربه‌ای چاوت کال نهیم‌ها
پرس چهوئی باده دربه به خوری
فنجت تمر نهی ماسی ناگری

ناشی ته‌شویی خوی ده‌سرو ده‌کا
پیاکار مهد ده‌رو مت و تو ده‌کا
دوستت به‌پورودو قسمتی رق نه‌کا
پاش ملبه پیاوت له سمر شهق نه‌کا

نه‌وک سه‌ی له سمر سفره دوسته
پاش ملبه چاوت و له پؤسته

نه‌وانهی فیری درزو غمی‌هتن
روپی‌ان مهد دری‌ شوومو و نه‌گه‌تی

پیاو وام دیوه بزنانو که‌باب
که‌توته زمی‌ مامو خالاو باب
نه‌شه‌رورنی و حمیا بردنه
چاری نه‌مانه‌ ه‌م‌دن کردنه

پشی‌ای بی‌عاب به‌شی فسیه
کوته کیش خرچجی هن‌دن‌ قدیه

سه‌ده شوکور نیست (پک‌خور) له ناوه
ماوهی غزی‌پتی مه‌جلس نه‌ماوه
نرخی شت سهر که روز زور گرایی‌ه
هر رزحه پر شمار، که به‌های نیمه
کوشتاری به‌شهر له وزه دوی‌چوو
(سیبان) دروی‌هی واپر ناکری‌زیوو

(مانیاتریمیه) یه (هیتلر) نه‌یکا
نم هموو خملکه خویی به کوشت نه‌دا
نه‌گیشه مردن هینده سووک ک نیه
شیر تقه‌هی شایی سه رپی بووک نییه

تیستا به‌میون کوشتار نه‌زمیرن
وا دوشه‌که‌واج له زبان تیرن

له لاییک‌ه‌وو فهنه‌ی نه‌لامن
بوو به سه‌رامایه حبره‌ی جهان

که‌چی همروز که‌که‌ی لیتیان نه‌وخریز
به بومبای دوزمن جم‌گیان ندبرچی

هدر دینی نیسلام رپی سه‌لامنی‌ه
بزو هموو به شمار جی‌یه هیادی‌ه‌ت

خوا فرح‌مووی‌تی به جهنوی به‌شهر
(خزتان منه‌خنه ناوه‌ه‌لو کم‌ه شه‌ر)

نایی (ناتژی) و مه‌سله‌کی (هیتلر)
نهم‌هیه، یکه‌ی خوی ده‌که‌ن به که‌ر

له‌م دوروی‌نشیه روز به‌ب‌هرغازن
به دسته‌ی چی‌که‌ی ناوه‌ه‌تنازن
هر خرزمه، که تو نه خوییت‌شوه
نوا نیروا، زیخه نهمیشه
پیاوت نارد توئیش قوووتی بهره
سعات قورمیشی، نه کهی ناگره.

بیش، به، نم قوومه، نیشی به پاشه
بی، هموار کاری، دهون به ناشه.
نه گه، پایزان تو، (سهد) به‌ستی
له به‌هاراندالله، لافاو، به‌ستی.

خوز تو گه، بلییی، دووگی خؤم خؤش بی
روزیکت لی دی، که گورگت تووش بی
همنی ده بژ، (نازی) که، تووونه داوا
(سهد) کونه ماسی، پاسی جرچئا.

له چی، ینک بی، ناو نژهات نهایت یی
سیودایی بکه، تووشی شهر نهایت.
حراخم خوزریش بی، بی به، بی‌شکیکی کم
شلبه به‌خؤری و بچیه جه‌هنه‌نهم!!

نه گه، نه کوزریت بژ، نپیگاری بی
نه گه، نه گریت، با بژ شاری، بی
نه گه، قازانیت، هدر بژ، خویت بود
ناشاریتهوه، خملکت لی نه‌وزی.

شه‌سمی جامی، چلد کلیله‌بیه
هر چی، جه‌ویت نه‌بی، دیاره خلیبه!

"
سیر که‌ان یاران! خوا همر نه و خواهی
که تیستا بزن وا سواری گاییه

یاخو قبیت (گدا) موعته بره نبیه
فه‌قیرو هدزار تووشی شهر نسبیه

به خونه نه دیو بزو به زعیم
نه کوزی و طبری به بی ترسو بیم

دوئ شهو له خوما پادشاوه بزوم
کاتیکم زای و هک گه دایی به بزوم

شه‌هم‌نشا بی عنی پادشاوه شاهان
سفتی خوابه نابی به عین‌وان

نهم ناوه تاسه به که نامنی
ثاوهی دهوران عه که نمی‌نوتی

که له چیگهی به‌زر بک‌ره به خواری
نه وریه به‌زر به می‌نکت نامه‌اری

به‌حالم له نزدی ثازارت نابی
پیاو به‌زر نافری هواشی له لا بی

(سده‌ده نسکا نده) ثعلین رووخاره
(یاجووج و ماجووج) بوزه هه‌ستاوه

جمهٔ جالیش سواری که‌ری خویی بزوم
بن‌دوئرما هینده خمالکی له دووم

サー‌ها به‌نیم شهره‌ه‌هیسی به جاری
خوزگان نه مزرانی نهم روشبايه
که به هاوانه دیت بوزد وا گه رومایه
که چی زستانان که روشباهات
سیمرامو به سیمرامه که نخزتره ولاهات

های شمال خوی و شمالت برژن
فیشکی دلته، شنهته به هاوانه
شمالت خرمانی به شدنه ته کریه
روشبا که چوک یه کمان ناگزیر

تؤزی روشبا چاوه کویر کردووین
شهو له سیمرانان پنگه فی بردووین

نه روشبا به له گهردهایه
نومژانین چیتر دیتکه کایه؟

به هوموو باییک نه رهینوو
به همر فیکه چینک نه گهرینوو

نه حاله ههموو له ناجریه
مالومال گهران له بئی کاریبه

نهوی نیشکی بوز خوی یپکهانی
نامه ریته سیمر وانته دیوانی

نه گمر کاسیی یکه چوی ناو
نوهساوه میه نه گهری پوز پاو

ثیستنا دووکاندار فرورخته نییبه
له دووی چاوهشیی تیشگال شهقیبه

سیبا نیداردی مالی دسته کهوری
پزانه نقطه سر ایت له کهوری

خوزگان دستوروریک نهمراهی ناو
پیاو پز نیش ندبوو نه وک نیش بو پیاو

***
چهرخ هم تو چهرخه، که چهرخی سرواند
دنگی شهیپوری روزانگی خوانند
تیمی شهیپوری شاپور نخوری
به بانوی میسری چراي شه گریه
نه گهر هات نهوش بلین شه هنام
لی قهوی ناکافه ماروی عموام
دیکتاتوری رفوی له نه هاتیه
تیستیتا دور دوریدیموقراتیه
دنیاکهن فانی کاروان‌سراه ره گشک
نهوه دلشادمو نهوه دلتنگ
گاهی پشت به زین، گاهی زین به پشت
کاتی لگه وقوق، گا له سهر تعینیت
گا نمچیه بهست ریگه ی پلیکان
گیایی راداره، پیگیای مدیروان
تاهمکه رشتی ستمکار شهبریه
ههودا که توندته کنشیا شه پچریه
نلهین هار نهپری به خؤلی مردو
به‌سوار (هیتلر) بیپژن‌هو زوو
به‌کورو خوا ییکا نوهی پی بسری
نهمه‌نهنه لاقی به‌ندمی خوا نه گریه
به‌هوی شهووه‌هو هیچه کوزراوه
قه‌برستان چیگای مردوی نمه‌ماوه
ورده مه‌لوموران بوز زمزمی مه‌عاش
به هؤلاء هیواه که تونه نه لاش
تا ریباک دین بوز ماران گه‌ستو
به‌دهم بیشه‌وه نمونه تمل‌ین دورو
نه ته‌ره‌سازه نه ته‌ره‌ماشه
شهم گه‌ره که دووهن به‌ناشته
تا روه‌گوه رانمان دواي نه پرایوه
ریگاى کویستانمان بوز نه کرایوه
خالانه کهیه (مهمه‌ره تاب‌ههار
كورتاني تازه‌ت بوز دینم له شار)
نه گه رخوا نه کا (هیتلره) نامیئی
پاییزد نبسته‌ی به‌ههار ته‌نویئی
(یتالیا) که کل فاسته پالهون
خؤی مه‌کر دروبو هاتپوه مه‌یبان
روژیکی لی‌ دئ بلنین بؤنان ههات
به گوچر گه‌لوه‌ه ده‌چی له ولات
نه‌سا به گورچی رایان نه‌فیرین
که‌رسمیه (مسئولینی) ده‌دین
نه‌گه (هیتلره) بش وک نه‌وی لی به
(بیوم الموعود) بش بوز جولوه‌که بین
زولنم و زورداري تاس‌ههار نامیئی
خوا تولئی به‌زئی به‌شاک نه‌سیئ
خؤزگه به‌شه‌کری به‌هرزان، رهمهزان
تیر مرد‌بامان نه‌خواره، وک جاران
پیش ناواری پایای رنگی خوزان کا
له نوونه مامان گنهاریزان کا
فهرتمهی (هیتلر) کاریکی واي کرد
وه ک گنلاي داران لاوی لهناو بررد
جمهوه نمیکه (هیتلر) بعیلید
باتگه بانگیه به (هل مین مزید)؟
له وساوه دنیا که دان‌راوه
هیشنا نهمندی تیانه کوزراوه
(ز)ی نازی نوقشعی له سمر لاچووه
بؤیه رووه جهان ناگری گرتنووه
بوزویکیا لئ دئ قهمی نهمان
بئ ناز بکوهنه نتووزهی (الامان)
بهلام بی‌عازر، وه ک جاری پیشوه
tهله‌لدهنوه دیسان زوو به زوو
نیه گمر کالهی گورگ نمشکنی به دار
دهست همه‌تارگری له مهری همهزار
هنئدی له لاوه به نموزوهی (نازی)
خزیان نه‌خنه بهره لیسه قازی
نهوهی که بؤ پاس چووه (چر تاو)
له (کون‌هعماسی) جه‌ی تیگیراوه
گاهی (تور کیزم) گاهی (هیتلر)ی
ناتوب ثیتلئی، بوله ثیتلئیری)
خوا، هم‌ندی که‌سی بِن شهپر داناده‌ی گون‌نامه‌ی لَه بَهر کراوه‌ی
(زری) نَه ناثریه‌ی هُزار نَاتریه‌ی
له پرسپاری مه‌حشر نابارسیه‌ی
خیابه‌ی گُنَل گُنَل پُرچَپاک‌کا
لای‌وای دُوعا کاری لَی ناکا
که چی لِمَن‌ه، ثَهَیئ‌ه گَی‌رَه‌ی
زریئی نُدَری و ثَهَیئ‌ه ثَه‌رَه‌ی
نه تَیِن‌ه‌وه، وه‌ک مَاری بِه گینگِل
به سَهد قِذرُیزِن‌نه بَخِن‌ه‌ن‌ه زِرْ گِل
مُرَنِه‌موکه‌کان بِه گورُزی گَرِن
به‌دَم‌نیه وَی‌زَه‌ی نَه‌بَخِن‌ه‌ن‌ه ثَامَن
هَا‌کا (هَیلِه‌ر) بَش وه‌ک (نَه‌سفَهندِن‌ن‌یار)
تِری رَؤِسَتِمِ لِی کُوَتِه رووی‌کار
چَاوی غَروِری کُوری بَوو بِه بَهیکان
به کُوِری گِرِن‌را پُاوُری شَهیِن‌تان
نیِست‌ا نازانیئ خویِن ریزه‌ی چی‌ه؟
چونگِو خُیویِن مِنَالیئ نی‌ه
نه گُرِه کِسیکی خویی بِکُوُزِری‌ایه
نه‌دَوِو بَه مِن‌ه بُؤُن مِنم‌ه‌رایه‌ی
وای‌ه نائِی نَا‌حَق چیه‌ی مشیِانه‌ی
هِی‌چَیئ تُؤ خویی لَی هِله‌ن‌ه کرَانِئ‌د
هینه‌سَهِری خویی لَی دا بِه بَه‌ردا
کاتیِکتِ زانُی دُست‌نِئ لَی بَه‌ردا
چَرایه‌ی لَی خَواوه‌ئِ نَه‌سَووتی‌ئ
که فَووی لَی کَرَاء کِم‌هوُن‌ئ نَه‌سَووتی‌ئ

۱. کَم‌هوُن: لووَت.
هواهای زمین‌ها، (خومان) به‌ناله
هم‌مومه کم‌مالی، دوایی زمین‌های
خوا بیدار و بینه‌ای نه‌سته، هنالات
به دکار به هلات، روزه‌رد برو هلات

لهم قوبی‌هیدا نموی بی‌نتی
ده‌گی‌کی خوشه، گوی‌هدهره‌گی‌نی
کاتین‌نه‌ته‌نیه (گرده‌که سپه‌وای)
نه تختنه‌ی زیر خاک به دهنگی قورتان

شهرت وایه به دل رحمه‌ت بی‌نیرن
نه ویک به جئو‌هله‌ته‌به‌سیرن
پیاوی‌به‌دژووان، زوپانیان به‌پر
به‌په‌ره‌ی قورتان خویشه که‌سیری

تفتیان‌نه‌کرده سی‌ماه بای‌عابری
نه‌گوت: ررحمته‌نه، باران‌نمبازر
نهلی‌ن به‌هده‌ها‌هم‌لی‌نه‌کی‌نشن
هم‌خلشه‌پس له دمست (هیفر) به‌تی‌نشن

خوزگه‌نه‌ویشیان وا‌همله‌کی‌نشنا
به‌سلام له پی‌نشدا، دانیان‌نه‌کی‌نشنا
کاروانی‌حوشتر‌نه‌کی‌نشان به‌بیدنگ
کریکی‌دیزی‌ان بروی‌یووه به‌پی‌شنگر

وتم: (هیتر)‌کهوته پیش‌نعل‌نان
کم‌ره‌که‌تونید، بروی‌لیم‌هاته‌زوپان

وی‌خوان‌نه‌کا‌به‌پم‌به‌(هیتر)
وگ‌نه‌خوا بی‌مکا به‌ناله‌تی‌شهر
پیوی پیشتن خوز و مر گیزیتهٔ
کوالیکه سرما نه گیرد به‌هو
کا، هنگ به‌رمان نو بی‌چهمه نا‌سمان
کاکی‌شند به که به‌رحیی کاک‌ستان
پژ واره‌ی (کاپوین) چاومپی (کا) بین
دبیره که نابی خوزین به خوابی‌هن
عَمیلی به‌عَمیل، دیده‌ی به‌نوره
عَمیلی به‌عَمیل، زین‌ده‌به گری‌ره
با یوجود عَمیلی تیستا چمنی‌هه
برهو به‌روی خوزش داک‌نه‌هه!!
نگ ک تیستا، دهوروی شاده‌میش وای برتو
پژ‌زوره‌ملی باغ به‌رمالا برتو
هم‌روه‌هاتووو و بهو یورگیتش نه‌رئو
پی ده‌ستلال بی شه که‌ویشه دوا
هم‌ناریک نمچی‌هه چورزوداری‌هه
چهاره تاچاری دمر که‌ناری‌هه
به‌فلام چی ده‌که‌ی به‌گمل عاشیه
که به‌نوقنیشک برو بی‌گالیه
هیچ‌گیار متدالیک که‌وا ناخوتنی‌هه
خو‌توینی تنینی‌ی ب‌اوزک د‌ردی‌نی‌هه
که‌سیش نازانی ب‌ورچی‌د‌فروتنی‌هه
لهم‌خویندنه‌دا چی تی‌اه‌نی‌نی‌هه
گواه‌ی‌ه‌ه‌م‌مویان نمبن به‌مه‌نمور
باوکه‌ی‌چین‌نه‌ما، پر‌پوو د‌رو‌زورر
مندالله زکی دایکیا خویین نه خوا
که هاته دنیا ثالثه ددرشدها

نای شهری خویی خملیکی نهمزی
نمازانم ثالثه بوزی نایاکوزی

تمام سویراوو، وک ناو دهنویئ
نای بیخویئگه ویتی دینی

بوز هیئید سویراو نمبی به هنگوین
تیماعکاره کان وا زؤرتن نهین

سره گه که کری بره نهشی گاوه
لهم دندیبه دا پرسلن نه مامه

نه گینه سه مکی شیل و چهبیئر
گه یه رادهیئک لعوزه به دهر

له (قهی لاچوالان) زهمانی پئشیو
بوز عیرپه کیلی قهیرهان نوسییو

میئیکی گه نیم به دوبو جلیف نه دری
واه لهوی مالی بی به خیوی نه کری

به فری تاسمان، بومبای سه رز میئین
(خامیش) گرائه، بئی کفیئن نه میرین

نه فزار نه نالی به گیانه لاوه
خواهی هیواهان همراه لای نو ماویه

به دارگراهار دارمان بوز کرا
په زاره (هیطله) له ناو ددریا

***
ناراژا لع بـ هنـ دو زنجـ یر نابـرسـی
ترستوک لع بـ ای زـ گی نه ترـسـی
فسـه بـ ی فیل و راست و لاـی شـیـتان
درـو دـ هلسـ یـش لاـی پـ اـیوی شـ هیـتان
خملـک به نوقـلنـه چـ یـان گـوت و ایـه
ژوبـانی مـ خـ لوـ قـ فـ اـ لـهـ مـی خوایـه
به (وـ گـ یا، وـ گـ یا) وـ هلـ کـ ی بـ غـ دا
له قـ فـ لـ قـ یاـان خـ سـ هـ تاـ وـ شـ هـ تـ به هـ هلـ دا
گـ الـ یو نـ الـ ی خـ مـ لـک (هـ یـ هـ لـ یـر) هـ شـ کـ اـ نـ دـ خـ واـ اـ عـ هـ دـ اـ لـ هـ تیـ به عـ الـ مـ نوـ انـ د
هـ اـ کـ اـ یـ بـ اـ سـ تـ ئـ مـ وـ هـ کـ کوـ نـ دـ مـ بـ بوـ
چـ اـ وی (هـ یـ هـ لـ یـر) یـ اـ اـ یـ اـ نـ کوـ یـ یـ کـ یرـ به قـ وـ قـ وـ وـ و
بـ هـ لـ اـ مـ جـ فـ اـ یـ اـ دـ فـ اـ یـ دـ نـ یـ بـ اـ سـ وـ ونـ د
بیـ شـ کوـ یرـ خـ وـ نـ هـ وـ بهـ دیـ بـ خـ وـ نوـ انـ د
پـ یـ شـ وـ رـ یـ شـ هـ رـ یـ شـ بوـ، بـ اوـ قـ وـ مـیـ نـ مـ لـ مـ ان
بـ اـ رـ یـ نـ هـ گـ هـ تـی خـ سـ هـ تـ سـ هـ رـ شـ اـ یـ نـ تـ نـ به خوـ وـ اـ دوـ وـ بـ ووـ نـ کـ که جـ اـ رـ یـ کـ یـ تـ رـ
بـ نـ دـ یـ اـ کـ تـ اـ یـ نـ بـ وـ به هـ هـ شـ شـ کـ اـ رـ وـ جـ بهـ زـ اـ تـ نـ هـ نـ شـ تـ یـ شـ ازـ اـ یـ نوـ انـ د
چـ گـ اـ کـ پـ یـ لنـ گـ کـ به هـ هلـ مـ هـ مـ تـ شـ کـ اـ نـ د

***
به‌صرف‌ساردتاره‌ی‌هَن‌آسَه‌ی‌سَاردَه‌
تَقاوی‌تِنَالَی‌مَلا‌، یه‌، ثَارَدَه‌
نَملَنَی‌باتَی‌ک‌ه‌و‌دَوَو‌هَ‌و‌، واَه‌
تَازَانَی‌خَوب‌شَی‌نَم‌ی‌لَه‌دَوَای‌
جَرانَ‌(زَاپَوْنَ)بوو‌یا‌جَوْجَو‌مَاجَوْجَ
ثَیْسَتَ‌(نَه‌رَنَاشَی‌)کِرِدَوْنَی‌بِه‌عَوْوَج‌
به‌لَام‌کَه‌کَهَ‌نَاوَی‌(بِسَم‌اللِّه‌)ات‌هَانَی‌
خَوَی‌رَانَ‌اَکْرِی‌غَوْوَلِی‌پَابَانَی‌
یَارِبَی‌نَه‌م‌شَه‌رَه‌بوو‌به‌(وَاغَینَ)
کَه‌(کَای‌)کَوْیر‌بوو‌نَمِی‌بِه‌تَی‌جَین‌
هَه‍ر‌تَیَو‌نَه‌دَن‌هم‌تاکَو‌هَم‌لِدَی‌
ئَنِجا‌نَه‌سِتَرَه‌ی‌عَهَدَال‌هَم‌لِدَی‌
پِرِی‌نَی‌جَهَرَخ‌(عَاشَوُوَرَرَای‌)لِتَنَا‌
لَه‌هَم‌مُو‌فَوْمَین‌گَوْشَتَی‌بَو‌هِنَا‌
خَمَلَک‌پِرِای‌هَو‌، شَهَر‌نَابِرَی‌هَو‌
نَ‌اَکْرِی‌(هِلَّه‌)نَاْکُوْزَتَ‌هَو‌
لَه‌جَهَرَنَآ‌دوْزَمُن‌نَاَشَت‌نَم‌بِی‌هَو‌
دوْو‌جَهَرَن‌یه‌ک‌کَه‌هَو‌، شَهَر‌ناَبُرَی‌هَو‌
نَهَی‌تَانَگَوْت‌(چِجَال‌)وه‌ک‌بِه‌نَدِرْبَاوه‌
مَن‌بَاْوْرَم‌کَرَد‌(چِجَال‌)هَم‌لِسَوُه‌
مَه‌گَه‌رِبِه‌(مَه‌نِه‌دَی‌)چَاک‌بِی‌ته‌نَم‌حَالَه‌
زَالَم‌خَوْت‌بَکَرَه‌وَادَه‌ی‌زَوَالَه‌
دیوان‌های قصیده‌های (رَزَد) خاوره مال نیمه
به چی نه‌زانی نه‌حقال نیمه
سیل‌احز دستی نه‌بندای زمان‌ه
در روه، به‌شرتی و خیانت‌ه سیستان
dرذویکی وا که پی‌بستمیتی
شریک که سویت‌دی نامووس بی‌بالتی
به سهرزای دوست، که چی به دزی
کاتیکی نه‌زائی همر و هک مار گذزی
له‌گوئل نمو حاله نموان له کاران
نعلی‌ی نه بازان دیوه، نه باران
هم‌سوز توازه‌یینک زووچیکی تابیه
مردنی توازه‌ی برستی به‌لایه
نعلی‌ین نه‌نگانه شیده‌ت بی‌سیتی
گوریس‌ی هنیز خؤزی نه‌پچرتنی
وا تیمه‌بچران، گویش‌تبابن‌ری
دواری تیمه خوشنی به که نبرنی
(هیتلر) له (نیتلر) جمعه به جمیرک
به هیچ‌تبابن‌ری هینده سه‌گمدّرگ
نه‌مانگوئه سه‌گوئل راوهوریچ نه‌کمن
ورچ سه‌گی خسان‌د، گوینان چرچ‌نه کمن

313
تیغی جه‌وهمه‌دور هم‌چه‌نده جوانه
جه‌وه‌ره‌ ناری‌زی پی‌توه چه‌سپانه
به‌لام جه‌وه‌ره‌ی یئنسان نه‌پرژه
به‌هؤی شهوه‌وه زؤر خام نه‌برژه
تیغی جه‌وه‌ره‌دور برم‌دار نه‌کا
پیاوی به جه‌وه‌ره زام تیمار نه‌کا
پیاوچاجک په‌لوپه‌ی نه‌کا به سی‌ه‌بر
له‌سو سیه‌رده‌دا کار نه‌چچه سه‌ر
سی‌ه‌ره‌ی داری گویی‌زی کویر قورسه
لله زیر داری (بی) بنوو مه‌ترسه
دار گویی به حاو سال تینجا به‌ره‌گرئی
میو به سی‌ه ساله لینی نه‌خورئی ترئی
که تؤ ثومیدی نان له خمکک نه‌کهی
دیاره خزمه‌تی داری په‌لک نه‌کهی
رنج بدهی له گهل پیاوی نابی‌وا
رنجی شانی خوت نه‌ده‌ی با ناوا
پی‌نشان نه‌لئن له‌داخ و ده‌ردایا
هاتیه‌نهمه‌ی خول بکه‌ی بمس‌ردا
خولی به‌ر قابی دوئله‌مننه‌پی‌توه
په‌اره رژاوئ تالا‌سوئونه پین‌توه
من نه‌لئن نابی‌نه‌م نیشه وابئ
جونکو دوئله‌مننه‌پاره‌گوم نابی‌
له‌سر هیچ باری ناوه‌ستی‌ی تینسان
سروش‌ت دراوهو تینسان له نیبیان
گیا له‌سر بنجی خوی ثرویته‌وه
تینسان که چیترا سه‌مز ناپیته‌وه
نه‌هی نمله‌ین روحی خمیسه
رروحی پنار به نیه، رروحی ثیلیسه
هوی‌ای‌ندن همه‌ی روحی تیلیسه
(شیاطین‌الانس) نسمی قورتنه‌ن
با وجود که خوا رپم لین تیبک نه‌دا
چیم دمست نه‌کوئ له دوستی به‌دا
له‌گه‌ل به‌د گزؤدا نازای دور‌به‌ره
به‌موح‌آووه‌رو به‌موح‌آووه‌رو
پنار بن چین توند بین، فاجی شمک نه‌با
(سرکه) که توند بین، (قابی) شمک نه‌با
غه‌ی‌په‌تی حمام دمگ نداداته‌وه
چیتی (به‌قه‌میش) رنگ‌نه‌داته‌وه
نه‌هو حملوا خزه‌ی‌پاشله‌نه‌خه‌وی
خوا بوه‌رموموی‌تی قوش‌تی برای‌خدای
زمت‌ن‌ان خزه‌ی‌کوم‌ملی‌ش‌هوی
به‌لام (مالی‌وه‌ر) غه‌ی‌په‌تی نه‌وی
نهو چوار عونسوره سروشتی منن
ههر چواربانه له گهل یه کدا دوزمنن
ناهو گناگرو باا له گهل خاکا
نهویان له گهل نهو کاتئی ههل ناکا
که من له مانه دروسست کرابم
چره له گهل برای خونما بری با بی؟
سیرن له سهیرنی رهانی نه چاک بروون
نیهنهه کانی نهوان ناپاک بروون
جاری کورا کی نه ول پنوه به مییر
نهوان یه کریان دایه بیر خه نچمر
دوروه پوسفی شیرین خهت و خال
پر اکانی خزیه هاویشینه چال
نیستاش دمینین کوره ومله کان
دهست نهومه شیتن به تیرو په یکان
وللا ووبیلا کاری نه ملاه
نه بم گگره و بیرده و شهرو همللاه
نه گینه خوا خزیه به تیمهی نه مرو
بمانویستایه نومهتم یه ک دهبوو
نه گفر دولیمان وهک به همهشت نه بوز
هیچکسه به لای خوادا نه دچوزو
عشقِ تو عشقِ یهود دو گمهٔ قویتان
لبه یک کر تاَنَی به دست له مملان
به جوَوت بگموزیه لسهنه سافا
دَم له ناو دهداول مل له تهَنافا

نهوهٌ یمان خوشهُ که بِن مندالن
جرِگیان ناسوپتن که بوی بِنَنلن
موعیجه ی گُوره (عیسا) نامه‌یه
مندلُنی نیسه به یقَرِه وهِ یه

نهم مانگه یش هیشته شینی (حوسه‌یه) بوو
و اوه بَلای (زَهّرآ) و تاهه کوههن بَوو

هي ثومونز هي به نوناني مندال
به باده غمی خوَیی به با نه‌دا

هي وايشمان هي هيه ترباک نه كيشي
ماریش پیتوه دا ههچ کوئی نایشی

منیش به بهنگی موجب‌هتی وخوا
نه‌مار نه دووبشک گفشتی من ناخوا

چند خوشه یئسان له خزبا پاک به
له بهندی او دنیابی پاک به

سه‌رهگوشه‌ته که دووبشکو كيسه‌ل
لهم زهمان‌هدا به بوه به مه‌تی‌سلا

††††
هندهی نه بیعه و ک دو ک خال وایه
به گ درو خول و سر ل هونوایه
هندهی سر گردن و ک نا ش سیاهه
به ردل به دریه، روو ل به غدایه
دهسه یک کی تر به تپو گو
پیاو دسه ویتین، زادهی شاگردوه
هندهی وک دایک دلسوزوو چاکه
نه تگریه خژی، وک خاکی پاکه
بهلام که خاک بین له رتی ثیسانا
عاده‌نه هور چی هولسای پینی یانا
پیسی زین‌دوانی به سرا نه کری
که مردیشی نهو ل هب او هشت نه گری
تیستا نه مهوی تیگم نئم چو ورنه
بؤ روچی نه مزرع، کامیان به دکاره؟
با وجود هور چی من بلیم پوشه
همرکس نه تواری خژی لهلا خؤوشه
همروی له قالیبی و مستاک دهو جوره
(وخلقناکم اطرارا) ی فه مسوو
سروشتی (هیلر) ناگری قودرهته
شهبانهو لای خلک وا به حورمهته
زستاتان دووپوشک نه چنّه کون‌هوه
من خزاومه کون، نه مدوزن‌هوه
وهمزاني سهرما دووپوشک سره‌کا
که چي سهرما نه‌و گهرمتر نه‌کا
هم‌هنگ ناموسی خوئي راده‌گری
به پاویه‌ها دا، لداخان‌ه‌مری
به‌رخو کار دمگی بلویریان نهوئی
سهد بلویر لندی، گابوئی نانهوئی
جاران موختاران گذرپیان هم‌بیو
به‌گزیر ناوی چاکان دورده‌جو
یاخوا گژی‌رمان خوا‌لی نه‌ستینی
نه‌گهر نهو نه‌بی پاوچاک نانوینی
چهند خؤشی‌بیو جاران به میرو گزیر
که نه‌مووسیله‌نه‌ییکردي به‌میر
یاخوی‌باز نه‌نشته به سهر سهر‌هوه
نه‌که‌توی‌ه شاهی به‌پاوی‌ه‌هوه
ئیستتا ناوی‌ری‌له کون دمر‌کهوئی
(به‌باپی، باپی) مه‌گهر سهر‌کهوئی
باپی باپی‌شنان‌له به‌هارایه‌ه
به‌هاراش هی‌شتنا‌شهر به کارایه‌ه
هنام به‌توی‌ه خوده‌ای کرده‌گار
لیمان نه‌شیوئی سدیرانی به‌هار

***
که به مندالی (قبوی) نمی‌خوزی
گهیشتی بلاله تعلیمی: خملکی کوی؟
پناهواره پنهاده دست ثانیه پنای بهد
هم‌مو کاری‌دهست ثانیه پنای بهد

جراز (بسم الله) نه کروا له سر نان
نه‌باه تیب‌خنز، قایینگ‌بع‌هم‌مون

نیست (بسم الله) که‌وتونه‌غابات
پیست و بیراه که‌ب‌پزی‌ه‌دوانه‌ه‌هات

پیر پیشی‌نه‌بی‌گروچنج‌ی دووی‌خه
سی‌سیدی‌هدخوو (تا‌اهی‌مهم‌سیو‌خه)

بیدنگی‌دهم‌راست‌به‌هیچ‌نازم‌یزن
(قیکه) به‌برای (بی‌لیو)‌ت‌سی‌برن

لی‌(هم‌ورامان‌تا)‌رمازی‌نه‌ب‌وو
که‌چی‌(هم‌ورامی)یه‌که‌سوار‌دور‌چوو

سواری‌گلا‌ب‌وه‌له‌دهووی‌(ه‌یوین)
نه‌پی‌گوت: سواری‌گلی، جوز‌نه‌بی‌به‌سوار

خیر‌به‌ده‌ستی‌خوخت‌نم‌به‌شیتم‌وه
خیری‌نی‌و‌خیره‌نی‌به‌شیتم‌وه

سواری‌گلا‌دوی‌دیسان‌رهی‌سه‌ختی‌پنوا
پژ‌نه‌وه‌ده‌شین‌پی‌که‌ب‌به‌کینوا

***
چهاروک له دنیا خونی قمه‌تار نه کا
له ولایت حیسابی دوحه‌مهند نه دا
راستی، باریکه همه‌نامه نه‌برید
هرچیه همخگشت شهری پی نه‌بريد
گچ‌جان که قفنی چه ماه‌ته‌وه
سرجه‌وه، سرجه‌وه راست نه‌کاته‌وه
نیکاح به‌دنیا سمر (ملولو) نه‌تنین
(حاجی یامه‌یزدی) یش به ته‌قاق نه‌الین
جاران ته‌یانگوت عه‌بوب شووری‌ی
نیست ته‌بی دووه شووری‌ی که‌وز
(پرسه‌هم) بوز نه‌مه‌ی تیگی کول نه‌کا
دوز که‌سه‌ی شگرت نه‌بی‌دا به‌بی‌کا
نه‌وهی به‌باروه به‌دست‌لانه
شریشی وک ری‌ی به‌قونه‌رانه
جاران پتالیا شهوه‌گای نه‌کردن
نیست گاجوتوی (پیتزا) بار کرد
هم‌ندی به‌ملک‌هی زیرب ده‌شوزرین
هم‌ندی به‌نمره‌ی نه‌رار ده‌غوزرین
شهرت نه‌وه‌نه نژ می‌زاج بناسی
(پرینترین) نه‌دهی له جنی‌ی رژن ماسی

***
چندد خوشش کچی جوان خزندهدوار بی
شیوه هام‌سیری تیدا دیاره بی
نوسانه توانتی که قدری مبردی
زاگری پشته نه داده لب‌صدای
کور و کج نه گه جوان‌های یه کیبانخان
که لی یه ک تیر بورون، دیواریان رروخا
چلین زخم‌مهنه به زنی هملگا
جارجار سرده کا به (دیزهی) خملگا
(تیسری بالانی) زوله و چه مومه
که گوئی مهلاح کرد، نه زانی تووش
به‌لام هنده کس گوئی نابنده چهروم
(جووته) لین نه‌دهن، به تیکه‌ملی گهروم
نگر (گوئی‌ورسار) نمبین بوز گوئیلک
بیستانمان نمبی به دشتی کولک
پیای زاتیکی خسته مه‌بنه‌تی
هواری کیری (شیرج موهنی) یه‌تی
کورد له به کیری خواه برچوره‌وره
(لیله‌القدر) پن‌خاره برچوره‌وره
جاوان جارج‌جار نه کوجه سهما
به شهری (هیئره) نمشه‌ی تیا نه‌ما
پلاخوا (هیئره) پش وهک ماری توپیپو
هنزی نه مینی بوز نه می‌دیو نه‌ودیو
مهر و هور (نهفی نهفی) نیپاتانه
زوللیم له زالم، و هک حمسنانه
نلاماس به بردن به قیمت نه شکی
که شکا نیتر پیکا نالیکی
به‌لام (رووس‌سوری) چاری کراوه
باوکی ماقول بین، به‌وی دابپشراه
پیاوه که دمتسی له دمتس هجملیا
زؤری پی نه‌جو رو پیه هئلاواسرا
شرته‌نه دمتسی که همل‌دبری
نهبی دمتسی بین به‌زی‌ده‌زی‌نبری
هنندی‌موسیه‌که خوا نه‌نبری
به سه‌دای کرده‌به‌دمعان نه‌زیری
که دمتسی به‌سهر پشلی‌دا هیتا
ره‌گی کؤترو که‌وی دوره‌تیا
عمش‌که به‌ناله‌ی همت‌یو همل‌رژی
پژگ به‌هو له‌رزپه‌ی (هیتلر) ناته‌زی
تا رووی سه‌زرمین به‌خوین سوور ثحبی
گیپ‌هری ملی‌شه‌هو نستور نه‌بی‌ن
به‌هار به‌ز جوان‌خوشه‌بی‌گهری
داری پیر به‌های به‌هار نال‌رژی
پیری و جوانی تیک‌پا زه‌حمه‌ته
یادی‌جوانی به‌پیر‌حسره‌ته
پیر ته‌قاوت‌س بورو، ناک‌وهی‌ه‌یاد
ئیتر دای‌نه‌تین به نه‌فی‌زی‌داد
نادان‌ه خویشان وایان به‌سر دی
گژر وایه به‌دکار دنری‌کهن له‌دی

***
که له رووناکی که ویته ناریکی
چاوت نابینی پیوه خه‌ریکی
نه بین راوهوستی تا چاوت رادی
تا چاوت رادی کوریاپیت دادیه
له تاریکیشدا شهم شهم کویره
که وینه رووناکی، نابینی کویره
نه‌پان‌هه دوری کوتونپیپیه
فؤریئی نه گیبه‌هه کاسپریپیه
همره چی له پریه که بیوه به کوریه
خزی له نه گوریه، زور به نه‌فریه
دبایره نه‌وه کسیه که به‌ر نه‌فریه
نه‌سطن‌شکانی گه وچیه بين نه‌بریه
نایخ ناه‌می‌پزادر له خویی پاییه
بیو دوو پرژیش بين شاهی شایه
نهم به‌ره‌زه فرینه نهم مل‌شکانه
له ناه‌می‌وه نیرسی باوکامانه
دینا ه‌م‌زاران (نیروع‌هون) ي دیوه
که‌لیه (کهی) له زیر کاسکا ریوه
دیوای نه‌وهیش نه‌وهی دوو رژیه بدرکویه
نه‌سرومت تا هیواي سهره کوهوت
دینا شیواوه به کوه‌سی نابین
سماه گه‌ره دهوری (مه‌لیه) په‌یا بیه
بارانی نیسان دوره گوهرهنه
لله راستی تیم زالهی بی‌بهروه
فریشته ربعهت له تعقهی بؤمبا
هعلفریوه، رنهجما دوء به با
خوا فه‌رومویی: دنیا! بچوزره به‌نه
روعبکره نهوهی، که رووی له منه
که چی دنبای کهچ پیچوواتهی کرد
ههر چی خواه نویست، خؤی پو نهوه برد
نیستایش نهوانهی که خویرن تعریزه
میندی به دنمه ک چاکیان نه‌وزن
به نانی (عیبار) پهروهرده نه‌بن
که چی به نه‌زمی (نازی) نه‌نوزرن
ره‌حمه لوه‌کسهی (نه‌سین) نه‌کوزیئ
له باخ‌ه‌لیاوه و خویری نه‌مزی
نیسکی (موریاس) و همه‌زینی (ره نگیال)
بین به‌روپهشتن، بو که ساپنه مال
لهم سیاسه‌تی نئگیله‌ه ناگ‌هم
پاوی به‌دنمه ک نه‌خاته پیش دوم
پره‌میرد نه‌لی: پاوی سهبرکوهئ
نه‌بونی دوپیناس پهی، کووزه‌به‌ه نهوئی
ده‌ریاره‌ه ناک‌هم پاوته‌ی منه که
به‌کول بی‌پهنه (که‌عبه) له کل له که

١٢٥
بووکه بارانه‌‌ها وی‌یا پیاده‌کُن
نینجا بُیو باران روه له خوا ده کُنم
خوا هموه مان سالی بُی (که پرهشینه)
بَیِاران نَه‌نیزِرین تَنَلمین: تَائینه
بُِیُو نَیین نییه نَه‌وه تَوزه ناوه
بَؤرچی ناسمان هَمر وا سَوورهاه
نه گینه نَه‌گَه به دوعای (جوو) بَین
نَییه بُی (هیتلر) همر گیمکی زوو بِین
لَام واوه (هیتلر) نَسَلی شهیاته
بُِی شهِر خولقاوه، عَهدوَیوی ثَیَئانه
له سَوَرزه مینسُو دَریاباو هَهوادا
به شهِر بُی به شهِر بومبای هَها دا
چَند پَیرو جوانو مندالی هَهار
له گیان کیشاندا لهی که وته هاواه
کَده کی تاله‌یان تَئِنَیر تَئویرئی
کوا دادی مِدلنوم عهرش ثَهِل رَزیدئی
نهوی بِه گونه‌اه رَهش نَه‌هیچه‌وه
(تَئیر) رُی له له‌شیا نادَؤژیده‌وه
وا چاکه ثَیَئانه هینتِد گوناهکار بِین
که (تَییر) نَه‌هیچه‌، له مهِرگ رَزگار بِین
سروشتمان جونکو گمهنمی تایه
هدویر بوزه‌های زاممان دهاویه
نه گهر تاوبه ندیش زورمان پیداییتی
نیوه نمها کی زایی نه‌شکیتن

له بهر نزووبیه نه‌گهر نه‌برژیتن
فسه هلالدین به بای غروور نه‌ترشیتن
له فه سیلدا تیره‌ته‌رهیتن، جوین
گالو زورا و دانه‌ونله و جؤین

هاریونی تاشی چمرخ بمه‌قینوه
ناردی ناو در‌کین، یه ک ناگرینوه

چآومان زورور سهری خزمان تاینی
عالههم سهر که‌راتو (کورد) وا دمینی

دروکه‌ل به نزیمی بهرز نه‌ییته‌وه
دیژه‌له به‌ره‌زی تل نه‌ییته‌وه

نه‌روویا نورودونوی کولاریه همه‌یا!
کورودیش کهلاریه ته‌باله‌ی همه‌یا!

(نه‌که‌نی‌هنده)‌ی تیم‌ه (به‌مرگن)‌ه
فایل‌یی نه‌وان (روزنگ) به‌مرگن‌ه
نه‌گاه‌ی‌ی تیم‌ه نه‌ی‌خه‌بینه به‌ر کور
نه‌وان (ناوری‌سمی) لی دین‌ه‌به‌ر

نه‌وی لرم حاکه خؤی په‌یدا به‌هی
دهس خؤیوی که‌وی کیمایی شهبی

******
چنار که براو جوی ی بروووه له بن نهیکن به به یزه، پیاسرسه کهن
(روسانه) هدر چه هستاسواری بروو پی دا
(کور) مازوو چونکو خوی بن هدر ک به بهره
(ما زو) به منهت فهیدی (مختل) له سره
(سیرو) چونکو به بالا نه خوره
داری چی برووه له هو به ریش ناگری
(قدوو) برووه له هو به ریش ناگری
(نیوی) به دهی به وزنپیتهوه
وهک (شزرمه) پوه، نهنوهوه
پیاو یخ ساب هستنده که وتنه کایه
چاک دلیل: کاشکی یخ ساب بومایه!
وا چاو لیه پیاوه به نامووس
خوا خستوویته زیر نهمیری (چاسووس)
خوا بیوه کاری نه وتنه نه مازه
هچ کد به عیله و فزدلی نه مازه
جارن لووویه له بودو، ثیسته زمانی لووس
پازاری گهرمه تیستا (قزوه روهوه)
من فمخر نه کم ثیستا بهم نیشه
که بایو دسته تاغای بن ریشه
پناخوا هنر نهوان پکهونه را می کار
تاکووه دصرفنه بیه کارو بیه کار
نهم شاره تسیلیم چشمه کراو
به مه تعل شک و پای دور سیمی ناوه
کلکی لکه بانی پشتی روواوه
که کلکی بگری رووه له سلاوه

به همو باریکا به نجت خسته زییر
نهبی به تالهت بیو شهو به خیر

خوا فه رموویهتی راستی هملکیشن
که چیت(کوچی) خمک اینی به نیشان

چونکه میزانی عالخم شیواوه
نهویش به جابری بعینی بچراوه

به کار بهزرینی گونه نه خورری
ئیظه که تبری دوعا ناییری

به کس به کاری خودانی ناگا
خوی خواوه و خواهی هداته دمست گا

به فهر ملیونی رویت شکاتمهوه
بیاران بیو خزنه ی خوی نهباتمهوه

به باتی بیاران بهم بان نامباری
(سون) یش به ریزته دهغل به جابری

به جاری دنیا بیوه به مووی زهنوگی
توفانی بهلا گمهیه ناوزنگی

باوک نه ولادی ناوه به زیر پی
نابو بهدزپی خویدا بیز کهی بی
گهرما پتویهت له لهش دوپردنیه
سرما ده‌ستوپیه پیاو نه‌سه‌زینیه
هاوی‌هنه دنیا پر له میوه‌به
زستانان به‌صرف به‌کریپوه‌به
نئوهی سروشی ساردو وک زستان
نهزرو نه‌خانه‌ه ناو جئرگی ثینسان
نئوهی که دلی گهرمه‌و به ره‌جمه
له ناوال پیاوی‌ا‌زاوی‌نه‌ته به‌زیمه
پیاو همیه هیندی ساردو بی‌بای‌به
ناگری جه‌مه‌نیه تینی تی‌نی‌ناکا
نه‌لین (سماه‌ندوره) له تآگرایه
نموده‌گوت راسته، نه‌عمنه‌دبایه
(پایه‌قوش)م دیه خویندی له‌سر مال
ناگری تی‌په‌ری‌بیو، دایه کنی زوخل
هیندی‌کیش طاوی پیسیان کار نه‌کا
چاوی پین کاری زاری مار نه‌کا
چای دوبی نه‌گهر چاوی‌پسی‌جئری
پیده (هیتلره) کاو بیخانه خواری
دواو نزای خماره‌ک ته‌نسر ناوتینی
مهگه‌پیمبا چاوی له‌لی ته‌کینیه
وا عالبه‌می‌مرد (هیتلره) ده‌مر ماوه
ناواه به به‌له‌ایحودا نووسراوه
دنیا دو ریه به نه می‌بیاید
ریه کنان دیسی و ریه کنان نه می‌روا
عقال چون نه تنوا لعورزیانه؟
می‌گه شهو که سی خوهی گرانه
دنیا خوهی که بز نایه ته دی
هیشتن که سی به نرخ خوهی نه دی
به کیک نه بین شیرین خهت و خال
له پیش چاو لاجرو نه بین به خهیال
دوو که نه گیه رین به روزو به شهو
له گیل لیک لران نه گیه رین به خهو
سید خواردهمه نی خوشت به نه کری
نه بخزی که چی زک تویشون هلمنگری
همر شوخ و شهنگی که دل نارامه
دوابو ولس نه بینی که (نیچیلامه)
بادی خوا نه بین تیری پی ناخزی
همت ازورتر بی، شیت گیتری بؤی
نه گیه تیخو نهوی پی به خشیت
مهدیه نیزی به هری ناله خشیت
خوار کرد درآوند راهات به دو نوره
خهم خهمه وتی دنیات لی دوئره
همهروی به‌مریض به‌هوه‌گوره
به‌ناهو تنوژول به‌گوره
که خوشن لیکره‌هه‌پی‌هناو پاسارئ
ژوب به‌بیاوره‌هچه‌چه‌ئی تیت‌تارئی
نی‌هوه‌روه‌هوره به‌سهره‌تاره‌نرودرآ
به‌ناره‌وه‌هوره به‌سمره‌رئی
هور‌چی‌قی‌هنگ‌بی‌دیابره‌زوره‌ندنرئی
ثنینه‌هن‌بستورود بی‌نوه‌ساه‌بچرئی
(هیتلر) لع دووله‌که‌وپا‌پلادامار
نکوژئه‌و‌نکوژئه‌بی‌په‌رودرآ و‌وه‌که‌هر
دیاره‌که‌دیابی (سمره‌پی‌وک) نئه‌کرئی
ثنینه‌هن‌خونه‌رئی‌بی‌میرگی بی‌نئه‌بیرئی
دنیا به‌جاری‌بوهو به‌گئوپی‌خوئین
نمولاده‌ها‌نرودرآ بی‌سیرور بی‌شوئین
بی‌میرچنگه‌زیبان‌تامی‌نم‌ماوه
ماسی‌ژیر‌دیریاپی‌هیلکی‌بیروده
گرمی‌بی‌پومو بازی‌گه‌می‌نامه‌نادر
لمرزه‌ی‌خسته‌ناه‌بادن‌گای‌ی‌پم‌دان
کاتئیک‌زائی‌که‌قئی‌قی‌هومهار
بی‌س‌تاونه‌ی‌خوئین‌نامه‌قی‌کویته‌کار
روگه‌ی‌زائی‌لبه‌بین‌ده‌ریه‌نا
نئم‌شموره‌هوره‌نی‌ماله‌به‌ئینا

✿✿✿
نهلین: جمهورتیم له زیر زهمینه
به ناگیری نوه مهم گه رمانی‌تینه
نه‌ی خو ره‌ش‌هبا که له ب‌ه‌رژیه
گواه‌ه به‌واره‌ی کونه‌ی دوزیه‌ه
هیچ‌گه‌ار نوه عیشی‌شي تاله نه کا
به تنوژو گوبار چاو به‌دحال نه کا
نه‌م شاره‌ي تیمه‌ي کردووه به (مه‌کو)
ههر چی دیت بره‌وا بانگ‌شه کا مه‌رژ
قیرو فی‌شالی و‌هه‌مان نه کا
فهله‌ک له دستمان به‌رد به بانه کا
نه‌م بايه‌ه ره نجمه‌ان نه‌دا به‌ه‌بدا
بای، بانه که‌نی‌ه، سمر له هه‌وا‌دا
تاه تو او که هده‌تاولیم‌ان دیته ناوا
هم‌ناومان نه کا به شیلی‌پیشاو
که چی به سه‌رمایش (که میره) ثهم‌بین
با‌یکی‌لی‌پیدا‌ین له (بره) ثهم‌چین
ناظرین به‌ه‌را به‌هد که‌هی‌چی‌اگه‌نام‌اگه‌رین
گا گا کلیکی‌لی‌پیدا‌ین، نه که‌بین، نه‌مرین
هینه‌ده‌ه به‌ه نه‌فسی‌خه‌روم‌ان با‌این
هم‌ه له په‌ج‌و‌ری خه‌الی‌شاپین
هینه‌ده به‌ه‌روز‌نه‌فسی‌پالیم‌ان شل‌نه‌پین
دوا‌پی‌شکا‌نی‌سهو‌ری‌مل‌نه‌پین
که دوزیوه به یکی به دوزیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به یکی بدهوژیوه یه گام به 之
که چاوت بزیه عیبی هاومالت
لَو خراین‌ور هاوار به مالت
لَه قیسمی نافرست، نهورِ بی‌عمر
لَه پیکَن‌نیستیا به دانیا دیاره
پیاوخواب توند بی‌وَر بی‌شَهر بگیِبِرَ
سپینه چَاوی لَی وهرده گیره
نهو کم‌سیه له ناوه عووامادوره
بی قرَهَو بِی‌وج، بِی‌چَره سِووره
ممَلا پَرِده‌یان کرد له تَرخَینه
حوکم‌یان لَیِهْ کَرَد، وَعَز بِخْوییه
شِهر به‌فرینه له درَو بَنْکَرِ
بِه‌ر گِهر هَهْ ثاوه‌ی راصی‌ناگَرِی
نه‌گهر بِزَانَی تَی‌نه‌گَه‌یِنِشتوُری
کَاتِنِک نَه‌زَانِی کَه پُن‌گَه‌یِنِشتوُرِی
پیاوچاک مَدَح‌ت کَرد، نَه‌ر شَهر تِمْگَرِی
که عَم‌یِه‌تْت کَرد، گَویی لَی‌نااگَرِی
خرُوت مَهْثالیه خَوَشه‌ویسته‌ی‌وه
نه‌وه بِزَانه‌دُور‌نه‌کَویی‌وه
دَمْعِیه‌ره‌نَگِی‌کُس‌نه‌دروش‌شه‌وه
بِه‌لام (زَمَر کَه‌فت‌هْ) زوو نَه‌چِشه‌وه
خُوهو مَه‌رِگ‌هَه‌رَدُو برَایِ په‌کَرَین
لَه مَه‌رِگ بِنِزارِین، بَز خُوهو نَه‌گَرُی‌هین
هماندی (که هله) همان که میشکیان تاییه
همراه چی که نمیلین لای (نادان) بایه
هماندی و هک (تنهال) که پره له (با)

بای، دهندگی نهوان بزر رپی دوور شنبا

معلاییکی باش، معلای دیه بورو
چاش معلاییک هات به گزیا چجو

وتیک خملکی نیمیحانمان که

خؤ شوکرو ثیوه زور چاک تین نه گه

وتی: سام ملیا گایه ک بنووسه

تونه تخویتحمبوه، زوبانلی لرمسه

مالا (گای)ی نووسی به دوو حرفی ورد

هنده ورد بورو که چاو کاری لین نه کرد

نهوی تر پرسی گاییکی کیشا

هنده زهلم بورو باری نه کیشا

خملکه که ویبان: نهمه گامیشم

نهوی تر له (گل) ناکا، (گوومیشه)

جا نیستایش فیكری (عهوم) مهر وايه

زرور که سممان تیکدل به کهرو گایه

نگیشه داننا جوز باوهمر نه کاه

لام شهوه (هیله) سهري خوزی دوکار

نمه خواهزاها خوای عادلو عالام

جوز مخلووقی خوزی نهدا به زالم
نه‌گر نه‌ته‌وی دلت تنگک نه‌بی
له دلتامه‌بلی داوی جهنگ نه‌بی
به حلق‌ ها ناحق که قرینت همستی
نمونقه ریگ‌گای نوشتن هب‌ستی
که به گون‌ها بین، خؤرایی نیه
خویشت نه‌یزاتی گوناهانت چیه
نامبته تنژ نه‌لی مین خویندواوی
بؤ ثیش و کاری میری به کاریم
به‌هو نه‌ته‌وی به‌زه‌ی بنویتی
باقی خلک‌گیر خوار خویت بیينی
نازانتی مه‌سند به خویندن نابی
نه‌ه، به کاره که خولفی چابی
ژور (نه‌حسیلدیده) نه‌سووردیه‌وه
هم‌پیشتان بی‌شیو، سهر نه‌یته‌وه
له‌ولاوه به کی دیت به چاوروواو
خوی نه‌چه‌سینه نهو کویته ناو
نه‌بی راوهستی فویه‌ی ددر کهوئی
نه‌ویش خز (سهری نه‌یووبی) نهوئی
نه‌ویش نه‌ماوه بواربه‌ر کهوئی
تا روش و سپیده تبایه‌ر کهوئی
له‌واسوه دنیا بووه به (پارتیزان)
ده‌سته له پیشه‌ی زانست، پانه‌نژان
نازارتی بجاوان به وارس ناب‌پری
ژور و مجاوخارده له برسا نهمتری
ترسنشک هسیری له یئیش نهودجه
بهلام ناواری له گر نیش هعلچی
تایخت و قیسمهت بئوت نهبن به یار
هئوس و هونهرت بئوت ناک وئنه کار
خزی لی ته هلولکه، پاراستن فهرهژه
هنرین جار سکوت شیعیریکی بهره
تیه لهمقوتنه، بئیئی نهزانم
نامین (نزاذانم ررجته گیانم)
لی دریزهدا نهدهب و که‌مال
گهایی چاکترین لی حوسن و جهمال
نه گهی تیکوشتی و بئوش دانه‌شی
ناکیوئته دوا، دایم لی پیشی
هم‌خواهی ته‌غیر نهدا به تهمیر
واجکه باوه‌ه پکه‌ین به ته‌قیدر
ژور جار نه‌دیده قیسمهت نه‌باری
پارووهش لی دهمت که وتنه خواری
نه گهی نه‌که‌وه‌ه جوستوجی نه‌حوال
قسه باله شیت بیه، با منداله
بهلام وا چاکه لی هیچ گؤیئ نه گری
نوهسا بیئواتیهو بیئ ندزیهت نه‌مری
به دیاری نه بهی، ناجیتی کایه
له باره گای خوایش عادهت هسر وایه
بهلام یونه‌روی دیازری ته‌قاپایه

هیچ کس هیچ کسی نابانه به هدست
(ده)م به‌نژم‌مری نالیم بگر (همه‌ست)

نه‌منده‌ی همه‌ی چاپایه وه‌فادار
نه‌گر دستی که‌یوئ، نه‌بو بکه به پار

دوزستی مه‌سرفره، لای چه‌پا سفره
له‌نه‌گان‌دها به‌ده‌ستی مه‌گر

هر چی له لای تز‌نه‌خوا که‌ریزی
نه‌لی: لیم‌ان‌دا، به‌که‌ری خیوی

ناته‌انی‌نه‌وهی‌نان به‌خمل‌ک‌نه‌دآ
به‌هیوای‌پاداشی، پنچ‌به‌پا نادا

نه‌له‌مه‌زموقیک‌خویی‌له‌لای‌خویش‌
له‌گینه‌هیوای‌غه‌بری‌خوا‌پش‌هیه

همزار‌جار‌تاقی‌ک‌راو‌ته‌هو
ک‌هرم‌پاداش‌ی‌نه‌دراوه‌ته‌هو

نه‌ی به‌ده‌رسی‌علیم‌و‌به‌باره
عفری‌خویی‌دانان‌که‌یم‌که‌سی‌باره
پیشته دیاره نه‌بین، شایی منشکه
هم‌ها هاتوتو نسمم، دورو و دوو کانه
دولته معند له دست سوالکه و پیزاره
حقیقه‌ه، هنده سوالکه و بر عاره
ناردو رون نی‌سه و ب‌ه ناعیلاجی
له ههیچ کوه بایه بزئی تاساجی
خوا (نهمسی) ی خسته فرده ناردووه
بزئیه تهماعکار و آن‌هی‌شادوه
له بی‌شدا بی‌بیوه به بگیر، بگیر
که هم‌سپیتی تیمدا کوهته دست به فقیر
نم مولکو مالیه دلیمان پی خوشه
له سارو‌هم‌ر گا حسروته، بزئیه
درؤزن زانی درؤی سه‌رنه‌گریه
پی‌سی رادئ پی‌تر شهرو و نایگریه
نه‌هو شیب‌رنیه پل‌ه درؤدایه‌ه
له راستی تالدا ههیچ کوه بؤی‌نه
نامهی به‌هی‌وای روزی دوایی‌ه‌
غه‌می جهانی لیه لا شایه
مادام به‌و دنیا خودای بوزه‌بی
بانه م دوو روزه کویخاپی نه‌بی
پیاپی به‌و دوروی ناگیری نه‌دی
هی‌زی دروینی بوز دوجه‌پی‌دی
هی‌ها چاکره لیه ناطومی‌پا
ناهی‌پیوس نه‌بی، ناکوه‌بی به‌دی
هم‌کسی به‌زوری، هانه‌ده‌ست
رایه‌ته دلی دوجه‌چین لی‌ده‌ست
قنه‌اه‌ته ته‌بی، بی‌ثبی‌تایجی
جامه‌ده‌شاووه دووه ناتی‌سایجی
پا‌قات‌نیا نه‌افته، باری منه‌ته
لیه‌زیر به‌وه به‌زیوه‌، دوه‌چون زوحمه‌ته
منه‌ته و هی‌وای نه‌فسه‌ته دووه به‌ارن
وهک (زوحناک) لیه سه‌تر دووه مارن
نین‌نیا لیه خه‌ودا به‌ره دوی‌نیا
که‌هست‌ده‌ستی تونه نقووجن‌نیا
ده‌ست نه‌کاته‌وه، هیچ‌ی‌تی‌نی‌ه
ده‌لوه‌ته خه‌وی‌چکه نهوی‌ش‌قامه‌
که‌چی‌چاکه‌ینه‌ک نه‌کی‌نه‌بی‌نی
لیه‌ه‌ره‌دووه دنیا به‌اداش‌نه‌بی‌نی
گوناگونی‌های که کیا باید بفهمانیم
با نهان‌ترین نوی، کس نهانی بی‌که جهانی‌نوی خرابیت زرا
هیوا باموری خنالکت لی برا
کاربردی جهانی دروی کردن و دروزنی برو، ناگر له مال چوو
عیزه‌نی نهفسی ذهنوشته مه‌شکنیه
وژ له ته‌من‌نی تارانته بینه
زووری زستنی پرفه‌رش نه کرئ
میوان قوندره‌ی قوری پن‌نسری
برسیتی ره‌گی هاریری پی‌پوهبه
که چی ره‌مان هسر له چیوهیه
برسی‌وا همیه که له داخی خوا
نه گهر ره‌مان بیته لای نه یخوا
هیواشمان همیه هست نو نموع تشام
له بی‌بزمه‌یاه و پنی دل‌لی بی‌تام
لهم‌توی خواردن هسر له دمداوه
له (دیزروپه‌شدا) هسر یه که هم‌وایه
ناخ نه‌رکی دیزه‌ی ره‌مان نه‌برایه
کی به کیهی نه گوت تهمه پاشایه؟
خوزه‌گه جه کیمیه به دلسوز‌هیوه
چهاره‌ی برسیتی نه‌دوزی‌هیوه
نه سانه (هیتلر) نفم شهوتی نه کرد
نه بزونان که‌سیه له برسا نه‌مرد
دیوان به جاری و هک ناگری سووره
شوکور نهم ناگری له نیمه دووره
بهلام له ملاواه بنتی نیکبکار
له ملماه توند بعو، خسته‌ی‌ه‌اوار
بر نجمه‌ن بهن، به رنگ نه‌مین شیا
دمان وا خوشه‌که نه‌وت نه‌ستین‌ش
هه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ه/
خوازه‌گه هور که سی‌که حفته‌ی رابورده
چاکـو خرابه بی‌هراورد نه کرده
تیگه‌ی بایه له کرده‌هوی خوزی
یژانی‌ایه کامی‌و‌ال چاکـه بـوزی؟
نه سا نه خلاقی به‌شهر چاک نه‌بوو
له راستی یه‌کتر دلتیان پاک نه‌بوو
نه مرو به بیاک واین له جیگادا
سبه‌ی بین توی‌نشوو، واین له پیگادا
dوئینی هه‌نائو بووه نه‌مرو سیبوه
پی‌نچو دوو رژی، پینچـی میژرده
له پیش چاومنه زرت و زیندودووه
که به‌لالاهات روایت موردودوه
به‌لام بی‌باده هینده به‌عصاره
سردهنی و ندرو، به بین‌هوه‌ساره
خوا‌نه‌مانه‌ی دا له کیبو گردر
هیچیان نه‌پانویست تیبیان لی کرده
که چی‌بی‌باده‌گرتنی‌نه‌ستوی خوزی
وایزانی سووکی‌نه‌بین به‌مال‌بوزی
ئیستا که داوای لی‌نه‌که‌نه‌وه
ملیچـی‌نه‌که‌ب‌به‌شیوه‌نه‌وه
نالـین نه‌عمومه‌لاام‌نه‌مانه‌نه‌
دهست بیا گرتنی بی‌نوم خیامه‌نه‌
ناو مردو و زنبدو پاک نه کانه‌وه
گل گلابی‌مان لی نه شوته‌وه وادی‌مان نیمه‌له ناواو گلین
له سروشتی‌مان پاک و یه کدلین
که چی به جوزی هوا نه ستینه
نه یی به ناگر خالک نه سویته‌ین
ناگری جه‌هنه‌نم ناهیته‌به به
به بالی‌ی شهیت‌ن له که وینه (بیر)
چونکوو ناگره‌که له پینه‌ی چاو نینه
هنده‌ی نهلین (حیوا جه‌هنه‌نم چیه)
که وینه‌دهوری، تیکه‌وینه‌به
همزار هواوی پاروو و تیکه‌یه
خمه‌یلا‌ی ناش و ناش‌ویان جویه
هجیان نازانن دانیان له کویه‌ه
کاتی بارش هات همردو و کیان نه‌چونه‌ن
تاوی ناش بریه، به‌ردادش له سر خوون
روئو برنج کر (نزن‌ی) یان نیور ییشه
چوله‌که‌ی دوشتی و بحیدی دوشتیه
نام (نه‌ق، هاویته‌) به‌نه تفاویته‌ن
می‌عاشیان که‌ه‌مو نانیان بی یی‌نیه
نه‌وه‌ی هدیوو لیکه‌ویته‌ی ناوا
خوا له دفت‌ه‌رهی خوی دویران هاوی
نه گهر خوست له لای کهم دهست کهم بگری
ریی خوشه ویستی لای خوا نه گری
له خوی باپی بروون مال نه رووتخین
و هک سرکه یه نگویین چوین نه ترشین
زوزر هه روچه چهنه ترووینی شه نهبن
زوزر قین له سکیش به قین گه نهبن
قین و حمسوده له دلتن بیلی
دور هیل له زوویی خوشه ناکلی
نی گهر زویانست نیرکه به چاکه
دوست و دوزمنت بیت نهبلین چاکه
سهبر کلیلی دو رگا خوشه یه
قنهاعت که یولی شایبی بوشیه
هه رچی خوا کردی و به چاکت زاتی
نه که ویلی ریی خوشه گوز یزرا
نه گهر نوووه به به نافه رمانی
خوشه ناینی له زینده گانی
خزه نه گهر بروات بیی خوا ههیه
له خوا براتن دو دیکی که یه
که وابی بیذی به قینه بهری
خزه له لونتفی خوا نه که بی بدری
تمان دوو بهشه به شیپکیام سهبر
نه بهشه کهی تر شو کراته قه دره
رهجمی شویتائي حجی موسولمان
فهومی یه مهوودو کوشنتی هامان
 تحديثه لیلین: دوو ثحبی به سی
(هیلمر) سی بهمه، چون نخمه سی
(هیلمر) نه کبتنها یه مهوود به تنین
دهست هورچی که وئ پیستی نه که کنی
خوزگه شهیتاآو هامانو هیلمر
چاومن لن نهبوو که نه کهونه شمر
بانگمک کردایه به هململ هململ
فوره قوراگیی به کیه لیلین سگ گه
شهیتان زور که سی یه رئی وور گئریا
هیچان وک هیلمر شمری نه گئریا
یه کونی له کاری دنیا به دکاره
لهم پری دنیابه جنیو لی به باره
همندید گوناهی شهبی به زرید
په یکانی تیری دوعا نایبری
عاقل له کاری خوازدا نهزاته
لا ییسال عما یفععل) قورانانه
به میشهوله یکک نه مروود نه کوزی
خویتی دنیاییک به هیلمر نه رژی
همندیکیش پویه بهر نه بنهو
که کوته خواری دهم نه کهنهو
نانی دلیلی حمذاج نبپری
پنیرهوی حوشتر به کر نبیری

***
پایه‌های هات گه‌لای داری هعلو‌تراند
(وه‌هشومه) پشتی بین پشتی شکاند
دار روت بورو گه‌لای که‌ته بنه و
پیرو جوان تیکرا یک راست بونه و
نه دره ختانه‌ی که‌وا بین بهدرن
نمش‌ی هیپ و کوه (که‌وا) بی‌پرن
پی‌اش که وا خؤی له خؤی گژرئ
بئه به‌ره بی‌پرن بی‌خهدره گژرئ
(کفیزی بال‌شیب واعظاً) هه‌به‌ه
نایه‌نه بیرمان که بیری که‌نه
(حسبنا الله و تعمیم الوکیل)
بئه همه‌موو کارنک نمبین به دخل
(اطع ریسک تسسی عاقب)
(ولا تعمیص تسسی جامال)
فهمیر لای خواغوه که رزقی بئ بین
له‌لواوه زؤردار دیست وتین رؤینی
ته لین ته‌وهی چسک له خلکک ته فرینی
په‌ره‌ده نامووعی خؤی نه‌رپینی
واته که‌نم دسمت‌نه نه به‌ندوبیوه
ئیستا هه‌لهمه و فراندان باوه
خوا زؤر به‌حیله‌مه نیمه به‌بهرؤش
دوریای غژمه درنگ دیته جؤش
مردن به عیزه‌های زندگی‌شان چاری‌که
زیان به زیان گروهان باری‌که
نابی دوژمنی خویت به که‌م بگری
درزی خویشی ره گ‌بهردای پنی نه میری

تا ترسی مردان نه‌هاوته بپیش
فوربان قوربان‌هنه له ناقاری پیش
له سه‌رهم‌گردا دیت‌ه ثبگانه
گیتی فرازندیش له لاس لعلانه

زور ب‌را هره‌ه، که‌ه مالی‌ب‌را
له‌گه‌ل براپیشا برای‌ب‌را

تا ب‌را ک م‌اوه ب‌را براپی‌ه
میرات که‌توه ناوه‌هاو هوری‌اهن

هنده‌ده نماهیان هینده مه‌حکمه‌ه
سویت‌ده درزیان خوارد له مه‌حکمه‌ه
جوچجته‌تی جمه‌ه مایه‌ی درزیان
(حجرالاسود) روی کرده روی‌یان

گونه‌ناه له پ‌اره به‌وه‌ف‌اتره
نه‌نها گوناهه‌ه‌ه‌دوم‌ی قبهره

حاجه‌تی بز من زور که‌لک نه‌گری
باوه‌ره به سویت‌ده درزی نه کری

نازیمان دنی‌دا داری به‌به‌ره
دوروه‌ی زیان‌ه پنچی‌ه می‌زوره
خوازندو و هر جوی جویی دانایه
هیچکس له ویته یه ک نه خولقاوه
سروشتش ناده و لع کاوار عونسوره
زدی یه ک: باو خاک، ناو و ناگره
نامه له گهله یه ک چونه ل هملاه که؟
تا دستیان برwa یه ک له ناو نهمه
بیوه گهوریان له سهر داده نین
که همکر دیکیان بکه ویته به بن
بیئه نه و که نتایه کهوا به دخووه
لله به هپسیمه کوته که هاتووه
نه گهمر تهومیدی باگردهت نبهی
دلیهش نه بیوه و خاتووبیشه نتهبهین
گیبی نه قیبی گه ناتوکمه
فیل به بیچه که کوش مل ناداتووه
نیسپی بیلخ او سوار هملاه گرئ
سهگ نه یه ساتیوه میونت نه گرئ
هننیکی واچه ههنه دلتهواهی
خزمه ته که کهن زور به نه نازیبه
یه هلام نه نتنه به دکار نامهوه
توونه به گهوره دیوایی کهوه
خوافه رموویه ته: شهیتایی نسیهان
همه له نیسانه بؤ درهی نیسان
همندی چشتنه به‌هنه قدری نازانی
که رؤیتی لی دوای ننه په شیمانی
به پیری خوشی جوانیت دیته بیر
جوانیتش که رؤیتی نایه‌ته‌هه گیم‌ه

که نه‌خوشی کوتوی ننلی‌نی تاخ و داک
هیچ خوش‌یشتر نیه‌ه لی به‌دننی‌ه ساخ

پار وبیش لی سفری خوئت نه‌تویتین

نایخزی خمی‌خزی که نه‌یدوئیتین

که به جلی جوان پیاو په‌سند نه که‌ی‌ه
لی لای هونه‌رمن‌نیه خوئت به پنند نه‌که‌ی‌ه

فریشته‌هون‌نر نیه‌که‌ه چاک‌ه
لی شهوت‌تیک‌دیا‌ه لی به‌بد بیاک‌ه

نه‌گمار نازای‌ه بای‌یه ناوم‌مان
نه‌ولش وه‌ک (هارووت) نخوئینه زین‌دان

بی‌ده‌ به‌ده دوزن‌بی‌سهرفرازی
به‌لام له دوزست چشتن‌نه‌خوازی

هور‌چه‌ند شاردوه‌مه‌سپر سپر نه‌کا
سپر‌نی‌شاردتوه‌وه‌یش سپر له‌بهر نه‌کا

به‌جه‌زای گون‌ن‌ه‌ا تون‌ناوت‌توون بی
نه‌ک شه‌رمن‌زاری‌عه‌فوئی‌دوزن‌بی

وک (ده‌رزن) به‌س، سی‌هرت‌نه‌وئی
لی‌کو وچ‌ه‌ی خوئت‌ن، راک‌ش‌ه‌وئی

********
مار تازیندووه به پچت نه کنی
سهری پان بیوه، راست رانه کشی

هی به له به درد زور فورت نمئین
که در هر تیه تیه نه چهین

با وکن به گهتم به هشتنی دانا
گهتم به داوی به دانه

نامین: جمهننامه له دم مارایه

ناگری گردنی وله کارایه

پرپره درد گامان پایان یه
زاهزگ مشتهی ناو همه ماندیه

لایه راگاهو لایه بره للا

بهر به ستوه و سگ گه مارزو نهدا

یه ک به سه نهشیا شهن و که ویه
منگانهی میری له جیی خویه

زور مهشور دوچلیون که ونیه کاسبی
میعاش! که تیرم نه کنی، بانهی

تا نه مروتیه له رووی جهان دا
زور به خیار بیوهین له گوزه رانی دا

پیستایش هیومن واوه له لای خوا

له گه ال چله دا، چله هار بر او

له سروه له زیر شکا نهله من

جارهیان برا، که ونیه (نهله من)

실태의 영혼을 떠나는...
یه ک شهممو، نه مام بنی، دیچه‌بر
دووشه‌ه‌ه‌ممو، هعله بچوزره سفر
سی شهممو، نه‌حسه بوز کورد به‌جهنگه
جوار شهممو، ی به‌هار سه‌یرو ناه‌نه‌گه
پینج شهموان، باش‌ه به‌وکی تیا دبهن
ههیئی به جه‌ئنی مؤمین ناو‌نه‌هن
شهممو، تمیئی جوله‌ه‌که تیاپه
لاه مه‌مه‌موه‌یان روزی خودایه
به‌لام قاوی پیس پیاوا دنه‌گیوئی
تن‌نسری زوره، بگره له کیوئی
وان‌یکادوا، که خوا‌ف‌ه‌موه‌ه
پوز نه‌او‌نی‌ه به که جاو له‌دوویه
حاکمی بابان قاویان هعمله کهن‌ه
به‌وه‌توئی‌یان له قاویش نس‌نه‌ند
چندئ‌ه زیبایی به‌دگو‌یان بری
هه‌ندئ‌ه (زورنالی) جاسوس‌ه‌یان دری
ناغ‌خوزگه‌ه به‌ه‌مه‌ه به‌کرا به قانون
چاویش و به‌گره‌ه له ناو‌نه‌ره‌چوون
زمان‌یان بربش، گرزوی به‌د‌گویان
شوت‌تکی‌تربان به‌دیچه‌زمان
نه‌لین: خوا‌پوه به‌دکار له‌زین‌ه
له ناو‌نه‌وان‌دا پاواچاک بتوئین
نوه‌ه‌ه زمان‌ان مه‌هدی‌پی‌نه‌وه‌ی
ئیستا کمس‌نه‌ه پیاو‌چاکی بوع‌ی.
نهوهي دهزانی گوشتی پی ناگری
خ袤ی پژ مهخز، به شوییا مهگری!
بن گومن هرهچی كه خوامی خوا به
به کهس ناگوزی، هه دهبی وابی
پژ خواپینداون له په نهباز
وزر بارووشی له قورگ ناجیی خواری
خوا نهیبداونی كه بیخوا ثنسان
كه چه پی دللمین: له غاوی شهیتان
كه وابوو ثیمان به خوای خؤوت شینه
به خهفهت دلی خؤوت مهیره نجینه
حیدس فهمرومیه: ثیمان به ودهر
پیاو شههپارزیه له رنچ و کهدهر
هیوا دهیپنی که کهم ثیمانه
همه کردهی نهوه و بردهی شهیانه
خوا مالی دنیچ داوه پژ خواردن
ههم خواردن چاکوه خؤوش رابواردن
دهولهمهند پاوهر بهمانه ناکا
نهوه نهیهوی زؤرتنر پهیداکا
نللهی: که پاره خهرچ کهی نامینی
كه نشما، خهلك، پیت پهه کهنی
نهویشه راسته لای پارچه کومه
نامه ورگ بواری کهس نادا به بست
پرهشبا شمریه، نهیشلین به هاره
چرخی چه پچر خنیش، شری به هاره
خوا نم گهرش بزه نه نوتنی
بلین: هیچ له سهر پنی خوی نامینی
خوا فرموری: نه کمر له قه لاپشدا بن
رزگهاری نیمه له چنگی مردن
نه مه به چاوی خزماه نهیشین
که چی به مردن ثیمان نامین
نه گمر به مردن ثیمانم نهمبوب
گرانجامان له نار دوده چوب
همور زرتیکمان یه ک به ده زیاد کرد
ثابیروی ناایینی ثیسلامان برد
بز خوینیه هزار قمپ دریز نه کهن
هر بهو خوینیه نه پین نویز نه کهن
هج سالی برنج وهک نهمسال نهمبوب
تیفگردان نرخی لیه وزه دود چووا!
سعیدی فرموریه: بز نم هدلایه
(بهرد به ستراوه، سهگ به هدلایه)
منشی به ترسو پرس به وا نهیم
به تعفره شهبان زرمو ثیغوا نهیم
نهم تزیز خولمیه نمیکاته خاله
له پنی نایندا همر گمه و غمله
نهوکه‌سی که‌واه لع خوئی باییه
دووی با کهوئی، رنچ به‌باویه
خودینی عه کمی توئینه‌ی دیووه
نمدویو دیوی، دیوی سه‌ریپوه
بزویه گلینه‌ی چاوم خوئی نهوی
نهینی به چاوی به خوئی ناکوه
دنیا نهینی، خودینی ناکا
عه‌زیزه له ناو نه‌ندامی چاکا

به‌دانمک لای گه‌وره که نده کوئشی
پهله‌ه‌ور تیشکی روز دانه پوئشی
خوا ره گی چققل له بن ههلکه‌نی
دست بوز گول نه‌به‌هی، دستت نه‌رونین

هنه‌گوئینی چزووی هنه‌گی له گه‌له
بهلی‌ه‌ور توهشی، نیشی تیکوه‌له
نهمه فرهرووده‌ی راستی (نهمی) یه
که له جهان‌دا ناسایش نیسه
نه گه‌سر که‌وان تا سه، سه‌ریگری
بوزقی له به‌هم‌ست نه‌کاینه دودی؟

دیاره‌که خوئشی به کس نامینی
له پیر نامینی که یک‌یه دوئینی
نهمزوه که تویتیه ناوا دوئست و ثاوال
که شهوت لیته‌ات، خهوه یا خهیال
له‌گه‌مل تالیش‌دا نیا شیریه
هنی‌دینک به دینی دی‌با بیدن‌ه
هیچشی که دنیا (دنی) نه زانی
دوروه له دوروی دوورن‌ان به نانی
به هیواپ روی خودا بی غمه
له پاشه‌ه بردی نه‌ومی ناده‌مه

❤️❤️❤️
دوزمنی یارو، یاری دوزمنان \n\ndوزمنی‌که راست چاکره له‌وان

دوزمی به درون خوی ده‌کا به دوست
\n\nروزیک نه‌یینی ده‌رده‌چی له پوست

جمنگو خوا راستو راستی خویش نه‌یی

داری راست‌به لای چه‌تری‌نا‌نهوی

گره‌یان که به زور نه‌چ‌مچه‌وه

له تاوا داینبژت، راست لی‌یت‌وه

(به‌گه‌وه‌هر) شه‌وقی (فونیه) ته‌نونیتی

که (فونیه) ی لاجرو شه‌وقی نامینیتی

نه‌لماس به (کان)ی خویش (تیته)

بز به نجوی پیاوا گه‌مور (زینته)

نه‌ودی سروش‌تی خواداوا ی پاکه

له درون به‌دخواو دوزمن بی‌پاکه

چوار کهس له چوار چی خویان ته‌نونیت

له چوار چیه (گنی) هونهر نه‌فیتیت

نزا له جنگا، خویش به زمبووی

دوزست به‌نه‌گانه، زن به‌نه‌بیووی

گه‌مور که ههوش‌دوور‌بینی لا بی

نه‌گه (به‌جزویان) لی‌یی توه‌نلا بی

ممس‌ندی دنیا که گروی‌فه

که به‌نی‌بز نازار‌یش‌شتی‌وه

هنرده به پاره سالمه نمارن

دانه‌ی داویکه بی‌ئی خه‌لکی نه‌گرن

هنرده‌ییکی چاکه بؤ پاداش ناکهن

هد به ته‌بیعت مایل به‌چاکه‌رن

***
هنرئی و هک (کهروشک) خوی درویه
هنرئی و هک (ریوی) به چلوچنیه
(کهتیار) بهوی یگی دهلین چاکه
قوله‌پینی نسمین، نقیی بوز ناکا
(نانجی) قهلاده‌ی زیوی بکه مل
کهروشکو ریویت بوز نه خا له گل
سه‌گیش به نانی نایه‌لی (دوون)ان
به دزی شهوان رووبیکنه مالان
ولاخ به (تالیک) نه تبایOME
خزمه‌تکار بهنده خوزراکی شیوه
نه گهر نه ولادت باش نه کهوی بهخیو
له ههمو شوینیک به نپین به (خیو)
خوا که گیانو نان نهدا به بهنده
نایسین به نه‌هیش به (که‌رهم) بهنده
که‌ک مهم‌چاکه‌یان و به پیش چاوه
(بهدنمه ک) سله‌هی ناوه، به‌دنواوه
له پنشدا (چقه‌ل) له ناوشارا بون
(سه گل) فیلیان کرد، نهوان بؤی دورچون
تبستا که به شهو، دین دملووریتن
سه گل به (بؤخ، بؤخ) رابان به‌فرینن
نهم به‌نده که‌کلی نه‌هو ده‌گری
به بله‌پینی سه‌گ به‌مور ناکری

😊😊😊
همر قیمانه دلی دوست نهرو نجینی
(حیلیم) ناگری قیرین داده مرتکبین
(شیبان) یه کیکی داناوه لیره
کورته بالایه و چاویکی کوبیره
شیبان لاسایی نه و نه کاتمه
به بی (شخارته) ناگر نه کاتمه و
(دهوئی) بهو دنگو بهو شیره تیبه
سره بین مغزه و هوای په تیبه
بهلام سه عاقل هملدم بی‌پتی
همزار کهه له دورر بو شایی دنی
چک علیه مالی به دکار ثاوا بیه
تاریکی نبه، رؤز قهردی نابیه
به زستان انسان ناگر یاد نه کا
هاوین قیمه‌تی بهرفراو زیاد نه کا
دوریان دوران‌هه‌هاوین زس‌تان
له سهر هیچ حالی‌ئی نامی‌ئی انسان
نخوشی قهردی ساغی‌ئی نه‌ئوینی
برسین‌ئی تمامی نانست بز دینی
همدانی که له بر دوله‌منهند نه‌بین
پا پیاوه نه کورزن، یا شهدن به زن
تاژه دول‌ه‌منهند خانووه نه کره
پانیژتومیلوی تیالی نه خورن
لهوه نابرسن خه‌لیکی زیرک‌هواه
شاهی هیهخوشه بوز تنه‌ئی شه‌وی

***
سری نادان که، خام نام ریتی
(نه رسه قبول) زانی چاو نهشکنیت
(میازا) به نازا ناوا نهری
زن لیتی در کوه، شار به در نه کری
(زهرو) خویتی پیس به نش نه مزی
(نه سبی) به میکروب هیسان به کوری
(گویز) به به رزیبه به‌هی، وا ورده
تعریزی (شووتو) به‌شهی دوو گردیده
(وله ک) دیپه نجا (وشت) یخ‌نه دا
(گولله) یینک، ناگر له‌ویش به‌ره‌دا
به‌نهایی، شایین‌نخست‌نه‌سی‌ی
یه کن به‌نه‌سی‌سن خاو‌نند به‌نه‌سی‌ی
له کیلی قبری‌شای (قه‌لاچوالان)
نوسروه‌ها‌هار به‌دیو (جلق)‌هان

نیست‌دیو سهدو که‌سی‌سی‌نابرمسی
دوزی‌مه‌دیه‌وا که‌سی‌ناترسی
تا دیت زمان‌ه روو‌له (به‌ده‌ی)
به‌ره‌یک‌گودت باوی (نه‌دی‌ودی‌ی)

تی‌سره‌زور‌چاک‌سی‌نه‌ول‌ابرفانی
ه‌هامویان‌دزی (گویلک)‌ی‌خزی‌ان

نهم حال‌ه دیاره‌خواست‌خواه‌ه
دوان ل‌ه ک‌ماری‌خ‌واه، خزی‌ای‌ه
سپله شیبی‌هایی گیانی در خوارد دهی
روزی نه‌تادابی، نم‌ی (برو‌دمی)

سه‌گ پارووه نانی لی‌ تؤویینی
شوینت ده کوه‌ی بوز هم‌مو شویتی

هونه‌ر لای پی‌اوی (نوسن) نایبی‌ی
(هن پر‌وده) هم‌لدمی که گویه تینی

زویی لی تاسمان هم‌هدی دی‌دباری‌ه
له زمینه‌ش بئوْه، تؤویه غیرباری‌ه

که‌وه‌پوو نه‌بین بایه بلم‌ی‌دان
پاره بی‌ده خستن به مسته مه‌ندان

خوا به‌ای لیه، عهیت نه‌پویشی‌ه
هاوی به عهیت، له غه‌یب نه‌کویشی‌ه

خراپه به‌که له گم‌گه‌ل پی‌اوی‌چاک
به‌لام مه‌رخ‌با مه‌که له ناباک

چاک خاک بوز سه‌ر خمؤی بیزی‌ته‌وه
ناباک میله‌تینه‌ک نه‌پیوی‌ته‌وه

بئو دودوته‌ت ريو نه‌کاته شاری‌ه
به (دودویه به ناش) باراش نه‌هاردی‌ه

نهم قهومی کورده به‌وه دممری
هچ کس، هیچ کسی له ژورر خمؤی ناگردی
نهم دلوی نه‌زیم وه‌لبدی‌هزم

پژویکیان له دئی که‌وا سه‌ر مختی
نمه‌ی مایه‌گری بده‌ختی

نه‌سا که دوروش‌ن ریوی کرده که‌چی
تینه‌ی (گنگزی چی) ؟ لاجز (جاوا چی)؟

***
بهروز روشنگر، حزب له یه ک ناکهن
خوا با همرودو کیان له یه ک راکهن
نم دوانته هاوین گه گه یه ک کهون
هناامه نهمبرن (میمل) ی خهون
چند خوشه هوا راف ساف و سینه ساف
له پیشدا یه مه، خوا دابوی بیه (جاف)
ئینتا له شوین (رست) خیوته شای جاف
رستی (رست) نه قای ی پیچا به تاناف
(پژکر) نالیکی خوئته جوکمر
دیاره پیشه وا چوئن نه چیته سه؟
نهی: گله گوری بی، بز مه حموود پاشا
dه ک شرمهزار بی چهرهپبه پاشا
له شوین ناوازده قورتنانی نهوان
کار کوته (کاری) و (قلوش) به شهوان
gوایه (نیلدنام) ی پایه بئند
به لام کی نعلی کهرت به چمند
شهر خاوئنده مولکی کرد به (ملیپنره)
با همزر دئنارد بدن به (پژکر)
خو که سیان نالیکی همؤارمان همه
چئو همهئنابران بیزن کهیه؟
دوای نهوهی شهره گرانی لاجو
نعلین: دریخا نهویش خهوهی بیو
وک من به دنگی تیزاعهی کوردیم
نلهیم خهوهی بیو، دیم و یا نه دیم
له ناو گیتزاوی گهردشی دوران
به نه پهشکان شهیبه معرفه
نه گهر سهبرت بوو هیچ ناشه زیت
که پهلهت نه بوو لهنالخصتیت
هاوی‌شینی بدهد، نه خلاق نه گوئری
پیاو خراب پچاکش نه خاته گوئری
نهو پادنشابه گوئیه له (هامان) گرته
له گهر میللهتی خوئی دری نهبرد
ثیمان نهوته که له دل دوغمی
نه ک ترسر شیرو حبست له سهر بی
له گهر خرابا تالیم تو چاک به
بلام به کردما چاک خوئت بیباک بی
له به خشور به خشین په شیمان ممه
به شرطینک دوستی (له ثیمان) ممه
چند خوشه خموی خوئشی بی گرئ
دوژنتم نه بئ، خوئشی سنرنه گرئ
پرؤذ نه رکمی مسنت، شهو خه بایلی مال
سرهونت نابی و عهیشت نبئ چال
نؤ که ثغزانی هیچ تاسه نیمه
ئهم تمیه للاهیو سهرکهت پچیسه
لیده له تنین رهندان به به تنی
چئ دبئی، بئی، کمیفی خوئیته
ههزاران ووه نو هبات و تنیمیر
پاسیان نه کردو سهگیان پئی ودئی
هر کسی هم‌هولی گیانی خوی نه‌دا
هیچ کسمن‌ندی رزج بکا فیدا

هرچه‌ی هلال‌دستی نیشتنان په‌روه
که در فره‌ته دی، به‌شی خوی بهوه

نه‌گه‌ر هوم‌ر مهل‌نی هه‌نجرخور بواه
نه‌شیا به کالیش هه‌نجر نه‌ماهه

نه‌وات‌ه‌ی که‌س‌ر که‌تور‌ون ته‌واه
به‌نیداکاری لاوان هاتینه نه‌ناه

هن‌نیکیش یاویان نه که‌ویته ری
تویکله شهوت‌هیان نخنه‌نه‌زیر پی

درک) نه‌خنه‌زیر، کلکی نیست‌ر تنج‌ر
پژ‌نه‌هی سواری بگلیتی به‌زور

لیسی کویری‌یه‌ه که‌توتنه‌ه ناومان
هم‌وا نه‌که‌وئ لوه سهو چامان

بژ‌ه‌هموو کاریک گایه پیویسته
بین گایه‌و مسلک‌ه هه‌هن‌هگویسته

نه‌هوا نه‌خون‌یه و نه‌په‌نیه‌ه کار
نه‌بین به چرا پژ روماکی شار

هن‌نیکی‌یش‌ه هه‌نی جراوه کوزین
(جووت‌ه) نه‌هوا، کاسه‌نه‌رزینه‌ن

نه‌مانه‌نه‌بین که (نه‌شکیل) یان که‌ن
یابه (نهم‌قیزه) ره‌قین کیلیان کهن

هیوا‌شیان هه‌ی‌ه (قچی) نه‌و‌شی‌شین
که‌له‌کی (مبیری سوور) نه‌رووخی‌شین
بهر چاوو پیلاو هردوو کیان ته‌نگ بین
نهم بینی دل و بینی رؤیئن لهنگ بین
نامه‌جاح بین‌هه به‌خره سهر کار
لله پیشدا برای خؤیی، نه‌دیا لله دار

خوا‌غه‌نی کردو له وزه‌ده‌جاو
(آن ال‌انسان لي‌غا unwanted) ي فهر‌موو
که به همله‌هلچ، پاوره‌ن جووروا
کاتینک زانی له‌بینت‌گیرا

له‌گه وعیبی خؤت ببنیئه پنک‌چاو
(عیب) له‌کس تاگر، زوره‌ن ببنیه پنک‌چاو

به‌لام نه‌و عویه‌ی که‌و اپت‌هو
به‌ه زؤری (کونچک) ناش‌اریه‌وه

نه‌وی بین‌عیبی بین، خواهه به‌ه‌نیا
له‌بنگ‌م‌م‌ه‌روان عویه‌یان دن‌ری‌نا

سره‌که‌وتنی شاخ‌چندن‌ده‌گرانه
هاتن‌ه خواراتویه‌ه‌ینن‌ده‌ناسانه

قفس‌سایی ناشه‌ی نینستی مهر‌نه‌دری
له‌پری هری هکس تابیه به کوری

تی‌گه‌گر (مبعوضی) بین‌مه عاش‌نه‌بوو
(ره‌ی‌سی ته‌جنید) نه‌کیت نی‌توش‌نه‌بوو
گورمه‌ل‌پنوو پنیری، وای‌نه‌گوت‌پنیری
خوا‌ددولت‌ن باه‌سر ددولت‌ن‌ه‌ن‌تری‌ن
نه گهر له پاره ی خالکی پرسریت
چاو دین نیستی چاکهی چاکه نه ژانی
دوزش داده میشته دوایی بژ ژانی
هر شویی که ناو گرته ناوازه
(دیمه کار) کیلان ره نجوی بهبایه
ناب نزو خواردنوه زنده گی دیبی
له وزه ده چی پی تان هدکهنی
(هنجگ) که بژ هندی، هنگوین نه پرظین
بژ بیپاوه (ناعال) زار نه پرظین
نا (زوقوم) نه بی دستت ناشهزئ
تا پتی پیا نه نیت ماریش ناگه زئ
دستی دوزستان له خنه بگره
دستی دوزمنیش، اری پتی بگره

همه لاتئته نیسه بزییه وا لانی
حمله خوزیهو کهم دسته لاتئی
رهمه زان هر چونده دیسان دیشهوه
له کنوری (پژ کر) جینی ناتیهوه
پاره دار نه له گرانی کیسه؟
چوله کهی دهسته و بهر دهشتهی
نوتوم سؤیلچی فوناخ نه سیئین
بن دیره پیش، هر چاو له خهو نه سیئین.
همار به هیچ پیلاو نه دریئه
هنده رژووهوان ناشتا بین نهبرئه
دل و زوبانت که یه کن یه که وئی
باری ثمانت لاسنگ نه که وئی
ناله ییکی شهو بؤ قابی یه زدان
کاریکرته له نوزهی رژوژان
(شهوان خلوشه، بهار به نعمه)>(گشت لاپو نوستون، درست خبه رداره)
سردقه مانگی خیبر، رهمهزانه
نومینه حجه خیش، جهانی قوربانه
بهلام ثهم بهنهد لاي ثمیه باوه
رهمهزان به جهانگوه (سیفه) به دنواه
له رهمهزاندا (شیشینان) درنه کرئی
پیاده می بهد له جهای دانه نرئی
سد نویز بؤ تاغاو شیخ دانه به سترئی
بهلام رژوژو هیچ پیای تیاناکرئی
حجه پیاو له گوناه پاک نه کاتنه و ه
زورتر بؤ سوپنده کاتئی هاتنه و
نه‌فرهی (مامه‌لی) که هاته مهیدان
قفلی کابی به سویته دروزیان
نامین تنسیری حجه وه ک شهراه
پنی دورنه کوهی چاکه و خرابه
میوان یزیخویی له گیل خوی یبدن
کوئ خانه خوی بیل له جیبی دمیستین
خوا فهروموهیتی تؤ هره بیخشه
سه هیئدهی نهود پؤ دی مهله خشه

نه رزقهی کهوا خوا بزوت تهئیری
له نیچه لزیتر، له دنوت نه گیئری
بهلهام رزقی خوا شهرتی یباویره
به یاآ پؤامیش ناگری و تهیره

به ببس نارپزا، له خوی پئزاره
تؤ دایم له خوی خوارتر بنواره

هلوشیتی چاک خهم نهروینی
به دخوو پرشنگت، لی نه پお勧めنی

ممهبه به مورغی قورسیه هیلانه
خوئت له دنیادا غهربیب بزانه

نهو دراوسیهی کهوا بیوی به
بیانه چاکهی به سمرتیهویه

که دراوسیکات به شیوه هملیکرد
حقوق وایه فریای کدو هدمست و بردع

کهباری سخنی دمواه دودانه
پاچلاوهی ترووه ک دودوسندانه

چند خوئه له گیل به ک دووه، یوستی چاک
هملسی و دارشی به دلینگی پاک

نهو سایه بالی به همهشی دنیا
به می دخووه به ناقی تهینا
نهو که سهی نه بین به وایسته خیر
بن باغی به همه شت نه بین به ناودر
به همه شت قوناگی پیاوت سه خیمه
(به خیل) له سایه ولتبی (ویا) به ریه
نهوی نه بیه خشش مایهی نهجاته
هم چگی مایه و مالی میرانه
سنی زرؤژ ناکوک بی له گهل برای دین
دلت زنگ نه گری (مه حروومه) له دین
عمدیزه قومت كه هانهٔ کرگ
ده سگیری بکه زؤرت بر به دزی
پزشک نه پرژ له پیر وه ک (کوروه)
به دست خؤوی نیه تؤ لیه بیوره
كه به لیندتا زوو به چینی بینه
شهرت به چیپیهان، رؤکنی ناینیه
كه به دوستی دستیپکیت گوشی
نه بیه بؤ نیشی به دل تیکوشی
همر خرمین له گهل تؤدا نه مازی
رامی اکه روه به چه کوه و گازی
چونکو مودارا حؤوکی دنیایه
نهوی موداری نه بئی تؤنیابه
به بیه عقلی خهلک له گهلیان: یذؤدؤ
كه گیا به ههوای سروشی نه رؤی
من بیوئت نئوئوس م به دورس بیخوئینه
دستی که حاکم بیپرئ بئ خوئینه
به لام نه دستهی له و هعلده برئ
حقیق بئ! خوا نانی نه ویش نه برئ
خواهک بؤهیه راکی به شوان نه سپیئر
که له گورگو دز، پاسی بدیر
نه گهر گورگو هات و مهرنگی فراند
نه و گورگو قه دری شوانه کهی شکاند
شوان نه بین سه گی گورگ خنکینی بئ
خویشی گالوکی سهرکینی بئ
نه وی مال به زور له خواهک نه سیئ
خوله مشینکی له چئ نه میئ
گرچی نهو ناگره به چاو دیاره
کهس باووترناکا هیشنا لهن شاره
ور هات به خویاوا کوهته چهپوله
پشی پلئنگی کرد به که موله
کهس لهه سهرون له سوور نامتین
خوا تولهی بزینی به شاخ نه سیئ
به (دیموفراتی)ممن رگنگم سوور به
خوا بکا پلئنگو و وچم لئ دوور به
پیشیحو کمکدار دلنه واویه
له سیاسه تدا (نابی) داییه
خواندن هدایت گلالی درون هلب‌یوری
تیکرا تیم‌های به‌رو سیم‌های
در خان یثافاه هر نوه چاک نه کا
دالدهی سیب‌های به‌فر، پژ که‌ک ناکا
شیتوک که سودای وفای که‌توه سر
ناگاتان، هره‌وه ک شوین که‌توه سیب‌های
(عهنقا) به خمیال بالالی پژ نه کری
(وهفا) به هیواش رهی پس نابرات
هم بی‌وک ک دره‌ی که دنیای ناوه
هیشنا (چیاژی) به که‌س نبه‌پاوه
شیتوان له خودودا دینه باخل پیاوه
دینا به خرون‌هش ناکه‌وینه داو
بی‌وی هنده‌دیوستی به سه‌زازیه
نوهی شهیداتی دل نازاریه
پیاواه دینایی نیهوتوه توخته
ویک (هل من مزید) هره بانگا نه کا دهی
تا دواپی ای دوای نوه به چین مانوه
سیووکین به‌میرده‌زنی به‌پراوه
هماوین کلاویک ب‌نافراندوروی
پهلیان نه‌بووه پایز که‌توه دوی
منش که عومرم رؤیی و به سه‌رچوروم
وا شوین کلاوی پایردوو که‌توهوم
وانه‌ینه‌ک له ناو (سنه) دا بآوه
وا (میلیچک) یک‌ها وحص‌واوه
رووه‌که که‌ت که‌نوه‌ی له دست دورچووه چوو

***
هنر قیت هیله و دم‌ست بهوشینی
به‌ته زیانی خوزت نه پچرپ‌تی
خوتنی جارانمان جه‌ری شیر بیو
نه خوینده ورمان ثازاو به‌گیر بیو
نیسته بوزمایه له‌گه که‌ته کار
نه شیرت دیلیو نه داره نه دیوار
جاران نه باگوتو، فلانه‌که مهرده
له پچه‌ومندا کوردنی نه برده

یستا که‌لیمه‌ی (مهره) ورگ‌هپاوه
leh جیه نهو (درهم) به‌سند کراوه
(دین‌رار)یش ناوی به‌ه فارسیه
دین‌نار)و پیشه فریاد‌ره‌سیه
که‌چی (دین‌رار)ه چیشفیه (دین)
سهودای نه‌و بیوه به‌له‌که‌ی نایین
باره‌دار نه‌لیه‌ی خو‌نم قسانه
وانته‌ی لاتنه‌وه واخ‌ی دولباه‌نه
رست نه‌لین به‌هلام نه‌وانتیش به‌ه فیل
ه‌هصاره‌زاریان خستوته نه‌شکل
نخ‌چی بکم‌نه‌مه ده‌ردیکی فورسه
که ترس له‌پرسه، له‌ویش مه‌پرسه

شاعیر له‌ه‌ه‌م‌و نع‌م‌منه‌ن‌یت
نه‌ی‌زاینی ش‌یری دابیر‌نه‌پرژین
نَهْوٍ كَهْ تَؤُرَا، بِجَنْوَ بِيْبِنْهَ
ناو كَه مَايْهَوْه نَهْوْا لِهْ بِهِرْي
كَسْ لِهْ بِهِرْ بَوْگَهَن نَاجِئَه سَهْرِي
ناَگَر مِهِرْحَمَه مَهْ كَه نَوْنَوْتَيْنَ
بِيْشْيَ بِرَسْتِيَ، هَوْنَثَ تَسْوَوْتَيْنَ
دار چاْكَهْ نَهْ غَهْر بَنَوْ بِيْنَغَرْيَنَ
ذَرْيَكْ نْوْهَشَوْ نَمْچِيْه مَلَئْ
نَهْوَنَ هَوْرِچيْ نِبَائِه بِمَالَسْنَ
لَئْي رَئْهَبْرْيِن، نَهْلَيْن كُورِه كْوََيْ
نَهْليِنْ (بِهْ غَچَيْم) بَاوْرْهِ نَهَ كْهْن بْيِتَيْ
نَهْلَيْنْ: بِهْ غَچَيْه مَيْنْ بِنْ دَهْوُلْ نَمْبَيْ
نَهْلَيْنْ: بَهْ پَهْنَگُتَان لَئْ نَهْبَيْ
بِهْ پَهْنَئِن دَهْوُلْ دَهْنَگُ گَاْيْدَوْه
بِهْ غَچَيْ دِزْبَوْوْي، هْيِنْج نَهْمَابْوْه
پْفَ لِهْ (ذَزْ) تَاْکَاْ، نَهْوَي لَوْا بْيِ
هْوْرَکْهَه مَبَوْوْه بَهْ دَزْ گَاَيْ خْوْي
(ذَزْ) وَخَوْنْ مَالْ نَهْ غَهْر يْهْک كْهْوْيْ
بَه كْونْهْ پَانِدَا غَاْسْهَرْدَه كْهْوْيَ
پْهْنَئِن بِیْشْیَانْ کَهْ بِنْ مَهْعَایْه
هْوُمْ (پَنْ بَهْ پْاْيْه) هْوُمْ (پَنْ بَهْ پْاْيْه)
بیانویی نوسنیم دوزی‌یه و بؤ خومن
نهوی تازاییه بلیتی: مین ناکنوم
برستین یه گی هاری یپتویه
وه كه زستان توفه و یه کرپوه به
نهم هوراو چونگه هور به خواردن
نه خواردن دواپی گیمان سپاردن
نهو ده خوارن ته میانه ده کا
دیاره یه دوستی نهو حاشا ده کا
یه کی زورداره و یه کی بؤ روزوه
پوزه یه ناوآ فینه و زور روزوه
هرچی به بهشی خوی نیازیه
نامنزا سئازی جه درای قازیه
کهس به خؤی نهالن سهینی دد یه
پوزگ باری گوناه له نه ست ذه گرم
چهقل كه فرسهت له مریشک نهینی
له پشتشا به پریز نهیانختیتی
نعلیه که خنکین فری نه درین
به ناجار ههیوموه به من نه یزین
نازانی سه گی چهقل کوز به هیه
نهوی به(وهیه) گؤری نهویه
گشت سه رتویشینی رؤیی نهزله
نیمه ده خاتنه سهر په محلل
له ولاشهوه پیم نهلیه: موثاری
کره، خواکردوه و نز گوناهکاری


dddd
بژ نهوا به دل بهندی خودایه
سهره زیر خاک و کرو یه ک و ایه
همه نوه هستیه که خوا نه انس
هیچ خه میان نیه، که بن کراست
دهستی که تر (کونستوم) له بهره
که دایینالین خه میان له بهره
همندیش خویان بژ مال نه کوژن
وهک (زرهو) خویتی خه لکی نه مزن
کاتانی دهستی مهرگ نه انجیریتی
هم موریان بهزور له زگ ده دیری‌تی
بژ دهولوم دنهوی که شیگیره تره
تا باری فورس بی، له لای خوشره
هم‌چه‌نیسافی نابه‌تاقوهو
روزینک نه بینی بیوه به فانه侯
مندل خویتی دایک نه مزره له زکا
که حاهه ده‌ری تاوله ده رنه کا
که چه نه‌کمی که (شه‌کر) نه خووا
تووشی عیللته تی (شه کری) ناکا، خوا
به تورکی (شه کر عیللته تی) هریه
دوکور نه‌زانت مدرنی که بیه؟
(شو کور) و ک (وهفت) که نابه دیده
هرچه بیه شه کر بمری شهیده
(شه کر عیللته تی) و شه کر قیلله تی
لیکی بسپریون (قفاو) و دالنیتی
نه‌گهر (به نجمه‌ر) ی تن‌شووش‌ه به‌منده
بهرد به‌اویه خلک، کاری تن‌گ‌ه‌نده
که شه‌رچی‌یو بک‌هی لی کؤل‌ان
داوی و باوی که‌یو ثک‌هی به قه‌لغان

نه‌گهر تن‌ئئشی درری بچی‌ی
به سوارن خوئیی خلکی ناری‌ی
نه‌وی ثاری چه‌شست لی زرودو واله
په‌ن‌ر هه‌ن‌گو‌نی لی ده‌دما تاله

هم‌هی به تن‌ی‌فدری دوو (حوقد) ساور
ح‌مجیئ نه‌نیته پن‌نی‌یاو باوی

مهم‌شوری گ‌هوره ناوه ده‌کشی
وردل‌ه کانم‌مان زیخه ثه‌نی‌شی

ماسی که زل‌بیو نه‌چئی پؤ‌دیریا
(نهزد‌ه‌یا) پش به زور بؤ (دوزم‌خ) بریا
ناو له جهیئ کوکا که زور بی‌ئینی
ره‌نگی نه‌گؤرئی و (زرورو) هه‌لی‌ئین

(زرورو) خوئیی پیس له لهش نه‌مزئی
(کوئله‌وهی‌یابه) که پیاو نه‌گوزئی

ناخ کوئله‌وهی‌یاب، داخ کوئله‌وهی‌یاب
جمه‌گی عاله‌مت سووتانند و هک که‌باب

له‌م گی‌ئی‌یهدا ده‌نگی باش باش‌ه
که له‌گوئیری‌شا پاوه و پلداوه‌ه
دهم مسئنه به دهم (قليانى) خواوه
گه بلیسه به میه هیلکت پرآوه

له کاری خواندا ورد مه بهرهوه
سر شور که، قروه، له دووری کرهوه

نه گینه هم توه (سوخره) کیش نه بی
به کاری (پیگار) ناوه که پرز نه بی

نه گهر بلیه من هونهر نه نویم
به کارزاتی خون (ممسنه) نه سینم

له پرظاقی خواند هم که ویه پینکار
نه وسپا نوه به توه که خانه زیر بار

(هارون الرشید) کاتی میسری گرته
وئه: بهم مولکه (فیرعون) خواهی گرده

له قینا دایسه دمسنت (قولیه رش)ین
سه پرکه که خوا مولکی خونی چوز نبه خشی

په‌مودانیاهان چاند، ثاوه دای بخشی
هاوریان پهی برده هیچ بؤی نهلی خشی

وئه: نه مسال خعلک (خوری) بجینی
ناوه نیشواتوه (چجلک)ی نامینی

ئهمه تئناگهین (حکمهالله)یه
ئیجه چیه یه قبریوه ههلیاه

(رجال الغرب)ی نه مسال (خووع) وایه
دستهی خوده سنهند، ناخاته کایه

وا چاکه، همه‌مو ناویکه بهنیشین
چاوه له گونه‌هی یه کتنر بیشین
هر آنها تریشته گرم‌های برووا
بزیه (دوم‌هولان) لیمان تسروراوه
دووم‌هولان ناوا دهم‌ل له کوله
به بین تئو ریشه ده دریچ، زوله
که چی برهوی زوره نهم‌نده
لده بر زولیه که وا په‌سنده
بی‌بازنانه که گیانا پراوه
نویزه بارانه پیش مویدی نه‌ماوه
نه‌ساس حوض بوبو نوه به بابی‌بابی
باریه نیره بوبو، چووب بز (وه‌هاپ)
من که منداشی شارم برخی بی
نه وپدوم بهو نه‌گه له خوانترسی بین
همر‌مه‌لولود چاکه که نام له خوزیه
به‌لام لوه بیشدا (که‌وا بخویه)
نه‌گه سه‌پرانی نهم‌رژی نه‌ساس
به دوو مه‌عاش بوم بی به مال
بن به‌موم که سیک همر سه‌راتیکه
تیکرا بینچ یا برخا له گم‌ه ناتیکه
چاپش نه‌خزنه‌وه به همه‌پرکیوه
چوزی‌کی‌یزانتش نه‌بین بوریوه
خوا نه‌ساس گه‌وره‌ی چاکی داوینی
قهوم به قدم‌ومی نهو خیر دینی
هنری که هنر نوره‌ی خوی دست کمیت
نه بینه سوی کمی بعضا سفر کمیت
که به‌ربو ووهه که بی‌ترس نه‌بین
نهم‌نده نخواه یک‌فا قورس نه‌بین
که قورس بوم ثیر دار راب ناگری
تغیه له ندها به سهره‌نگری
وا چاومان لیه نهو قی به‌سهره‌نات
که چی لهو زیاتره نه کهونه هدالات
میشی له هنگونه که پینی گیسنه بین
تا دینت میشی تر لینی شیت گیسنه بین
میوه نه گبهیو زگ نه‌یی‌مینه‌ن
تهم‌ن‌ب بیه پی‌واون رووز‌رده‌دینه
وا گوهوری دیسوان که‌توته بعار
لالو پال کهوتوون، مشکو مار په‌عار
ماری کمسیره که کهوته هماو
هیچ نامه‌ن نادا به زن و به پی‌واو
ده‌ماني زاری ماره، که ترباکه‌ه
پیستته به (تریاک) زور که‌س هللاکه
پشله‌بیور ویتی: نه‌مرم به‌ناوه
منوه مشکو‌چیو نهو زنوه پیره
نینسان و نالی‌ی چاوی ناترسین
هملی بز هم‌کوتو له هیچ تابرسین
خوا فرموموهی پیمه نه‌مانه‌تیمان
هانته خستماته سه‌ر که‌ژو چیوان
هیچ‌یان نه‌یان ویست (ئیز)یان لیه کرد
نه لولوه نینسان هات پری پیا کرد


دنیالٰ و هصره هیچ بارئ ناموستی
نابینے بیاونی زیور دیوانی پیش پیش بهستی
هیچگار نئونه ی که له دیوانی
نه گه به یکین، شیفتی و دیوانی
چونکه له پریک کلکنیان نه گیری
(بیمه و بیمه) پیان لیه و منده گیری
که وای دیوانیان له بهر دامالی
رویان نابینین بجننی هیچ مالیین
بهلام نه و خسی داسی سروشی چاکه
لمناو کریزیا و جهرا بینی باکه
نیلین (چهرخ) له سرر بارئ نامینی
نهمزین (گهداد) بیه، که شا بوا دویتین
سپنگی بهه وفا که مورچدهارد
پشیلی زیانگنار بهشی هر داره
نهم دوو چھووره بیا بیالا نیپ
مهمروانه نهوری که مسی لا نیپ
شیتان رویی کرده لای هور سرمهستی
دمو İkiست، دمو داسی نه بهستی
زوربانیش زورجرار مایهی زیانی
دمو داسی چاک خوششی زیانی
نه گه به هلوت کرد به وشکو به نهور
ناوی خزیت بنی، پاشای به حیرو بهر
کیسه‌ی باخمک و کاهش‌های همواران
خالی که پر که نه بی به یاران
دوو پیت له پیشه له (گردنی سه‌پان)
هم‌های ثامن، همواری ثامن
وهک خاک به ههیز به، بس هاوجنسی خزت
خاکیش نه‌بانه دایکی دل‌های زور بیوت
نه‌های مال خلک به زور نه‌سینتی
(گوره وشار) همواری له زک ده‌دیشین
(چوز) بس هفهای دیت، نه یدزن نه‌ییته
گور وایه و هک که، کلکو گویان که
نه‌واهی (کویتال) له خلک نه گوزرن
بین‌ه‌گو و کفنه شابسته گوزرن
تیستا دزینی بروو به هونهر
نارزان نهمه چوئن نه‌چیه‌سیر
دست‌هر که دستی لی همل‌هبرن
پوزنکیش نه‌بی دستی نه‌برن
کیش‌شنه به راست نه‌ماری قورتنانه
ئیستا به (قه‌بان، قه‌بانه)
یاخدوا نه‌واهی که (سنه‌گیان) سووهک
گوزبان گران بی به (مه‌نه موه‌که)

1. معنی نمونه‌که مه‌ماست له (من ریک) ایده.
نادان نه گهر بنو زورور دانا که وی
دانایی دانسا، هیچ داناک‌هی وی
دووکلله ناگر همچنمبه له زورره
نهو چاو دیشیئئ و نهام بزو چاو نووره
بروانه (بیز) به سهمر چیاوهوه
نهو (کچ) و نهام (روون) له سهرچیاوهوه
درکو دال که وان به سهمر دیراوه
قهری مراری بی تمه شکاره
که ری گول که پیش حوضتر نه که وی
بهسه قیممه‌مه حوضتر نانسهوی
مهروانه نهو که نمهمر (دونان)
(قعلاه ماردئی) کردنی به چوار نعان
گهره پچیک‌ه ناگلی دزان
که بوزیبان لیهات، له تنندور خزان
به‌ریست پاک بین، باگلره وچین
له سهمر شوین پاکی لیث بین به دوشمن
کهرویشک له خهودا چاوی نهیننی
که (دباردیت) له کرد توئن به قووچینن
نهوای کسه نامزنه گواهی ناپی‌تافاهوه
کاتینه کاکینی بنووه به فاقنهوه
معلی به‌ه‌مه‌مان گوهشینی نه‌خورئ
دی‌ندنیش گوهشینی دمرخوارد نه‌درئ
مهلاً مهربوروه جووبووه سمر داری
لليلکی نیبیری بیگا به باری
نی بیسته نه و لقهی خوی وا له سری
لبهندا بیری، عقهتی وای بیری
ریواه پپی وت: مهلاه سهرداری
نه لته بیری نه کوهیه خواری
مهلا لته نهیست، سا نه و بیریپوو
نهه له گهله لقادا سهرنگری بیوو
که کوهته خواری، وتی نهه پیاوه
له غهیب نه زانیه، (وعلی) نهواوه
رای کرد، جووب پپی وت: که رامهت داری
توه که زانیت مین نهه کوهه خواری
نهیتهت نهیشزانت که مین کهی نه مهمر
توخوا پپیم بیلی لته بهرط مهمر
وتی: عومری توه پیست بلیم جهنده
به سی بای زگی نهو کوهه بهنده
منیش بهوانهی که (کربزن) نه کهن
نعلیم: لقی زیر خذتان نهه پرن
میللهت داریکه که سریه داره
چون لق و پژیی نهشکه نهو داره
دهستی داد زوزیان نمخته خواری
کهچی عار نانین به کهپنی جاری
وا چاکه به داخ نیشانهیان کهه
که عاربان نهنا، پوهانهیان کهه

***
نهو شویته کهو وا بره لته نادان
دانا، ناجاره دمرچی لته ناویان
که زانیت زوردار که توونه سمر کار
پآ مل کچ که، پآ کوچ که به ناجار
سی تیره همیه که هونهرهمندن
لزلی خواو انده، هنر سی په سومندن
یه کی زاهیده خوی ریگاکار نهکا
دورهم عالیمه دورسی کار نهکا
سیهم به خشنده که فریادرسه
هنر نهوه کدوه پژ بیکس کسه
نهو دووانته که لکیان همیر به زوبانه
که لکی به خشنده ناته، پژ گیانه
پیشین په سندی خواه په روود گار
که رهم کاریبه نه پهیپینه کار
زور کمسی و حشی تنند لوو سوهنده
به دمسنده بوز نهبن به بنده
که کؤی کهیت به و پیش شیوه
نامسن دامآوه به پاریپیوه
که له پری خوادا به دل پیبه خشیه
کردگار گونای نه ویش نته خشیه
ناو که تیونویتی نیسان نه شکی‌تین
зор جاریش نه‌بی ییاو نه‌خنکی‌تین
ناگر که چیش‌تی بت‌ؤ نه‌کولی‌تین
خوئت نه‌باریژی، دمست نه‌سووتی‌تین
هم‌نامه‌ی همه‌وا گیان نه‌ژینی‌تین
زستان بی‌بیر‌گی بی، روخت همه‌لینی‌تین
خاک خوارده مه‌نی پیده گیمین‌تین
به‌هم‌رتنایروو‌خا‌ملت نه‌شکی‌تین
تیب‌مه‌لهم جواره دروست کراوین
هوره‌یه که له خوری‌ی، خزی بهشه داوین
ناوو خاک مه‌نی‌ه و هیمین‌ی داوه
باوا، ناگر توندن‌یو و ییزد هب‌تاوه
با کبوت‌ه که‌له، شهوور نامینی‌تین
ناته‌ش مه‌زاجی‌شی پیاو نه‌سووتی‌تین
کهم که‌س هدمین‌ی که‌وا لهم‌چواره
به‌نه‌ندا‌زه‌دی‌تین‌بی‌لیم به‌شداره
زؤری واه‌ه‌یه‌ب‌ه‌ب ب‌ا، بای‌ی‌ه
خزی ب‌هرز نه‌بین‌یو په‌ر‌بای‌یه
نهم‌نه‌فه‌ماتی‌ه‌ه‌ه‌م‌موی‌بای‌ه
چاک‌ه و خرای‌ه، دادی خوای‌ه‌ه
نه‌گه‌ر کرگ‌دگار گوه‌یه‌ه له من‌ه‌گرت
هر چی چاک‌ه بیو، بز خزوم هده‌ل‌ه‌گرت

😊😊😊
سه گی به وقابه (زیر) نه کرین
پشیله زیانگار، کلکی نه بزن
به (لباب) دانی ماره لده کیشان
دیکی به دلی دو همدی پرزن
(قوله رهش) نه یدهنه به به کونه ره
ثنیجاله (حروعم) پیش ده لین: وره
گاجووت له (گیزری) فهرمان ثبه ستن
به (کال بهه) توند، دمی ثبه ستن
به دخووه که له گه مگلدا بهوعیه
که کريوو زیام رگی بهوعیه
به ناگر سه‌هول دروست نه کری
که چی هیچ به رگه نه اگر ناگری
له عیلم و فه ندنا شفیقین باوو زن
هر بؤ ثوهیه یه کتیر بکورزن
نه لی فه نک یهک رههنده تره
ناهیز کام پرمبا کوشنده تره
شهرمان له راستین ثمه نهزانه
پیتر بزوی بلین: نهفرهی شهرمانه
نهانهه همووی خواستی خوابیه
به ثیستیگای خوی ثینوی ثینسان یابیه
له که‌سسی بی‌بهنی پی‌شی‌مان می‌مبه
له خوای لامده، بی‌نی‌مان می‌مبه
به‌هیوای بی‌زیت، دلت خوش‌ش نه‌بی‌ن
به‌نای‌ومیدی رنه‌ست بی‌ش نه‌بی‌ن
که به ره‌نژه شان پاره‌ت په‌یدا کرد
به‌فرزندی نادی‌ه‌رو ده‌ست و برد
به‌لام‌له (ها)‌پی‌به‌ه (هوو)‌پی‌نه‌روا
بهم‌های‌وهووهی‌هی، رنه‌نی‌نه‌چین به‌با
نه‌وهووهی‌هی‌چاوم‌ه‌ی له‌مایی‌خمل‌هک
بی‌هرو، سی‌ه، و‌ه‌ک‌داری‌په‌ل‌هک
قی‌راعت‌ه‌دی‌ن‌ی‌ی‌ی‌د‌ه‌ما‌ه‌ند‌ث‌ه‌کا
تئماغ‌ب‌هدند‌ث‌ی‌ب‌پ‌ی‌به‌‌ه‌نه‌کا
که به‌ترس‌و‌له‌روز‌نه‌یب‌دزی‌ش‌هوئی
رؤز‌دل‌له‌مسی‌، لی‌ت‌دی‌رن‌نه‌ک‌هوئی‌ن
تور‌بی‌ان‌ن‌نه‌گ‌ه‌ر‌مالت‌نبدزن
جمه‌ند‌پ‌ی‌ت‌ن‌ی‌س‌هوئی‌پ‌ی‌ب‌ده‌زمن
دی‌اره‌که‌خمل‌کی‌ش‌مایی‌خوش‌ن‌ه‌هوئی
کم‌ن‌ر‌پ‌ی‌ب‌ید‌ای‌ک‌ر‌د‌، به‌‌ع‌ن‌تو‌ن‌اک‌هوئی‌ن
ث‌نای‌ن‌ی‌ی‌س‌ی‌ل‌س‌لام‌ن‌نه‌گ‌ه‌ر‌ب‌ژانی
ب‌ه‌ت‌ا‌س‌م‌و‌د‌ه‌ی‌ب‌پ‌م‌ر‌دی‌ج‌ه‌مان
ل‌ه‌ر‌ب‌ی‌ه‌له‌ی‌ل‌اد‌م‌ه‌س‌هوئین‌ن‌ک‌هوئی
پ‌ی‌ت‌م‌ه‌ه‌ل‌ه‌ن‌گ‌ه‌ر‌، ل‌ه‌ب‌ر‌ن‌ک‌هوئی
‌هو‌ک‌ر‌د‌ه‌د‌ی‌ا‌، د‌ه‌ر‌و‌ا‌ن‌ه‌د‌ور‌ان‌ه
ل‌ه‌ه‌م‌و‌و‌ل‌ا‌ب‌ی‌ه‌س‌هر‌ش‌ه‌ر‌ن‌ا‌ن‌ه
نه گره به بی‌نان هَدکردمان نه‌بو
که س به‌سر به‌شی که‌سا نه‌دچوو
بلام‌ناتخ باوکمان که نه گه‌نمی خوارد
خَزیشی‌دی‌در‌کرا به‌ه‌نام‌سی‌سارد
رَماهی‌ب‌هو تِرسه‌له‌دووی‌نان‌شَقین
شَهق‌تی‌ه‌لدان‌به‌دخُل‌وق‌شَقین
دل تاوین‌های پی‌اخوا نه‌مانویتی
زمنگ بگری جلالی جهالانامینی
خوش رابودن، به دلی پاکه
نه‌وا دل‌پاکه، به پاکه چاکه
هم‌مو دوماهی دونیات دمس که‌وی
خوش‌شی نابینی که دل نسمره‌وی
چه‌ند خوش‌ه‌ه له‌گه‌ل جهال برادمری
بین کینه‌و بین‌غم، پیاو به‌سهر بدری
دوماهت که‌زور بزو سهر نه‌شیوتی
پایی که‌یف‌نه‌کم له‌لات نامینی
من‌چه‌ند‌هنده‌د نالتوش‌م دست‌که‌نیت
به‌په‌لیاکان‌وه‌په‌خوم‌له‌نه‌که‌م‌نیت
بین‌خهویش‌ره‌ی‌نیشته‌ای به‌ستم
تاشوتی‌کهوت‌ده‌چکو‌له‌ده‌ستم
ئیستا‌نه‌مه‌به‌شون‌م‌من‌ده‌نه‌گه‌ری
چونکو‌قانی‌بم‌به‌وش‌کو‌ neh_ri
ئهمامه‌وا‌ئت‌گه‌دی‌ئاگه‌دیان
نادم‌مه‌له‌دروی‌مال‌سهر‌گه‌ریان
خوزه‌لکیشانه‌و‌دلخوش‌ی‌به‌زور
که‌م‌ده‌سالتی‌کردی‌به‌حقال‌خوزر
ئیستا‌که‌نه‌بخوم‌زه‌می‌(گصورگ)‌ییه
کئ‌نه‌لی‌بپش‌ه‌ره‌ب‌زور‌گی‌یه
به‌لام‌نه‌مل‌نه‌ه‌ه‌ه‌به‌خوا‌پیداوا
به‌شون‌م‌مالا‌خوز‌نخخ‌ه‌نات‌ن‌ه‌نوروا
(بناوان) شل بی‌ناین، ناولای لی‌نُه‌رُوا
پیش (قطار) شل بین نه که می‌یابد، دوا
سره مالا که بای لی بهترینه‌وه
نویژه جمع‌امیدت نه برچه‌وه
که وی‌تان پی‌ستان وا به‌هلال‌داه
خملک تبی نه‌روزه‌ی فرهو هم‌لداه
بی‌نِه‌ودی که خزی کوپه و نابوده
داوو دورمانی عی‌تار بین سووده
نه و شویته‌ی که‌وا وی‌تان (خهم‌بیزه)
که لی‌نه‌می‌زه، به‌کسر به‌حیره
مهم‌روانن نهمه پی‌شه‌ی که‌ریه
مؤدهی نهم دوره‌ی چاولی‌که‌ریه
باکو ته‌میزه‌ی چون‌گرَو بی‌نهرُکه
نه و تشرکه له لای فلی‌سو و نهرُکه
نهو دملیه‌ی که مدن‌دروووتم پاکه
جلم جل‌کن بی‌نیو دراوگ پاکه
فوژ‌م‌هی میله‌کی‌یو لی‌ادی‌دراو
بی‌د، داکه‌نده‌ن بی‌نی، وه‌که، بی‌بِن‌پاکه
مامله‌ی نهم باه‌شه بی‌باخ‌هوانه
خوا بُنگای لی‌هو جی‌نی دز، زِندان‌ه
مال‌ی‌ی دزی‌ستی تُوز بی‌زئارد‌وه
نه‌زان‌ره‌ی به‌لای، خمل‌کی‌سارد‌وه
دوایپی که دور که‌موت په‌نه‌ان ناکری
ده‌هؤلو زور‌نای بُن‌لی نه‌درنی
کوریخای بهدست که‌سی نادری
همیشه دستی له دست هملبری
کار به‌دست نه‌گهر له تؤ بترسی
دیاره ناراسته، خوا لینی شه‌پرسی

خوی بیت و که‌سی کرده‌وهی راست بی
له کس‌هاترسی سه‌دجار باز‌خواست بی
به‌دینی و خودبین هم‌ردووهی ناسزان
له لای خواوا به‌نده شایسته‌ی جهزان

پین خاوس بهو نه‌ک پنارت ته‌نگ بی
پین زن بهو نوه‌ک له مالتا جه‌نگ بی

قهرز‌هی که هرحچند واده‌ت مه‌حشر بی
درؤ‌مه‌که با تیغت له سه‌ر بی

که هروات بی‌رنین‌سی‌درت شؤمر نه‌بنی
(جوئنروی) پین لنارا، هره‌روا (تنور) نه‌بنی

دینال‌ه به‌باره‌ی نآبری‌چه‌سی‌هر
زستان‌ه‌ته‌تاوو به‌ه‌هاوین‌سی‌پر

همول‌نده‌دی، روانیت‌وا لیب‌وینی‌ت‌و
نه‌بی‌بیچ‌ینی، تابیدرووی‌ت‌و

چاوت‌له‌وه‌ی به‌تؤ‌بیده‌ی به‌خملک
نه‌وه‌ک‌چاوله‌ی‌هدر، به‌نه‌ره‌ک و به‌هن‌ک‌له‌ک

که‌به‌س‌هردی‌خوئت‌نارامی‌ی‌بی
نه‌بن‌بی‌فره‌زی‌خملک‌لای‌قازی‌بی

箌箌箌
نهوی (به کویوره) له پیاوچاک نهودی
وه که شیبانان شاخه لی نه رودی
تنهالچو مهبه، مهبه به سهرقه
نه نینته (ته بهق) بیتی، مهلی (سه دقه)

له ناو که شیدی حاجیا، خاج دورچووب
له زیر خورق داد، مرقم گویی لی برو
نهو (قمل مندهره) ی نازاده سهره
نه گهر نهو نیت، تن بیلی و مره

زاری پیاوکوزه که گنورا هم ون گوین
هیچ تالیک نابی، به تالی شیرین
گهلی جار تالی به دورمان شه که
به دورمان له دست درفه، دوپوره له که

همرهی که نازه هنیه سهر کاری
نه شاره زایه لیی مه گهر جاری
کاتئی پوخت برو، بؤ جاری دوایی
زور نیش نهینی به شاره زایی

بهلام تن پهره له رووی کار لابه
پیش همر مورو شتی (نهیت) چیابه

که حوسنی خولئو نیهت برو لای پیاو
همر نهو له بیبی به پیاوی ته و او

هاوار پیماوته بهاریکی قورسه
که ونیه سه رشان لی خوئت پرسه

نای (وردم دومیاز) چهند سه نازاده
وه که (هوهما) وایه، دایم دل شاده
له کرده‌وهی خوا سدرم سوزر ماه‌
مخلوق‌هی قزاقی خسته ندم ناوه

ماری دانان‌وهی زمستان بپی‌مزه
به هاوین‌نیش گیان‌دادار بگآه‌مزه

(دووپیسکی) هینا کوری ری بی‌حیها
بی‌قری‌بی‌رو به خه‌لکه‌وه به‌ا

هنهند پن ونه وک زمروه‌واله

هیچ که‌س نازاننی بپچی عه‌وداله

یه کیکی‌نی تیمان زونگ‌گه سوزر ری‌ه
زاوی چزوه‌که‌ی ناکری کووره‌ه

هنگ نچی به قی، هنگن‌ین کامک نه‌گری
که پیشیده‌وه دای، ندو بی‌خوی شه‌مری

گورگی سدرس‌ره، به گه‌رو گوره
لله‌ه‌هو شویتی مینی مدره

سه‌گ بی‌بیش‌له، پیش‌له بی‌م‌شک
یه کرتی‌نی ناوی وک مار دووپیشک

نی‌مانه‌ه‌همروو یوه کن‌ببه‌ه ک
هم‌چه‌ی نهلووی دوژ‌منی به‌که

(هارووت‌و) (مارووت‌و) فریش‌ه‌ی بالان
که‌وته‌نی ناو نیمه‌، نیست‌ه‌یش له‌چئالان

وی‌هی گور‌گوه مسر زؤرداره هم‌زار
خوین نه‌مزی و نهم دم به‌ه‌وار

نه‌وهی به‌ک کلکوه بی‌وه‌ه، کوه‌ه

هم‌به‌ی زونانه‌، ههم باره‌وه
که هاتی دوعای بهد یه دوزمن کهی
بنی بلی: یاخوا یه رگیز تنی نه گهی
تینی گهی یه سهنت هینده ستمه
بلی: حبه یوانته، هیشتنکو کهمه
نه گهی فربوی شهیتان نه یواهی
همور باومرمان نه گرد خواه، خواهی
تنیمان نه گاتینی بانگ ناکیته خواه
کوردنی نم خواره، به (خوئی) نئیلین (خوا)
چاوبرسی همره که جهنهتم وایه
(هل من مزید) ی دایم نه دواهی
بنوانت (بنوانت) شل بی، چوگن گرفته
شاغتاژن وابن یکاره کهه مفتینه
باغ بهره لبی بن همر کهس یؤخزیه
کهمووینه دوریک کهوا بخزیه
ثنینه گهی یا باریز راوه گریه
ثنینه گهی یا باریز راوه گریه
سهری تهماعت بتری سهرداری
که مالی خهلک خواره شورهمزاری
که له گهله مردووه نهچه سهرقه رهان
باومر به مردن نه کهی به گریان
له گهله هاتیوه له بیرت نهچین
نه گهره وابش نهبین دنیا تینک نهچین
نیلین گوندوزه به رنگ ناتازره
هم، تری چاکه، نامی نه چیزره
شورتی به شجاعتی چه‌قهوه‌نه‌گرن
جاری له پیشدا به خیوی‌نه‌برن
کاشفی پژ پرایش نه‌مه پرایه
نیماتاناسپرایه، دایزان نه‌نامه
نیهو به‌رهسهی به که‌سدا نایه
گور لهو‌نه یه‌پیشه کایه
ژستن به‌خوری مهر‌نه‌برنه‌ه
به‌هاره‌هات مهری‌تر نه‌کرنه‌ه
تا (شماره‌زور)م به دسته‌وهی‌ه
هم‌میشه (کاری)م به ریسته‌وهی‌ه
نیهوی به‌ره‌نجی شان دس‌نه‌که‌ه
هم‌مویی دخمه‌نی به که‌یفی‌شهوی‌ه
نام‌نین: شه‌رایی‌مفته به‌خوماره
نیازان خوماره‌ده‌دی قوم‌ماره
شهمی‌ران‌ثنی‌عنی‌له‌ری به‌ردودوه
قوم‌ماره‌هین‌د لا شیرین کردووه
له‌و شویته‌ده‌نشت تایه‌وه‌ه‌هسته‌ه
ریه‌نیش و کاری‌تر نه‌بسته‌ه
واستیش‌نشه‌وی‌پژکه‌ر) نه‌زهی‌ر، نه‌زهی‌ر، نه‌زهی‌ر، نه‌زهی‌ر، نه‌زهی‌ر
ناو لع نوزه‌لدا که روانوهو پاکه
لئ کمکی نمختا (گما) به شیاکه

زمیر پاوا پاکی تهیز و هک گهوه‌ر
هاوری‌شی به لدع کهی خسته سهر

خواستی خوا وایه، که زمیر محردن خوا
به جاوا‌روآی بهد تهفره نه خوا

بعله دورناخا نه‌وهی رخش کاره
قوراشی سبی لع کهی تیاداره

ناع هور که سانه‌ی که چاک نه گؤرون
بیزیان ناه‌نین، شاپسته‌ی گؤرون

نه کاری عققهوه نه دیرایه‌ته
(شیاطین النس و الجن) تایه‌ته

ووما نانگری پی‌فار خراینن۸
لی گگل چاکاندا چیه نه قینه

شیتان لع راستی چوار چاکمان لادا
نیمه‌یش چوارچاکمان بگهن بخلادا

با بس لع کهی شیتان سهرکهین
تژیکیش لع ناو خملکا سهرکهین

عیش‌ره‌یت بزانت جاریکه و نه جار
نه که‌ המעنة خوتنان، نه که‌رونی زر بار

(بهراته) و قابی کراوه‌تهوه
بهراتی نوجات نورسراوه‌تهوه

هور هینده نه‌وهی بلنی منیش ههم
هم‌موار کاریکت به‌دنی بهروهم

نه گینه به‌گهی گرانتی ناگرین
جاویش گرانه، بین کفن نمیرین
چوارده پنجم (هوشمنگ) داینواه
که له خزرینه (کهیانی) دا ماهو
بهندی نهولی به دوزوبانه
به دوزوبسانی و هنتنه ویرانه
جاران نهوانه زوباتیان نهبرین
نیمه نهوانه به پاره نه کرین
فیته دوزوبا دوست له دمست نهدا
نه دوزبونه له گرته دمست له دمست نهدا
سین کره‌دهوی بهد کوتوه ناو به شهش
باوک براو دوست، زوو نهدا به شهش
به دعه‌دهیو درؤو قین لینک هملگرتن
بهمه‌ بهنیای خوشی هملگرتن
(مهدد) یکی گه‌وره که هاته رلعی کار
ماکینه‌ درؤی به نه‌خشه‌ کار
نه‌گه‌ر نه‌ مهرده نیه‌ته‌چاک به
بهمه‌ بهنیای خوا دلی‌ پاک به
هینای رلعی‌رلعی به‌کی‌کردن‌وه
دیاره‌ گه‌ر‌وه‌ زوو لین‌ بردن‌وه
نیتر درؤزنه له کژل‌ نه‌کهوئ
نمی‌سا قیمه‌ته دوست‌ ددرده‌که‌ه
به‌هوئ دوسته‌وه کار‌ نه‌چینه‌سه
خوا فه‌رومومه‌تی: (شپاره‌هم فی الامر)
گیتی له سهر هیچ باری ناوهستی
چزن نه بیم دانا پشتی پین به سرتی
پاک هدلدر خری و هدلده سیتهوه
ناباک نه پیشهکوه ناحه ویتهوه

هندیده كه دؤستی جاهو نیقلن
تا له (مهسته) دای چهت پژ نه مالن
له گهل لیکه وتی برزای پرایه
هاتیهو کایه، همره نهو سهودایه

خوزگه پیتشی ررووم چهرمی (گا) دهدوبو
تهمیرق بونوهوم لهلاد (باج) دهدوبو
پژ چهرمه سری رزوه به کیش نه بوم
له هموش شویثی همراه پیش نه بوم

بهلام قور به سهر نهو که کسی وايه
نهم رژالته مشارگی لهدوايه

نای پژ نابنکی کهسبی ره نجی شان
سره نازاده تر له شاهی جهان

نهمهنه همرهی فهرمانی خوايه
کوا دسه‌هلانه به‌ندهی تیدايه

دور‌ای قهره، عقلی تیا گومه
(زیبان له‌هم اعمال‌ههم)

هندیده نه یهوده له مه‌جیسان نه
هندهکیش نواوی له ناوا ناوان پین
هارنیت بی ناو، نای چیت پی کردن
و هک ماسی ناوه چه گت رهش کردن
ناقصی وا چلهی تویشمان برده سنار
چله چوار نهوعه، یه کیکیئن به تنر

جاران چین مالی باوهشبان ببو
ئیستا دورمانی نوئیش همرزان ببو

همموت کاریکمان یو دمبئ ناسان
میرد توو مهردهی نه بی همراسان

خؤشی و تهئگانه نامین تاسه
پنهنیکمان همه که یکه پنجه

با تالی و خوشی هسه بلئی نهرو
نهوه ک به زویان، به دل و برخوا

که لیمیه (اق بال) پنهنیکی تایه
و وی گیری به خؤشی (لاب ق) ایه

له قورتنیشدا فه روومودهی خؤایه
راسه تهئگانه خؤشی له دوایه

چند خؤشی نیسه والدین بی
بووون و نهبوون لای کاریکه نابی

بمختیاری پیاو، دلی یه غمه
با خملک هسر بلئین داتایی کممه
که خرابه‌ت دی و مواده‌ت کرده
ناوی خرابه‌ت له سهر خوزت بار کرده
به چاکه جهات خراب بهی‌توه
به‌هو گروهوی پی‌دبه‌هی‌توه
به‌ه، بژ دوستی نه کوهی‌توه دووت
(اوه‌هین الیوتوت، بیست‌النکیوتوت)
و هه که شیره‌ه‌چو به تینی‌گری
دوایی ناپیکی پوشش پی‌نبردی
به شینی‌ی بی شوین بزر ناکهی
زوو ماندوو ثمب، نه‌گره توند راکهوی
ته‌ه‌ها بژ چاکه بهده‌استویرد به
دوده‌ستی دلی درشت و ورد به
به‌ه ته‌بی‌یری دوستی کار بهره‌سهر
خوا فه‌روموه‌ه‌تی (شآورهم فی الام)
کذونه پوشانیش به که‌هم‌مه‌زانه
قلیم، که‌لیمی‌تیدا به‌نهانه
زیوه‌ری دن‌هاه‌ر بژ‌زن چاکه
مهد‌رد له نارایش دوروتو بژ‌باکه
وا‌چاوت لیه‌ه که کزچی خیل‌ه
ناوی چاک له شوین خوزت به جی‌بیله
توخوا ناپایشان دیوڵه‌ت و مالت
له‌گه‌لتنا تابی، هاوار به مالت
گوناهه که‌تنه که وفی‌داره
له‌ناو‌گوزری‌شدا هاوده‌مه‌ه و یاره
چاره‌ی رزگاری رنگ زمین، بی‌پایی نه خوش به نان و ماسته
پیامی باین‌روزان به‌به‌روزهای لیثات
کنار داده‌نشده په‌شیمانو مات
تا خازه‌ی کو کاو خزمه تکار نابیکا‌بی پوییکی نه‌وی که تهم‌ماشای کا
پیاو هیوا‌دار به نه‌وه ک ناهومید
چون نه‌زیت نه‌گیز هیوا بپری‌لیت
هیاوه به‌هیاوه‌ها نهنگ‌انه‌ها ده‌گری
که به‌هیوا به‌هیوا به‌هرت دم‌بری
پناوریت بین که نه‌هم خودایه
دیوانه روز نهجرو جهژایه لیه‌ی
زوردار که تیستا له خوا ناترسی
(می‌نه‌مووکه) گنر دی نیه نه‌هپرسی
نه‌وسایه‌هاوار باره‌ی بیو ناکا
پنگ‌بایش‌نیه که همستی و راکا
لووتوی له بی‌ردی (نه‌لحه‌د) نه‌کوه‌ی
هم‌وسای زورداری نه‌وسایا توپری
جا نه‌گسر نه‌نسان کردووهی چاک بی
لیوه‌نشا بی باتک گنری رووناک بی
به‌هر عه‌فرو وی‌قاتیه‌بی‌نرزان نه‌کوه‌ی
چیگیا به‌هبه‌شته‌ی نه‌چی‌نه‌وی
به (مازوم) له دست چووبو سه‌رمایه
نه‌ویست به (سیچک) بی‌هوا کایه
قهر ز نه‌پیده‌یت‌هوه، نابزپ‌هوا
(به‌رتی) جی‌گی‌ای قهرز ناگریته‌هوه
سهد چاکه بک‌هی له گم‌ه‌نای‌عاوا
خه دل‌ت شکاند نه‌پیدا به ناوا
به قنی دوزمن دوست له دست‌ه مه‌ده
دوو کس حوق پیزه‌هو به‌گؤ دوو‌سده‌ده
تابه چاوه‌خوتو چشتن‌نیبینی
مهم‌که ورده‌سهم‌ری‌گهای به‌دبینی
له‌سهر کاری چاک‌هه‌رگیز مه‌وسته
بیو (توله) پدلی، بعل‌به‌بسته
خه دل‌ت شکاند خیرت پین‌نابزیر
خه شوشه‌هت شکاند پینه‌ناگری
هی‌واشی ثمبی‌ئیز (توئر) نه‌حوم‌لیئینی
(سرچ)ی ی‌توند قابی خوی ثه‌تیئینی
بیو (درویته‌ئی‌بید (په‌ریز)‌ئت‌باک‌بین
بهلام‌لای گهوژه‌زوبانت‌چاک‌بین
قسه‌له پین‌شدا لیک نه‌دریجمه‌وه
له‌ده‌دم‌ت‌پراز‌ناگ‌مریت‌هبه‌وه
ده‌ست‌بیو‌ته‌نگانه‌نیبین‌به‌به‌برژین
زوبانت‌سهرت‌نها‌به‌به‌بیرین
خوا هخیبیاری داوه‌ته‌ده‌ست‌خوتو
نه‌گه‌ر‌خوتو چاک‌بین عالهم‌چاک‌بینت‌بیوت

***
نَهَوَی دَهراَم‌هَد، نَهُب‌هشیتهَو
نِزوی چاکِه‌ی لَی نَه‌هشیتهَو
خوا (قَه‌ناعه‌ت)‌ی دا به بِه‌نده خوی
روعی جهان نَه‌یِن به مِلک‌و مال نَه‌ی
نَه‌گه‌ر قَه‌ناعه‌ت چاوا تَیر نَه‌ی کا
کویر‌وءوری و خَم‌سَری تَی دَه‌کا
خَوْش رابورَدن، نَهندروستیه
که بادش‌ا بی و له‌نزیر(جِه‌ی) دا بی
نَه‌بی به خَوْشی له‌گه‌ل کِن‌دا بی
تال‌همشت ساگه قَه‌دِری بُزان‌ه
نَه‌خَوْش بی لَه لَات دِن‌ا زیندَان
نا دَمنگت هَب‌‌ه‌ب‌ه‌ دَمنگت درنِز بِن
نَه‌ک‌ له پَر‌لوزی رینت سَره‌ولینی بِن
که له دی‌نادا بَوِم نَه‌ک چِی‌تَه‌ تَه‌مشت
گَواه‌بِه به خِرَت ثَم‌‌بِه‌به‌ به‌ه‌مشت
به چِه دَن‌زَانی که خَوْت به‌ه‌مشت
نَه‌بِنَم چِه‌شِنی تَه‌رِقِه‌ی چِه‌شیت
له (پَاپا) و شیخ‌ان به‌ه‌شَیان نَه‌ک‌ری
عَه‌قیدبِه عَسَری، نَه‌و تَانَهی بَری
(نَبره بِیدوَش‌ه) بَوَ مِرَید بَاول بَوو
چِی بِکه‌ی‌؟ نَه‌و دَوره‌، مَؤدخی تَوَاول بَوو
که نَه‌و لَه پَیِنتی خُوْیا نَهوَستَی
نَه‌م خَم‌لمه دَمِی خُوِی بَونِج نَهوَستَی
ناو هر شویندیکی گرفت ناوه‌دانه‌ه
زوردار لع دینگک دانیش ویرانه‌
خوزمان دووی پیاوی زوردار نه که‌وین
هوروا نه‌وانین مخلوقوقی نه‌وین
هر‌چی په‌یبدا که‌نی نه‌ییاو نه‌ییخو
نه‌وسایه‌ه‌نهاوی‌نی به‌ه‌م‌ه‌ر خو‌ا
خوابتش شه‌ف‌ه‌ر‌موئی: کرده‌خوزتانه‌
ت‌ہ‌ن‌ه‌ا پیاوی‌ک‌ه، هیتاوی‌ت‌ه‌ا‌
ه‌او‌جن‌ه‌ی‌خوزتان کوست، مالتان په‌برد
به‌س‌ه‌ر‌خ‌وزتانان فیوو زالتان کرد
جاک‌ه‌و خرابه‌ی‌خوزتان نه‌وانین
ه‌ه‌م‌ره بیان‌ل‌ه‌ین ک‌ه‌ب‌ار‌گ‌ر‌ان‌
له‌ن‌او‌خوزتانان‌ن‌ه‌گ‌ه‌ر برآ بن
دل‌سوزی‌ی‌ه‌ک‌ه‌ی‌س‌ه‌ب‌ه‌ر‌ا بن
هیچ‌ک‌س‌سی‌پستان‌ن‌ا‌دا‌له‌ن‌ه‌ر‌زی
تینجا‌ن‌ه‌ک‌ه‌وه‌نه‌زی په‌ی‌رگ‌ه‌ی‌س‌ه‌ب‌ر‌ه‌رژی
نه‌لین‌چ‌وار‌په‌ی‌زهوی‌شی‌ه‌ر‌که‌ول‌نه‌ک‌ه‌ن
تیوه‌ک‌ه‌شی‌هن‌بوژ‌پیش‌ه‌هد‌ه‌د‌ه‌ک‌ن‌؟
له‌رپی‌ی‌خزمان‌ه‌تی‌گ‌ه‌ل‌ک‌ها‌م‌سر‌ه‌ر‌ون
وه‌ک‌شی‌ه‌ری‌به‌یدای‌ز‌ور‌س‌ه‌ر‌مان‌ک‌ه‌م‌ون
تیوه‌دوو‌چ‌ه‌ش‌تانان‌ب‌ئ‌س‌ه‌ر‌ن‌راوی‌
ی‌ه‌ک‌ی‌ب‌ی‌ل‌اوو‌ی‌ه‌ک‌ی‌ک‌ل‌اوو‌
نه‌گ‌ه‌ری‌ب‌ی‌ل‌اوو‌بن‌ن‌ه‌ن‌ان‌ک‌هو‌ن‌به‌ی‌
ک‌ل‌اوو‌بن‌م‌ه‌ل‌ک‌ه‌ی‌له‌س‌ه‌ر‌مان‌ن‌ن‌نی‌
سهوو زیرک‌ه‌ک‌وطن‌به‌د‌م‌س‌ت‌خوزتانه‌
خویندن‌و‌ج‌ه‌ه‌ل‌ری‌گ‌ه‌ای‌ن‌م‌دوی‌ن‌ه‌
هننديکی و هعن که به زینده خو
به خمیال نهبه حوکمدادی شهو

هر نهبنی نیوی عومریان به خمیال
خوش رانه دویون به مقویم و حال

نهوانتی که شوین پاره نه کهون
بهو مهراقهو شهو بخت خوون

لولابش نهبنی که کریکاری
پارهی نهوروزهی وهر گرت ثیواری

خوراکی کری به خیرنوه به ییی
دستی ماندوهه له سهر سکی تیبر

لهم دیابهدها گوزرمان وای
کی نهلهی؟ گیبی ثاسودیدی تیایه؟

کیی نه کهنوه به (جهوال) و (هؤزی)
نازانن بیویان تابریته گژو

کردو کوکشیان هرمووی تهابه
نهوله له گهیلیان نمچی گوناهه

نهولمه هرمووی وا له پیش چاوه
نینسان له (نیپیان) دروست کرآوه

نه گژوه نه برایه به فهرامشی
بنژ کوکردنوه کین تیده کوشه؟

نیلین نیپهبه هممه فهرموموه
بهسهنه بهی به گویدا جووه

بنژ دنیای بنژ و همانه نامره
بنژ نولاش، نه مره ره له بهرنه گری

فهرامشیه جیهان پانیه گری
کین باوه ده کا بهیانی نمهبره
خوا لَهَزِه تُیکی وَای داوِه به زیَن
leh لَهَامان خؤشِه، کهرو کُورُیِش بِین
brسَری و نه خؤش و ماندوی شهوُشُوَر
زیان هَه خؤشُه هوُتا سیْبَوی گُؤُور
نیادَم هچَی یه یه کِتُرْ تاکا
ویِلن به یه ریگای خرَاب و چَاکا
همه کَه سه پیشی خؤشُه لَه لا پاشه
leh ناو خؤمانندا (دهوهن به ناشه)
پی‌نکی وَامان نهدیوه توهو
سرُک وُننی وَی بَِووه شیوهو
هیچ که س رابهِری که س پُهَند تاکا
چونِکو ناباننبن به ریی روووتاکا
هرچی رؤزیکی بهر کوهون بَز خؤشُه بَوو
خؤشُه خوارُدی و هزار هَه یئو کوهُری بَوو
هیِچگار که (تهموین) سنگی مهْدک جِبوو
باِیَع به گَراده و نهالی (لهَک) بَوو
مِه گُه راوُسِنی نُهودی خوئیدِه‌وار
پی بِگهِن نهوان بِکوهُنِه سْوَر کَار
گووُسکِن بِهدن لَه تِئِر نه خؤرانِه
نه گینه تیئَسنا هَه به خؤرانِه
نَه وَب شُرمِه وَا نهِمِه کَرِد دویئَن
leh ناو میلِه تَدَا چوُن چاَو هَدلِدیئین
نَهِلین چاَو به چاو نه که ویئِوُه
مِه گُه (بیِه شِرهف) تُه‌یریق بِئِئِوُه
ئیمِهیش لَه نَووسِن نابی ماندوو بِین
دهستی وِیسکَهُو سووژنی پِیلاِئین

***
هرچی که پشتی به بنددهی خوا بهست
خوا بهو بهندیه نه بخاو بهیکا پهست
پژ هموو کاریک هیوات به خوا بی
نمه سا ناترسنی که خؤت نه تئوه
کاریوا همیه که خزت نه نئوه
زور پیست ناخوشه بیؤت پئئاکه وئ
دواپی نمبینی نه گه بیؤت نه نهبو
هرچی که هه تیبوو له کیست نه جوو
زور چاریش چشئی که نؤ نانوه
خیریکی زؤرئت لی چئئگ نه کهؤ
(تخبوا شیتا) خییری له دوابیه
(تکره‌ها شیتا) خییری تیادایبیه
که سیک نمبینی جوئی لی ناکهی
dواپی سوپاسی نه کهی به چاکهی
کهوابی نؤ خؤت نئیهنت پاک بی
نمه سا نئؤدست نه بیئ بیؤت چاک بی
له هیچ پیشکدا بهدلی مه که
له کاری گامدا سدرچلی مه که
ذوبنی شیری خاوته له دم دئ
که رئ نازانی چؤن نه کهیته دئ
که رئ هملاگر چه بیوه شیتی
نه ک شانو قولی پی به نئینی
ههنگ که همه گولو میوه نهشی
به مزین مایه ههنگوین نه کیشی
چزو که‌ی زاری تالسی تیداینه
ههنگوییش وا خوا فهموری شیفایه
نهمه نمونه‌ی حالی دینایه
شیرینی تالسی همر له‌گمه‌لدایه
ناده‌می‌زادیش زورتاری واینه
هر چاک‌هیکیايان بعیذی له‌دواپایه
ههنگ بؤیه ناوا به چاکه نه‌بری
که پینوی دای، نهور خزیشی نهمری
کاوشگی بهد کاریش و که نه پوایه
که پینوی دای خوئی بمردایه
مار تالسی نه‌دید و وزن‌نی نیه
شير نه‌مان نه‌دوا پیشه‌ی مهردیبه
بهلام دوبوشکو ههنده له ثینس
له‌به‌ره قین‌نیه، ببیوه به خوویان
نه‌لین که شه‌سیان خرابیان نه‌کا
خیرا! شه‌سیان، هیشتر له‌دوامان ناکا
ناایزو خوایندو كه له‌گه‌ل به‌دکار
له جیک خرابیه، چاکه بکاته کار
(سه علی) قطرمویه، که خروطیکی بود
که همه پیش‌هوا، دورنگی‌بند
و امنیت نبود که یا پایی نداد
هیتند قلبی (قلب) بیش نایل‌کا به سه‌سال

به‌دشمار هلی‌شیگی بگیری‌تره
دی‌سال نادان‌ه، تا‌گاه پی‌تره

(خهواسی حروف) هندهکی واکه
نوع سرپیکی مه‌عنوینی تایه

نادان، به‌دندهدب، گورگ، نهم سیانه
که قابلیت کردن، دی‌سال خیزانه

نه ویرش که (مهرده) (درهم) نه به خشی
(کوره) کاریکه، به (مهرگ) تنبل خشی

ال نه‌ماننه‌هو سیحهت غنی‌مه‌ت
بخشین فرسنه‌تو خواستن مه‌زدله‌ت

که دل نازاری خویست لپه‌بر بین
نایلی دلی کهست لی ویزی بین

روی‌ریالی خواو به‌هنده
ک مازی زوهاک، لسزه شان به‌هنده

له نانی (دونان) سندان نه‌باره
چوارنان به، ووه کوو (قلعه مرداره)

نشابه تندیوره (کووهشک) نه‌ماوه
به‌باپی‌باپی سواری که‌ب‌باوه
ووزیفهو مقام، به یاوا نه گورئی
پانگی (شورش)یه، که ناوا نه گورئی
همچنین بیشتر نهوه (به و) نهدا
گوزهیش چی تیابی، نهوه نورنهدا
دئیا وهک پالهی چایخانه وایه
نؤ، نه خویته وهو هی کهت له دوایه
نه پاله بهی نؤنچات تیا خواردوه
همزار مستندی له تؤ شاردلوه
پاره (به کهمه) زوو نه کینهوه
که به خشیت نهوسا له مینتهوه
چاوبرسی هنیا بیین تیر ناخوا
چاوتر بین خمه، که نایخته دوا
دلنیا به له گدول ناوه له چاکا
نؤنی دؤست نهیکا، برا بوت ناکا
که له گدول دوزمن لینک تاشکرا بروی
باوه پر به مه کری بکهی تیبدا چروی
دؤستی نادانو دوزمنی دانان
پیسانگوروه له ریگا بانان
دؤستی نادانت، وکه همله وری
نگاگه لی نهپی (دز)ت له سهره
همچنی هملدنسی سیاسته وانه
به دهست خملکوه، بیل چهند ناسانه
(دیو) جاریک (گورچی) خویی کمتوه چنگ
(گوپنله)یه، ناوی ناو بیزنهگ
خوا به قوربانی‌های دانش‌آموخته
که‌چی گاجوتویی، تیهو گیلاوه
گواهی گاجوتوییک حیوي سوار نهبرن
(سی به گیاپی) مان چوزن به چوار نهبرن؟

من (گایپیکم) بندی رای کرد له دست
نه می‌جزن به کی (تحومی) خسته
سنده قوربان حفیق‌نام‌های ویتنی
نگاری جوهن به‌نام گایپه نهبرنیتی

خون من تیر گذشته قوربانیم پژوهات
چیم لهوی خیزی که تووه له (سیرات)
نه گره تز مالی خملک خواردبی
ناراوه سنه، گایپه قوربان ناردبی

من که حقیقی خوزم به کس نه به خشم
خوا پیم نابه‌خشم به تز به خشم

به دزی نه‌همه‌نه‌همدی به معلوم
ناوی خوزت ناوی فاسقی می‌حوروه

مردول‌شور پاره‌ی خوزی ورنه گرئی
به چی له گنردا مردول لیی نه‌درئی
(که‌وا)ی نیوداشت که له به‌رد
خمه‌ی تازه‌تر به‌زوله به‌رد

 handset پرفه‌پز
ریوی تنه‌باز بیو به فاق رو
نامدردی به‌همراه واقع واقع رو

دولت کیش کتیک که گیرا نه تسن
که ویشکی که نه نوی چاو ناقووچینی
که پاک‌کرده در خوی نه خمینی

که می‌دارد دندگی خوشی بی خوشی
قوله ییییی نسمن هیشتا بی هوشه

نهم سیفه‌ام به یی‌ی‌اولیش ایبه
هرچی نی‌یییی به‌شکی‌کی نی‌یی

هنرده‌کم‌ها هه‌تی‌ناه که نی‌توونه داو
شانازی نه که نه‌که به یاوه به داو

شا به سوهانی خزیان نازان
پیش خو نابینن، هنده به‌زر نه‌روان

لمه‌گیل تینی گیرا تغییه به دلله‌ک
شاخی لیه نهوی وک مانگا به‌له‌ک

که رگیاریش بیو دیس‌ان وه ک جارا‌ن
شه‌ییی‌ی، نبه‌ی دیوه‌وه نه بارا‌ن

بین‌ددم له‌سپر حالی‌ه نامی‌نه
دوم‌ده‌ته دنباسمه‌ره‌مه‌شویی‌نه

بتین لات که‌مه، نتهم خوه‌ته
هه‌ره‌نه‌نه‌عوه‌نه، ییاو بینی رو‌وه‌نه‌شه
بیان نه‌ی باره‌ی که‌چی‌هه‌ناوه
نه‌وه به کوردی (گورگه‌زی‌ی) ناوه
هر بیچووه گور گی، نه‌ودهمه بزێ
رۆڵه لە به‌ه‌ری دایک به‌دژێ
گورگ سالی جاری م‌ور‌نه‌فریتن
بێ‌نادەم دایم خۆ‌ین ش‌ە‌رژێتێن
لای ثیم‌ه‌ک کوشن‌تین په‌ه‌که‌هون‌ه‌ر
گورگیش پژ گیسکن خوین‌یه هده‌ر
توووریی و ش‌ە‌ری (رە‌م‌ه‌ه‌زان) باوه
به نای ناوبا‌وا (سە‌ف‌ەر) به‌دێناوه
هه‌ر به‌ه ک‌فوماش‌ه‌و قیم‌ه‌تیان جیایه
هه‌ر سه‌ریانیک‌ه‌و دوو‌ه‌وای تاییاوه
بە‌ه‌ه‌ه‌قه‌قاویتش ناڵ‌ینئی‌نشان
خویان لە ش‌ه‌سەلی نه‌وان نازانت
نه‌وان‌ه‌ی که‌وا مونکی‌ری باین
ئین‌ش‌ه‌للە هیچ‌چ‌ه‌ن ش‌ه‌قاویت ناین
جور‌جه‌ل‌ه سەری لە هیچ‌ه‌ک دەرچوو
که‌چی به‌ه‌ده‌ن‌دوک تۆ‌یک‌لێک بە‌ربوو
بە‌ه‌ئین‌تست‌ریان وت: باوکی تژ کیه
وتنی: ره‌س‌ه‌ه‌نی دایک‌س‌م پێ‌س‌ه
ئین‌تست داری بژ (نه‌م‌رود) کی‌ش‌اوه
لە بەه‌ر نه‌وی‌ه‌یه تژۆی براواه
لیم‌ه‌ه وک ش‌ه‌ی‌نان نه‌که‌وینه به‌ئین
تاغری جه‌ه‌ن‌ه‌ه‌م بژ‌ه‌ا که‌ خۆ‌ش‌ه‌ن نه‌که‌ین

***
همرکسی که‌یونه‌ی ناو نئم جهانه‌ی
نه‌ستیره‌ی به‌اختی لئ ناسمانه‌ی
نه‌یاده‌ی به‌یاده‌ی نه‌ستیره‌ی گونه‌ه
هم‌چنی خوا به‌خشی نئو خاو‌نه‌دنه‌شه
نه‌یوده‌ی نه‌ستیره‌ی سپسی و بئم‌فه‌ه
دانای دنباس بیت‌ه، هن‌ناگری‌ه‌ه
خوا دنباس بیز که‌یف هیتیا بئرهم
کئی توانایی‌ی بَلی: منیش‌ه‌یم؟
به‌دبه‌خت‌نه‌یوده‌ی که به‌عطاقی خوئی
نه‌رواخ بئر‌یدا، که چئی نالرو بئیز
جاران که شاریک‌قاداش‌ی نهم‌رد
شایان حاوالینه‌ی رئئشی باز نه‌کرد
به‌از به‌نهم‌ما‌ئر کیدا بی‌شتایاهو
نه‌یوده‌ی ملایک‌بیوو، نه‌برایاهو
سای‌چی بکه‌یم نه‌گه‌رم من لئوئی نه‌بیووم
به‌بؤنی که‌باب، باز نه‌یوده‌ی دوم‌م
نه‌یچان‌که‌رو که‌وا شاهیم دست‌نئه‌کهوت
به‌کاری دیوان دلم‌نئه‌سرموهت
نئم به‌خه‌فتینه‌یه‌ی سهرگنادایی‌ه‌ی
dه‌س کئی نه‌کهوئی؟ خودادایی‌ه
په کئی به‌نه‌سپسین‌بیووه به داماد
په کئی نشجرو بیووه به کف‌هجره‌ه
هم‌چنی به‌ه‌هم‌موی‌ی نه‌بریتوه
چاک‌په‌ی به‌وی‌پیاو نه‌میئینه‌وه
خوزگه بهوانه‌ی که له هیچ ناگهان
له (دار العالم) و (حقوق) بیت‌نگه‌ن
زنجیری خیره‌د ناخدنه ثعسزتو
همچه‌ر هات نعلین: لیخوره، برو
خواردنی بی‌غمه، خوی‌ی بین پرخه
گلی‌یی نیه له دورو جهرخه
خواش زورتر نهوان نه‌دوزیته‌وه
به دل‌ی نهوان نه‌بوزیچه‌وه
به شانسیکی و نه‌یاب‌برپیوه
نآزاننه پماره بکات‌ه کون‌وه؟
سا نازای بلی: نمه بنزج وایه؟
نمه‌ی بینی شه‌ق و زله‌ی چندد تایه
خوا ب (لا یسال) وا دهمی به‌ستویین
به‌کی دوووه و پرسين خستویین
کوهابووه، وه‌هوو وتمان، نآزانمه
بی‌ دورو سه‌ری، رو‌حوتی گیانمه
لهم دنوی‌هدا مه‌چه‌ور کن‌زیر
بوز خووت هلالزی، رو‌حوت له‌گه‌ریز
نامنه نه نیجه‌ی دنیان‌نجمه‌یه
هیچ کس نازانن‌زینی تا که‌یه؟
گایینک که کهونه ناوا چشتوکالی
گُنوان گاگهال تپووه دمائنی
هندی گوت: (کاورا گالت وی گویژه)
رانو رو گوی قرچبو بسریزه
خوانئم گیتییه هموا داناوه
تیماقکار زور جار رئی لئی گوژاوه
دولهمت که زور بیو خیرزیی تیایه
تیاهت (طغیان) لئه نیستیگناه
گه نجی بادناوو دهلا دهستوشار
بژ (خسوهو) بوونه تیلی گوژروو شار
میهمه نه سیمی عیباریش واوو
هه میشه لئه رئی پاره شهیدا بیوو
نهو له سیمرو هموو نه تایه چال
نهی ندوزیوه وی نیبوو اوهوو دال
تیالین (نیسهکندور) لئه (شامزور) مرد
بابایی لئه گهال بیو خزمته تی نه کردد
نه گه نجی بژ گنجی بابا بگخوريم
رهنگه گه نبیکی بدنمین بیته پرچم
نهو بچاکره لهوئی که به زور
لئه نؤی پستیتم نه پشیمه گژور
پیاو که له چیگاهی نزم هملته‌گذووت
هم‌لود سی‌سی‌ووه به لووت و پزرووت
به‌لام له چنبو بهرزن له کهوت‌ه خواریز
سه‌رو گوئی‌لکی نه‌شکی به جاریز

هر لیر وم دیوه، درستی سرسره
هینده دم گه‌رمه، گولله‌نده‌بره
له گه‌نه‌نه‌گنه‌ی نه‌ پیاو‌یان دی
پلاوخوره‌کان نه‌بینه مودده‌عی

نه‌وانت‌ه‌ی کو‌وا ومفا نزاوان
ده‌وو نایین‌ی بیلیم: چنسان‌ان
خوزگه‌زن دامنه‌ی خه‌لاقی بواهه
بی‌ه ناواج‌ه‌وناهی پیاو‌یا بایبه

نه‌وسا نه‌وانت‌ه که نه‌ناسران
له کوه‌مه‌لی پیاو ده‌ره‌هاوی‌ریزان

جهندی که سویندی سی‌ت‌ه‌لااق باو بورو
نه‌ند‌ی سی‌نه‌رده له گیره‌ان نابوو

نیست‌سی‌سی‌سی‌ده فرپ‌دروه
سوئندی شه‌ره‌لو ناموس‌‌له‌ ناوه

شره‌ف له نه‌شراه که ورگیراوه
هین‌دیان کارکرد (فیک‌هی) سوواوه
نه ی نه گهراتنی چه فه نه ژانی
به (ته بار) تان لیه تاسمانان
یا خز به جهژی قووهی کاره با
پادویان به میام بو گیتی نهبا
نهم (فهمدل فیله) که لکی ناگری
به شهر به (فهمی) برمیتان نه مری
نه گهر راست نه کهن چشتنی بینته ناو
نه فغی عاله مسی تیبداین تهواو
نه میموزو گیاندار له ناویردنی
هه میموزو بوهولی زگ تیرکردنی
هرچی که نه ی بی چاره نه کری
برسیدته کهس بهر گهی ناگری
سائه کر نازان چشتنی بینته دی
بیادم ثیر بری خواردن بوژی
نه سانه شهر ره بهدا مبی
نهم خلکه تیکرا وک برا دبی
نامه وی چاری مدردن بکری
مغریگ نهیب دینا نهمنده ناگری
نهوی که خواردن به عیب نه ژانی
نآزایه هم چکا روزی په نانی
بهلان نه گهر بیو خواردن نه مینی
کون اییش هو دوو کهس له شوینی
نؤکره ری دیوان، هینده شیرینه
چژؤوی جوزیزای لاء، شانی هنگوینه
چهند خوشه بلین: موشیر، یا وزیر
لای واپه (هوما)ی بؤ هاتوته گیر
(میمی) موشیرو (یا) وزیر (می)به
سهر مسی (شیر) و (وزر) پیش نه میه
نازانگین مه سنیه تا، بالاتره
له گه لیبان خست داخی زؤر تره
پیاوی سهد زتیری دا به کوروه کهی
وتی بؤ نهوهی شتی تیله گهی
کوره بارهی هملگرت لای وزیری چوو
که (سهد نه عزومی) سولتان سهیم بوو
وتی: وا نه مه بؤ تز همانیه
تؤم بهم پارهیه موسه حق دیوه
وتی: تی ناگه! چؤن هفئی منه
نه م قسیهة تؤبیه روبنیه
وتی: کمیاوز له سهدر نه عزومیه
چواری کوشت و تؤه هاتیه چینی نهوان
وتی: رست نه کهی کارگم له پیشه
به لام ثارهزویی بهرژی به کیشه
بیایدهم تیخیان له سهر راکهرون
پؤ سهدر نه عزومی خونیان ناگرن
پشیله رزگار بوو له دهست تیروزهن
وتی: (مشک) و زیر کمندوی پیرهزن
عاشق که به شهو تاله کار نمی‌کند
که نازی زوری دی پیزار نمی‌کند
(چه قل قل) که زوری بسی به درودا
ددمه سیماه نعیم و برخی نه‌روها
خواردنی به تام که زورت لی خوارد
نیمنی نفست که لیه همان‌بودار
تنینا بارده، همه‌ناکو زور بی
تیر نهازی، هر چند به شهو و شور بی
به‌لام پارده زور، زوریان به‌لاهه
(دم) قم‌مار به کاو، چاوا لدواره
زور که مخاوند خیری نمی‌گردد
پژ می‌رودی تازه دزی شه‌مینین
یاخند کورانی نه که چونه دم‌دعا
یووه‌ی به‌رسست مه‌حاکمه‌مه نه‌روها
نه‌گذر خوا بیدا توئی بیده بیه خلک
پژ هر میوه (دنیا) پروت ثبیب به کلک
چند خوزه له گال هنرده له نه حجاب
دلیکی ساف و دم‌ریبه‌که بباج
به فران به فران خوئی لی تیر کهی
به تامه تامه دوژمانت کویر کهی
که رات بژ ریکه‌وت دنیا به‌هم‌شته
رخت‌ه لی نه‌وجهی کهی‌فاله گشه
چهوله کی (میوه) یا نهمرنه نه میشیزن
که روا (تری) یا به ری نه چئرژ
که چی میوه که یا با وکی که پیر بیو
کاتیب وک زایی به ریان زووبه و زوو
هیچ نالیئن نهم بیWrمان خواردووه
تیئی دیابمیان بو خملک ناردووه
نهمه عادتی چهرخی دهورانه
به یئی یئد یئی یئیدا میوانه
دیابه دوو میوان لیکیان خوئش نایه
به چاواوتهنگیه، که شهوپ یایه
نه گوه خواععفیلی داینیج چاوتیری
له گوه خوشنت که وتیه چاودیری
به ہروآیا ہویا یهوتی ہواکر
نه وسا یهبطی (گنؤی هوئیر) ت برد
نه گینه یهنتا یهمری یهدمختی
لہم چهبانهدا یکرو سهوسختی
نه مانہ زؤر جار پیشن دراوه
به په ہر یئ ویماع نهینرواوه
به لام تؤ باشی لیک بو یئدروه
جاوهست له چاوی خوئش پکریوه
نه وسا دیبیئی چئند خوئش جئهان
تیکلیی و دوستی له گوه همموان
همندی که نیشی نابجا نه که
به‌وحه نمختون که حاشا‌نه که‌ن
وا تیگه‌ی اشتون که که‌س ناويرهه
کرده‌وه که‌یان لسه‌هر بی‌میره‌ن
نآزانن ل‌ه‌گ‌ه‌ل بی‌پان سرزا
دوست‌ی سه‌سرفره‌نه‌داد به‌ن‌رزا
نام‌ین ماست‌نیه به لیلا که دی‌ار بی‌ن
پی‌داار ناب‌پن دنگی‌ی نه‌مار بی‌ن
به‌هم‌پِنگ‌ه خویان ته‌فره‌پی‌ه نمختون
ن‌تَوَور (و سیر) دی‌ارن به قرقره‌وه‌بوژن
که‌ره‌یشک که نه‌نوی‌چاوی نه‌یننی
که‌دی‌اریدی‌ت لی‌کرد چاوا به‌قوچینن
لای‌وایه که‌ه‌نرو‌چاوی‌خوی‌لک‌کننا
چاوا‌قوچوا‌خ‌مدن‌که‌ی‌نه‌بی‌ب‌ه‌په‌نا
خلم‌که‌نی‌ی‌به‌نه‌هنان‌نه‌دوزن‌ن‌وه
کاغ‌ه‌زی‌سِب‌پی‌نه‌خویت‌ن‌وه
(جاه) نه‌لیُ‌به‌شکیم به‌لام‌نه‌زره‌یم
چاک‌ه‌و‌خراپه‌ده‌وه‌سه‌ر ره‌یم
خوا‌ره‌ی‌رل‌راست‌لن‌ه‌که‌س‌نه‌گوزری‌ن
برام) به‌گ‌ه‌و‌ری‌خوی‌خسته‌گوزری‌ن

***
کیسه‌ی نه‌ماع و مه‌عیشه هدردود
که هر چیت دمکه‌وت، تن‌تاخی زرو
نه‌بیان نه‌دیر و نه‌بیان نه‌شیوه
چگا نامینی شهوئی بو شیوه
چاره نهوه‌ته که بهره بهره
نه‌ماع لا‌به‌ره و خواردن دریای‌ره
نه‌وسا دل و له به پاکی و چاکی
نه‌مینی‌هو و له خهم به‌پاکی
هور چیت له خملک سهند به ناروزایی
ترس و له‌زیکه بو رؤی ذوایی
ژولمو زور له پیر کهس ناجی‌ته‌هه
نه‌بین به دووشک نه‌دا یته‌هه
نه‌میشای حالی خشکت که به روانت
چشته‌کان برده‌چه‌ند لات گرانه
تن‌یش به ناب‌دهد چشته بستینی
dl نه‌مین‌مه به که دل نه‌شنکینی
gونه به ناوا‌توبه ده‌شوره
به‌لام (حق‌الناس) خواشش لی‌ناب‌وره‌ر
هه‌ی هوا‌ارا له پیش‌چاومانه نه‌مرین
هین‌ده سه‌‌نه‌ند به‌گویی لی‌نادرین
کاتیک‌ه نه‌ژاتین که عزاره‌ال‌هات
به‌به‌شیمانی نامینی‌نه‌جات
پیک‌های دوام، یه کج هی خوشی
نه دیه تر زاری خفه‌ت نه نوشی
یه کپیک‌یان ناوی زهره‌خنه‌هیه
نه دیه، زاری خنه، و که زار قنه‌دهیه

گریپانیش هم‌ها لنه دوو چشنا دین
نه نگانه، کانی ناشین دینه‌ری
دووومیان شادی و وسیلی عزیزان
خوشی‌یه کی وایه نه تخته غربان

نه‌مانه هیچیان (باپایه) یان نیه
که زرو بسه‌رجون کلیکیان چیه؟

به خوشی‌یه ناسر دلیه‌سته، بهسته
رئی رهزا بگردد، به‌پرده موهسته
نپسیا که که ویه رئی عشقی مهولا
تاَیلو شیرینیت، به‌کسأنه له‌ل
نه‌گنگره نه ویشْن له لاگرانه
دهان‌واپسی دوزست به ههل‌بزانه
دوزسی یه ک دل‌و یه ک زبان چاکه
به‌هو پیاو له خووی به‌دکار به‌بی‌بیکه

دوو چشْت له گهل یه ک هم‌لکریان نابین
(ناماع) و (حورمه‌ت) هره‌چنگن لای شا باین
وانه‌هی پیاوی‌ی کونه‌ی، دوره‌ی له رووت
پیش‌یه تماکار به پره‌ی نابووت

********
که نه روانته رنگی نه به‌هر
رآی‌شکه‌ی گیاه گول به له نجاوبر
و از دیچه خیال، جهان تا سحر
(باغی نیر‌مِه) و بین که‌له‌بره

نازانی چهره‌خی دوران به‌هر
نور ناوار ره‌نگه، بین نعمت‌باره

هندتَوی قیامی له گُه‌ل خسته کار
نه سوزه دیلن، نه شهوتی گول‌زار

به‌هارو سهبران دلی بین غمه‌بیه
که دل غمگین بین، همچنین بین که‌مه

چارهای دل‌خوشیش کهِم تهماییه
بین تامه له ذات سهبران و یا پراخ

نازادی تاریک ی پنی پوِنَکیه
زهویقی (فَله‌ندور) له بی‌پاکیه

رووناکی دَر که‌وه تاریک نامیتیه
که هدُتار نهم، سیپر تاوْنیتیه

نهم رؤُژو شهو به‌ندی به‌هدانه
دُوای تاریکی شهو رؤُژی ربخانه

رؤُژی‌شن شیواه، لیه‌ات تاواهیه
نؤْش و زیش له گُه‌ل یه ک به‌مردوانیه
دوو کس که دلیان له یه ک زوبر بین
وایان لی مه که که سیان شیگیر بین
چونگو نهوانه که داشت بوونهوه
وا له تؤز ده که نی بچنی کونهوه
چوار کس به چوار خووه بهستن و بین دهس
نه مل و نه زان، تاکس و بین که س
چوار خروبیش هره یب اپن دبی بنی بیبایک
دل و دستی پاک، کرده برده چاک
نهوی بن دوستی بنی یپیب نه گرهی
تا دمئر دوستی وای تایه تمری
نهوی له دوستی به ییانو تونر بوو
کاتیکی زانی دوزمانی زور بوو
که دوستت له گهل دوزمنت مهلس
به دوو رئی تایب تؤز قیرت مهلس
نه گره دوستت بین بنی تاشتیته
اینی گرهی مهلی له لام گرانه
خوشه گه گه زانیت دوستی ناباکه
با بن دوزمن بین، همر بنو نهو چاکه
ناوهل پیاله، نهواله خشوره
بنی کاسهو کیسهش مهندبورو زوره
که سفره و خوانه هاته سمر (دؤکولیو)
کهس له دهارگاهه تاینیه نه ملیو
بعلام که (کهباب) بووه به بابیله
تینی نه وروزیه، روته و بابیله
دوستت به (جهفا) نهبین به دوزمن
چاکه، خرابه دوردینی لنه بین
ئیمه له چورهشت دروست کراوین
له خاکو بادو ناگرو ناوین

نهو چوره، له گهلیه کدا هماننکه
کی دلیئ نیسان پهی جوزری چاکه
شوکری خوا بکه ی رؤزیت زباد نهبین

سپه(ه) همیشه رنج به باد نهبین

چوره چست یو چوره کس نمیته نامه دردی
بزو عالم، (کیبر) و بزو مالدار (رزدی)

(رووهبهمالاراوی) بزنو بیئ نابروو
نادان که (درزی) لا بوهوه به خوو

چوره ناویان بؤیه له چوره کس ناوه
لبهه چردهوئی لیزان رووی داووه

(چرووهک) که خوشیشی له مالی ناوخوا
به خیل(ک) که هیچی لئ نادا به خوا

(سخی) که نه یخواه نه بیشیداته خعلک
بزو خژو و ناسیاو، بوئی نهبین به کوهک

(به خشنده) همموئی نوهشیتهوه

نهوهی په نه برئ، نمهیتهوه

به خشنده هر ایرانی هر گیز تیانا
بزو دوزمنیش هر سهخیریتیه
نگه‌گر هاتی خوی بکی‌بی به‌سپرگداده
له ماله‌گه‌موره خوژلی به‌سپرگرار
نهمه‌بز‌گه‌موری‌سخن‌خی بیژراواه
به‌س هسر چروو کداه هسر خاک بیژراواه
خزم‌همت بز مهردبو شهفه‌قات بز وردان
هام‌پراپی ده‌روپیش، بیدنه‌گ بز نادان
نه‌نبه‌به عیلم‌و ن‌مخلق‌بنازه
ده‌وله‌ته نه‌گبته‌له‌خوای مه‌خواه‌ه
که‌زاهیت دؤست‌و خویشانت نه‌هله
هم‌موه کارپیک نه‌وسا به‌س‌هله
هرچی‌دل خوشن‌کا‌نه‌یخهن‌مه‌به‌دان
خاک به‌س هسر‌پاره‌که‌نه‌یکه‌ن‌نه‌نه‌ن
نه‌فس‌و‌ژن‌به‌جویت‌به‌س‌مرت‌زالت‌ه
نه‌ویان‌دووی‌شک‌و‌نه‌و‌زور‌ده‌وال‌ه
(تیغ)‌پرست‌گوی‌و‌(زره)‌قات‌عه‌ت
به‌خشن‌(که‌مه‌ند)‌و‌(سکروت)‌سما‌مه‌ت
که‌به‌ره‌نجی‌شان‌دس‌نت‌نه‌که‌وه‌ی
روز‌خور‌چی‌نه‌که‌ی،‌نای‌خه‌ی‌نه‌شه‌وه‌ی
به‌لام‌که‌ره‌نچت‌له‌گهل‌سمیرت‌نیش‌ای
نای‌خه‌ی‌مه‌گه‌سرت‌نیش‌ای
نیستی‌نگا توپی‌بان که‌ده‌ب‌ده‌دواه‌ه
با‌وَر‌ب‌ب‌فهر‌مووده‌دی‌خوای‌ه
نَهُوَهۡی که نَهُوَهۡی ناب‌ه‌جوی نَهَوۡه کا
پَتَکَه خَوی نِه‌رو بَه باش تی بَگَا
نَهُو*هَه تَیلَت گَه‌باند که نَهَوۡه‌سَنده
نَه شَنِل لَه سَهَری نَهَویا نَهَوَه‌سَنده
خَوی نَهُو هَانَوَه گَویی لِنِه‌گَرۢتَی
تَسَب‌یپِرۢو ثَنَتَر بَه کَ‌سَرۢتَی
کَسَی پَیِلَهۡی دَوَسَتی لَتَی نَهۡو کَرَد
تَسَب‌یپِرۢو مَه کَه هَه‌رو دَمَسوَرَد
تأَکَوی لَه جَوایی نَهۡوی تَر نَهۡوی
ثنَجَا نَه‌توانی حوکَمی خَوی بَدَی
(سَهَلَه‌م) فَنَلیکه مَال بَه دَمَقَل ثَنَبَن
ثَنَلْنِن شَشَرِعیه، دَسَسَتی پَی نَهَبرن
جَسَرده‌ی‌ی کَه‌وا بَه نَاهَشَکَرَا
هَیِچ نَه‌بن غَوضَهۡی مَه‌ردی‌ی نُهِدا‌یه
بَه‌لَام بَه نَاهَوی شَشَرِعه‌و (رَی‌ا)
تَرابُووی شَشَرِعی دِیانُتِه نَه‌با
شَبَی رَوزَکه‌کی وَامان لَه بَی‌ر بَی
دَسَسَمان لَه چَاکَه بَی‌مَه مَهِر گَی‌ر بَی
نَهَو (چَاکَه) چَاکَه بَؤت دِیانِیه گَی‌ر
پَه‌نَدی پِپَاوا پَیر پَه‌سَنده لَای زَرَر
جَاران نَه‌گُه‌ران بَژ‌پِپَاوا رَبَشَدَار
نِسَتُا وا پِرْچ نَبَووی رَبَش بَوو بَه عَار
بیاوه ناوه چخاچ مه‌خنه سهر کار
قوج نوه‌شینتی دواپی وک گای هار
له پیشدا به تاو تزپ‌ره وک تیر
زووه داده‌مالیئ وهک گوله بهار گیر
خوا چژزو نهدا به (زمورده‌زیره)
هم‌تو نوه‌هنیئ ماری که سیره
به دنکه جونیئ، گوئی دریئ نه‌زمرئ
له خوشکی خویشئ و خویشئ نه‌په‌رئ
که‌ز دز، مه‌نی جوزی ژو بیئی
ترپیئ نه‌وه و زیانی خیه‌ی
نه‌ینیئ که خوایش رووه له‌ماتیه
وای‌زانی مشتهی ناو هه‌ماتیه‌یه
من نه‌لیئ بوزی خوا نه‌مه‌ه نه‌کا
عااقل له جی‌زی زه‌مانه‌بگا
دبیره که دهوران (نبله‌ه) په‌رسیه
وشیارو دانی روهی لوه نوشوسیه
که‌واته له شوین سه‌ریزی مه‌مره
دهست به کلاوه‌خویه‌وه بگره
(بادشاوه (گه‌دا) وهک یهک یه‌چنجه گوزر
گه‌دا بارسووه کوه شا که‌له کی زور
نه‌وه ناه‌ره‌ه بژ تپ‌ه مانی
سه‌رژئی خاک به یهک نه‌زاری

✿✿✿✿✿
نهوی راده کازوو همه‌لهنه‌گوئی
نهوی له‌سرخوز به‌روا ناکوهی
به‌کی‌ئ تادرنگ‌نه‌نه‌قه‌و‌ته‌ری
به‌گه‌لوقه‌نه‌ویست پینشکوهی
که تژن‌توانی له (بان) بازی‌ره‌ی
خانه‌و‌خان چیه‌قه‌توویته سمری
له‌زتی نیمه‌مت کسی‌نه‌یزانی
که دامازن‌بویی‌نه‌پژ‌پاروونانی
نه‌گینه‌قه‌قه‌هات‌له‌بادی‌هوا
به‌فنیزی‌ئ دستی‌بژ‌نما
ژوری‌په‌نه‌وه‌ماکینه‌دهوران
که په‌کیکی (قال) پنچه‌مه‌بیدان
به‌داری‌به‌رهی‌هاتی‌سه‌ر‌که‌وهی
دستی‌تونده‌گرره‌نه‌وه‌وه‌بک‌هوی
چیشته‌گه‌هرم‌په‌، راوه‌سته‌مه‌یخز
بنا‌نه‌لته‌ده‌مه‌سووتا‌باهو‌که‌ره‌ی
پارووه‌په‌هل‌په‌هل بیوت قروت‌نادرئ
که له (ابن) گه‌ره‌هاری‌ناکره‌ی
(نان) له‌یئ‌گه‌یه‌چاری‌به‌ه‌نامه
(نام) له‌ین‌گه‌یه‌ده‌رمانی‌جاوه
هم‌ندی‌خواردنی‌چاوی‌له‌ده‌اویه
له‌قوره‌قه‌قه‌گیره‌نه‌وه‌له‌خوا‌یه
چاکه زوو له بر خملک نمچیته‌و
قیینه خواب‌ه، هم‌ه نابرپیت‌ه‌وه
تزقینه‌بری خعلقت گرته دل
نمقوینه بزو جهرگ نمه بی به چقل

همیشه دلت خه فتبار نه‌بی
خواردننت له لاله زه‌هر ی مار نه‌بی
وا چاکه که قین له دل دهراوی
نه وسایه خویشت نه‌زانته پیاوی

به دلیکی خوش نه‌نویت و نه‌خوی
شوه به‌دودوه نانالینی به‌ی
نه‌گه، پادشاى جه‌وه‌اه‌پژوش بین
به مروی به فیدای دلیکی خوش بین

دلخوشی به راست هر به خوادیه
خوا نه‌یدا، نابی به بایه،
زور له‌گه‌ل حورکمی چاره‌نووس ناکری
به به‌ی خواسیتی خوا، هیچ سه‌رنگ‌گری

هن‌دنیکی‌وا ههن خزیچ‌ان تاسان
سربه‌گیچمه‌ن، که‌وتو که‌ساسن
چهله‌که که نووست له (لانه‌ی) شهوا
هم‌دوو قاچی خوی‌نه‌کاته ههم‌وا

نامان روه‌خا، له‌نی نه‌یگری‌هوه
که‌چی به به‌دی‌نه‌برور‌ی‌هوه
هنامه‌ای هاوانی پیاو نه برزین‌نی
هیواش هم‌هی خزی، تیناگه یین‌نی
پیاو نه ک به هه‌تار، به نهش نه برزی‌ن
داوی خوایی‌نی به ههدای کرژی‌ن
(پیس) که دوویاد بیو، به‌رگه نه گری‌ن
راکیشی دژویی به‌نیدا، نه پچری‌ن
له ههمو توییتی مایکینه باوه
(گوریش کیش کی) هه‌ر لیبره ماوه
خملک گردوخولیه له رووی نه فلاکا
نیره‌ر خوکی‌نک به جهوال راکا
بیوه‌نه له هاواری نه که‌وینه باش
وا (نخه نجیر) نسوینی پژ (نهومن به تاش)
بامان دایوه سهر (شهره گهر ک)
تنجا نه‌بین پیاو بچن به‌در (خمر ک)
بهم دوویه خوارو و قینه‌ب‌ریه
کاتینک زانی (پیسمان خوریبه)
نه‌مانه ههموؤی له بین‌کارین‌ن
نله‌نی بر سیتی ره گری هارین‌ن
دومله‌منهند نؤر ن به‌هه‌زار نادا
ناتیکیش نادا له پی‌نی خوودادا
نه‌ودی چه‌قادات نامووس نه‌ژانئ
خزی (قامت‌ن) نه کا به‌ینه تیکه نانئ

********
گوئی لر دلموزی بی‌شته‌ی مه‌که
بابی دیوانی به رک مه‌حکم که
зор دوستی به‌دهست قیانی گیانیه
که دستی روحی نایی نایی
نه‌وی‌نادابی دوستی پاگری
که‌لکی و‌زیفه‌ی گوره ناگری
چون‌که‌نی‌وهانی که کونه‌دوستن
به‌هؤی‌نه‌وهو به‌هیوای پوستن
نالی‌نی: نه‌پاوه نه‌مه‌ی پی‌نارکری
هر دولبی‌نی: که‌لکی ثاشنای خوی ناگری
زبانی دوست و کار درستی خزت
ره‌وا مه‌بین‌نی به‌پی‌شلوا به‌پوئت
که‌تو رهشی‌خزت‌ه‌ی دوست سرنه‌خه‌ی
پیش‌ی‌مه‌تشعه‌ت جوزی‌درون‌خه‌ی
که‌وابی‌حقی‌قی‌دلی‌پیت‌نی‌ه
نه‌بیت‌بیله‌ت‌پی‌ناره‌له‌چی‌ه
روزی‌ک نمی‌پین‌نی پناهی ته‌عکار
دولت‌ه‌کی‌خزت‌ه‌ی‌پو نابی‌ه‌ی کار
له‌هم‌مولین‌نی به‌چه‌بؤک‌بی‌رهان
به‌ب‌ی‌ده‌باره‌ی وگ‌ک نم‌زوم‌و‌بی‌رهان
نه‌وسا‌ده‌زانی که‌ده‌زی‌و‌گوزی
لی‌ب‌بووه‌ی به‌(خوزره‌ی) تا‌نی‌سکی‌ره‌زی

۴۳۵
نهزمان (واسه) چوهل که نه گری
به خوزیایی چون به خیمو نه کری
چیره که (گیسکی همیاس) که باوه
نهو دستورهواره نیستایش له ناوه
بناغه‌ی چه‌هیان وا دان‌راوه
کهم دهمو دمست بی، بهشت خوراروه
بؤیه‌نه‌نم (تله) له نوشوستایه
همرچی هم‌لدهسم بئ خؤی کویخایه
دردره‌ه‌ره کی‌ه و تالیئی ناساز
نه‌مر نعلی: سیر، نه‌ویان نعلی: پیاز
دهست له هه‌وبرو دتم له ته‌دبیرا
ناو له (قعه‌بیشا)، (خوزیلیک) له شیرا
خهووه به خرکی، بروکین به بیرکین
تبک به‌سیرین شیریان چؤن تابزره‌کین
بالنره‌ی بروک و خسووی گوئن لی برو
بؤیه کچه‌که‌ی نه‌دهدا به شهو
کچی کچ دسته لی داییکی به‌ردنا
(مهمون) زور جوان برو، تاواله‌شی دوردنا
هنده‌ه‌له‌په‌یم تا کوه‌وشیم درا
شاپی شاباشی شایم پی نه‌بیرا
نشر (تؤیهم بئ هیچ ته‌فره نه خؤوم
من و که‌باب و ویرانه‌ی که‌ه خؤوم
چند خوشی نبینی خیال پر روز و بین
به چاولیکانی، شای حوت کیشوهربین
زنجری (خیره‌دم) لبه‌شان فردیا
له گنگل زانايان نه‌روا به‌ریا دا

به بن (نعمان) تهرحی (خمورنه‌ق) دانی بین
پر له (موبیلیا) و فشرش بین به‌هانی
له سولوه‌یمانتی و ک سلیمانی
به‌لقیس)ی بز بین به چاولیکانی

یالله دواپیندا بابیو خیال بین
که چاو همتیره بؤش و به‌تال بین
له مهر خوش‌تره لهو دووله‌نمده
که دووله‌ته که‌ی ناوتیکی مهنددی

به خهوو خیال لبه‌ری ناروا
هناسيه خلکی و داخی خوی له دوا
نارو که له بره‌ری نه‌روا له‌گه‌نی
مال بین خوا، خلکی پین پیده که‌نی

نهوه پینی نه‌لین لگاوه شهی‌تان
مارمیبی داکی پیشان جنگ‌تان

پپایی (قهل‌نه‌درون) به‌هیوا ترسه
گریمان بوروی‌ن (هیتلر) پروانه
که‌نوه به‌رله‌نه‌ت برای شهیانه
هواوی‌هایان، گذشتهای میوه گذان‌انه
نیوستی، نه تنها له سه‌ربان‌انه
توزی ره‌شما و چاوی‌شما و هواوی
سه‌ربان‌ان و یران پر دووی‌شکو و مار

له هم‌موه لایی گذان‌ه و قوووه
کافر نه کا پیاوی بی‌خوی تنووه
شهو له سه‌ربان‌ات که دمچه سه‌راو
پرژ هم‌لده قرچین به تینی هه‌تاو

ئیجا (ره‌شما) نهو توزیه دینی
وه ک (عه‌تر) و (عهن‌ر) همه‌ی پرژتینی
گژهو دیژه‌شمان که پرژن له ناو
نهو توزویت تیچوو نوبین به گولاو

هیچ‌گار چهنه مالیک له سه‌ر یه ک سه‌ربان
چیفینگی نه‌نک که وتنه به بینیان
گویین له مرهوو و برخه‌ی یه کن‌ر
(نه گهو سابرتینی) به ینه‌ده‌ب‌تر

زرن جار ره‌شما (ده‌رپی) شه‌فرین
هیوایشیان همه‌ه (ده‌رپی) نامینی
بهم حال‌ه‌ب‌شهو هیند بپرهز شه‌فرین
خوی‌خو زهره سه‌ره سه‌مار نبه‌پین

پیاو پنئیش بین شهر هملده گیرسین
بین (ده‌رپی) مه‌ندیله‌ه خهو نه‌مینی

😊😊😊
خوا که گیانی پاک نه بهشیته‌وه 
هنگیان دوی مهرگ نه دروسیت‌وه 
لی باره‌گای خوا، له روهی زمین‌دا 
لی رؤوه‌ه‌ه‌وات و له خزرنشن‌دا 

نبرواو نه گه‌ریزوزرتر له خهوا 
خؤی نیشان‌نه‌لا له پرده‌ی شه‌وا 

نه‌گاته فرایای کم‌و کاری خوی 
نه‌ییت‌ه جرای رهی رزگاری بؤی 

همدی گیانی تر پینان نملین، پیس 
نه‌کونه لهشی به‌دکاری نه‌گریس 

به‌هور چوارلادا نه که‌وه (جووته) 
کرده‌بان له گه‌ل شهیتن‌نا جووته 

(تیکه) له دمی‌ی بی‌دست ده‌فرین 
هومای ناساپه‌ی همل‌ده‌فرین 

تا دست‌یان نه‌رووا کونه‌ه که‌نه‌وه 
له خوداو به‌ننده (کوز) ناکه‌نه‌وه 

له‌پره بنه‌بنی که به‌لادا هات 
هیچ کم‌س نازان‌ین، پاره‌چی لیت‌هات 

له‌گه‌لی ناجی بوز (گوزو)و کونی 
نه‌بتری به میرده تازه‌ه که‌ی زنی 

با رؤژی ناهی جهور گیچی کون کون 
په‌لی نبه‌ستی و نه‌یاختیته (کون)
مریشک (نه یخورا)، خزی خسته زیر (قاژ)
پژ نه ودی (هیلکه) گهوره ببا ساز
کاتیکی زای! هیلکی (تبا جهرا)
به زور ته قلمی (بن کلکی) پچرا
(ناشی) بهه ووده که توتنه دولاب
(نان بو نانهوا، گوشتیش بو قفساب)
(پتیر) داری بو مه نجمهق کیشا
به (وهجان کویری) ناوجهرگی پیشنا
پتی مه خوره (کنوت) به پیلاوی تهنگ
که (کوشن) پنی گرتنی، (بن) ی بنی به لنگ
میوبی کال مه خز زگنی پی دیشی
(شه کر) به گهرا، زور ناو نه کیشی
جاران نه خزشی (شه کر) مان نه بوب
منی وا گرتنووه، بورمنادا زورو
من له نه لاشی تورشی و نه لاشم
(نازهچک ناشم، سانجیم، باشم)
بلیم چی؟ نموزا گاله و هر هدیدا بوب
گالی (کال) خوز بوب (کال) بور هرلدا بوب
وا له پاش (خمهشی) رمیمان لین نه پری
گواهی ببه ناهبته دیستمان نه پری
کین گوی ثاداشه نه دست برینه
همه دست برینه کام دست برینه
پارووهی به خوره دم که بزرت قروت پچی
نهک به زان لجست پنکا بلجی
نهوی به‌له‌به پارووه نه‌فرتین
بزوی قروت ناجی و خویه (تی) نه‌فرتین
همندی نه‌بینی (پابو)ای خوراسان
وا نه‌زایی بار نه‌با به ناسان
کاتینک زانی ل‌ه‌پ‌دا و‌س‌تا
کاربراي فه‌تارچیش قینی لینی هه‌ستا
به به‌مچی که‌وه سه‌روگویلاکی
وای لی کرد سه‌گ، چاوا به‌پرته لاکی
می‌شه‌خوین‌هی ثینسانتی به کار
هه‌مور کاتین جی‌یی کار ناگری گرفتار
ناگری دروژن سانتی نه‌گری
نیش نه‌زائی دوای‌ی موج‌هی نه‌بری
نژگوی مه‌دوز‌ه نه‌وانه‌ی نه‌موز
خویان نه‌زینن به‌هه‌رپ مه‌رپ
به کی‌کی راست‌وه، که که‌وه پویا کار
نه‌باتگلینئی، نه‌که‌وه‌نه‌هوا‌ار
نه‌سوا به‌شیمان شاخی لی‌ته‌روئ
(بی‌روئ)ی قوماری‌آز پنستی نه‌گروئ
نهووه کیه وا کهوا خشته دیه
مام رهمه‌زانه، دیاره مشه دیه!

وا به گرده گرد مام رهمه‌زان هات
په نک‌ه‌ره (پژک‌هار) پردهی داهات

هر چند به چینه کون زوریان ده چوون
تازه پرگه‌یوان وا له‌ربست به‌ربون

په کیکیان تایب هاگری بین کایه
که شینه مو لایش دینیته کایه

دو ومان قونه‌ی مل نیرکه کاردو
سهر مارمیلکو پشت پوچی ماردو

کم‌س نه که منچه داوه نهوانه
بن (پرست) له رهشه به کوزن نه دواته

نهوانه‌ی به پاست روزه و نه گرنه
هملده گرئه بلین: به بال نهفرن

فیرنهکه گه‌رمای روزیه نه ببوه
گه‌رماله وزهو تاقه‌ت در چووه

پاداشی نهمه چهژنیکی وابن
بژ گه بی‌وه بهو کوردیش تایبین

به‌مشیکی ومان بژ بیرپچه‌وه
که به یارژدا خه چخ نمهی‌تهوه
جیهان بر فتوحه هند موبایل که
تهنیه ممن می‌انگ مبین ته‌دار گرد
شاین‌پر چمی سیویل و تاله که
توه‌توه تؤوی بی‌آواه کاله که
و هک زارد قنده عیشمان تال بود
پرهمیرد له شوین شوئی عویدال بود
به عهودالیه چیوووه (عهدالان)
بوبوتو به شوئوکی قعله هندالان
تووکی سبیلی دیت پرکه کی (موجع)
کوزگی باننینوئ برو بود به وتهرغر
یاخوا بهوانه سهوشمان له هناو بر
پاره تووتنیان پژ (قعله‌چی) بر کرد
خوا هه تالی بان باتین و هک تووتن
گیانی شیرینیان لنی بی به دوز من
هنوامیش بیمین ثه کهنه مومناز
جیهان پایین به نه‌به‌ن سه‌فرادر
بهبه‌شیمانی شاخان لنی بریر
شاین‌داریان کهن به گرده گرود
نهوانیش هیواه کناب به لوجنه
گیزی گیره بی و هکوو گای به
وا به لیوی وشک که تووینه هاوی
فریمان کوه گه‌وری تینجیساز
زور شاعیر لـ‌گه روزوو داوون
له تـاو برـسیته سـر لـی شیواین
نـهـلین: رـوـمزـان روـوبـکـهـ بـتبـه مـالـم
تـو دـه‌زم هـینهـده بـرـسـی و کـهـ حاـلـم
قلـبـی (رومـزـان) کـه (مرامـزـانـه)
رـؤـز، لـات، شـهو، تاـوبـنـد نـهـخـوزـی دوـانـه
بـو تـوودـهو رـوـزـوو شـهـمـه بـنـزـراوـه
رومـزـان بهـجهنگـ سـهـفر بـهـدـناوـه
نـزـائـی نـهـسـلـی شـهـر لـه کویـوـهـیه
برـسـیته رـهـگـی هـارـیه پـنـوـهـیه
له برـسـیـتهـبه نـهـم گـروـگـالـه
تـهـبـهـقـی بـبـره ناـشـتـی مـالـه
کـه گورچـوـوت پـر بـوو دـلـت به گـورـه
نـابـوود تـیـشـرـیـش بـین، هـهـمـیـشـه ورـه
خـوا شـیرـینـیـهـکـی کـی وای داـوـه به زـمـر
زمـر بـلـتی کـه رـیـش دـیـته زـمـر
عالـمـه بـو بـاره ناـخـهـلـده کـیـکـشـن
نهوـیـش میـشـیـکـه لـه تـهـرس دـمـشـی
ناوـهـسـتـنـیـ به لـای مـهـرـدی زـیـرـهـوـه
وهـک تـاو بـکـهـیـتهـ نـاو ـقـالـبـرـهـوـه
نـهـمـیـشـم من داـخـی دـلـمـه وا تـعـلـیـم
من نـهـیـهـرـسـتم نـهـو تـنـزـراوـه لـیـم

❤️❤️❤️
رؤژوو به‌سمرچوو سبینی جهژن‌ه

نینجا ته‌قهل‌لا بی‌بالاو په‌ژن‌ه

بیو ده‌ست‌داره کان قوماشی مومن‌از

نه کریه به (کوستووم) نی‌پیوشن به‌ناز

واه پی‌هو نم‌رون‌ه دهقی تاش‌کین

له پیش چاوه خملک خویان‌ه نهوین

خوژگه تری‌یه چاو (رژنتین) بواوه

نه‌پینی زیر کت جهنده له که‌ئی تایه

هو‌نور نوه‌ته ذیر بی‌بهرگت پاک بی

سر بورگ چاو‌ه مه، کرده‌وت‌ چاک بی

تانوپی به‌رگت که جهرو زور بی

نه‌یکا به‌ه دی‌دیک ثالو‌شی زور بی‌

درؤیی‌کان کرد پاش شه‌ری جیهان

عالهم نوه‌روئی نه‌مینو نه‌مان

که‌چی بی‌مؤباییک به‌یدا بیوو له پر

له بیومای خسه‌ی قاروون به‌گوئر

چند هاورمان کرد که رؤژی جهژن‌ن

ماتهم دام‌ه‌نی به‌شینو گریبان

گوئیان نه‌دایه خوایش وا به‌دل خواست

ئینوی خسته‌ته شیوه‌نه به‌رام

نینجا گوئیان بی به‌شینی گوزران

بلاوئن‌هو به‌جنه گورس‌تن‌ان
نهوی نازاری نه‌بی نژف ناکا
نهویش بیزار بین له هیچ خزف ناکا
که دلم خزوش بین بزوت هدلدبه‌رم
دل‌م بخشکینی به‌شه‌هو گ‌ه‌رم
لهم زلمان‌نه‌دا به‌شه‌هو به‌شه‌هو
تن‌شه‌وه نهوی به‌خیار تیله‌هو
خوا که گیوان و نان نه‌دا به‌تم خلکه
هین‌ده‌مان نهوی هم‌تا به‌کالکه
که حالمان هانه سمارکه‌م و کوویری
نه کووینه سمار کومرو ناشکوری
به‌لام نه و نان‌مان نابری به‌کجاری
نه‌مان‌زینی بز ب‌سور‌ده‌باری
چه‌فور تن‌ز بژو گژشت ماش‌مالای دوه‌ی
که گیله سمار تیسنة په کی نه‌کوه‌ی
چاکه ناوا خزوى به‌خزیوه‌مویه
خزوش رابورادن به‌ناشمؤوه‌ی
(سعیدی) فه‌موریه‌ه که زمور خرید
نه تلواونده‌وه بزوت به‌تسریده
نه‌گم‌ه رووخوشی بیگانه دوسته‌ه
نه‌م راو ریوه‌به‌بژ که‌مول پوسته
به‌لام دنیایه‌بین گه‌ردش نابی‌ه
هم‌روا رژیوه‌وه هد نبه‌بی وابی‌ه
خوا جهنتنه می خسته قورگی مار
بئن شهوی نه گهر تیکه‌ز کا به زار
مار سالی جاری پیشوری کن نهادت
بهو پیشور ساردو گهرن نه‌بن ولات
هناسه کیتبا ساردی زستانه
پیشوری دا گهر می تینی نیرانه
حاوین نه و گهر دیت بهرو پیرمان
هیشنا جهنه مه نامن نایته بیرمان
وا لیره بهفر نه کهین به به فراو
خزو لهوئ تاومان حمیه و زروخاو
وا له جهنه نام لیره خم ساردن
چه دکه‌ین که خوا بئن نه‌وی ناردن
نیستن جارهمان به شمیماتیه
توبه‌ی به پیگ‌کای موسولمانتیه
خوا هموو حقی خواوی دمی‌خشی
پلام حقی خلک نارواو ناله‌خشی
نو زورداری‌هی تز نه مرؤ ؛ ههنه
سپیننی به شورع ملت له په‌نه
له مه‌ر نه یسینی نه‌یدهی به گورگان
به دمستی خالی نه‌چه بهر دیوان
خزول‌هی نیت به بیده‌تیو
چزننه نه و روزهت بیرنه جی‌هن‌وه
برای من تو نزوی خاکی‌کن
چه که رهی نازه دژر خاشاکی‌کن
هنیش‌تا همه‌واپی نه شو نمایی
نه که توته کار پرمان لنی‌ای
بهرگ‌هی بابه کی موخالیف ناگرین
که چی بی‌حالتی یه کتری ناگرین
نه‌وهی دیواری خوی بن کند ده‌کا
بهردی نامی‌تی خوی بن پنه ده‌کا
هم قینت همه‌لی و دمست بدهیته دار
بندی جهار گیشت لیت نه‌بی‌یتزا
خوی‌فه قاده فه موعیه‌یابه
له گه‌ل زمانا بمه‌مودارا بنه
بندید بیش‌شیان به دلو‌یوزیه
خیبر خواهینکی گه‌ل و هوزینه
که، تؤ نه‌توانی ره‌گه دمرکیشی
به باوکی نه‌بی‌نازم بکیشی
دوب شووشه ببینی بیده‌ی به یه‌کا
کاپیک‌کت زانی همه‌روو کیان شکا
کوهانه شووشه عهیشت مه‌شکته
با دل ته‌نگ نه‌بی دل مه‌ره‌نجینه

**
نه گهر زوبانت بیو فیرو دری سهر بی
نوچته‌ی کی زیاد نمخته سهر (بین)
هند بی (زبانه) یزدی زیبان
ساری‌کنی نابی بی داوه دهمان
که قینت همبهو دمستکت وشاند
شوشمی نازم و خوشی خوت شکاند
پیاوا قین له زگ سیسه‌مرزه
گری‌کنی نیه (سیس‌مه‌مرزه) ینه
هم‌چی سهر پوقو دم به‌هرا بی
خادری به‌رطو به‌ینگکه نابی
که دووبه‌ره کی کوه‌ته ناو قومی
خادری ناو درک له‌وان ناه‌قومی
نه‌مانه هموی وی وله پیش چاوه
به‌ده‌خت نابی‌ی بز خوا پی‌داوه
نه‌کسی که زورد له خؤی بای بی
گور وایه (گولی) دورو ناواری بی
چند خؤه شه قومی هموه ویه ک دل بن
له روزی جهاندا وک دسس‌گول بن
نه‌وانه‌ی که‌وا به‌ک دلو دی‌دن
پی‌کروه خؤه‌ی جهان نه‌ی‌دن
نه‌وانه‌ی له‌گه‌ل پاران له ده‌شنان
لهم دنایا‌دها له‌ناو به‌هم‌شنان

✨✨✨
جراح بنو خوارج بن چه تالیم‌دار نهد و به (دان) گوشش‌مان نه پچری و نه جو و
لاقه مزیت‌کمان نه گرته و به گازه
نه‌مان کرده‌هوا و هوا چه کوششی بیرز
به پنجه به‌پایه چه‌تاله جوار لقه
به‌نجه توندوتزل نهو رقه‌و له قه
چه‌تاله توند نهنگ به‌چشت و هوا گازه
پوت هم‌نال‌گیری لع پر تهرازه
خزه‌ه چشتی رق دم تی نازه‌ئنه
که کوه‌ته خواره خلک پی ده کهنی
ناهینی پی‌سلام دمستی داناهو
وا پیسته چه‌تاله له ناو باوه
چاند خوشه په تجهت بی‌پریه‌وه
دووبی‌اره دخوست بری‌پریه‌وه
نه و کوه‌سی که‌ها به کی‌رد نان نه‌بری
ته حکیری زاده به‌هوه نان شبری
پیسته گر‌مان‌ناتی ب‌پریه
گواهی خاوه‌نده شاه نرخی ب‌پریه
وا تورتوی‌رام لنی که‌توه گاله
به‌یشی نه‌هم خلکه به (تووتین) تاله
به‌لالم وا (تووتین) حعلؤای شیرین کرد
حملؤای شیرین هات تالیه به ناو برذ
تنه‌های به‌نها پر لبه‌بلاایه
(اقبال) (لابقا)، (تخت) (تخت) ی تایه
سهر دار دژ و سهر سدر سهر دایر نه کا
نخی زدوزی (خان) ناپن به‌نها کا
ماه‌ی هنامه‌ی زیان که (با) بین
بای بزله نه کا، دام به‌که‌بابی
پناو گجی ناگر جه‌رگی بین کونه
تننگ ناگر دوی هموله بی کونه
دو و دوشاو به‌نها ناو هم‌هروو شیریتن
کافرو کشش هم‌هروو بین دینت
له سهر ریز (کفری) یه کین کفری کردن
لای خوداو به‌نده نه‌چری خیری بردن
به‌هم‌ززان (سه‌فصیر) ی به سفر دور‌کردن
بزیه جومه‌یان له شه‌مده‌دا کردن

سوا و هره، برونچ به‌نهم نه مسال
شامو نزکی کون گاله نه کا، گال
من له سلیمانی برودومه‌مه‌سه‌ر
زاراغ مهرگه، نم خنه (پشدر)
به شه‌گر دمی‌مان شیرین کراوه
چاوا لینک نانه‌دهان زانی نه ماوه
نونزندی که چون خیرت دین‌ه‌ر
نوقته‌ی (خ) ی لاهی بی‌نخه‌ره سهر (ری)
پاره‌ی به‌خشندهو ناروی ناوی بی‌زنگ
ووهک بی‌شکویه که بکریته نارو چنگ
چرووکیش دانو گیبانی بكینش
نه ک دینااریکی له دسد ددر کینش

نهم دواوه هردووه ک خوایه داییشتوون
له مه‌بستی خوا تی نه گیه یشتتوون
نه گینه نهوهی نه‌یمی‌ه‌شیه‌وه
زور جاریه به یسری سهر نه‌یچه‌وه
نه‌یوهیش که‌ها خوا پیشه‌ی رود نه‌کا
له نیمه‌زیاوه حزه له چست‌نه‌کا

به‌لام لغواوه شهیبان ک‌راوه
بی‌نوه‌یسی خزیشی به‌شی پراوه

خزیشی نایزاتی که به که که‌ی بریر
نا نه‌مره و کفسی به‌میره نه‌بریر

لوتیه‌ی له به‌ردی خلله‌یلد بک‌هوه
نوه‌سا ناهزاتی بعر کی نه‌توگه

نه‌گه‌ر به خوری شهوی یزانااوه
که نه‌م چروه کیه نهوهی له دواوه

هوی نه‌باییه خوزی تیری لی نه‌خواره
به میرده‌ی نازه‌ی زنی لی نه‌خواره

به‌لام به‌من بی‌نوه‌چیه له دمس‌دی
(نه‌ن قسمتا) ی هیناوه‌ته جیه
(پهل) بُز خاوشند توتوترون و هر کپهل
با وجود نهمسال که توترونه تعله
پاره پاردی زوریان له توتوترون دمست کهورت
نه مسال بارکی پار مردک ناوکی کهورت
زهرهای زینی‌ساز خستویینه هاوار
سلفیه زرناعیش بهوه به سره‌بار
همه گولی خاریه و هم نوشی نیشی
te‌ها من جهره گم بُز نهوان دیشی
نام‌هایه زوره‌ی وا کی‌نژیم
له عمه‌الله‌نتی دیوان نه‌ینن
نیلن: هم عقولی له خمساری دیه
نه‌ی باره‌ستن تابه‌هاری دیه
همدئی‌که له گمال توتوتن خمیریک بیرون
نه‌گووولانه‌وه وا تیا خمیریک بیرون
نه کی زستاتیش وا هاته به سه‌رما
سه‌رمن سره‌ماوه له ترمسی سه‌رما
زستاتی عمه‌ب لای فورس ناگره
یم‌مه‌یش که توتوینه پاری ناگره
وابانه‌ه‌دلاین له یه‌ک هم‌نده‌بن
به پیمان تَئی‌یوه هنه‌گه که‌وته به‌بین
هم‌مانده که‌شین له ریشه‌له‌ه ره‌گ
نه‌ی بیه که‌کونه‌ک بُز شهره‌گه‌ره‌ک

 тепنده‌کاچ‌ه پیر‌هم‌ارد
سه‌روما و گرانی که پیکره‌های فات
لانیون فهماتی روی کرده ولات
سالانه پیش‌رو به سار در زستان
کورسی و لیسه به سه‌ر تاگراند
تیستا هیچ مالی لیسه‌ی نماؤه
به باستی به‌گرگی همه‌تو دراوه
ته فریدان دیده‌این شه، هرایه‌وه
تازه گرانی دین‌ه کای‌ه‌وه
هم‌مو چشته‌که مک ک بهرد گرانه
بوز قورای‌سیری هنر قور هرزاوه
دارچی و خال و زچه‌نه مه‌یان بهش بین
داربان تنی‌برنگ روویشان بهیر بین
توزیک بیوو پیرار کابراویه ک چاندی
هنره بیوی رین‌هوت بوز خؤی فراندی
کورت‌نای دم‌جال و اوه‌لوه‌شاوه
چیه‌گای نه‌فرمی ووه‌که نماؤه
به (محمد)ی مه‌دیش پای نابین
خوا واي خلوق کردی‌نین بهر نه‌وا بین
که ترسو بهری خوامان نه‌مینی
(احکار) زیاتر بهره نه‌سیئن
قور به‌سه‌ر عقلی‌نه‌وه‌ی واده‌کا
که خوی شه‌ره‌ن‌د‌ه‌ی لای خوا دکا
مهبره حلقهی دوای کاری دیوان
دیوانیه‌ی‌ها، به‌پرده‌ی دیوان
با کس داریش بیو و کاکیش له ته کا
که که‌تویه تکا، ناب‌رووت تکا
نوریز له پشت محله‌ی پلاو لای شیخان
که شره کوته‌ها ناو بچوزه سه شاخان
دهست دوست ماج که و له زیری بگره
دهست دوست مانیش ماری پین بگره
دژو، دژورزون بنهدن نهم دواندنه
سگی له سه‌گی به‌ره‌دو له دواره بروانه
نوهی به‌یرست و درز سوئند نه‌خوا
پیش باوه‌رو مه‌که با بی‌لای به‌خوا
تاگداوری مال به خوا مه‌سپیره
نوه دری‌اهست نیه به‌چاوی تیره
نهم نه سیسحته بگره گوئی به‌سته
نده‌ین (خوز‌هسته) خاو‌نده‌دی رسته
پیاوی هونه‌ره‌مه‌نه که‌سه‌نه لیه‌نه
به‌دو زگ بر‌سی به‌زگ‌ه‌نه تیره
له باران رای کرد به‌زیر حمسار
که چی به‌سره‌یا روب‌کری‌ده خواره
نامه‌نشین‌ه‌نه‌نده به‌سره‌زاردی‌ده
م‌رخ و ثی‌بن‌نیاه به‌مرداز‌ده
که دووبهرهکی که وته ناو خیلی
خوشی خوشی نه و خیلی جینه
که له گیه‌ردا گاییک مان بگری
گیره‌شیوه‌ی نه‌بین سه‌برم‌ری
که خواییکی پیش که وته و گریه
نه‌بین به نه‌شتر نه و خوایی ددر کهی
که پشیلی راو کمر له مالا نه‌سا
مشک نه که ویته تلیه و سه‌سا
کاتین ستمکار عزل بوو لی که‌وت
خوایی نه کوییته همه‌وانی مزگ‌م‌وت
که زانی دیسان ناشی نه‌گه‌ری
پژ مزه‌ناشی زور‌تر نه‌گه‌ری
جهلاده‌مزمان تیسنا قه‌زاییه
خمک نعلین نسم‌سا (می‌سمایه)
با‌هوی پی‌ه‌او کونه کامن‌ه
نعلین‌ه، (قه‌نده) پویه له ناسم‌ه
هم‌که‌س له سه‌ر تایین‌ه نه‌روا
یه‌کی دن‌پاکه، یه‌کی بس‌پر‌وا
هون‌هو نه‌روه‌وت دادی خوا‌یه
هیچ که‌سین نه‌لی به خوایی‌ه
له و خواره‌یش نهلی‌ن نهم چه‌تونی‌ه
دود به‌شي له‌بدر بی (توی‌نوونی) یه
که ناواز زیور کهس بیه خرابه بیه
نیدهنا نینت نامهین له عالم له نیری
نیدهخوازانهلا بو قهوم قیلهی خوت
نیدهیت نینه تختی بهره بوی بیت بوت
همرهی نه نضیای بیلتی رویوه ریوه
مویله، نامهدردیت له نینی بو خووه
نوبهی پاش مله جوین به خاملک ندها
نینی نامهین زنه له زیر بهچهدا
خوا بویه پیواه دناهاه نیره بوی
دووهرو، دووهده که همرجهنه شیر بوی
کؤلاره سالنی نیرهو سالنی مس
بویه حورمهته نینه هیچ دهبه
همر شیره هملمهت رویوه روه نوهبا
بروانه عالم ناواه چون نوهبا
هجوزه زیر بهاری که نینت همدهیری
پاروهی زل مه که له بین نه گیری
نیننداره هیتری قورگنک نه ناسی
روژی نه کونکی به دوکی ماسی
نیستر که نزور بووه کوهه له فهو گاز
بایر قورس نه کهه له دمهو همدهرای
ولاح بارکیش بیو ریی له نه شیوه
خاونهنه مهنه دیزی بو دیپوهی
جواران نهی‌انگوته عـشره ت هـاوـره!
خزیان گورج نه کرد بیاده و سواره
روپیان نه کرده مهلبند به سهر گذو
و هستانیان نه بـوـچ رؤژور چ شـهو
تیسان همل نه کرد و هک بجنه شایی
ناویان دورچوبیو کورد به نازایی
ئیسته دوـله مـهند که لکی نه ماهو
دستی به دمستی دینار به سترآوه
پیاو دلله مـهند بـووب بـکی نه کهوی
باره دار گیانی خوئی زؤر خوش دومئر
زؤریان که وتوونه دوـلـه ت پارئیز
نه تازایی به بـووب به چیزی
نازاـتـن سـهلـم له لی قـهومـتا
یه کی به هـعـزاره له لای قـهومـتا
له تهنگانده، بـوژـگـهـل دـیناره
زـبـووب تالـتوـنه له شوین نـه بارئ
درمه ور گرپری بـوت نه وئی به مهـرد
دینار که زؤر بو لیت نه وئی به دزم
نه مرو پیز باران فهرنجم به بیتی
سپهینی پیز تو نه وئی به بیتی
نهوسا نه تدامتی و کهوبیه نکهئنی
پیز چیمه له دواه باران که بهنیه ک
خوا، بوز بیدادی دنیای بین بیاد
چوار گه وهمه ری کرد به مایهی نیجاد
نهم چواره له گهل یه کتر ناگو نجین
خوا خستونه یه ک له سروشتا جویین
ناگرو ههوا باوکی لای سمرورون
خاک، و ناو پهستن دایکی بی دمروون
شهیتان له تاگردرست کرابور
بؤیه پیشی یه لو شهوه ههرا بیور
نادهم له خاک بیور له قینی شهیتان
خوا فریشتهی ناردو گربنةو روشن کینشان
شهیتان وتی مین قولدری ناگرم
نه و قوروها رهشه مین له تاگرم
چونکو بایی بیور تفی لین کرا
له شویه به وزه به شفق دوک کرا
نمه دمکسریه به نهوعی به شهر
پاره که بهرز فریئ بیئ تنبی به شهر
سهرهتات خاکه و دواروزیست خاک
کهوانه خاک به، به دلیکی پاک
خاک به، که دهنگی چلیان تین چهندی
یاراندهوه به به ده نهوهندی
وهک ناگر مهبه ھهرچیت هاته پیش
واي بسوسوتینی بینه خوله میش
شیت آن لای راست و نمی‌شیت لای چه‌ب
پژ مه‌شکه زدنی بیون به لوره لب
به گژمه مه‌شکه بژن نه‌زايه
های برده کیشیو نه رای نه کیشی
تا دواپی مه‌شکه هم‌لدنه تشیشی
به جاری هم‌ردچی تیابه دوژی
پریشکی به سهر خالکا نه‌پژی
بهم رونگنه به دست نهو و ههوواه
نه‌شیدی کیننهوه بهم نار بهم‌ولاوه

یا خود هرود ک میش شیدای هنگونه
پیتی تن نه گیریو هم‌ر لای شیرته
خون نیست باکور پنی باو ناگری
(باپ) به کوردر گوردی لی نه گردی
(باپ) له (بیع)و بهمیع ومر گیراووه
به‌ره به درورگی (عیب) دا گیراووه
شحوگردی له توپی روزی پروننکا
کوردی دز نه‌ردو پف له دوز ناکا
نه‌بان گوئن خوبایت پارچه دزیوه
پیوه به بیدای له خوی دیوه

خوبایت و باپ‌ه و به ناهلی
هم حاجی باباهم تره‌لی
ولایخی ره‌سان ناز زه باریکه
تنگه نه‌ستور بی‌یگرد و باری که
سهر به ولایخی ره‌سان نه‌سپری
به‌علاه به گوله بارگیر ناریزی
پیاوا گیاله به‌هدشت بی‌باز بارکر بین‌نی
نه دم‌هی جوتوهی خوزی بوشین‌نی
به‌دخو به چاکه‌ی چاکان چاک نابین
خوا وای کردوبه هرده به وابین
له ولایخی بهرژه نه‌گهر پیشگلی
چیی‌یکت دشکی ییگمؤمان جاری
ناکه س تم‌ریشی بدریه‌وه
چیتی به‌قمه‌ه زوو نه‌چیه‌وه
چاک همژه‌ی خزافانه خزافان له لادی
نهک ره‌نچی خزافان له گونل به باده‌ی
له چاوا پیش‌ه بدنامان به خوا
چاری به هرچی‌ه ملیتیا نریوا
هم پاشای یابان له حقيقة‌ه نه‌تهات
به‌مانه‌ی نه‌گو‌ت دمرچن له ولات
به‌مانایه‌ی له بهر گلولی
نام‌ساپه‌ی چاوین زوو هرلده‌کولی
وا دیسان خومی جوله که شیوا
درز بالا نه گری و نه فری به کیوا
نهمین خوا بالی داوه به حوضتر
کوشک و سه‌رای که س نامینی نیتر
دالخوش‌شینه بی‌ژن خانومنان
نهمین: نوخه گشت به بی‌ژن خانومنان
خواستی خوایه نهوی بهدکاره
зорیان لاه لاه دینه نهم شاره
هننده لی پیستی مهرآ وک گورگه
هننده‌ی تریش سبیلی لورگه
هننده ووهک موءی لیوت لیخت ناینهو
هننده سنگ هملکیش نابه سریتهو
پزیه سهرچاوی (تازنی‌خور) لیخته
هرچه خوی تیا ششت کولک و که میله
خوزگه ووهک جاران گازاکر نهو بیو
به (شیاکه) و به نیس پسی دره‌چوو
ئیستا (بانفانوت) که‌وای شیرداخه
بیز همه‌مو لهشی (گول) به په‌داخه
به کورده نهولا (ریژو) خالوژه
موعامی‌نیکه نازای وی‌دوزه
نام‌هوی بی‌یک کورد به هیچ نابین
رؤله‌ی نازاده نهوی نازای بی
زستان زویستان چلهی له بارچو
سهرینان دوره‌هنا که‌گنگر کاردو
خاتو زم‌مه‌ری بر نه‌پلاواندهه
پرچو نه گریج‌هی خزی رووتاندهه‌و
وا به نه که‌تقد له‌قلقه‌هانه‌و
ماری مه‌ره‌زره‌پاک نه کاپی‌وه
به‌نه‌ساتیری کؤنی پویانی
(زوریت‌های) بسو خوای ثاسمانی
(وینوس) تالیه‌ی حوسن و جهمال بوس
به‌لام (زویت‌های) زور به‌ده‌سال بوس
بوقی گوئی جزگه و ورست بوسن له دار
وی‌تان گیان‌دا‌رمان بس بک به‌سهردار
نح ویش له‌قلقه‌ی نارد والا نه‌خوربی
هم‌چی نه‌چپ‌ان‌دی‌ردی‌نه‌بی‌ردی
نه‌رسم نیمه‌یش به حمل‌هق معلوق
بک وی‌نی‌ه به‌هم‌ده‌ندودکی له‌قه‌لق
به‌لام ناترسسم خواستی‌خوا وابو
نه‌مسال دوو له‌قلقه‌ی بالیان شکابو
له‌به‌ سهرادا نه‌گه‌ران کز کر
ته مین خواردو بوون له‌ده‌ندودکو گزر
۴۶۴

زستانمان روزی نوزه شهش
له به‌ماریشدا چخمر به‌گه رشدش
شکر روزی زمان شهشی تر بایه
گرا‌ه شهش روزی خوش‌شی تیداه
نمونه‌هی چخمری دوران به‌هاره
همیشه به‌هار زوره لدم شاره
تینه به‌هارمنی به‌زه خوش‌شه فشی
رونه‌هی به‌که‌ه رنگی تیا دنها که‌ه

ته‌گه‌ه بزانتی‌ه پشتی به‌کک شه کرین
بیش تیمان رؤدین، تینه‌یش به‌زه گرین
نامه‌هی تعزیتی دوربه‌گیه
مالمان له باخی پوره به‌گیه

نیستایش به‌هجوزی شه‌ه گه‌ه که‌ه
پیم خوش‌شی خوش‌ری دارو کوته‌ه که‌ه
له‌شی به‌که کوتاه‌ه وا پرانتووه
دیاری به‌همه‌ه شته بزه من هاتووه

نالی (ولی) به‌رامست به‌هم وتنه
که دل‌ه توطن خوچی سروته‌ه

له باش همشتا سال نه‌وا هاته دی
پار خیل بووین خووهنه به‌دوانه‌ه نه‌دی

له دوای شهرونه تال‌ه زور تال‌ه
مهدوئین ثانیری خیره‌ه نه‌ماه‌ه

 ширین
له پرچ که خوی بره کوری زانی
تیگه بشت همیشی جنینه می‌وانی
خؤ خؤوا لیتوانی به (کن فیکون)
بیخاته سیر به که باره گای گه رودون

بزو جاولی که گیه فنی پی خایاند
نه‌مه پنه‌نیک‌نه به تیم‌هی نواند

عهقه‌لی تبه چرمه پاسه سیرناتاک
بین به‌رارده که سمر دن‌راتاک

نهرچی که هم‌ساز کوه‌ته سیاست
ته ماه‌شا ده که بورو به سیاسه‌ت

جورجمله سه‌ریله له هیلکه جووقا
توپکل کون ده کا له زیر دن‌دروکا

خوو ویستی چههان برجه‌ی به‌یه‌ه کا‌
له په‌ند سه‌ل و توویری چینک به‌رد‌ا

غیره‌ته میلیه‌ی نه‌مه‌نه‌د پاک‌ه
پیاو له کوش‌شن و برهنه بی ناک‌ه

که‌سه نه‌دیوه وه که کورد نازا بئه
له په‌یه مشرووو هن‌د بین‌ه‌رو‌ه بین

به‌لام نه‌وان‌هی نه‌بئه بین‌ه‌رو‌ه
قوماشی گیوانتان نه‌که‌ن به که‌و

نه‌گه‌ر راست‌نه که‌ن خویان تیه‌ه ملچی‌ن
نه‌که‌ن‌هوان تووشن که‌ن سووکی بی‌زی دودن‌جین
نهو که سهی زینتی کوردم ناماسی
قریب گی نه گوشم، همیشه همیشناشین
تهنافی، نه ستوم توندتر را کیشی
ههتا دیچری به گیشه، کیشه.
گوربیسی هند توند راکیشا پچرا
کمیوت و تنهاخی سمتی و درگیرها.
به‌الان، نه و سمتی به شهق خاراوه.
پیستی، نه ستوره رش هم‌لکتاوه.
نازانم به خوی کورد، بیچ وا پرشه.
له مروچهی رش و سپی بی‌به‌بهش.
لیسه کوری‌بیمان لی‌که ووتته ناو.
که س نابارزیخ، نه شکی سهر و چاو.
ناجارین تهم‌بیش، له پاستی کوریزان
بی‌ب بارزگاری دم‌ست به‌ینه گوشچان.
چاومان له وهمو که کوریخای خیلی
سه‌گ دارکاو نوروزهی نازی نه‌بلی.
که چی وا حؤل بیو زهق زهق نه پراواین
له چه‌نده، جووی‌نیمه‌نیمه‌نیبه.
خوا یار به قم، نه حمده‌سواره‌ین
خاوهن (قهداره)، و ساحب‌نه قاره‌ین.
سا، میمی به ییشترن بیرواتن نیشرن
نه و نیره پیشه به میجکه فیشرن.
گویم شل کردی بیو چاوم نه‌پسوانی
بوز دهنگ و باسی رازی دیوانی
هر کس به رنگ‌ش به چیهان نه‌درا
نل‌من چاواله به‌شی زور بود
به زور بود، بؤیه به به‌ر شور بود
سویت‌دختوان هاتان به‌ره‌لستیان کرد
به‌ره‌ر رنگ‌ش بود وا به‌ل ناوه‌ن برد
هم‌مو به‌رودوا نه‌یانگ‌وت به‌ین به‌ین
به‌ن ثاسی‌نتی چیهان شر ده‌که‌ین
وات‌های‌کی جوان که‌تیوه‌س‌هردم
چه‌ند هیوادا بیوین به‌سیله‌عالم‌م
منیش جار به‌جی بینی پیده‌که‌تیم
نه‌م‌گوت درؤیله به‌هو‌هیوا‌یه‌نیم
چون‌گو نه‌رورزه‌هی خوا‌دی۴ای‌دانا
نه‌م‌ناکوز‌کی‌هی‌دانا‌ل‌ه به‌ین‌ا
خوا که‌ناده‌می‌له به‌ه‌هشت‌ده‌کرد
فه‌رمویی‌دون‌م‌بین به‌ده‌شت‌و‌رد
قابیل‌و‌هایوق‌ل‌ه‌س‌هره‌ت‌اوه
نه‌م‌کوشه‌تی‌ه‌ین‌کس‌ه‌دی‌اوه
هم‌رو‌ریوه‌هو‌وه‌خاش‌نه‌رو‌وا
به‌سیله‌عالم‌چژون‌بک‌ه‌م‌بروا
خوا دوازده که اولی خسته تا سبیل
که روز به روز دارد برخوا به ها سبیل
نهم دوازده که اولی حیسابی سال
به و حیسابیه وا روز عهداوله
نهم (بیاوه خولی) و بازبازهایی نه
جاو شارکی روز و خونوانندی شهو
پریمه کی چه رخه (با می، با می) یه
عدد الستین و الحساب یه
سورویه یوپسه نایه پیتیجه مین
(لتعلمان ببلاغ مین)
سهری سال چیجه که روز که اولی به رخه
نه گهر شته توانی روزیکی به خهم
همره ک دوانزه مانگ سلیکی ناوه
به دوازده سالیش دویک نه واوه
به حیسابی تورکی سال ناو نراوه
پژ نهم سال ناوه سه گ دانراوه
گر درشی نهم سال له خروی سه گایه
بروانن کیمیان پژ دیچه کایه
پیلاو و مرکیپن نامه رد سه گ لووره
همره سورویه رویه له شاده زوره
راسه، خوا، شهري پژ سه گ دانراوه
نهم ناوه، گه وی، دوور بین له ناوه
زولفی به‌ریشان به‌قرار به‌سئنه
داوی دلانه و رو مل که‌ممنده

به‌ریشانی کهی به‌ختی قردن‌انه
کس رنافکشی و خوزی سرگردان‌انه

موی زهدگی یه‌کن له بیان‌ه‌وه
شیبی‌یش ناتوانی لیکی‌ان کان‌ه‌وه

خوزگی و هک توبکی قولدش‌نه‌بودن
ده‌تلالی‌نه یه‌ک‌هیچ‌تیک‌نه‌چودون

شخ‌وخ شکنگی‌پیار به دمی‌نه‌گنگ
ددمی‌فرانوان به‌چه‌مال‌نه‌گنگ

به‌شاه و نسیب‌کورد دمی‌پاره
نه‌ممنده‌نه‌گنگ‌دم‌به‌ه‌اوارات

تاسمان‌ملی‌داتان‌وانت‌دندووه
کورد‌دانان‌وی به‌مین‌مانت‌دودووه

لی‌گوئی‌تیخوا با‌هی‌ه‌رمز بین
نه‌گنگ‌پژ‌گیمان‌به‌ترس‌و‌لمز‌بین

له‌رژی‌ملله‌ت‌دای‌مردن‌مه‌دی‌ده
مردن‌مردن‌له‌گنگ‌فرز‌چی‌به

نازادره‌سحری‌که‌وتنه‌کلپشه
پی‌ستومن‌سته‌هم‌پره‌بین‌به‌تیشه

به‌حال داخه‌که‌کم‌تیشه‌فهم‌هادین
به‌تهم‌فرز‌شیرین‌و‌رنه‌ب‌به‌بادین
بيتی بس کاری جهان تنگشویی
نه بین بچه سه رئی فرحاموشی
نه گیجه مردن وا له پیش چاوه
ژیانی به تروس تمام نه ماره

نه گهر خوان نسیان نهدا به تینسان
کین تیده کوزی به چوار روز زیان

به‌لام کین هر مه‌گی به‌گه یه
نهم دون‌نیا دوونه به‌وه راگیره

همیه موحنیه و پیرو نه‌خوشه
به‌وه ره‌گی به‌هشت مانی لاخوشه

هم‌تا لیوی گژرف دیامان نه‌وئ
پیغمبر فه‌رمووی کمس تیا ناسرهوئ

له گهل یه کینکدا نه‌مرؤ دوبه‌درون
جاوتان له یه‌که له گهل یه‌که نه‌درون

که له یه‌ک به‌ران خهوه یا‌خه‌یال
leh پر ناش‌وان نه‌لی ناش به یال
نه‌مانه له بیر خوئت ثبه‌یتهوه
به خهیال عومرت نوئین له که‌یتهوه

هیتا پیر نه‌بی زورتر شیت گیری
به‌سیه‌ست نه‌فسوه دیبل و نه سیری
به‌ده‌ست نه‌فزینه سروشته وایه
به‌بوه قای جهان مه‌به‌ستی خوایه
پیام‌هایی در نه‌موردزنی
خاک‌های لمی‌نیرم نه‌ه، هم‌مدوزی
که‌توون‌ه، ده‌ریه‌ی دزی‌یی هین‌دان‌بائو
که‌سی‌ی بنی پلین‌پاسه‌ی نه‌ماوه
می‌ویکم‌هه‌به‌ه، تریزی‌پایه‌ی
که‌خو‌نام‌نامی‌وه‌لی‌لی‌نام‌نیزه‌ی
هه‌رچی‌نآ‌بهر‌سه‌ری‌تی‌دکا
ب‌به‌پر‌مسی‌ی‌کف‌شی‌پ‌ره‌کا
وا وتن‌نان‌بی‌هر (بین‌زوزو)‌ی پی‌ده‌کا
بی‌ها‌ی‌مال‌ی‌بی‌چه‌پل‌لی‌لی‌دکا؟
هه‌رچی‌دی‌یه‌ی‌لی‌فی‌یری‌دزی‌ه
تاس‌سر بی‌بایره‌ی‌م‌ام‌نوه‌ی‌نیه‌
نمل‌ی‌نامی‌نیه‌بوی‌به‌تی‌ری
دواری‌من‌نه‌وی‌دی‌گودری‌لی‌نه‌گریه‌
به‌هو‌خی‌ال‌وه‌نام‌کس‌ین‌لی‌خ‌وا
نایوست‌ی‌حول‌یا‌به‌رسی‌له‌ب‌خ‌وا
دیری‌که‌نه‌مرز‌هه‌رچی‌ه، کوشه‌ه‌کار
دی‌سی‌وه‌دانت‌یری‌نه‌خان‌به‌بی‌ازار
له‌گاه‌نیو‌گن‌زا‌گ‌کش‌ییان‌به‌جاری
وه‌ک‌هه‌رمتی‌کر‌مین‌نه‌که‌وه‌نه‌خواری‌
هو‌ای‌وه‌وی‌ره‌یه‌ی‌لی‌که‌س‌نه‌ماوه
ب‌یزه‌په‌ی‌ش‌ده‌سی‌ین‌نه‌ه‌نه‌نده‌ب‌بائو
پیستوومه راسته شخصیکی گهوره
که یه که ییاوه نه مزره لهم دومره
به تایسته چه بهوانه به
بیز کونی به تردل توجهانه به
به چیب نه موسی و مدرج نه باته و
خوریک چهرخی چیب راست کاته و
دسته چهب هنری له راست زورت‌ره
چشتنیک تیزر ل پنیست تیزه
تملین: کاتئ مار چووه کونه و
که گلکی دیار بوو نه یورزنه و
که به دسته چهب گلکی راکیشی
له دوری دسته دی به نورمی و خوشی
خوز به دسته راستنه کانت دایه
گلکی نه بچره و سملکی دورنیاه
ماری وا یا تایه پارته نه دومره
بی نیژه‌هنه به پنیچ و دومره
به راست به چهب گلکی ناگریز
به هنری گلکی (تیسکه) تیئ ناگریز
وا کوره شیخیک که‌هنه نه ونآوه
باوکی له ماروه هار نه تساروه
هیوامان به‌هه غیره‌هت بکیریش
کتله کال گل بگری و زه گریک راکیشی


میوه‌گنه‌تانه چاپی‌نشه لَه نَاَو
خوَت‌ زور مخ‌هَرَه بَهر تیشکی هَه‌تاَوه
هَه‌تاَو که زستان ناَوی خوش‌شیه
هَوَاَین (سَبْبَوْوَیَنَی) بَوِّ نَهَخَوَش‌شیه
بَو کور نَه جوِوی‌نَه سَه بَابه‌گَور گَور
گَر گَر وَوَدَر گَر ٔایمَان بَوو بَه گَر
نه‌مَسَال لَافَآوی نَاَو شَارَی نَم‌بَرَد
ناَوی زَین‌ده گَیی تنَم‌ه وَه‌شک‌ی کَرَد
پِش‌ه گَرِدش‌ی نَاسِم‌انی شی‌نَه
لَه لَای‌ی شََاب‌ی لَه شَوی‌نِی شی‌نَه
دنِیال‌ه خوَل‌قی پِش‌ی‌شاد‌ی
بِه مِیچ‌ک‌ه مِیچ‌ک‌ه لَه باَو‌ه‌شِتایه
کَه وِیست نِمِخت‌نَی بَویت پَن‌ی بَک‌ه‌نَی
لَه پَرَ به چَرَنوُک دَم‌ست نَمِرنَی
سه‌گَ لَه پِش‌ی‌شَه بَهوُفِتَارِه
پِش‌ی‌شَه دَر‌ک‌ه وَگ‌مَس‌ال شَک‌رَه
گَنِم گَرَان بَوو لَه‌بَر کَه‌م نَانَی
زَؤَر کَس دَم‌ست‌ی کَرَد به وَرَچ‌وَانِی
دون‌ی‌اَو‌ک رَن‌‌وَی بَه فَرَفِیَل‌ه
هَه‌ر کَس‌ه لَه دُورِی کَاری خَزی وَبل‌ه
نیه‌مش وَه‌ک کَرِوی‌شک رَؤُز نُروُسَتَو وَ کَاسِی‌نِ
تا دَی‌ارَدی نَه کُه‌ن لَه خَوَو هَه‌نَاسِین

ךךךךך
به ناگر سه‌هول دیتیچه مهیدان
بروسکه‌ی کردوه به پیکی جهان

لهم یه‌ی دینا خالک گویی لین دهگری
گاه سلیمان له روی هموادا

گاهی یوزنسن له ناو درمیادا
تایزاتر عیلوم فهبن به ناکار
بزو قفلل چوی یهک نه‌یهنته کار

قانون‌ههی زمینه‌ی ماوه ددر کوهی
که‌ی بین شاریکی تری به کوهی

هیشتنا تیر نه بیون له یهک کورشتن
تازه دؤست له یهک نه‌ین به دوزمن

با بلن‌ین نه‌وهان وا دنله‌تی‌پیکن
خاهون‌نی سوپاو به سه‌ره‌تی‌پیکن

نازاتین تیره چی لین قه و ماهو
هیچ کسی له سر ری خوی نه ماهو

لابانچه‌ختانه حزاب‌هه و نیزاراب
لایی تویه‌رهاون له لایی روباب

همه لیعتمت‌زاو تکنی‌ته و تویانج
نایوستن نانی برهزی له سر ساج
نهایانگوت جاران بِن ماران گه‌ستووه
تربایک له عیرایق بِن شاران نِچوو
نیستا نِه‌مه‌ندی مار تن‌ی خزاوه
ترباسکی ماران تن‌هوی بَپِراوه
به‌لام تربایک کیشان بِن کیشان
که به دوکله‌ی زور کم‌ادی کیشان
زور کم‌سهرم‌ستی به‌نگه ده‌ده‌نگه
فه‌قیرهوه‌ی‌ی زور تی‌چو به‌نم رَن‌گه
به‌لام بَپَه‌ی‌ه‌ی ددور گَپ‌پِراوه
ناوی سِوو کیمان له سِرم‌نِماوه
خوزمارایکیان بو وَشکی مشک‌مشه
که بیت‌ان نِه‌گوت: خورماراي کورده کوزه
ئیستا کورد کوزه بووه به وزه‌ی‌ه
برای‌ت‌په‌ی‌ه‌ی کم‌ان به‌هوه‌ان دی
به‌لام کورد هینده خورمارای خوئش‌نَوئ
له همر شو‌یتی بِن شویتی نَه‌کوئ
ئه‌رسی که‌ره‌که‌ی چه‌جال خورمارایه
پِویه نَه‌مه‌ندی‌کورده له دواریه
گَه‌وز به‌قهوومی موسی موسا دراوه
ئیستا له‌هم خاکه بَپَه‌ی‌ه‌ی ماووه
گَه‌وزو دِورِشاوه خورماران هَه‌ی‌ه
ناله‌ی دم تالی نی‌تر ناک‌ه‌ی‌ه
زنانیان نه قرض که نه قرض
شواتی په که کوششی زنده و مردانه

همه برای اثری هرچه گیانداره
به سمر خوار خونا زاله و زورداره

پشنه دی یه مشک تانجی بی که رویشک
گورگ بی بزن و مهر بی که ری یه میشک

چگه له مانه پیش له ناو خویانا
سه گو به یه کو کیار گاییریانه

بهلام هیچ کامیان وه ک ناده میزارد
خهرماني گیانی به ک نادهین به باد

جاران به شیرو تیتر کم نه کوزرا
پیسی به به میابا لهش که وته سه حرا

به گونهای خوی ناده دم در کرکار
میرایی شدیری به تنمه برا

لاینک خوا فهموموی (ولا تذروا)
لاینکش (بعض لبعض عاد)

همهو تبرنیک برونه برای یه ک
له ناو تنمه دا ماهو شهرومسگ

دسته سیاسته تیکمان به ره‌هدا
وهک پهله هماندی به که الهی به کدای

خواهی کهنه گهنه گه بکوزی
ننوسانه توونام کلیم کورون کهده
سین کوچک‌های کوانوی دومله‌تو نه وی
نمی‌شینه یکان بی‌ه‌وی بهترین نزمندی
که پیرپیکه‌ی کورت‌سین اموموستین
مه‌نجلان له سه‌ری پاسر پانوموستین
به‌همر لاینک‌دا چه‌ریره بی‌نه‌زین
چیشته‌که‌که به سه‌ری زومویا نه‌بردین
دام‌وژاندی دومله‌تیش واهمه
تیک‌ها موساویاتی‌ن‌هیخانه‌کایه
نهموئی بیلیم نابین کورد کورت بی‌ین
نمنه‌ی بی‌وی خزمه‌ی یشکوتوتو و گورود بین
نهم‌ین پیرخ نه‌وه‌ک لینک پیرین
چون‌کو وی‌غایه‌ی‌زین له سه‌ری‌یک زین
نهاگ‌ر به‌وی باشقول له به‌هک کنین
له ریگ‌های‌رمسا را‌ردمووه‌ه‌هنگوین
جمه‌ن خوشن دوار دمست به‌هین تیکویشین
گورودراست خوژی به‌ژور راکیشین
لله‌مه‌بواخته‌نه‌مگ‌رگ‌گالا‌مه
نملین‌نی‌بمقی‌ب‌نامستی‌ملامه
نهوی‌همبی‌بته‌چاوی‌تیره
لله نامازی‌دا نمو‌نی‌شیب‌ه
لی‌وی‌به‌دراووه‌ک (باب‌ه‌معلی)
پی‌شی‌وا‌نه‌کاپی‌نملین‌وی‌وی
که خوا به دیوی یه کن بگنا به ییا
پیکه وکی نونتی قز نه خاتمه نو
زور به ناسانی پیی سهره که گی
به خنثی دوزمنی له راست نه خوئی
dوو زوردار نه چن به گرز یه کنرا
له هه دهرو لاهو یه بیه ههرا
یه کی لاولووه که تیه فکری
نه ویبان چاکه لای نه ده گری
خواش دیناره پشتی چاکان بهرنا دا
به دکار ده خنکه زرو دی به لادا
که بیدکار گهمه و پاوی چاک سهر گه موت
پاریدهدهره پاداشی بهر گه موت
نلهی کاکه تؤ که یاریده دام
نیتر چاودیری تؤ فهروژه له لام
که وانه نیش سه رهست رابویره
پژ یهکاری کس مهچووره گیره
باری یهگاری جه‌موی کرده
دارو فهله له ناهوی برده
به دی‌موخته رو بک‌هه هاتی
خژمه تئ زور بئ پؤ خؤولاتی
پیرت بین زولمته چهند پئ گران بیو
قهمت به ستهم چهند ناهون بیو
گهره ناونی رست بچوووک ک بین لی خست
به بیانو هه تیان بیو بچووک هه لخست
دهستی همه واند نهچوون بیو تالان
شوبیتان نه که وتن خویری و مندالان
نهوان دوده جوان تالانیان نهبرد
دواي نهوان زن و مندالان نه گریت
باقه هاوار نه کا پاره لای منه
پچ نه گمرین له کونو قوزبه
تالهی هاوچه شمی له سهر چاوتنانه
پی نابین نه کوشکو و ههیوانه
دزی ملیونهر بیتی سه رهفرازه
پچ ثانیه دزه نه شهق و گازه
همبدی لهوانهی که پاس نه دیرون
به کنر ناويئن به کورتان شیرون
derdi گرانمان (بیارتیزانی) به
نهم دوو هره کیه له نه زاییه
غره هزی شه خسی به تنسافیه
ره هره ره پیشی کنوی جافیه
تایب ووزیفه پاوه همه له بیزیر
دلتاییش باش بی نه سپیری
کس له ووزیفهی خؤی تنمن نابی
پیستنیش نه بیه هره پهلدایبی
جهزینی‌کمان رویی جهژینی‌کمان مایه‌ها
هم‌لای خوا مایه مایه‌ی بی‌مایه‌ها
هیوامان همه‌هم‌هیوای به خوابه
(من یتوکل، حسبي) ی لته دواوی‌ه
نهرکی گراوی و گرمای رهمزدان
نهمانخانه‌ه ناو فینکی ناوجزدان
چهند خوش‌هاه ل پاش تالی‌ی شیرینی‌ه
لله شوین ترسی شهرب موزدهی نهمینی‌ه
dوه‌لته بارزی باله به‌ینابی‌ب
باووم کرووده ثیتر شهرب تابی‌ب
له رووی زهی‌نی‌دا (موالی‌د) سیانته‌ه
dوه‌لته تیش سیانته‌ه هر سین سیانته‌ه
نه وی‌یه‌وی سه‌ری نه‌ی‌یشین‌ب
به‌شکی هم‌لگری و دوئنی بی‌خشین‌ب
بارووی زل گرووی‌وه ته‌نگ و‌هد‌ری‌ب
زوری‌شی لی بکه‌ی پاو نه‌خنی‌کین‌ب
ت‌سماع ک‌میش بین زیانی‌زوره‌د
دستوری ناش‌ه‌بارس به‌نه‌زوره‌د
له زوو نیم‌م‌هو بارا‌شی‌ان لی‌کرد
نام‌شی‌ان نه‌گردی له سه‌ر خوو ورد ورد
نهو هیوای‌م‌مان خوا‌لی‌نه‌سین‌ب
بی‌نه‌ی خ هل‌ی‌یان نیمه‌ی‌ش نه‌زیرت‌ب
نهم به نیاده‌م هیچ دم‌دمی‌ه‌

تاوی زینده‌گی له ناو دمی‌ه‌

کاتیک که کوته سهر کورسی مه‌سند

نعلی وا جنگیم هه‌تاکو نس‌ه‌د

خزی به‌ه پنگیکی وا لی شه‌گوری‌

لای وای‌ه، هه‌رگیز ناجی‌ه‌گوری‌

به‌وه‌ هه‌وا‌ی‌وه‌ تال‌ه‌وه‌ بان‌ه‌ه‌به‌

دبه‌نگی به‌نگی‌بانوی‌بان‌ه‌ه‌

گونای که‌س نی‌ه لای خود‌ا خواسته‌

(ان الانسان لی‌نگ‌ه) را‌س‌ه‌

تاگ‌ای له چهر‌خی‌ک‌چ‌ر‌فتار‌نی‌ه

نazarان‌ی دنیا‌پاب‌دار‌نی‌ه‌

له پر نه‌بین‌ی‌له پت‌جوین‌ن‌وه‌

بومن‌له‌زوی‌ی‌همات به‌قین‌ن‌وه‌

بانی‌زه‌ی خولیای روه‌خاند به‌ج‌اری‌

له‌ب‌اته‌به‌مرزه‌زرم‌کهوته‌خواری‌

شیری‌حومش‌تری‌سال‌س‌حی‌رزا‌

بری‌شکی‌می‌زی‌می‌زی‌لی‌پرژ‌رزا‌

ه‌ه‌زار‌ج‌ار‌وات‌ه‌وه‌ وا‌پژرهاوه‌

دوری‌خه‌رژی‌وه‌ وا‌چپژرهاوه‌

پ‌سیا‌ی‌پ‌ی‌سان‌نه‌م‌نه‌ن‌ده‌زال‌ه‌

له راست‌ه‌ه‌مه‌م‌زور‌که‌س‌من‌دال‌ه‌
نه یلولو هات گولزار ناوي لولو و ملوول
گه لاپزازه و توژو گه رده-لولو
دخم یه دا خه در خه تی بی بهر
گه لای ناوه-ری و ای نه باته سمر
نه یونه یی یه باهمن بی عوه گرن
زستایان لی هات له سهرما نه مرن
تای و میشومه شوم جهند بی باکی
گیاو گول نه مینه و بی فهره حناکی
لایک فهرته-ئه ههوایی ههوا
لایی سهر زمین و ای بیاو، بیاو نه خوا
جاران ههر زئنگیز باربار بیاوخؤر بونو
ئیستا مه دنیش فیربوون، و ای زور بونو
نه یونه زور درن با بیلی گه نه کهن
بیو موسته، مه مه دی زورتر شهر نه کهن
نه تیم هه بوژی و ای تیک همله-چین
به بی شیر، وک شیر له پر همله-چین
له باتی توهو دستی به ک بگیرین
له باره گیا خوا تیز بوژ په ک بگیرین
جامیه بینک بین تیک یا عیرا-قی
قهو میکیکه نه توک ک فیرا-قی
به کوکی نه بوه به خؤزی بیژین
به دویه ره کی بوژی بکه وینه قین
جوان تهاباز به تیران نههات
به سر تهافته که وته نهرات

له شیردا پیاواه بیوه کوله‌بیکه
نیهو ته‌بیگوت: هونهر هونهری منه

ناویان لی نابوو (منفس پاله‌وان)
به کی نده که روت به دم و زویان

(منفس پاله‌وان) تنیما یه کی بیوه
تیستا له شوین یه سیو جواز ددرچوو

به فهندو فیلی فهندی وا زیرن
به شوینی به زا جوزه هنده گیرن

زهمنای عیشآو پیغه مهدی جرو
درؤیان شه کرد رووبان په شه بروو

نهم زهمایه راست روودی پیاو په شه کا
پیاوته پیاوی پیاو بی په شه کا

بهدکرده‌ویی نه ونده بیله
خویشی تیابم پاسکو نه ماهو

زوریشمان ماهو بیز دهوئری مه‌هدی
نواطی پیاواه پاسکو پیش‌دی

که (محمد) هیچ به مانه ناکا
مه‌هدی نه مانه چون نیسلاج نه کا

خواستی خوایه نههم درروو دووکانه
نه فرسیاو خراب کاوس به هانه
تیم‌ه کردوهای باوو باپیرم‌مان
شیروه شیتیه و نازآیی و مهیدان
نملین شیری دل ه تماماند
دایری هتایبندی که ممیر
به پاله‌هاتی ناویان دویده کرد
همچنی نه بیینی سوجدهی بی‌دید
کوشتنت نازآیی و باوو رووتو هونهر
پم رته‌گه زؤری بی دچچوو مسدر
جرده‌یی غفووه، جریمه حولال
تیکرا هاویه بروون دژو خاووند مال
سهرماهه و سهرووتو رم ههبهپین بیو
لله جلکا لمهشیان پم لله ههبهپین بیو
خم‌ه تکاریهان به فهمه نوزانی
تالاپیان بز لای تاغنا شهبانی
ناغایش له هیچه تاب ووی ههبردن
له ته ویله‌دا حرمیه نه کردن
نه بارانه‌وه لای خوا به شکات
نه بیانگوتو خواهه چیمان به‌سر هیات
دئنگی غیب نهیگوتو ههی وا لی‌کرووه
خوت‌تان پای‌زیدی زوزدارت‌تان داوه
همچنی که بیشی زؤرداری نه گری
خوا زؤری نه‌ودی به‌سیرا نه‌ری
دیا هم روزه لیه سهر پرگنگیکه
بی نهایت کو زاوا بی نهایت کو
بی‌نهایت اسرائیل نه‌دا بی موسی
موسی قومشی فیرعوان قومشی نیل
دیاپی خوا وا ای کرد بی‌نهایت اسرائیل
که‌ونه شویی و فیرعوان که‌ونه نیل
عیاشی بیو هم‌موو مورعیژه بیو
دامابوو بیو دست قومه که‌یو
گا، گوپره که خواو، گا خوای هره‌یو
خوا بِینه که‌یفید خوی هیئتیه مهیدان
دیا هم‌موان هیتلر پیش نه‌لیم که‌یوت
به خنی دا یار نه‌بیو بی (الامات) که‌یوت
ثیجاجی‌بیزان بیز کی‌ئ نه‌که‌یو
تاوت‌ه‌خوازی دنیاون بی‌هوش‌ه‌یو
تارای بانق‌بنت نه‌دا بی‌سهردا
به لارو له‌نجة که‌هات له‌دوردا
سهر‌مه‌شفقانه که‌ی دیین و تیمانه
ثیجاج دوز‌منی بیرو خزمانه
ثیم‌ه لیه سهر نه‌و که‌ی ره‌یو بی‌زدیبین
نیو به‌ه‌وه دیچه که‌یف و پیکبینه‌ن
سهر هیداژار میلیون میردی مودوو
بیز هیچ‌یان ته‌زی‌ی دانه‌گر‌ندوو
هرهی بی‌تر ده‌زنن له خزی‌راکی خوئش
لله دواه عودالین به هه‌ولو به‌روش

هر نهم‌نده به همنا تیر شه‌خون
لله دواه تیر‌خواردن دستی لی‌شبوئین

که زیاده‌خوزی له حج سهر پکوئی
حیپی پوانتی و حوقنه‌مان نهوئی

دواه شهو تیره‌نده‌ی زدور ناخوا
نهمی‌خواردوه به پاریز نهاووا

به‌لام دوئله‌تو باره‌ه‌ماتای
هر دلی‌ی که‌به‌به بؤم تیکه‌با بی‌

موینه‌لاه پاره‌ی‌ه‌راه (ام‌تئه) ناک‌ا
تاه‌ی‌گه‌روشهار نه‌دره‌ی له‌ه‌کا

پاره‌ی بژ‌پی‌ئاوه خوابنداداو چاک‌ه
که لی‌ی‌نه‌به‌خشئ‌ی به‌خیرو چاک‌ه

دموله‌ت‌نه‌لومه‌ی که‌وا به‌له دواه‌خوزی
نماتیکی‌چاک‌ه به‌چین دبی‌ی‌بؤی

چی‌راتا ده‌پان‌گوات‌: بی‌رله‌گنامه‌ه
لیره‌نه‌فنه‌وی‌باتقه‌ه‌بواته‌ه

لیفه‌ی‌باتقه‌نوت‌هنیب‌داپانوئشی
دنا به‌لوه‌شی‌پانک‌تی‌نه‌کوششی

نهم‌ه‌پن‌نده‌ی‌ری‌ثنپانی‌ه
چین‌به‌کین‌مه‌بلی‌خبلق‌به‌شبنئی‌ه
نیلسماس و ناترتوون چونگی نایابن
هیند خوشوه ویستن وک داکو و باین
هرهچیش که زور بوو قه دری نامینی
با ناوتینهیشی که پاوا نه نویشی
بردی به رز نجهیش وک نیلسماس وایه
نهم چونگو زوره کاری له دواهیه
دنهها چشتنه که وا زور که مه
که سیه نایسوه نلی خرم همه
نابقیان نییه که نایانیوه
هرهچی بووی نانی پئی دمس ناکوهی
جاران که گهگ زور که بوو شه کر زور
حولوای ساغ نه بوو سا مه گه به زور
ئینستا که شه کر له ناوا نهه
حللو باوه تن دوشای خورما
پارهی فرروژی که وته نهم ناوه
دراوی حلال لای که کم کس ماهه
ههر به بو پارهی نهم جن یز مه که
نلین: یز حجه تژ باوه مه که
بؤ سؤنده بدلین: به قولنچی کابه
پا، لابهیه، حمه له ناوا لابه
هرهچی بستوهی بکری گرانه
لافل ویه تن و شهروه ههره بهانه
هارونیانه به دنیا رفته تیلی‌شته
لرها کو په‌پیداهونک خویش‌پیشش
قامت‌شلایی و شکه‌دالی پیر
زوزه، ناگر نه گریز به نالی شه و گیر
که دووکله دور کشوت ناگری له شویته
خزونت په‌پاژه دل محاومه‌نجیشه
گول به فرمی‌سکی چاو ناودراوه
پژ یه‌خه‌ی زورداده‌ی همل‌پریراوه
کاتیکه زانت همل‌چققی له دل
نها گول‌هی گملی (کمال) نه‌نیشه گل
جاران نه‌میکان نه‌ندا به سوار جاک
نه‌یانگوت سوار بهو لیپی خوره به‌بایک
نیستا به‌هوره‌نه نسب نه‌دن به پیاو
نابی لیپی خوره به‌غار به‌نیاو
دیپک همر به که پاوی پاوی به
مختار بیلی چی دز له ناري به‌نی
(پارتیزان) یه‌بو روز روزی دمس‌دیار
هم‌کسه دمسته‌ی خوی نه‌خانه کار
جاران نه‌یانگوت نه‌مل به‌نیشه
که‌چی لیش پژ پیاو بووه به پیشه
هویمان وایه دمسته‌ی نه‌مجره
تسرتیکی باش‌بدهن بهم کاره
زور که اسم دیوه حز لی گوشت ناکا
هیهش دوزمنه له گیل جین پاکا
هنندیک ناوان گربشک سهربن
هیهش به زوری کوششته نه خوون
... نه بیگتوت پویه نه قچینم زهلام
لنگه فرینته که زور خوشه له لام
دهله لیار نه بیگتوت که شه پ کهونه ناو
پرهمرزت پاک بنه له درویشی پیاو
نهمانه ممؤده دیموکراتی بیوـ
پویه وه پرومان له نخهاتی بیوـ
ثبتیکه کوششته بایو نهماماو
تلاتو برهو قربو چرپ بایوه
همچی بستی بیو دوشه کاتاوه
گله ق کس له یخ کو نه کاتاوه
نیلین (مهمه) دیت لهو ولاتهوه
گورگ له گیل مهرا ناوا نهخواتوه
مهبندار بهمه کس دلیه بیئ
نهم سهموزیمه نهمه تیاناـی
بهلام هی جمجال راسته همـماو
که وطورنه شوین که بههوی خورماوه
بیرایی دمرکمپت برا (دوبرا)یه
بیا به عزیزی به برادا نایه
خوا بیوه تهمه نارده سمر زهمین
دوژمنی یهک بین به شهو به قین
نامی شاده میزاد به شهو نهبر
بن شهو بن، نهبر هوا به شهو نهبر
تقوانی نهالی: حمز له شهو ناکهین
دیماکراتین و مائیل به چاکمهین
همون سهر کرده شهو رابوردوون
له زهیر بالنژوه تیغ له یهک نیسون
نهو ته مربایه نه یگوته (مون ژمتش)
دونیای شلهفاند هوا وک (ممشکه دو)
نهویتیشیان وا سهر بهرده نه گری
سه خالرو خالرو که لکنی ناگری
نهمی تریشیان لیمان تزوراوه
لابهلا به قین لهولا و مستاوه
ثنیمه و واچاکه که بینه سهر که
له سهر گرده بین له لهشكر بعهدر
لای مینه چهارنیشی بهحسن
بیو نویز دوا نهوهی عملی بکوهین
بهلام شیرینی شهکری تیانبهی
وا چاکه (چا) کهیش نیوهی (گیا) نهبری
ههی ههوو نهامه خساپال پلاوه
نیمیه و خؤشخبختی رهتمان پلاوه

***
نه گهر دانایت و هوشیت به گنیره
له ناو مهلاند ا کام مهل به شهره
معلیین مهبعوسی به رأو تهدیره
قره قرهی قحل هدر بؤ هده تجهیره
فرکه فرکی مهل به شوین دانیه به
هرچهند قیسی تیتی ناوو دانیه
چی بکهنشده هه هواور نهفس زالمه
من نهفس تنزراوه نهمه حالمه
نیوه هملگردی به نه ندزاوه به
گوز رانیشی به شیراز به
معلیین: نه مخلقه وا ته ماعکاره
داوود بیله مهر کوته نهمه نهه کاره
دؤای بیله مهر رئی ته ماعی به است
بشتیتی له سهر گوشتوه نبهست
تورک وتویه تی (به‌ته قارداشم)
(ازه چک اشمش‌اگربنئ باشم)
هیشه که چاگی به تاقه‌نروت که وت
به غار بوی نهچی نهوه کا به رهوت
بؤ دهلمه‌نیدی (روشته) نهه بوروه به
تا باری قورس بئ نهو تعلی: سووه که
بگرهو بهره به لو لیفوی مهلاید
کی دهلی دورو گی جهور به بهلایه
زستان هات هزار خمباری داره
لای دوکره تیش نه‌ی شهرونه‌هاره

همندی خوشنویل (قاچینه) گزر
به‌لام گزانی قابی نه‌گزیر
تاسایش بژ‌لاته مه‌گر له گزو
پی‌ایه به هملات هوراو له گزو

که مه‌بووسمی بین خیالی شهروت
راکشیه و نووو با پی‌هیه شهوت

خوشری بژ‌فروهی که خیالی‌باز بین
نه‌ک به نه‌فسانه چاومری بین بی

تاریک‌کایی شهو تنواره دوباره
کوا می‌یرایی که بژ که می‌ماره

یارابی جارنمان باابی باابی بی‌بوو
سوار بی‌بون به برگشی نای‌سای‌بی بی‌بوو

ئیستا فوتبوله حیاپ به گژبه
جمه‌ها بایی بی‌به (رول) به گژبه

فوتبول ویرگولی یک‌تیمی نه‌ی
به شیوه‌ی جنگنه نه‌ی به چین‌بی

نخلی: بین نفره‌ه‌که‌ه‌وه‌ کایه
به میدرئ نه‌ه‌وه‌ی به خودایه

پاری دوکره مه‌ند دهست شل دکا
به خیلی زور جار ته‌قه له مل دکا

????
مندال به ناگر دستی بسووتی
پیه نعلی به چه دیبی برونتی
ماران گاز له خشی میروو نه ترسی
کوردن به ناژایی له هیچ نابرسی

نعلتین: ناژایی و نه زانی بران
خوزگه نهم دوانه له یه کسه بران

جویرانی دستی موسای راکنیشا
ناگری پین هملگرت که سووتا ثیشا

همرچند نه و ناگر زوبانی سووتاند
به زوبانی ویس، فیرعوونی پساند.

ئیمه نه مهندس سه رمان سووتاوو
وهو که کچال تنوو کی سه رمان نه ماوو

به دیرکین له تویی قرون قاتی دا
گوپایین به دوری سه‌ری خانی دا

هاوی‌شینباتیه گوپایین کی خؤمیان
بههم سه رگن نه بودینه سه رگن نهدران

لبه کاو نالیکی گازر گه تؤراین
به قلی ریوی بژ ... نه براین

نهمانه همه‌مویی له دلسافیه
(من یتوکل) (حسبه)، کافی‌ه

هینه‌دهم زایی‌وه نابریتی‌وه
لبه سه رمان نه بینی که نه برینه‌وه
له ناو کارخانه‌ی چهارخی نه فلکا
همی به نیامده‌ی له‌وی‌تر ناکا
هی‌هی دردش‌ه وک عروقی عقن‌ه
شهر له خویه‌ه به دنیه محسه‌لله‌ه
تاکو (نورناییش) هوساری نه‌کا
دایشه‌مرکبیه‌ی، نایله‌لی پاک‌ا
(کوله‌وهیداب)ی وایشمان دچه ناو
سیف‌هت و قانیه‌ی وک یه که ته‌واو
هنه‌ندیگی تریش به‌یه جانمه
هرچی لی‌پرنسی هر نازانمه
دو دوز فرشته‌ی هرز هارووت و مارووت
خستمانه چالی بابل به جوتوت جروت
بزن که نه مانگوته به فهرنگی بزن
به و بزنهمه و نه رفنگ بزو نه بزن
هی‌ایشمان هب‌بوزو دمسی ثهوشاند
له سه‌ره سره‌پایی دلی نه‌ره نجاه
نه‌مانه کامیان وک‌کرو به کنین
تا بینه نائیب له به‌ران مرین
دست له کاری خوا نهدین چاکره
هه‌ره بلو که بروک له بروک جوانر به
نای بزنه‌ه جاوه‌ی کال دمیته‌ه
به گریان به‌هرو مال‌نپین‌ه‌ه
نهلین: گیا لیه سَر بنگی خوئی نه‌روئی
بنز بَیدم خلک و هک‌لور تمر نه‌دوئی
بهلی بِنَم و‌لخ رسه‌نه نزور باش‌ه
وا گؤله بارگیر دیاره لیه باش‌ه
وزر جار نه‌پیتن که دایک‌و باوک
که چی مَندالیان هیچ لَوانته ناجی
دیسان حوکمیکی قَن تعی‌نادُری
وچاخزاده کان شَرهم نه‌پیانگری

به حَجَو و شَرایب نهِلین و که یه کُر
چاک چاکر نه که نَر خراب خراپر

هَندید پیشه‌م‍ان هیش‌تا هِه‌ر ماوِه
نه‌بله به‌یدادی حاجی‌یان باوِه

همَه دِلَتین وَمَش که مَهور گَراته
پَی‌‌رِه به‌یدادی حاجی پروانه
خوزگه مَه‌بِووسیش به‌یدادی نه‌بوو
به تِبل و به‌یداَخ به‌د مِلیس نه‌جوو

سه‌سایه دَندگیان دَل‌بیرتر نه‌بوو
له‌نا کَسم‌لدا ناویان دَرده‌چوو

نیمه هیزه لیه سَر نه‌وَفیکره‌یان که بَوْوین
همه‌نا راویه‌زور چاکی‌پَز‌جووین
مورد له وانهی خنیا ناگه ویته و
نهو تفهی رؤی کند نابلیسهیه و
همهی میری و شهروف نیبرسی
ناویان لی ناوه کوردنه ناموسین
چندیکین تهفره سیاسه تنی بیوو
(ديبدم نه دیددم) کیاسه تنی بیوو
نهندی قورتایان بوز سویند موت نه کرد
پاویان نامبردو گورپی گورپی نه کرد
بزیه وا لیان که توونه تنهقه
(شوهقی) همیشه بهشی همر شوهقه
نیمه باوهورمان همهه نهم جاره
هملبازاردنمان بیش شهق و داره
وهرن بیا ورد ورد بیخویتینوه و
ماده (قیباقی) نهژتینوه و
فرساندمان (قیباقی) نهژتینوه و
(بادار بگیربوجن بی با مهماتو)
مهشوره که کورد میری مهیداته
نهمیاره هونهره به گور گوزلیانه
گارسیکی وام همهه گراننه
پا بزو دستیاه یاپوز سهربانه
بهخوا نهم قهومه دمست و مستنه
خوا بکا مهرو دمست نهشکی بهستیه

 retorno
نه گنهر قاپیته چار جار نه گنهر
سپهادی و وزیری نه به بنده گنهر
ساده به سهودا تؤیی فوتبوله
مالی بی (پزکهر) کولانهی چوله

سیاستی راست هر زمینه مدرویه
ترستگی بهشی هر باو که بریه

وادهی تختیخاب کهونه به همراه
چاوندهاین سپری جملان بی بی له شاری

جراح به فهمان تهاتنه کایه
پریمان نموتن ناشور ناغایه

نیستا به پرئی همیاند پریه
له دهگی ده هر یل ناترسن، شیرون

نادان به نووسین همه گیریته وه
دیسان هر لیفزی خوزی نه گریته وه

بیشترین که گه مه گه
همیشته پریه همه ناکه مه

زرمی زاتینت که کرد به برت
تاجی نده بریش پیشره سهربت

شورت تافته همه شهرونه فه گنگی
زوربریزنه گه به، عیزه به دهنگی

تی همه جور دانم سه به بلایه
کوشکه گیره هر گیره کشی به رنایه

۴۹۷
له دیجلمه پرنسی شدته ناخره‌ه‌
پنج له گیلغدا وا که توویته شم‌
ناوجر گی خویان کردوه به مهعبه‌
پژ‌نه‌می به تؤپیته راکونزور

نه‌هو بهرو بهریان پژ کردووهی به باغ
نمل‌هک که‌ریکیش دوری شهوچراگ
نه‌هو رهنه‌له لبیته به تؤفانی نوور
نه‌کا به چیله‌هی ته‌چه‌لاه‌ای کوئی توور

کچی تؤ له گل‌گه‌ییشته به‌هار
به جزه‌ه و خروش لیپه‌نه‌به‌ه (هار)

که‌ک فه‌ده‌چه‌ره و دیت به‌گور وه ک شیت
پژ‌ه‌زنجیری (جسر) نه‌خنه‌پیت

جوابی‌دام‌ه‌وه به‌زویانی حال
وئی‌نه‌به‌پیری زیری‌کونه‌سال

له‌هو رژه‌وه خوا دنیای دان‌ناوه
پژ‌ه‌ساه‌ده‌انی که‌وته‌مه‌نه‌ناوه

خزم‌ماتی‌شرو شاره‌هو گه‌دام کردن
به‌چاکی‌له‌گه‌ه‌مووم دوپرده

به‌لانه‌نمای‌ه‌ده‌وری‌شاوخ‌ه‌ناب‌ر
که‌توونه‌نیفآق‌له‌گه‌سه‌کتکری

گه‌گهور وابه‌من‌نیش‌پی‌با‌کونه‌کینم
وه‌هن به‌ره‌ستیان به‌ه‌په‌بگه‌ه‌نهم
دوو چشته هن چما او به رنگه و به تام
چونه لین بکری دینه سهر مضرام
ناوا که تن هینات کردن هره قابی
رنهگی نه و نه گری، تغییری نابین
نموودی هری به هری رنهگی نیه
که سیس نازانی حیمتهنی چیه
ماهی حمیاته گیاندار نه دریتی
بهلام که زور بزو پیتاو نه خنکینی
(مؤز)یوش له تاماهره و هو کورو ناوه
به هره رنیتهنی نخریزی نه واوه
مهبوعویش حرفناو دوو بهری هره
پوزه نهمهنه خلک بوزی توشهبه
لای هنندئ ایبره هره به مهعاش بزو
بین سهراوه و رهنگ پاره بهلاش بزو
هندریکشنه یوبیست دستهی خوی زور کا
به دسته بين دسته بهی دسته کاو زور
هنندئ بوز شورنیت هنندئ بوز کورسی
که جاران هری کس لیس نه ده بهری
ناظانم جوزه وا نه مسال چواریان
مالدارو ناودار هاتوونه مهیدان
نه مانه نه فعی شهواسیان ناوه
خوا بکان نه سیرته جاری له راوه

***
خوا دوو سیفته داوه به به‌شمر
نه‌بانخاته کاری‌خیر و بؤ شمر
به کی لا شهاده کی نه‌ی کیشی
مینو نموه موسسه‌هتاب تیک حریف کیشی

هره که هرچی بز ده‌نرخ خوا
نه‌هوت ییدا به خزما دوست خوا
کردو کوشه‌هتی روز‌ بؤ تیوارا
کوره‌هتیده به‌بز یاری‌ی یدارا

به دلیکی یرونه به‌قائه و سوجبت
گمی‌ی بین‌همتر له باشای سهر نمخت

هم‌ی بچل نمایی شهیتان له دمما
برد سهر به‌ک خستن له رنگ و خهما

زن، ناتیک به ره‌ی دستی شه‌شکیتی
کورت روایه‌چیشی تیک چاوری داریدی

نوه‌ی لیش دهردی وشکیه کات‌هوه
که بیخوا به میز تم‌هیه‌هکات‌هوه

خه‌بلو ره‌ین یلک دوور، وان له سمر سفره
نورنه نم‌نامه به‌هو رونه چه‌موره

خه‌ی‌ال‌پلی‌ویش ناک‌ا نه‌ک راست بی
لئی‌ی‌کو بار‌گیری‌هنه‌ی همور خوایست بی

نازانی‌ه دووه‌هت بؤ‌نه‌و باری‌که
بؤ‌م‌میرده زنی کریکاری‌که‌
بوز فهیضو پوهشته شهروت نیستعداده
قابلیت تیش به‌همراه خواهاید
گه‌زوه به په‌لکی بی‌هده تالیه
له سهر دار مازووه هه‌دنگوینی قالیه

یه‌راینی نیسان له دینیا‌باری
ل‌ن‌نوا سه‌ده‌فدا بیوه به مرواری
که‌چی له ده‌شتنا گوژالک نه‌رویه
لافما پی‌سیا نوبالله پرده که‌لویه

به‌ه‌ر‌هنگ‌ه‌ره‌چی سروش‌تی به‌هد
به‌ه‌ر زیان‌ک‌ازی سه‌ده نوه‌ه‌ده
ته‌جره‌به زه‌ری ناهی کرده‌وه
به‌دخترو دستی بیوه که‌وه کرده‌وه

دان انسان لیف‌نه‌نه وای‌نه
نه‌وه‌له سرووری به‌فرمروده‌ی خوای‌ه

یم‌ه‌نه‌ب‌وز‌ی‌گ‌پ‌ئار به‌ه‌نیستعداده
چون‌ک‌ه‌نه‌په‌روردیه‌ی جهوره‌ی بی‌داده‌ین

فری‌ره‌وه‌نیک‌ی‌وان‌موواسان بوز‌هته
نه‌نیون‌ه‌نه‌نی‌بی‌سی‌سووک‌بوز‌هه‌لات

هم‌ره‌وه‌ک (پاباگان) قورن‌ن‌نه‌خویتن
له‌په‌ئی‌گوشه‌ه‌وه‌ک مه‌ره‌نه‌نویتن

یاری به‌ک داهاته‌بوز‌ده‌ست‌ی سمره‌کار
پی‌له‌جه‌وه‌ا‌راک‌بوز‌سین‌سمر شار
فهشه‌نگ‌هار روزیه‌ي به کي نیسانا
دردینگ‌نگ که کهن له‌گه‌ل تئناسان
تهفره‌ي که سیکیلدن، دا هاتی به‌خته
(پواسون داوریل) شانسیکی جهخته
ته‌ئینا رؤزیکه درؤ که‌ی نهوان
هي ثئیه نه‌روا به رؤزو شهوان
له‌هدوی‌تیو کا تهفره‌ي زؤر‌بای‌ی بوو
پیاوه‌بیو (عه جهم عیزه‌تعتی) ناوا بوو
به‌بیوژ‌بیوه به‌زؤری جهن‌به
بیوه‌بیوه به‌پاشاو وائي به‌دنره

همچی‌نه‌چوه‌ل‌ای به‌لمیني‌نه‌دا
پاسیشی‌نه‌بیوه به‌کی له‌سدا
كه‌نه‌نه‌روزی‌ی‌وای‌نه‌گوت‌له‌دواي
(همه‌ریفی‌شوبله‌ناند‌ذک‌قونلای)

تهفره‌ی ثیئینخاب‌هئئند‌بیوه به‌باو
عیزه‌ته‌پاشمان‌وا‌كه‌توتنه‌نای
همچی‌نه‌له‌دستی‌پاره‌دای‌نه‌نی
خؤی‌نه‌رئیش‌نه‌کا‌لای‌قازیری‌ئئین

کورسیان‌شعه‌و‌دو‌زده‌به‌پیووه
هئئشا‌نه‌وه‌نده‌ی‌تئرمان‌به‌پیووه

هي‌ئیم‌باهش‌خول‌كه‌نه‌هئئانسین
خؤی‌نه‌نه‌کیک‌سن‌پر‌به‌كراسین
پیامنامه‌نیزه، هزینه‌های داروی تریاک‌تان، خوانی نمایده‌های پیگاه‌تان‌ی، ناوار بحث ناوازه پیاون به‌هم‌مواد ناواره‌ها به‌هم‌بانده‌های ناوازه‌های وا‌ده‌گه‌ی‌بینی‌پیاون‌تی‌نانی‌ه‌ه‌به‌زن‌نه‌خوازان‌پز‌پیاون‌ه‌ دولایه‌ه‌پیاون‌ه‌نه‌زنه‌مال‌میل‌که‌چن‌ده‌مرن‌ده‌کم‌ملیان‌شکی‌ه‌پری‌(تبعنور)‌نه‌مرن‌نه‌توانم‌حیق‌بخش‌بدم‌به‌پژوهش‌حیق‌بخش‌گه‌ملادم‌به‌مشکوک‌پژوهش‌گه‌ده‌گه‌دست‌سری‌پژوهش‌گه‌به‌پری‌بی‌مشکوک‌دنی‌پژوهش‌گه‌پژوهش‌نی‌به‌پژوهش‌گه‌پژوهش‌نی‌به‌تاریخ‌نه‌چخانه‌پیش‌چاپ‌پژوهش‌تا‌ریخ‌نه‌وه‌ش‌نه‌عوزن‌ثلث‌که‌هم‌معرده‌ه‌هیچ‌پاکی‌نی‌به‌پگ‌وه‌به‌فره‌
چیزه سهر لقینه و له بندابی
دیاره ملشکاکن بنخوئت نه کری
دینهه دیمان که لهمردهه
و هک ریپرار، زرکی کال مه کری
که تو نتمنوی له گعلمان بزیت
نابیه نارهوا پاومان بکوزیت
بز معاش حقيقة میللهت نه فرسی
لی کووته لیمان نازیت به خزشی
باوکت له بههشت دورچوو بنژ گنمه
تو شه نخوئی نهچه جههمه
که گنال بن نشی خزی تنیه هدپور
نوزوای میمه بنژ توکانی نارد
چونگوو چاو به چاو به گنمه ویتهه
نواوی بدهداوست لی نابیهه
که دینهه میدان خزه هدلهکیشین
له ههموموه قومی زیات به کیشین
کهچی بههچه ههموم مل و چین
بژ سواگی فسیری تاغا و هک گنچین
جاران (بایی) بوو (عیوب) قلبعی (بیع) بوو
ئیستا حرفهمان له فهحس دورچوو
نهمانه ههموموی بژ ووژنی شیبه
وانهئی پرپیوچ له شاعیره مه کره

***
دوو، به هیچ حقیقی خویان برون رازی
نیش ناک و میره لای حاکم و قازی
نهوشا (مهاوایر) ناش به تال نه کا
با خیارمان لوغه‌ی هرمز و گال ثکا
ما گهر ثعلامی زن هینان دمر کن
کلاوی سووری سپی له سمر کن
خوزگه نه پاوهی زنزو مالداره
نه دمو وو که زن بینی دووپاره
نهم دمویه‌ره کیه له دوو ببهریه
باوهون ناگری شمر خوزش کمره به
دوو پرآنه گهر له دایکی نهن
ورگی یه کتری دومردن له بن
به پیشلین دایک دایکی خوزمانه
ثیستاه سیاسه به باوهونمانه
باوهونیکی جادوومانه هبه به
هجه کس تین ناگا که چهند بهوه به
باوکمان له بورو به باوپاره
دادمانه له دمست کورخای بیم کاره
کاتیکمان زانی خمه‌شمان برا
شهره دندردکه له ۳ کولانه شرای
(کهیقی) شاعرمان له‌مینده حوره
تیرمان له جاوی گازاری پره
شانس که به کورده (تالیعی) ناوه
له نمی‌مغتی چیرگ‌گنا خولقاوه
پیاوه پیاوه دی گورچ هملدهفریئ
که‌چی له دووری که‌ری شه گردیئ
ژوری‌وا همیه کمر لوه و چاکره
به مسیه جزئی باره‌ب‌رتوه
نوه باریش ناباو له‌مهیش لینئدا
رومیه ناگیرئ له کاری خوداد
دئیاکه ناوه یابیه گمهوریه
سیاسه‌ته که هم‌مو ته‌فریه
له هیچه یه‌کی به‌رزئه کاتوه
نهمیاته شه‌وجی زورور و‌لامیوه
ناظرنی که وانهم سه‌ره‌خسته
له و‌به‌رزیه‌وه له پر‌خسته
نه‌ناه له به‌رزئر به‌رمیه خواریه
دهاره که نه‌ستزی نه‌شکنی به‌جاریه
هنیئه چشط همه‌ه‌چاکه له لامانه
دوایی له دهستی دینه نامه‌ه‌مان
زوز چشط له بیش‌دا خراب دیاره
که‌چی له پاشابو دیار، پاره
بزاتین نه‌مجرار چوزن نه‌بیئ بؤمان
نهوه گزر نه‌ودیش مه‌یدانیکی بان

.textContent
علی‌الی حقوقوی‌فمان که سه‌ده‌فته‌ره
بزو وری‌فری بهر زی بهره‌که ره‌بره‌ره
لک‌فک‌زوری لی‌نه‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌b
دورو عادات همه و هک مه‌عمل وایه
یه کیکی‌ان ترسه و یه کی هیوایه
ترس بیوه‌هاهی که له‌سر کاره
عه کسی نه‌هو مه‌فسول که هیوا‌داره
حق و ایبو و هوهی که‌ها مه‌فیوه‌ره
به و پلین له سمر کاره و مه‌فیوه‌ره
که چی ثواوهی به نیش سمره‌رنز
له ترسی فسیلی (فسل) نه‌فرنژ
که‌واوی مه‌عژوزول تاسوده‌ته‌ر
هیواه تمامینی ناتی له‌په‌ر
نه‌مندی‌بان رست‌هی دیموقراتی
ئههم عاله‌مه‌بان خسته‌نه‌هاتی
وه‌ک ره‌شانه‌وه‌موه‌گی موفاجات
زوی‌ل و فسیلیان خسته ناو ولات
مه‌مه‌له‌که‌ی راسو قینه‌بیه
بیوه‌ه‌ه‌ه‌بیش‌ه خورچی پینه‌بیه
پزیبان سواری گامیش کردووه
تولیت سواری نه‌بی که چی مدردوه
له به‌هوژوروه‌ره، که هم‌مون نحسیه
قوشقودی شله و بهره نه‌چه‌سپین
نه‌وه‌به‌ه‌ه‌سهوه دیته‌ه گه‌ردو خول
له شاه قوسقودی تونده و بهره شل
باوای نام دوروه و هک رنگی به‌هار
به‌نه‌یتیا‌یاره و بی‌شیرت و قهرار
همندی جار له خو هم‌سال برآیان
سایه‌نگی سالم‌نظام شین و جوان

کاک‌ل هم‌وریکی پی‌نوه ناینی
نه‌چی به‌سهم‌ران به بی‌تینی‌ی
له پر‌نمه‌یکه‌ن شمسه‌راه‌یه
ده راکمه‌ه کاس و کار به جی‌پیلا

نه‌لین: بارانی نیسان شیاهاه
به‌لام هم‌ندی‌ی جار تحرزی‌ه له دواهن

روزه‌ی هژاریک خویی که به‌ب ناگری
ته‌مرزه شه‌یکوچین‌نه‌ویش به‌ب ناگری
بند حدولم‌ه‌نندی‌ی‌نژ، له خوا‌گه‌ری
باران‌ناش، وشکان‌جووتوی‌نه‌گیری

زورداردو زرورو ناوی‌یان خویی‌ری‌نه‌زه
زوررو پاک‌که زوردار پی‌ار‌کوزه

که‌رو تی‌ستروته‌نه‌گه‌بره‌که‌وی
به‌که‌که‌رما تی‌ستروته‌نه‌وی
که‌ر باره‌بره‌به‌دنگ و سه‌دا
تی‌سترو تهم‌دووره‌گه‌بر‌روای‌بن‌تی‌اکه‌م
هیاپشمان‌هی‌هی‌گویی‌تاباته‌چد‌ریم
به هار پیا به بهر خو خیزه
جوکه شو و کورته و روزگار دریزه
خوا بیدا به رز سه رخو نه شکنی
پاسه وان شو خو سمر نه شکنی

خوزگه که نه لین خوی پینجه تار
خوی هیچگاری نه خست له به دکار

همیشه فیتنه با لح خووا بی
همچنی همه لیساند حواله خوا بی

(النوم اخو الحوت) یبان و تسوه
فینه به برای خویش زنده ووه

وانتکه گویر برو مارتينی له مشت
همره به خوزرای که پوایی نه کوشت

رووته نه نه کرد هیچی نه نه برد
حوزی له لینگه فرتیگهی نه کرد

لی پرسینه ونه بیبوو نه وسايه
با وجود تپستاش له سمره وایه

بهلام نه مجاره ناواکی تره
سمر نازادیبه گویی لی راگره

براکم هاراستا تزل له من بیه
شکللي نیداره نازانچیه

ثیمه به به دارو چنالقه فیورین
له ددر ووه کریوه، له مالا شیرین

***
زؤل ومرهٔ هم‌السا دنیا بگوئی
به سو سودای همه گوئی نایه گوئی
به خهیال تنزیی هنایه می‌هیدان
گولته بگاته چه‌رخی ناسمان
زمین اخیت راست خهتمی نپسیوا
به گولله توپیه بیگیری‌نه دوا
تنزیی خویه هاویشتن کردی به هم‌را
چه‌رخی فنله کی پین تیک نه‌درا
نه دور گنوا نه چه‌وی زوردار
بزمباو قنبله زورتر که‌ونه کار
به کس چاک نابی (دمنی) ناو ناوه
خوا نه‌م جهانیه وا سروست داوه
بؤیه له به‌هشتص دهلیله پاندین
تئوی دوزمنی له ناوا پاندین
ثبتیا حیزبی کان هاتوونه مه‌یه‌دان
به گویجه پچور کی که‌توونه ته کان
گوره‌ی كی‌شی کی هاتووته پی‌شی
هه‌ره که‌سه به‌لای خوی رابیده کی‌شی
هنی‌ده نه‌حران ههنده و هته‌نه
دبیراتی‌نه کان پی‌سان پی‌کمه‌نه
در هدن وا هماین تی‌سی دبیرات
عبدهو موستاوات نه‌خنه ولات
مندالان لی سهر شقاقی چیرتاو
خهنتی شه کیشن پیش نه‌نتیه ناو
بایی یکانه دن به هنگیاب‌کیلی
هنمیشوه تنوه به گه‌نیلی

دست‌هی کرک که هاته کایه
هره نهو باریمه به نمریبان واوییه
له به‌هوتو پریش که‌ریه نه‌میزی
دوای نهو هرهچه کیان که‌هات لی ریزئی

نه‌مین‌وهیه به می‌مز و هستاوه
نه‌مه به کورنیه خم‌میزی ناهو

چاوهی که‌ریه و گرددوی که‌ری
خووییکی به‌دو نه‌ریون لی مسیری

ووه‌هنی به‌مره به گؤون خؤیان بی
هم‌هلووه، دز دیئی‌نه سیور دئی

له گاهه‌لینک‌دا گواره‌که‌یه کیان
کوهنه شیتایی و خواردی به‌ریان

هم‌هوو گاهه‌لی تیبوه نه‌گاین‌ئی
میریی جی‌زاکه‌ی له‌شوان‌نه‌سنی‌ئی

دست‌ب به کلاوی خونته‌ه بوگره
سی‌مه‌بااییکی سخنه‌ه‌هم‌دموه

با وجووه تیستا سهم‌رووته‌ی باوه
پؤیه به‌نه یاه‌ه وا بین کلاووه

۵۱۲
ولااخری نه گریس که وا بار نابا
همه رابنده‌ها به مشچه کاببه
زور کم یکی پیاوی کم و رابنره
به وئش نوهستن گویی رایجنده
گویی رادی ره لیای خیوی نازداره
بارنجمه به مشی نمهیزهو داره
به نیشاده میش دیسانه یه روایه
پیاوی به کارو بهد کاریان تاپیه
به لام پیتانو حیوان و که یه ک نین
زوریا و همیه که با شانس نهیژین
به ریونه عالهم به گازو لمعه
همزار به زارو و جیگای پی لمعه
کچی نه بینی نه وان لی پیشن
تیکرا نهم خملقه باریان نه کیشن
من نهلمه نه ونیا نهم شاره وایه
قهرمی زورداریان زورتر له لایه
همچی بیوی ملکه‌تی خوی له خوی گوزی
به دسته‌لاشی وا حملال خوزی
گور گانه مشهوی لای لاایهمانه
پیاوخوره که ش وا له بهدردگانه

له مندلیوه به چه ترستین
پژ شوین گورگ کهوتن پهت نهپسینین
به دانگه نهوهی که کاری کرده‌است
هرچه که لئی کهوت ورتن پرسته
په تایه کهه شمهش که ناوه
که جارب‌ه جاره کوسنه نه ناوه

هرچه نه بینی پرزم و هورره‌یه
dووزله‌ی لووتی نورپوره‌نوورفیه

ئیستا ... نهو په تایه‌یه

دماغ گرمتی نه و نیچه تایه‌یه
مال ویزایی که همه به کورده برا
به دلباکی خزی یپی جوم به قوروا

به چاوی خزمان دیمان تعفره بويو

به تاشکرا دای به گرگان خواردو

ئیستاش نه بامان دیهو نه باران
نهو سهودای‌یه و کومه‌یه بیاران

هنئیئه له بهدیبی خزیهان دارته کرین
نه‌نه ناگرو له کوز هم نه کرین

درمه‌ستی کُرس و کار نین له بادر چین
نله‌ی بسوزی و نم‌می‌شی تیابین

که کهوتیشهوه سه‌سرنیش بی دهنگه
چوب سختیه کویی فه وقیمک بهم رته‌گه

پز نیاهه تیش زور کم‌س له پیشا
نهه‌نه مه‌یدان خزیه همه‌نه کیشا

***
جاران خواصی نه گرتن له شارئ
به ناکی زهوا نه پردنن ذو خوارئ
یاخذ قه ویکی بهوه نه ترساند
له ثامنننوه بهردی نه باراند
که بیشه بهره تیمه پهيدا بیو
له همر خاتری نه نه مانه لاجو
تینستا له پیگاهای دین لنامناداو
خواوه بیشه بهرمان هیند لی ره نجاوه
وا ورده ورده نه مانترستیئن
له شوین بهرد جاری خزل نه بارین
نهم خره بارانه له جیه تناره
هره وا بین نوزره بهرده نه مجاره
هرچی نه بینی که ویتوته گریز
چوی گیاه بهریان ووه کوهنال دزی
نهم به کردهه ذو خزیان هاته پی
نه گینه چیرو فله سیم له کوئ
سوپاسی تیمه با بهچین دین
وا ئیمه توئله نه وان نه سیئن
خزه باینی کونال و قوماشه
به جوی به که سکنه ناو دوزدخی داش
دهستنون نه بیو به جوی وه ک پولداش
نه تر نجات به یینی دوو به رداش
نه چندردی که چون عاشقمان، گفتوگو و نوشته
منش خرید که گفتوگو باشیان، به نوشته
دوایی دیم نهوا، باشیان خرونه
هند سهولای زوره، یعنی تو به خرونه
شامی، لی رؤزه رؤزی لی شامی
پز مندالی خروه، پز شامی
نه گیر به کسی بیلی قومارباز
گفتینه پچره به دندوک، وک ک باز
که چی قوماری هبد لی لا خوشی
پی چرنا جزک ری مهی سه خوشی
بلوز فپکر پی نههم دورویه
پی دورو به پدشی پدایگ گهو وریه
موخته سیب که خروی خواردیه، وه دیاره
له گام سه خوشش هاو بالاسوه، پاره
له کویی بیخوه و مهعیان پاشا
میهانی جار بهدا بانگ کا له پاشا
نهوا، رهعیان که رؤزووه نه گرز
به نهمیر پاشا ول، وای لی ده کری
وا رهمعیانیش و خمتنی یچ‌ویه
له هه‌مووه مالی رؤزه نه کریت‌وه
بیه لوقهو، به رهونک به دلیو تابیه
هموومان تیکرا نه گهینه، منزل
نهم کورده هیوای تیا همه که و تو هیه
که بوع گنگ هیوای تیا همه که و تو هیه

لبه گنگ، له گنگ گنگ به پاساکیان زانی
له گنگ مدرگ نمچن به بیره کانی

پشتی زیالیان شه که به گوریس
گوریس کیشک که نه که به نه گریس

همه بعک نمودیه که بلین: نازان
نه گنگ بیشین نالین: خانه难忘

نهوهی بوع دایک شه فقهت نه نوپتی
باوه یوزن له توبی خاکا نه نوپتی

که تو کهویتی به بر به کانی
ناپن گنوزه پر کهی له کانی

نه مزمز روزیکه سیاسته باوه
لله زوره ملی چیست داهو، باوه

که تو بع دیستو و دیره فتحت کهمه
مهلی نازابی پیشه با کهمه

ببه (ولا تلقیوا با یادیکم) خخار
تاموز گاری نزو فه مورر بو رودوا

بهلام نزو نئهئی مهردی نهنویم
نهرم و گنگل بی نه زیبنم

کین نزو له بهره له دیواخان
نه نهافوه نه کهی به سمدر لاوانا

*****
لاستیکم ناگر لاپیکم ناوه‌ه
خاکم نوزه کابه روش‌ه‌بایه

خزگه چاریکی روش‌ه‌بایه کر
یا هبه، نمایه فیشال دوای نهن‌ر

پرپیاگانده فیشالی ناوه
دمجکه لنه ناو نیمه‌دای ناش‌بایه

ثبتی دست، دستی دستی به کردیبه
بی‌بیه هره روش‌ه نیوه‌ی مردیبه

به کیرده کوله هاروون له ناوهچو
وه ک تری بن گچ‌م دهگنیکی نه‌بو

پ‌ساره‌داری پژد ثه‌زایی چؤن‌ن‌ه

تُری بن ده‌نگه‌و تسمی‌بی‌بی‌بئن‌ه

خزگه نم‌زایی نه‌وانه‌ی نای‌خزن
بن‌میردی زئی جئی دیلن نه‌رئون

له فین‌ره‌کوه نه‌بیدی ب‌چوآن

به پاره‌که‌ی نه‌و تاه‌ه‌نگ‌ی لاوان

نوه‌یکه که له رئی خوادا نه‌یبه‌خشن
به ههم‌هو هن‌زی دوزن تاله‌خشن

چروو‌که‌و به‌خشین به خوانتی خواه‌ه

ه‌هرچؤنی قیسمه‌ت دای‌باپی‌وایه

که مالی خویان ناخوره‌ی پؤیان
قه‌م‌هر کراون له لقاوه شهی‌ن‌ان
خویندن تن‌سیری ناکاتنه سمرخو
نه گریس به چاک و خراب ته‌لین خوو
(بی‌عیار) که (ی) ی لاچو و (بی‌عیار)
هه‌رچی عهباری گؤری عهباره
نه و توسردی کهوا مشوسی جووته
گویی به‌چه‌رموه تاباب بو جووته
ژوری وایش هه‌یه چلکن و گه‌ه
که‌نامی گه‌را نهوسابه‌گه‌ه
شینان زور پاوجاک نه گیری‌هوا
کتیبا به‌ز ناخاری نه گیری‌هوا
به‌رسیسای عابید له (وهلی) نه‌چو
به‌تهفره‌ی شهیتنه له رتی دین ده‌چو
درو برام دی‌هوه نه‌ولی‌ا زاده‌ن
بی‌هه‌مووه نمری شهیتنه تاماده‌ن
به‌هوه‌دا نه‌للیم: نه‌توهوی وهلی
ژور مل نه‌شکین به‌زوره ملی
دنی‌هه‌هگونی‌هوه بی‌پاسه‌دم مشه
قاحی تی‌چه‌قی نازای رایکی‌شه
هنچ کس ناسیری به بی‌لی‌قهمان
پوار، سپه و رخش ده‌ده‌ها بوم‌مان
نوچته‌ی عائله به‌بب به‌گایی‌به
بی‌ه بو دوپا خملک هینده مایی‌به
شَهْیَتِان پاله‌ی‌یک هَنگویین نَه گَیبری
پَیاواج‌چاکی لَه دِین بَی وَرده پَیمرئ
که نَه موسی‌چیکی لَه دَمی هِم‌لوو
نَهیچه پَیاوای نَه کَه‌وجه دَوو

له چیاتی شَهْیَتِان نَه‌وان نَه گَبرین
(شیاطین الانتی) به‌ماته نَعَلئین
نَه‌ماته دَم‌یتی لِمِخوا نَه‌شرِسن

له خَزْم و کَس کاری‌مان نابرسن
هَیاواشمان هَم‌یی‌ه‌ه‌ی نَدَ بَن‌نامووسه
به‌وه نُه‌خوری کُها جاسووسه

نَه‌ماته دُور‌ده پَس‌ی‌ه کَه نَه خَلَاقی‌ه
لَه بَر‌هودا با‌ی‌ه‌ه‌وا بَقی‌ه‌ه

نَه‌هرمو لَایه کُن‌ممه نَعَزاتین
نابین به هَیچ و بِن پَنشتوانین
خَزْم کُه‌گدر خَواهی کَرِد لَه‌مه گَه‌یشتن
پَش‌شمان دَی‌ه‌ی به‌ک نُه‌وسا به‌پَش‌شین

پَش‌ت و قَرودت‌مان کُه لَه خَزْم‌مان بَی
پَیاوین هَرچَنی نَاه‌زووس‌مان بَی
نِیسته کَه کَم‌لاکی خْوَمان‌مان نَی‌ه
پی‌ت‌ر پَی‌گان‌ه‌ی پَس‌ی‌ه‌ی بَجی‌ه‌ه

چَار هَر نَه‌م‌یه بَه تَفَر‌های شَهْیَت‌ان
نَه‌دِین لِه سَهو گوی‌لاکی خْوَمان
و این خلخل مام ره‌مه‌زنان هات
ره‌مه‌زان بوز زنان مهرگی موفق‌ات
که بایستی خطرانه که من نه ایگرم
چیه‌له خعلکی لی به‌ریان مرم
ره‌مه‌زان ناوی‌سان ناوی‌ه (مرض‌ان)
دو نه‌خوشه‌ه برگی و ناوی‌نندان
برسیتی راسته‌ه هم‌زار بی نامه
تاوندنه‌ن‌دنش نیه که ناون‌ندانه‌ن
که‌بایانه که که دو کی داخرا
بن که باین‌ه هات به‌سرا سه‌رنا
به‌لام نه‌وانه‌ی خوابان خوزش نه‌وی
به‌بارقو‌سی‌ه نه‌س شان‌بان نانه‌وی
که هی‌وای دایه فیکری‌پای‌دنی خوا
هرچی که ویستی لی به‌مه‌ست‌نه‌خوا
پیاو باری خه‌مری که هات به‌سبرنا
نه‌بن‌یی چهن‌ر روز لی‌شته‌ای به‌سبرنا
دی‌اره به‌ه خوشه‌ی و زهوشی روز‌حابی
ژوزر گوی‌ن ناداته خواردنی نه‌فسانی
به‌لام شه‌ی‌ی‌ن‌مان نه‌سن‌دنه‌زاله
نهم پهن‌ده لام‌مان وک گرگ‌گاله
که تنو خویت ناسی خوایشت نه ناسی
نهاوسا کس نالی: کاسی و که ساسی
خواناس له بهنده بهنده گه دوروه
له بهنده دوروه وا رنهگی سووره
ستمه له گه گه گه نه یاه زمانا
همکه ی له شیوه نه مین و نه مان
هی نهوتوه ههیه که زور لیت بررسی
نهه وانه ژانی که لیلی نه ترسی
زور که سماه دیوه کاتی کهم دهستی
پرویه گه خوئش و دوستی په رستی
له گگه به چه چه که که کوهته کارئ
خؤی به پر زر گتتووه چنده چنارئ
کاتی لینگه و قووج که وتوهته خوارئ
سندرو گچاگی ورد بووه به جارئ
نهوی له پیشا بایه زیدئ بوو
با ی رپهوتو (با)بایه زید لاجوو
همجو نایه تسک له سوورهی قوران
فمرموهی خومن لادهنه له شهیان
بهامله نهو هینده فریوی زوره
زور که کس له خشته نه با به نوزه
خواهای دانه او دیه هم یه هم و بین
ئیمه له نادهه عاقل نه نابین
به‌دغدغه عالم‌زور به لیست‌هار
نه و خراب‌خی‌هی خویندن‌وار نه‌پک‌ا
نوعی ناپات‌نی‌های در کی یپناک‌ا
نه و هیچ‌بایا کیا که تحریر به‌دایی‌بی‌بی‌پ
نازی رژل‌هی کجک به سهر باک‌ه
تیشکی تحریر به‌وه‌ب کیا چرا ک‌ه
زوری وایش‌هایی که‌وا نسیله‌ک
کچی‌که راست‌ی شهی‌تان زلیله‌ک
شهی‌تان هور به دوروی چاک‌بیان‌ده ک‌ره‌ی
نه بهوئی پایاچاک به دین ور گمری‌ن
نه‌گین‌ه بای به‌نه‌هول نادا
ه‌بی‌ه‌که دُر‌مسی تیلیپ دانه‌د
جلی به‌رش و بزر که چک‌ه نه‌له‌گرئ
به‌که‌په‌ی به‌سهر سپی‌نبی‌نرئ
که‌متره‌ن اش‌ب‌یا ترژزی‌و خه‌یار
هم‌گون‌و کاله‌ک به‌نی‌ه زاری‌مار

ندرا
رهمت‌زیان ناواری و هسمان سی‌ر اقتف
همه‌ده روی لاقتف نه‌شکنی سی‌ر تاقتف
یستم تیبری دیوی پتی شکاوه
لاقی سی‌ه‌می سخته شکاوه
هرچم‌ن‌ند روز‌و‌رو‌وان هن‌زی براوه
قه درونه‌واپی که‌توتنه دواوه
جاران که نپیپوه به به جه‌نزان
مندال به‌گاله‌نه که‌توتنه‌مه‌یدان
به نال‌وات او به‌گی زدودو سوور
گوران‌یان‌نه‌گوت به‌سازو سمت‌توور
تیستا‌گرایی وای به‌سی‌ر هی‌نان
من‌دل‌مان به‌جیل که‌توتونه‌گری‌نان
سالیکه‌نه‌ملین: کوروتال‌نه‌دری
جی‌لان به‌مارگ دوا درو دوای بیری
نه‌وی که به‌سی‌خویپی‌پن‌پرایوه
نه‌و باکی‌چیه‌مندال‌گری‌پاوه
به‌زمین‌نه‌زوم‌و‌سمرچنار‌براه‌و
قور به‌سمری‌پتوی مه‌عاش خور‌ماوه
نرخی‌خواردنمان‌په‌ک‌به‌په‌نچایه
قوماند‌ده‌مه‌عاش (بره‌ندن‌ده‌سایه)
که‌سی‌شی‌ناواپری‌باین‌بزع‌واپتی
نملین: قيمن‌نه‌و‌کاری‌خودایه‌ه
شاخ له په شیمان نه گه برواه
نه بیو بی شاخمان زور کم بیایه
دست لات دار بی و له خالک پیووری
په شیمان مهبه لای خوا مهنجوری
چونکه و لیوردن شیوی خودایه
تزله همه میشه ترسی له دوایه
بهلام و وذیقه مه تلله نه گؤری
حاکم بؤی نیه له کس بیویه
به دی له گه لچاک چند ناسیا
چاک ویش دمر بارمه پیاو خراب واوه
نهو تفهی رزت كرد مه پیسه ووه
پرئین هملت کرد مه پیرسه ووه
به وشکه نیگرام میوان تیر نابی
باژ چهشه نیبی به راو فیجر نابی
بی منهت بؤی به گیاو به گه پله
نان بدی به سهگ مهبد به مهله
دز که چاریکت تاقی کردوه
مه یخمه ووه سهیر کاپر کردوه
لهمه چردا دزی ناکری
که تروینه دموری لچرا نه ژری
ناغری گرایی نه انسوویتی
تاویشمان نیبه تا دایمر کیتی


تاژه همانند، فیل سهره هم‌داهواه
شفقی له تؤیین جنباز هم‌داهواه
هیچ‌گاه‌کات له خوئت نیه ته تفاوتشین
سیدجارد نیشان تئو هنره ته تداوشتین

نه ییزنه حج قعه‌贔خ: حاجیهه
پرمبن باخمئلی خاجه و خاجیهه
وهجاخزادری بیه باوی نه‌ماوه
هماره جانی تسوبتی برهوی باوه
هم‌له‌هو دابه‌وز وا له پیشه‌هه
گورزی خوئت بگره تزل له پیشه‌هه
نه گیژه‌ه که بئی ده‌جووهی له ناکا
له مالی خزیشتا که‌س رؤوت تی ناکا

قسمورت نه‌به‌ی (قسمورات نابیه)
چج سموورت نه‌به جل سوهوزت نابیه
دینارت نه‌به‌ی کارته ده‌همه
لیره، هم‌ره لیره‌ی، لبه‌ره‌ی، هم‌مه‌ه
قسمیری قرآن سوو قرآن‌یه‌یه‌یه
چهند خوشتی سوو ده‌ریه ساحیق‌یه‌یه
هه‌تاقو خوزگه بخوازی به پاره
نزهه به تئاکه‌ی خوزگه به پاره
هه‌ر مهیلی خوانه‌ه که وا دین‌ثاره
پشت له قیله‌یه‌یو روب‌و له دیناره‌ه
نهو سياسيه نهلمين: دل تاگا
له فرورفيلي نهم چهرخه تاگا
زور جدار ديمانه نهومي زورداره
بووه به خاوهند کؤت و قاتاره
بسمارک پورنسى قومى نالهمن
كه بينان نهگوت: سياسي جهان
فکرى (الحكم لمن غلب) بووه
له رپزى قعلوم پيتهمبر دهچووه
فارموه پيغمه (صبلى الله عليه)
الحق يعلو و لا يعلى عليه
نهيى نهلمان تابلتي نازان
به فن و سنهت پيشه وتروى دنيان
توزوى غرووريين له دليانا جانند
به زوررملى زورر مليان شکاند
ناگريکى وايان بهراديه جهان
چهى دودو كهلى گهيه تاسمان
سهيران كهندويى خويان تيا سوتوان
وزوى نهماو بهرنه بهرنه
ديموکراتيه كان كه بو سهىزي
عهرى نهجيب بهخمه زبوونى
هيچ فرقيقى نابين له گهيل نهلمان
گريمان لى نهيل بلين: نهلمان
به گل کاسپیا فردی بی‌رنگ چهره مه‌پذیره‌تر بهترین روز در بهار نهایتاً چاپ می‌کند به مه‌پذیر‌تر
تک گلدانی روز تمه‌نشینی
نینه، عوام را لیست کنیم پیدا کنیم
تاحیه مانگی زرو بی‌رنگی، پیدا کنیم
نیست نهایت نیمه فاکس یازدی نهایت
که عوامی را بژ تکه نتان
تجریش روزی دو روزه، نمی‌توانی
فرای فرآیندی مالی، تر که نمی‌توانی
به‌لام دوده‌هایی خاوی‌ند سید مايه
روز و شرطی‌ها که نه و که نه که وایه
خمریکی به‌زمین که‌فی کچ‌ردی
چ پرچم‌هایی مینه، تری کسان
نهم هورا، هورا شاپی گری، جهانه
لیکی به‌پیدا هوموزی بژ نانته
سیاه‌های جهانی، به‌کری دژانه
خوی دوون په‌هوره، هو نان، لای دوونانه
به‌طور جدولی که دوونی شعر نه که نه
نعلی سیبی‌های مینه، پر، پریه
مانند پیشیمانه‌های می‌دان و گرچه
نه‌ژوی جدولی پرنیا به‌گذوه جا و دیوانه
وا تیگ‌هایشتم که نه مدنیاب‌ه
به چی راگیره و سری چی نیاب‌ه
مریشکیکمان بود که هیلکه‌ی نه کرد
همه لح خویه‌وه که‌وه قرته‌وه
وتبان مره کوال وا کرم‌وه تووه
بخشیشی نهم چمنده هیلکه‌ی کردووه
عم‌لی بنت‌ره بیننگ هیلکه بین‌نی
بیخ‌نه زیر و جووچک هم‌لیتن
ناردن پیننگ هیلکه‌ی تریان بژ هینا
خستیانه زیر و جووچکی هم‌لیتا
پاسکی نه کرد نه تگ‌کوت به‌لایه
که‌نه نه ویرا بچنی به لایا
تا گهوری کردن بوون به که‌له‌شیر
له دایکی‌نن نه‌داون بین‌نیا به زیر
که چی نه دایکه هم‌دی‌سانه‌وه
قرته‌قرت‌ی بودنن به‌ن‌تا‌ن‌وه
نینجا تین گهیم که خوا به‌ژتی
ختوته دلی خلکی سر‌زره‌ی
نم کوره‌وه بره‌وه ره‌نه‌نچه‌نه کینشین
نم‌هن‌ن‌ن بز مندال جهرگی نه‌نیشین
خوا‌خزی به دوزدن ناوه‌ی بردوه
دنیای به نه ولاد راگیر کردووه
مارو دوویلشک و زمرد هاوینه میش
هایون دست نه کن به نازارو تیش
زمستان زوریان نه چنین کونه و ه
چندی له یخخه عالهم نه بنهو
ماری بیداو دوویلشکی مالی ملون
له ههرو چوار نفسا وا پیمان فیریون
له پر چوزمیان له هملدهسن
به زاکی زریان دلمن پیشین
با وجود تمه به وانه فیریون
به خوشه خوشه هملیان نه بریون
حکومهت وهک شوان گورگ هتیریئن
مهر دووی شه کهوئی خزی واز ناهنئن
وتمان خویندوار پاریزگارتره
نهوی خویندوریه بارهی حوزشرتیه
به حوشتیان وت خوا کوری داینی
وتی به من چی بی‌بار نیم ستاتیه
له گله نه مه‌رهمش روایمه دنیا
ونه‌بی تمه وابین به ته‌نیا
دنای به جاریه وهما تیکچوهو
شیواوه نه‌لیتی خومخانه چووه
ثیمه له گلی چیگا چاکرین
فعلی باچمهین بوز شهیتن شاترین
چون‌هک قنوتی شهو له کولانه
همیشه روهی پنی له ناسمانه
نام‌مان روهوشان بی‌گریت‌هـ و
که دستیشی شما بی‌گریت‌هـ وه
هنده کیش دهلیون نومه که به دردوعی
له ناسمان گیره که بن سوگه که نه روکه و خنع
منیش دست نه کرم به کلاوه و وه
له‌دوی یابدوو زور خولام وه
نهمه وه ته نه‌نامان پی‌اغلیٰن
همه به‌زویان له دل‌دانا
همه قازانجی همه بی خوی نهوی
نه گهر بین جاری بازی ره‌نه کوهی
ئله‌ی ویرانیتویی تیا بی
که خوم لیتی نه خوم بنچ به هیوا بی
هیواشیان همه‌ی خوی به برسبیتی
هلده‌د کاو ته‌نها هرهولی گلی‌بهی
هلده‌ست رئی چاک بدوژیتهوه
تیل له‌بهر باران بگویتهوه
به پال به‌رهنه‌نه سهوو گویلاکی
خرابه‌ی نه‌لی‌نه له برتی چاکی
جاری‌نه نهم ده‌له خوینده‌اریبه
نه‌گین‌نه نه‌نان ده‌ده کاریبه
سر که قوتی بوز جنی بهرز چندن گرانه
هاتمه خواره و هیئت‌هه تاسانه
که به رژیویتویه و هدوادار نه‌بی
له په‌ستیدا بی هیوادار نه‌بی

هوا که قنله سه پنی بابی نه‌بی
بابی بی لای خوا یورولین بابی نه‌بی
dه سال پنچنه‌دهی دوستی‌نه گری
به ساتن وا لی نه که‌س نه‌گری

به نکه‌که گوژه پر نه‌بی
که به فلپ پرا کوتورپ نه‌بی
که به ره‌نچی شان جشتی‌په‌بدا که‌ی
هم‌ناگری‌شهو کهوی تندلاکهی
نه‌وی دست‌که‌وی بهی‌بادی‌هوا
بابه‌خی‌نه بهی‌بهی‌فی‌رو‌نه‌رووا
دوز که‌لیم‌به‌دهوی‌های‌وه‌رو
نه‌وی به ههوه‌هات به‌های‌له‌دهست‌چرو

نهمانه‌وات‌ه‌گوی‌تا‌گردانه‌ن
ئیستا دوزه‌دهوری‌تی‌وی‌تا‌گردانه‌ن
نهمین‌دهوله‌ره‌روی‌گرده‌که‌سی
عقول و حیکم‌هی‌تی‌دا‌ده‌به‌سی

هم‌یش به‌زوری‌شمقی‌نه‌خوری‌ن
به‌هو‌ش مقی‌حیقی‌پی‌دهست‌نه‌خوری‌ن

*****
پایزمان، بوزهایه بزو گیشه خواردن
همدیکش پارویی به کرک زماردن
دوا گیشه که شکّه ک ناپیک کونه
که به فرش باری ذوکه شکّو به رونه
نهم دوو خزّابیه خخزراپایی نیه
کهم دست نهبرانی مه‌سرافی چیه
نیمام با‌پلیدی هدیدی تین‌ه‌چوو
له تناوا نیمام له سهر خزّی نچوو
که شکّه کش ترئه ره‌شکّه‌ی پئین مه‌هئی
نه‌مانه بو من جون ریک‌نیه که‌ئی
که شکّه ک و گیشه پُو دُدوری خونش برو
کمس و کار پژه ک دل به په‌روش برو
نیه‌یا برایی‌به‌پراوه‌تنه‌ه
چیرای دل‌پروری کهوژواوه‌تنه‌ه
نه‌یشخواو پبت نه‌لی لله باتی چاکه
مریی له به‌رار پی‌ته‌وه چاکه
هنچچی نه‌پینیه‌هه‌تا حمیونات
پیلارین‌وه‌وه چو‌وتوه کاتانه‌ه لات
نهم بی‌پاده‌م‌مه‌هیومان تابیه
خزم‌موتی نه که‌کی ره‌نیجت به‌بایه
نیه‌گه مه‌ندوینی طی‌سلام بگ‌رین
وه‌ک برایین ره‌خنه له‌هی به کسر ناگرین
نهم چهرخه زور جار چهرخی نه گریز
به قوماربازی مهری ندهدوزر
به جاری زوردارشخاته مهیدان
پیاوه به نامووس نه کهنه گریان
پارووه له دمی هزار نه فرین
مالی زور کسی به دست نه مینن
همرچیش که لهوان کونه ییتهوه
سره رو گویلاکی خلک نه کوتیتهوه
نهوان زولم نه کهن خوا نه قیر نه گریز
به زولمی نهوان نانو دو نهبریز
نامان نه بیته خبهله دارویان
ناتهوا نه بینه شیری بی تامان
ناغری تندوروران وا له بیش چاوه
جمه همیان هیچ له بیر نه مانوه
ناتیی که هزار بری (بیخور) نه یخوارد
پریه له که به که، هیویریکی سارد
به لهدیه هات به نه نهمیهته
فرنی داناو کوتوته هیممهته
له گل چاویکیان لی غافل کرا
به کونه بانان گاجووت سه خرا
بههم رنهگه پاشقون لهبه کتر نه گرین
دیسیان له گهعلی ولاط چاکرین

***
چند فرشه همیشه هستم نیسانی نا بیه
به نه‌ها ماله گلی‌های چاو بیه
پوست فله کاری خوادا تالابو
هر هی‌ندی فرش بیوه که له جالا بیوه
من روزی حشره پویه لا شهوه
که دیسان تیکه‌ال به خلک نه بیهوه
هنله کتریکمان که وتنه نوره
پیوه شهومنده تالیبی زوره

بهری دوو برای شرونه هره
یستا دوو برای بیوون به دو برا
تاسعونو وربا پرکوه هراتون
هر دوو کیان له دنشت... هره لاثون
نهوان به جووته به بریان نه کهن
پوسمر نهوانهی سیه‌نچی نه کهن
کهرابی نیمه لیسان ناترسین
برشیش بین دیسان هره به راو پرسین
نه جووته هره‌چند جووته ووشیشن
چوارهی لای نیمه نهوان نه شکیشن
فسه همه‌زاره و دواني به کاره

(ویا) بیوه با بی مهرگ بو همه‌زاره
خوستی خوا واایه پیاواي دووله مهند
قهزمای ثامناتیش پیتا نااخته بهند

CACHE:
چاوو ناو ناوا، نم سین نه شیاه
و دیکتوتوئوه تسیریان تایبه

چاوی پیس له گهل به کسین ههلات
دوس به جی خوئی و ساغیه له ههلات

نواش له را ویان (الیاس) ت توویرهات
تیشر بزاهه که وتیه ریی نهمات

نهوره حمان پاشای حاکیمی بابان
بز به‌غدا نهجوجو بچیه دیوان

(نهلیاس) ناويکی له ری توش بووبوو
له قابی به‌غدا هاتوه نهجوجو

دوایی زانیرویی شه گمار به‌جاوه
قهرار درابزوو کسه بکیروایه

ناتی هنندی جیش نهوه نهینوه
تیماتی تونده گیچهل نه‌زرشی

ناتی شه‌فلوه و نیرو و حمه‌ماسک
له ناو خویاناه نهبن به ناکوه

بز لاؤه، لاون زور به پهاوه تین
نه‌ناه له گهل به دوزمن بعدین

چگه له‌نم سیاوه هیومیان تایبه
همه دورملی جیوه فیتهوه همراهه

مه‌مشهووه‌نه‌هلین: لیره له‌نرین
نانو دوزی خزمی که کور کورکوک نعبرین

 Cenaça câpi, piremîd
همه‌ده گریز بیمه منهت باری چجووی
که نهم و‌حده‌نی بی خستینه‌روو
عهره و کوردو تورک که یه کخرا
همه‌وا پروانه چجووی تی‌ه هملدرا

نیفاق به‌رپووه سمرودو گونلاکمان
جووله که‌هش چاوی برپوه لاکمان

ئیستا لاواتمان وه که‌هشی زیان
به دمگه‌دی دلیه‌هاتونه مه‌یادان

نهم قوهمه که خوا ده‌باهری نهوان
فرح‌مویی یه ک به (ده) بزو رئیزه مه‌یادان
چزن له راستی (چجوو) روه وهره‌گیرن

له خمه‌ی‌هرووه ب‌پوانه فی‌رتن
تی‌می‌یش نه‌ته‌ودی (سلاحته‌دان)ین
خؤمان به‌و ناوه لاپه نه‌پینین

جهان قودس، به‌مره ومانه
فی‌دا کرارمان شه‌رتی ثیانه‌نه

نای له عیراقو جؤذ و خروذی
وا بزو سره‌شاهی نه‌چین به خؤذی
هیچ‌گهار کچانه‌مان هاتوونه غیره‌ته

نام‌نین: جهادی دهوری سعادت

قسمده خوانو پیش له شکر کچ بوون
عائله‌ی (نه‌ی)یش له له گدیاننه چجوون
جویی گهری گهر روزانه لیمان که وته گهر
هر و نمخته ناو به شیر به شیر
نژزانن نژوهی که پیش دیناژ
که سیان خوشا ناوی سیاست بازند

نمزد چووله که راست نه که نه نه
هر بر نو ویه گره و بدرنهوه
نه گینه کی بی هیواه به "جوو" بی
نابدستخمه شبن بی (....) بی

همودوم دوپله تنک به خوو و کردهوه
قهوه می چووله که ی تاقی کردهوه

خاصیتیکی راستی تیانه دیبن
ده بیشان بی‌رانندن لیمان که وته قین

ئیمه نهمان که دین به سپردا
خوا نه یکا دستمان له دینمان بهردا

ئیستاش نه گهر بی و ریوی پنهوه خوا
هر له پیشوه بی‌ین ناک وینه دوا

ئه گهر له سهر دین له لسن بی چیهان
(سپارا به دین) ی کورد بینه یاد

به گیان تیگوئشین بی دین و هک دوئین
گهرد نوشته‌ه لیزمان لی دینه

له شهیری پیش‌هو وی‌نه تورزانه
هیچ کامیان هیزی شه‌یان نه‌ماوه

***
دنیا همان روزه در نگین نغمه‌تینی
همچیشی لس سهر باری نامتنی
روزه‌های آواره بماران ناب‌ماری
که باریش نعلین غرق بروین به جاری
هم‌کسی لس سهر هوای خویه‌تی
تن‌نهاه آواره باری که روی‌تی
دیو لمند وا رپی خزی گرتوته پیش
هندرکیش برونه یابووی سنگ هلمکیش

gleغال هممساریان له‌سر دامالا
له‌گم جه‌دهدانا نه‌کش به مالا
گزل‌هو دیه‌ه‌مان تیکرا نه‌شکیتن
تاشنا دوستمان له نه‌ره‌چین

همی به‌ی کبیرای له‌خشته‌ی بردین
نه‌وجوانانی له دم‌ست ددر کردن
مه‌تفه‌عمتیکی خویی له ناواپو
پژ‌نه‌هوه دایپی به گورگان خواردوو
نه‌ول‌انه‌ی وا له‌کس نیمه چجو
پرسنمه‌ی زابلیش وا نازآ نه‌بوو

نیل‌ین مارانگاز گویچکه‌ی شل‌ده‌کا
له‌خش‌هی مارو می‌روو سل‌ده‌کا

ثیم‌ده دواه‌ی نه‌وه‌ی مار پی‌ومی داوین
نه‌نچا پژ‌دووپشک زورتر به‌ه‌نه‌اوان
گهردشتی چهان روده له چهوتیه
رولیه روده له راست همسرو کهوتیه
ههرهچی دیچه ناوه له گهرو گپوره
وه که فهمهی عهجمه به دوو لا برده
ثووانهی چهوته و خوین ریزن و هک شیر
نهیانسهسته پشت به جوانو به پیر
همهیان نه کیشین دهمیان ماج نه کمن
مهرهبه عوهری پیه سهپرایه نه کمن
ههر پسه شیرویه با دهست دوزمن کم مات
دای له خاووندی پشتهری سری چهوته
همهار بار نهلهین: شیر بیهوهایه
که چی، ههر کچجی له برودایه
نهم کچچرهوینه نهم کچچینانه
نهلهین نیشانه ناخر زهمانه
نیشانگوت تیشر نوزره چهجال
به فیشال دوچاوو نهم گرو گاله
نهرسی کهره کهی چهجال خورماهه
ههر بر خورماهه خملکی له دوایه
نیمه خورماهیشمان همهیوه نایکرن
له ههر سی لاوه ههر به نهوت خیرن
پناوه گهرو گپور شهپشنه کهی خمؤمان
پلاوناکی یه کت بهن بیه چؤ خمؤمان
зор که سه له ناگر قازانچ نمهین
که چی بؤ نهزان دممت نه سووتین
نه وی بیزانی و بهشته کلار
له ناگر تالتوون نهبا به خهروار
نه ویش نه یزانی که چی بین نه کری
دورکال و خزول و گهرمات پری نهبری
گهرویش به سروشت و هک ناگر واویه
خراپه و چاکه و لا به بارایه
به لام بهو شرتهی به عقل و فنون
یا بؤ ماکینه یا بؤتی تالتوون
به کاری بینی نهوهک بؤ خهروم
پنی بهسووتین و زبان بؤ خزمان
نه ینهیکن تایه‌په رست بوون
نه خروفاته تیستا بهرسرچوون
نآینی پیسلام دموکراتیه
موسلمانی راست روله‌هاتیه
نه‌به عطقلمان وها پیری
لهملاو لامنان ناگر نه گیری
وا چاکه وهک نه هسحاری سه‌فهین
له ههرا خزمان بی‌تهره لادهین
ناني موعاویهو نویزی پشت عملا
له مه‌عمره کمپیش دا (جلوس التل)
مانگی سه‌فری نه مسال زور تووش بیو
گیچه‌ل و شهو هرارامان تووش بیو
ده عوا فللهستین و هک غزای خمیه‌
جهه‌ای دینی هیتاونه بیه

لهم لایشهوه وا موعاده‌دهیه
لهم سیاسه‌ندا موزایه‌دهیه
گهره که خواروو یونان بیو ده چوو
گهره که زورریش قه‌وامی تنگ چوو

مه که بره کانیش که وتنهوه غریو
سر کیوه قافیش پری جوو له دیو
دینا که ویوو شهو کامل‌شیر
سرهی جووجوو له بیوه که دل‌هی شیر

همهو گیچه‌لهی مانگی سه‌فری بیو
کوله چوارشه‌موو دیوی تیه‌ر بیو

بیتر خوا فه تجی نیسلامی هینا
دباه نامینه نه‌گیهت له به‌ینا

دوای ته‌گانه خوا خزشیه نه‌نیریه
هننی جاریش مه‌‌ر به گورگ نه‌سینه‌ریه
خواهیچ کاریکی په حیکم‌هت نیه
که که که نمزاین مه‌بیسی چیه

بژنان چون لبی نه‌نیاهم نازو گوییزه
نایی زور نهوئی نارئی به‌یده
که کار که توته دمست نهی‌بمعه مردود
فایج‌ه داده‌ن ب‌ر رو حی‌زین‌مادو
سمرم سوی‌مادو ل‌کردم‌ه‌وی خوا
زور مپادو به‌شی‌زین‌مادو وان ن‌خوا

هیواش‌ه نبی‌نی که تی همل‌چویه
به بی‌لی‌خورین خزی‌سهر‌رویه

شیوئنی‌ا هل‌بی‌ه که ناوی‌زوره
هیچ‌ی لی‌ناروی زونیه‌کی‌شزوره

خوا نه‌گ‌هر بیدا ناوو ن‌م‌رای
یه‌نی‌ه‌ب‌ه‌هره‌م بی‌نی‌دی‌ن‌رای

نه‌وی‌ش‌ن‌برین‌مسکن‌رنه‌ن‌ردا
زو‌دار نای‌داتی‌پی‌نی‌ل‌ه‌س‌داد

خوا‌ب‌ن‌نه‌وی‌ش‌ت‌ناس‌درا‌ناهی‌لی
ن‌م‌ری‌و ب‌ن‌م‌ریدی‌زنی‌چ‌دی‌لی

نهمان‌ه‌هم‌م‌وو‌ل‌ه‌پی‌چ‌جاو‌مانه
نهمان‌ب‌ن‌چ‌جاو‌مان‌ب‌نوو‌ب‌ه‌تانه

له‌و رؤژ‌ه‌که خوا‌دین‌ای‌دا‌ئاو‌ه
ه‌هر‌ب‌ش‌خور‌واوی‌ب‌ن‌ه‌دزام‌مار‌ماو

خوا‌ل‌ه‌وو‌د‌نی‌ا (تل‌ه‌) نه‌س‌ن‌نی‌ه

ه‌رچی‌که‌ک‌نون‌بوو‌که‌لکی‌نام‌نی‌ه

راساخت‌پ‌ب‌لی‌م‌س‌هم‌ب‌زور‌تان‌ه

خز‌ن‌ن‌ل‌ین‌: س‌ب‌ری‌خ‌وا‌چ‌ل‌س‌ال‌ه
ژهروو که خوییتی پیسی پیاو نه‌مؤنی
له مارچاکره به زار نه‌کوژنی
خز هیچگار دووپاشک له کرده ی بهدا
هم‌رچی‌هاته پیش پینه‌وه نه‌دا

لهم دوانته به‌دئنر به‌نم نادمه‌ه
وهم‌نده‌مان به‌یه‌ک به‌دستو ده‌ه
پژ‌ه‌کی‌تالیم‌ک همس گونیه لی‌ به‌گری
نهه‌ن اگره‌ه‌ه تا بین‌ زیاتر گرم‌نه‌گری

باقل‌نه‌ن جاره‌ناگره‌ زم‌رده‌شته
موش‌ش‌ده‌مه‌که‌ش‌تی‌شاین‌و وش‌شته
وا‌دروسته‌که‌وئ‌ل‌اه‌غره‌زنامه‌ه
چون‌که‌ه‌رو یوسته‌رو‌سه‌بلیان‌تاش‌ه
من ونم‌زن‌ان‌نه‌نبه‌ین‌‌گی‌بای‌ه
دوم‌بکه به‌ه‌دست‌من‌چ‌بای‌روانه‌نام‌
چون‌که‌ه‌من‌‌رو‌سم‌هن‌کروی‌خای‌زن‌ان‌ه
وا‌جینی‌خشوین‌سهره‌ده‌ست‌نه‌پرم‌ه
‌هم‌جینی‌له‌تیف‌دن‌نوه‌ر‌ترن‌ه
که‌زن‌ان‌دستین‌گه‌‌بی‌شته‌کو‌ن‌ه‌ک
پیاوان‌ن‌ناج‌ارن‌بنچ‌به‌ه‌ر‌خ‌ه‌ره‌ک
همل‌ه‌ه‌له‌‌هم‌ی‌کچ‌ئه‌نان‌ه‌ل‌کو‌ت
سهردارو سه‌ره‌ک ووه‌ک بین‌ه‌ره‌ک‌ب‌ره‌ت
همه بی‌لی نهزم و اه‌هال‌دبه‌هنم
هم‌موو شه ویکت نابینی به بههم (پیروهی‌ی خلک) لی‌یگیوت سه‌ردمی
مین بوو‌گه وه نه‌یر، نیر بوو‌گه وه مین
خوا‌زنی به‌زن دروست کردوه
مین‌الو زاوی‌یی بسی سه‌راردوه
موویان دری‌ژه عقه‌قلیان کورته
نیت‌ر جیان‌ان لهم جرته وفرته؟!
نهومی له کاری خوا‌رونخنه به‌گیری
هر دوردی سره‌یو و شهوش پی نبیری
نیت‌ه‌هم‌ه‌هن به‌هوه مال‌مان ویرانه
کلکی‌ی تنه‌ره‌که لقی خومنه
خوشه‌رووی‌روو دوژمیت دیار بی
نه‌ک به دست‌ی خو‌ینت پینت برهن‌زار بی
بژ‌نوازادی‌ی گهل مردن شاپه
لی گهل خو‌ه‌ره‌چیت کردو خو‌پایه
نهمانی‌ی خوژان کردوه به‌گه‌هوره
دین‌ای دین‌اره تیک‌پا به‌دهوره
سا‌خوا له‌مانه‌ی گیانیان فیدا کرده
به‌بدا‌خی به‌مرزی گهلیان به‌ریا کرده
هیندی‌کی وامان به‌پی به‌گه‌پنه‌نی
میلله‌ت له چنگی‌زور‌دار دروی‌تی
دهسته کاری به‌دست لیوان برو به (خوش)
وه گذویه‌راه کی لیک که توون‌نوو رو
هر که‌سی له پیشه خوی دانرابی
نمبی نه‌ه لاپا نه‌گهر برای بی‌ئ
پیاو خوی دیئن بی‌سرو نهو کاره
راسمه که بزن شیری بی‌سکاره
پیاو رمان‌دنیش هینده تاسانه
سین حرف‌ا سین به‌رده‌دهستی زناته
(ف) و (ص)و (ل)ه مدرگی نهم فهسله
بی‌هندید فهسله بی‌هندید و سمله
بیست سال له‌مه‌ویش په‌نده پیش‌تیان
نه‌هم پیشه‌خیزی خسته‌هو مه‌بدمان
افره میرید به‌ریز تایه‌ته‌بی‌ر
بریسی یاب‌ره‌ن نه‌دی‌بی‌ه‌وزووا
ثبتر نیمه‌ک عیلام و ثقیب‌دار
نه‌سی به‌رده‌هی‌ه که‌نه‌کریچه کار
نه‌وهیه‌ده‌رده‌نه‌مهم‌مورانه‌نه
ترسی دواروزو ه‌وولی گیرفانه
ده‌رده‌گراتشر که‌گراتنیه‌ه
به‌هو مه‌عاش خور‌گیاهی تینیه‌ه
هرچی‌نه بکرین برو به‌یه که بچل
مه‌عاش زیاد ناکا ته‌وقی‌چوئه‌مل
خوا فریسته وای سروشت پی داوه
نیوئی له ناگر نیوئی له ناوه
زؤری وا همهی به که پاومر ناکا
من لمه نه دویم له گهل پاوچاکا
پؤزی کابرای جاف که پتی پهتی بیو
در کیکی له بن پی هملچه فیو
هاوچیکه گیمه فریای دمستیو ورد
درکی ده کیشاو له پتی دهراورد
پرسی نابرآ توخوا پیم پیژؤ
نهم در که به چی نه منده تیژؤ؟
وئی بی پهمر تز شیتیو و گیژویز
که خوا هفرموی تیژ گشئی بیووگه تیژؤ
چهند خوئشه ثینسان پاومری وا بی
بی رمگانندنه خویای له لا خوا بئی
بهلی خوا هنهنده پیاو دروست نه کا
که به چاووروا (بسمارق) پهست نه کا
خوئی وا نهدانه قحلم وه کل کویخا
که شوئی که خون میلهت ستردخا
تا هنهنده لاوی خوئن گهرم همیلستن
پژو فیداکاری کومهل نهمهستن
همر نهمهندی به تا نه دیچه ناو
پتیر کار نهوا میلیش بهش خوروا
نهواطنی که‌ها کاریان به دم‌سته
که هات له رهّنیا بروون به دوو دم‌سته
نه‌گدر هه‌ردوو لابه‌بی‌گنل خیرخوا بین
نه‌هداردی راست به‌ه‌ه‌خیری شووا بین
با حوسنی نیه‌ت کار نام‌نام‌صور
در خن‌ه‌تی‌ه‌ه‌م‌ال پژیان دچ‌ه‌ر
ف‌هو‌رمه‌رودی (نهم‌ی) پژمان حوج‌جه‌ته
که ث‌ه‌خی‌ل‌ه‌فی‌ن ثووم‌ه‌ت‌ه ره‌حم‌ه‌ت‌ه
به‌لام‌و‌غ‌ه‌ر‌ه‌ک‌ی‌قه‌ه‌خ‌سی‌ک‌ی‌قوت‌ه‌ن‌تاوا
ره‌حم‌ه‌ت‌ه زه‌حم‌ه‌ت‌ه در‌وام‌م‌ان‌درووا
من لادی وام‌زی‌که (شه‌شی‌ن‌ه‌ی‌ل‌روول)
به‌ردر‌کی‌س‌رای‌ک‌ر‌دی‌ک‌ر‌د به‌گ‌ه‌ر‌د‌ل‌روول
م‌ه‌ت‌ه‌رال‌ه‌ن‌ؤ‌زی‌ی‌ب‌ه‌ه‌ه‌خ‌ه‌ن‌ج‌ه‌ر‌ش‌ک‌ان‌د
ن‌ازا‌ی‌ا‌ه‌ک‌ی‌ش‌ه‌ر‌مان‌ه‌دی‌نوا‌ن‌د‌
نه‌هوک‌س‌ه‌م‌ه‌دی‌خ‌و‌یان‌ب‌ؤ‌د‌ا به‌ه‌م‌ر‌دن‌
به‌هو به‌دست‌تی‌خ‌و‌ی‌ک‌ه‌ل‌ه‌ب‌چ‌ه‌ی‌ک‌ر‌دن‌
شین‌م‌ب‌ه‌ش‌ه‌ب‌ه‌ر‌ی‌ن‌ه‌ک‌ر‌د‌ن‌و‌س‌ا‌ه‌ی‌
ن‌ه‌س‌ی‌ب‌ه‌ش‌گ‌ر‌ی‌ان‌م‌ی‌ا‌ل‌ه‌ف‌ور‌گ‌ای‌ه‌ی‌
ک‌ر‌د‌ت‌اب‌ر‌ت‌ه‌ه‌و‌ه‌ه‌ه‌ه‌ل‌ی‌ل‌ی‌خ‌و‌ا‌ه‌و‌
به‌ر‌ات‌ی‌ن‌ه‌ج‌ه‌ت‌ی‌به‌ی‌خ‌و‌ی‌ن‌و‌ن‌ر‌سو‌ر‌ا‌ه‌
من‌ب‌ؤ‌ی‌ه‌ر‌ه‌ت‌گ‌ک‌ی‌س‌و‌و‌ر‌م‌خ‌و‌ش‌ه‌ر‌ن‌و‌ئ‌ی‌
مؤ‌د‌ه‌دی‌ش‌ه‌ف‌ه‌ق‌ی‌ل‌ی‌د‌ر‌د‌ه‌ک‌ه‌و‌ئ‌ی‌
زمانته یکه کار به زبانتاه تیغمان زبانه چهوری هماشانه
دهستو زبانه ناک بین زبانه بهد زبانه ثاثعیت گیانه
همه، همرو گیمه، هیچه و برویوج
له پر خاوهندی نمخا لگه وقووج
دروزن چهرمی رووی هیند نهستوره
دروشي نه گری نهو به فتووره
نهو جاری دروی لی پووه بهخوو پین تهک ناکری بیشکوه وچرهو
(پواسون داویب) یه کی نیسانه
همانه هیووه پر به هماشانه
دوره نیسه دوره دروی بگنوری
ناراست گنور وایه بخشیته گنوری
دور گنای درومن دروومان بکری
درهختی هیوا بهرمن بز بگری
نامزه به حیساب چله نهواه شینه کهی خاتوه زمهمه ریر ماوه
ئیمه لاوانمان هاتونه مهبدان
خواهار بین لامان بههاره زستان
بغریکیش نه دیسهین له (برد العجزه)
پزگارمن نمکه له دهست نازونووز
نامه‌ی بندریکی باور، باپرده‌ی
که نامی پناکی و منع دلگی،
به‌لامه‌ی بندریکی تر، و تووه‌بینه,
نام و آتش‌بینشی لعل‌های زور جوانه.
نه و شویه‌ی خوشه‌ی که دل لینی خوشه,
دل تنگی بین باخی (ثبتروم) یش بخشی،
که وابسته‌ی خوشی‌ی جهان پر دلی
زیوونی روحیشته به دل حاسله.
هم‌نداهی که دلی وا به پاره‌ی،
نچره‌ی وسیت‌های به لبه‌ی پاره‌ی.
دلیه‌ی هیچ‌ی بره‌ی که دردی پاره،
له پادی قسم قیله‌ی ییزاره.
مه‌شکی نشته‌ی لای این‌فسانه‌یه,
بژ کرای زوره‌ی زورن پدروانته‌یه.
هم‌نداشیکه هیت‌یده دم‌خیان به‌ره,
بژ و نه بین‌ی فیدای روحیان لا فمحره.
سهرتپایی له‌ی شیان پریه له غیره‌ته,
نه‌هی شریکنه‌نه‌زایبه‌ه‌هیله‌ته.
له مهرگ ناترسته‌ی که هاتنه سره ظین
نامرن له دلی میله‌ته دادمشین.
میله‌ی تیک روله‌ی وا به کاری بی،
هیچ که‌ی که ناتوانی بهره‌گنا‌ری بی.
تالی و شیرینی لیک جوین نه م دو اته
یه کی بزو ده مه، یه کی بزو گیانه
نهوی بزو ده مه به چاو نهییینی
که چه شست دیباره تالی و شیرینی
بهلام نهوانهی که وا ناپییره
جوایی ناخوشه له دم نهییستی
نهسل نهوه به که روز تال نه کا
به ثازاری گیان پیاو به دحال نه کا
نه گیشه نهوهی کهوا نه پچهی
تفی کهیوه تال بی نه بریژ
برینی نیزه دورمان نه کری
برینی زیوان جمر گنت نه بریئ
جویی پیگانه که متر کار نه کا
توانجی دؤست دل بیرننار نه کا
که وانه دلی دؤست مه بر نچینه
زاتیته توووه بیوو وازی لی ییته
دؤست که دلسوژ بین نه و واز نایتینی
dوستت نهوهی که نه تگریتینی
بهلام همو دورانه دورهی نازمیه
دوران دورانه دورهی تازهیبه
ئیستا هیچ که نه ی گوئی له که ناکا
تهنندهت فرزو ند له باب بی پاکه
کوفره حمید شریف به سیر کرو گا
له کرده‌وهی خوا هچیکس تی ناگا
کی بی عقلی خزی نانی خواردوه
دانه‌کی خوش‌کی راب‌واردوه
هارونالرشیدی میسری بؤ گیرا
چشیکی سه‌های هانبو به بیزا
وی: فرعمون چوز داوای خوابی برو
ته نیا به مولکی میسره بای بی برو
له ویته میسری به (خضیب) سپارد
په کی برو بؤ ناو گاگهیان نه‌ناراد
سالی بیر (نیل) پان کردم بی بؤ هموو
نیل) گهری‌آوه خدار برو هموو
هاریان بؤ برد دمستی زهرر مهند
وی خوریتان بنچی لی نهچنند
ئیستا هم‌کردی جهانی دوانه
یه چکیان خمامه، یه چکیان نانه
هوشیار غمبته بین عمار پاردار
نز مهروانه، رع عقل وتختیار
من بؤیه (نه‌حای جاوم) خوش نه‌ئی
که للیه هینده رقه به هیچ‌تنه‌ئی
که کوئیته رؤ بارمان زؤر سؤو که
مالو دولت‌همان له لا مه‌توکه
همه‌هنا بهبود باران نمایه گورگ نمی‌زی\nبه‌همراه گشای ناوه ماسیی زی\nپشی‌پوش حیوان مال چرخواری نه گیری\nکه چاپی پشکوی سر می‌گزند نه گیری.
دوای نمای راه‌پیمای‌ها یک‌ شب کا\nبه‌لام خوی ناگری لی راست‌ه‌سی سه‌گا
هم‌رچ‌نده‌سی گله ناوه مالا گلا‌وه\nپژوا جاریش ورفائی لی بین‌راوه.
نهم سه‌گا گورگو پشی‌هو مشکه\nنهم زمروداالوه مارو دووبشه.
کم‌س نازانتی خوا پرچی خالک کردوون\nبلی‌ه‌ین‌ن‌دیک‌ی‌ا می‌ملای مردوون.
خزر هیچ‌یا لط بة گهل یک‌ یک‌ هم‌ناک‌ه‌ا\nپژوا پی‌ای سپه‌سی دوزمانی چاک‌‌ه‌ا.
نهم‌ه‌ خووی‌ی‌ک‌ه خوا بؤی دان‌اون\nب‌ه قفس‌تی یا گهل یک‌ا کرآون.
م‌ب‌م‌ست‌ن‌م‌ه‌ر‌ه‌ا که وابی‌ان‌ا\nناش‌تی‌ تیان‌ی‌ه‌ جی‌ه‌ان‌ی‌ فن‌ا.
ک‌ی‌ لی گهل کی‌دا به راست‌دی دؤست‌ه.
نام‌ راوه رپ‌ریه‌ه‌ ه‌م‌م‌و‌ری به‌ پؤست‌ه.

له‌ گهل نمای‌ش دان‌رای‌ن‌ا وای‌ه\nدین‌مان دان‌‌ن‌ئ‌ن‌ا به‌ن‌ه نام‌ دن‌ای‌ه.
به همراه هر روزه، هرگز نپذیری
همچنین لیست سربازان نامیتی
گاهی، وکیل در دو روشی هر روزه، نه‌پرایی
گاهی به سه هارا خزرته نه‌بارتنی
وتمان نیسانه، بهاران نه‌بارتن
تنوکی، لی‌چاو نایته خواری
درختی (نیسان)، یکی نه‌مال کار ناکا
همچنین کس‌نایزانی، به کام لا راکا
لایی به لافاوا، پیاو نه‌خنکیتی
تیم‌ه به نه‌نوا نه‌مانختیتی
برسی‌تی، چاکه، گزارو گیا، نخوریتی
به‌لایام، تن‌توتی، چاری ناکری
جارات‌ن‌نچوون‌ه‌نویزه‌ه‌بارانه‌
تنیست‌بی‌ن‌نویزه‌گون‌ه‌بارانه‌
که‌سسی‌بی‌اووی، به خوان‌ن‌ماوه
له شویتی، ته‌وهی، سین و تی‌ب‌اوه
چه‌ن‌دهک، که‌توین‌ه‌سر، باری، پژکر
هم‌چیرته، ندی‌کی‌بوری‌بی‌‌با، جوکر
تیستا‌کاری‌ده‌ست‌که‌توین‌ه‌دامه‌
هیچ‌که‌س‌نایزانی‌ریزش‌شویتی، کامه‌
وهرک، داشی‌دامه‌‌مه‌توی‌رلی‌نخورین
به‌نابز، به‌گویره‌هی‌زیان‌لی‌ن‌ردین
که چهارمیت خسته سیر ناگری گرم
به جوش چهارمیتی و نبرد همکاری
همراه به چهارمیتی و چهارمیتی لمسه
که نه ماندگار نابی به که‌هرمز
دوکه چهارمیتی ریشه را نده که نبرد کی
ناگری به کیاکه نهی که دینامو کی
نه می‌که شی‌ی ناگر نسخه‌نه تن کا
ویزات خویشی به دو کمال خنکا
فهروگی خوایه گویی لی راگر به
فیشته له کوشن‌نه شی‌دیت ترته
همراه مدیلیکی له دایک نه‌به
له سیر فیروته نه‌هیلی نه‌زه
دایی دایک و نبایک دو رسیان داوه تن
پژور ناهینی خوینانی نه‌به ب‌ن
هم‌دیکش که‌وا به گیاتیکی پاک
خولقاون نه‌رون له ریه‌کی چاک
به دکار به قسه‌ی لورس نه‌فره‌ی نه‌دا
له گلخوی نه‌ییاب به ره‌گای به‌دا
ساخوا ناگریکی واى به آردانه مال
خوی و گشت که‌گی نه که کری زوفال
نه‌دی گه خولقا دل ساف نه‌گودیر
خویاه له ناوی مات بیخانه‌گویی
روزی دری‌رژی به‌هرار هاتا‌تو
da روزی نیم‌پیش هاتا به‌هاتا‌تو
شادی تاریکی زستان به‌سرچوو
dبهره‌هیوان‌های دمست گورک به‌یو
گور گن شینه که وای راوه شاندین
به‌ندی به‌ندعی به‌خشت پساندین
به که پنی خزمان‌های کوردستاندا
دگنه مرنین به‌ناو گولی نیساندا
به‌لام‌نگاگامان لی بی که زوروره
تازه و دره‌خت گورنکی کردروره
دمست به سهر جلی مهین بوس سهر چل
که گورنکی ووری داخ نه‌منه دل
دایش‌هانله‌ناو گولدا به‌خزشی
بی پرورنامه به‌باده توششی
لاوشی کوردنی بلین به‌قشمار
ده‌گه بداده‌های به‌دهشت و کوه‌سر
بی‌لام‌همه‌نگ خوش کام بلین‌نه که‌زور
گن‌ه‌لامرواوه نه‌بی به‌غابور
نگ‌گه‌همه‌سهر به‌نیشه‌سیدابی
خزمان‌لی‌ناه‌کا به‌شاغه‌داهن‌یی
ثوٗ سایه‌به‌چی‌کس‌هیچ‌کس‌ناتاسین
خزه‌هلده‌کیش‌بر به‌کراسه‌ی
دِئ مِدَرِئِه نِجِیه تِروشِی قِین ثَبِی
به دل نازاری ناهمین ثبی
لِکِی بهره‌وه که وا کُسُه هَابات
جَنِیوی پِیدای چَهند گَرانه ِلات
دیاره نهوکه سَدیش دلی نیشِیتی
یتَسُر دوست‌یی تیبدا نُمایَنی
که حَزت بِه نیشی دهَرَی نُهَنَالی
سُوُزن بِه خَوَلکا بَکهی مانِالی
به چاکه دلی عَالَه م راَنِه گَرَی
بِزْه خُرَاب بَن و خَوَلک له دَسِت بَگَری
هَمَر نیشیَ نَه کهی دَواَیی بَروانه
پَناوی بَنِ غایه هَمَر سَمرگَردانه
نه گَر تَز هَمولتْ تَه نِئا تَز خَوَلت بَن
لِمناَو میللهُ تدانه نَه بَن چَون رووت بی
که لَه گَمل نَباوَل بَکهدیه کایِه
هرچِی دَهست کَمَوی بهشی تَزی نَیاَه
نَهوُسا رِباوِرِه بَه دَللَنَیاَی
له گَمل نَباوی نَه ک به نَمیاَی
له نَواو بَرلَئاِساَتانِ رِباوِری
پُورَلِی نایهنی پاَیِه وُزیِری
وُژِری بَیِستِا خَه‌ویکی کَه‌مه
که لَه خوو هَهُسا تَمَه و ماتَه‌مه
نواکاتی بچه به گنگ به کیکا
بنسواری تیپکی شکختی پیکا
که دومه قهته زورداری نابه‌ی
یشیه سر ریت‌شب لی‌ی لادی
جنتفرشی لای ماه‌زان عماره
شیوه جنتوه سوخت‌ه لم شاوه
جهوادو قه‌واز به شیوه‌ی می‌سری
همردوو گه‌واز مه‌عانی که بکری
هم‌چهند که ناوی گه‌واز به دنواوه
له دز چاکره بوزوه وا بواوه

دز ماله‌ه نبه‌وا دلت پیشیتی
نه خزمته ده کار دوو دل پیکدیتی
نایینی نی‌ت‌لام وا ققال کراوه
ده‌ستوری وا‌مان بی‌دانتوواوه
نه گه‌ر بیو له سر نهو ره‌ر بروهین
هیتند سره‌ه که‌وین نه‌زانین له کوین

نه گه‌ر پی‌ترو سر دره‌ه وا بین
تنه‌مانیتین نه‌شین هور وا بین
هیتند درنگه‌نان نه‌وا له بی‌رین
پچ‌ه بلوری خلکی همل‌بی‌رین

عملیه کیکه بی‌شمان دووی‌ره کیه
خرو‌ی کون‌مان شه‌ری ناو‌گه‌ره کیه
کاتیت که وتیان ییستان بهورهداد
کورنوکال تیکرا نهیکه‌ن به‌هملد
ن‌گه‌رزر کیکی کال بدوزنه‌وه
په‌هلامار نه‌دن زرو نه‌یفقون‌وه
پیدستاران گورده خوی لی گرتووه
لی پیشوبه‌سه خوی لی بردووه
نیستی پاشه‌رزوک گچی،نله‌گیرن
تیرو بزو برسی تیرو سلاو نه‌نیره
که پیدستاون نه‌مه تی‌یگا
نامینیه‌ن تاکوی ییستان بی‌بگا
به ناهومی‌ندی له‌کوئ‌یو کال
پیچکه‌ی ددر گاکه‌ی حووهم سواوه
ل‌ه‌گرین‌نه‌هی خوی تراتاوه
ه‌مرچی نازه‌لی که ملالا بیوون
کردن‌انه قاره به جاری دوچوون
به‌گودی گودی ناگه‌ریشوه
خویینکن له‌چه‌نم‌به‌پیشنه‌وه
نالین پاش‌رزوکه سه‌رما بژرووت
ه‌هلامن‌نه‌گرین وا به‌سیری رووت
نیازی‌ن به‌نی‌گودی گورگو مدرچیه
دوگه‌ی خوهم خوهم بن خانووه نزو‌چیه

* * *
له راستی خواو خملک راست و دل یاک به
له وانهی همو و عالم بی باک به
تؤ که نایینی خوا رابهرت بی
م‌ه‌ترسته نه گه قم قسمی سهرت بی
تومیدی دهستی له بهدختو مه که
ناغزیری نه گه بیشجیته مه که
بو نه بو دیدهختی خولقی گوزراوه
خویدند شووش‌هیه لیکی بار کراوه
درویک‌ه دورو ره و دم‌نویستی
ثیمان بی‌شکریه دست دم‌سویویتی
نیشان بهو نیشان بهر بو مزگه و
چهند کم‌ست بانگ کرد کم‌ست شوین نه کم‌موت
به‌لام بو شوینی که پی‌شهی شهوه
تؤ دو ریشان کهٔ وان له پی‌شهوه
همگوین شیفاوه ناره‌ق و هک زه‌ره
کامی‌ان کره‌باری زوری له‌دوره؟
خزر هی‌چگار هم‌روا به چاولن که‌ری
م‌ه‌رچی نه‌روا دا‌وه‌ته به‌ری
کم کم‌س دزانی ریگای بو کویه
پیشیان نعل‌انی: سه‌باره له کویه
نالین: حیفه بو نه‌م بالاو بژنه
نالین: مه‌رغ له گهله ناه‌لان جه‌زنه

������
همرچی که زانیت روبازاری‌های
می‌کنی‌ه رهگ‌یه ته‌فر مکاری‌ه
همرچیش که مهیلی به لاساریه
لیش مه‌گره نه‌ویه لیه پیکاریه
به‌لام هم‌ندریک‌یان لی به‌ددری‌ویه
که وا کرده‌موی هم‌دوومر،دوی‌ویه
هم‌ندریه نه‌نان‌سان که وا بیاوخ‌ایه
به ته‌فره‌ی شهی‌تیان خلی‌لکی لیه دوایه

پولیه‌ی نازدراً مان نه‌خانه‌زی‌بی‌یتی
نه‌وان بخت‌کنی‌ن بر ار بی‌ته‌ووپی‌یتی
لاوان خوین گهرمن نه‌وون‌ند به جزش‌ن
و‌ال‌ه‌زاتاع بز گه‌ل تین نه‌کوشش‌ن
خوا نه‌وه بگری دن دل پاکانه
تووشی شحر نه‌گا‌به به‌پاکانه

لیه ریی‌ی مرمی‌ای کتک‌و داودا
له به‌گ‌دا که گل خویی به کوشت‌نه‌دا
نم شه‌ره لی سمر کورسی‌ی دوو کن‌سه
من بزونج بی‌کوزریم بی‌ه‌وه‌ی به‌سه
هم‌ره‌وه‌نده‌یه گره‌یه سمر کورسی‌ی
لیه دورة‌ده دارو پرسی‌ی نه‌پرسی‌ی

شه‌ی‌ن زه‌کی به گیا‌عالی که ممل
وا به خزرپای‌ی نه‌ش‌توته‌ن‌ه ببال
گایه که که که هم معاون به علل بیستاتر
نه بی نب جهاز تا کرپ خز رانندگی
به گل به چاواه تنپناف بروانی
ختنی نه تغییر نه تغییر
شوان که رانی خزی پن داگیر نه کرک
په کچکی باشی لی جی دانه نری
xو ابیاده می که سروشت داوه
گهور و بچهو کوئ نهوسا دانداوه

له نادرمهوه ببی نگمهوه
په کچکی ناردوه لی شوین رابهرو
له گرول نه وستادا نه خلافی به شهر
هم له له لهله ملی است به شهر

چنند نگمههری خزیان کوشتنه
چنند پادشمات له ناویردووه

ها رگا ترسمیکی حوریومه ناچی
وک سمل نهوبان نه و هملدپاچی

هم نچادهکی له عیلم و فهندا
که نه یختین مهیمندای انیا

هم بر نهوهی به کتر بکوری
سیمر حوریه قی پن نهمزی
نه بری شهریه که خوا داینواه
لیمیان لاداوه هورپسرهت بیاوه
ماران گاز نه گزار جاری برخسی
لله خشی مارو میترو و نه ترسی
پیاواً واش همه به هنده لاساره
نامرودی مه گر در پای سیداره
و هنگین که مجرد له کوآلیتهوه
پلی له گوهل خوی نه بریتهوه
په کی دی رنهگی باغی نه پریزه
در خختی هیا به نمرک نه پیزه
خزمه تی نه کاهه تا بهر نه گری
لابلره مستنقی له پر تنیپریزه
که دیا بییوه گالتهی مندالان
مالی باوانمان نهروا به تلان
گهوره پچووکی خوا خوی داینواوه
پیستا و ابارته و نه حرور بیاوه
قیله قه دیممان له دمست دودیتین
دورسی شیوعی و روویی نه خویتین
نه گه نایینی تیسلامی بگیرین
نهبی فه لستین همو پویی بگیرین
نهویی که پشتی (سهوئی) نه گریز
نهبی له خوامان بویی که بمریز
خوا که عیاقبقی به نیمه داوه
چیماته له سهر پاسی جرناوه
بنی‌نامه‌هایی که‌کدی در وی قصه‌های رهبر
که واحی‌الانی بی‌دبی‌بی‌سیر
نهو و هلو ته‌ترویه‌ی دایکو و باوکه
که بنی‌ری‌تاریک و هک چراوکه
که راه‌بی‌بوری لری گیوم نابی
همرچم‌ند ری‌زیان پنچرو پننا بین
که به‌نه‌می‌مالی ته‌ترویه‌ه نهدایه
به گیوره‌ی خویی خرآیان شه‌گری
نه سا که کامته سرر ریز بیدخوود
نه گیزی‌رایی‌رور له‌سیری‌ریزی
لی‌جا‌حورکومه‌ت ناجار ثهمیتی
جه‌زا قانی‌روی دوهره‌ق بنویتی
نه‌وی ته‌ترویه‌ی نه‌ولادی‌نادا
همن‌هو ره‌نی‌خوزی‌نده‌دای‌بادا
نه‌ولادی‌به‌دخوور که به‌شهر‌فرین
چی‌تو بی‌وز‌باوکو و دایکی‌ان‌ته‌نیرن
بی‌جه‌ی‌واله که‌کی‌روتوی کس‌و‌کاره
که‌چی بی‌وز‌یی‌ه‌وا به‌کاره
بی‌نامووس‌ی‌ه‌عندی‌مه‌شول‌ه‌نیه
می‌شی‌نه‌یی‌ن‌کول‌هی‌بی‌وز‌چی‌ه
به‌لام‌بی‌شِ‌بی‌ره‌ر به‌بس‌ن‌ه‌بای‌ه
رو‌زی‌کی‌وه‌ک‌کو‌وه‌ن‌هر‌م‌روی‌له‌د‌وایه
چاکی و خوابی خوزه به دمست خواهی
بهلم سووجیکی بهنده بشی تاییه
چوزن نه بی پلین: خوا خوزی دایناوه
کمچی جهژایشی له سه داتاوه
تانفه یرده کار که خوزی حاکمه
چوزن نی نه که وی پلین زالمه
خوا خوزی فهمومویه سروشی خوایی
بوز بهندهیه نه ک کلوز کریخایی
(و مات خلق دیه الجن و الانتسی)
بوز به استشه نه ک برجه دپسه
ئیمه به تمافردوی شهیماتی له عیین
خوزان بهن نه کبین له دمین له دیین
نه وسایه هؤشمان دینه هو سه رمان
(متره موموکه گوریز تهدا له سه رمان)
سآچی بکه م ته وا ناویرم پیلیم:
زور نه شارمازه رانه به رن لیم
نه گیته نه مگوت باوکم ناوه پشت
سروشیشی به نیرس هات و پتی له خست
همر له و نیرسه بهایمان نه کا
ئیستگیا لیسته له ری داهمه کا
شوان که سابرینی له وهداری
له گیله تیری خوارد قوچ نه وشینی
نحوی به هیچی قولی نمی‌انداز
زرو به کی نخاسته‌ی هوراژ
نحوی که به پیش‌ای همل‌بید
و هک راشی بی‌دان بز خزی نه گهرد
به وردش بین باراشر بین کی نه که‌ر
کاتبی که سوا بپرایی نهوی
جمه‌کوش لی گهلی نیش‌دای به کاره
حور کی بز کمکی فیلی بین عاره
که که وتت (ووژش) نهو راه‌هودستی
نهوهودستی خیوی قاجی نبه‌هستی
جاران نه‌چردنگه سه‌یران نمی‌حنی شار
بوز سپهر پاشایان نه کرده به گاسوار
تیسنا نه‌یاری‌ه به‌ماوته‌وهو
شایی و سه‌یران‌مان براوه‌توهو
بایی به‌بایمان وا چه‌ناوابه
حکم‌می‌تیبایه نهم کاری خوایه
نهوی گله‌هی‌یی به‌خزیتی خزیه
پسی به‌لی دوژری که‌وا بخزیه
هوره‌چه‌به‌نی‌یی کار تابته‌سهر
نه‌یی نه‌سپرم بین به قفز او قهر
بهلام بژ‌نه‌هودی که سهررویی
کوت‌ه‌ک نه‌زانی قوناغ له کویه
خوا، تهمه‌ی پزیه خسته سهر زهوی
له گنر یه که هملچین به بین یه‌هیوی
له لامان وایه که یه کی بو دیو و زور تنی
عومری نه ویشمان بو بوی دیو و زور نه‌هی
نایزاتین تیمهدشت نامیشته‌هوا
دوابه‌دواي یه کتر قلب نه‌هیم‌هوا
نه‌هی‌نه‌هی‌نه‌هی‌نه‌هی‌نه‌هی کوزراوه
بۆت‌نه‌هوا دینایه‌وا خوا پی‌داوه
شهربتی مه‌رگی له‌هوا دینا چمشت
بی‌نارس و بین‌برس نه‌چیه به‌هم‌هیست
نینجا و هرنه سه‌پر نهم زالمانه
بی‌ه شیش‌ه ناگر نامدان نامانه
نه‌هی‌نی‌تی‌تین تابه نازار بن
مردنیش نیه تاینی پژگار بن
نه‌هوی که فی‌بی‌دنی‌باي‌ی زوره
بی‌هج خملک نه‌خواوه به‌زولم و زوره
نه‌هووا نه‌هی‌نه‌هی‌نه‌هی‌نه‌هی‌نه‌هی لیک‌باشه‌هوا
لیمان برسی، چی جواب نه‌داته‌هوا
بلین پیت خوش به تز به ره‌نجی شان
نان به‌دیاکه‌بیت و لیت سمنن شؤان
دیاره که نه‌هی‌زوری لین نه‌کی
له‌لای ناخوش به تز مالی‌نه‌هوی
خوزگی نهمزایی نهم رهشمبایه
که هاوینان دیت بوزج وا گر مایه
کچی زستانن که نهامینه
هتی به‌هتوژه گاشهفریزه
های شمال خوتوش و شمالت بوزین
فینکی دله شنهت به هاوین
شمال خورمانی بی‌به شهن نه کری
پوشبا که لکی کام پیشمان نه گری
تنوزی رهشبا چاوی کویر کردن
شهو له سرمانان تابووی بردن
به همه‌مو بایه‌ک نهمتیرنهوه
به هؤرتنه بهره‌نه‌مه‌رین‌نهوه
نهم گیروو کیشه له بی کاریه
ماله‌مول مگه‌ران له تاجیرینه
نه‌وی نشکی بی‌بی خویی بیکه‌انی
نایپرژه‌سه سه‌و‌انه‌دی‌وانی
نه‌وی له زدن‌مالی مه‌منون‌نه
چی له قوماروو نهم توونه‌وه توونه
نه‌وی بی‌بی قومار نمه‌چینه جیان
شهو نبماته‌سما تا بهری به‌هیان
دیاره‌دیری‌ست‌مالو جمال نیه
شک‌ناتیش له‌دی‌هی‌وا شن‌قیه
چاکه و خرابی‌پیش نه ندازه‌ی همه‌ی که
که کس نه‌زایی حددی تا که‌ی
تندازه‌ی چاکه‌پیش که هیئات تیه‌ی نه‌ی
تابه کار تابی نه‌یدنی به‌ه‌ی
به خوزه‌ی دیو سوئته‌ی لبه‌ه‌که‌ی
نه‌ی زور پی‌اوی کار‌دیده‌ه داده‌که‌ی
نحصی عزمیست دابه گولی سوار
سهر کیشی چه کاو بؤی نایه‌ه به‌ار
هم‌چه‌ی هانه‌ی پیش نی‌وه‌ گنی
دبیره‌ که دوابی خؤشی گنی
کاره‌دهست له سهر ته‌جرمبه نه‌روا
گوزش بؤقفساب و نان بؤ نان‌وا
جاران مندال‌مان نه‌نارده حوجره
فلاقه به کرایه‌ داری گوزره
به ماموستامان نه‌گویوه وهک‌ دوزمن
گوزشی بؤتری و لیسانی بؤ من
به‌لام کاتین کیرد گنیه‌ پیشی‌ی
جه‌گمان نه‌سوتواو ده‌رمان نه‌هانی
باوک بؤ نه‌ولاه هیچ‌ چاری یمیبه
ن‌ازاری هی‌ه‌هو بی‌زاری نی‌به
کاری تعریه‌نه‌ندازه‌ی نمه‌ی
ل‌ه‌حید ترازا په کی نه‌ که‌وی.
ناگری که وتوته ندم جهان‌نوه
درومیش شه سدوتین به بیگانه‌وه
همچی که به گرگی میردیی لبه‌ره
نهم روژه هم‌ولی قومومی لمسهر
نهم که گرگشت لاپی نه کهونه غیره‌ت
نهم کهونه فریای ولات و عهشره‌ت
نهم گیروه گنرزی تیا رسگار نابین
سمله‌ی یپ دوئی به هاوار نابین
نهم روژه یپوسته که توژ تیگوزشی
نه ک دوابی به گرگی مانه‌م پوششی
همتا تهبا نم‌بورو نه‌بین تی‌همچی
نامی یا به پاران که په‌نه ک پچی
خویت خوینده واری کوریوشت فیر که
نانتی کم بخو برسیه ک تیر که
که له‌گال عهشره‌ت که‌ئوته هرژانی
نه‌م‌نه‌ده بخو هه‌تاه توانی
نیستن باگامان له خؤمان نییه
تنی‌ناگه‌ین مه‌کری پریرزن چیه
نهم‌گیر لیک بیرین له (زین) نه‌برین
نهم‌بی بزانین که وا له سمار ریین

له ته نگانه داین، دورمؤمن بهدبهخته
دهستی په‌ک باگرین، بله‌که سه خشته

๕۷۰
نعلف بوزه پیش هممر حضرفانه
لوزوس و باریکو و پیستو رووانه
نهوی که چوته بووه به حملقه
یا بوز پین، پیوهند، یا، بوز مل تهوقه
دیاره که ریوی چنند حیله کاره
به داوی تعلهی چهوت گرگتاره
نهوائنهی چهوتن گیانلبه، هم کردن
خوا، نهیداولن که سمر هملبین

چنند خوشه تینسان پاسو سمره رز بین
نه ک چهوت له پرین به ترسون له رز بین
لقی همر داری که و خوار روزی
ریست نهیتنه، شه پیرخیوی
مار به گیشگله به پیچ نه خشی
که کوزرا نینجا ریست راده کشی

نهوی خویی له خملقه به فیلیه گنوزری
گنوزن جهی بیگری و بیخمهته گنوزری
کاک ته حمود دوعای ته کرد بوز پاج گر
نمره و نهیتنه باجگر نهوی تر
نیستا باجگری پیشه روسسیه
کاسیه حمال روو له که میسه

نز وانهی مجه به مسوکا مه گره
گه واد له جاسووس به مزهته تره
هر لهو روژه‌هوا دنیا دانش‌راوه 
لهسر تهجره‌ی زور چشته پیژرهاوه 
په کی لهرونه مال و دولت‌ته 
کوزیرتونه‌یه لای اینان زوهمه‌ته 

ژور پاواون دیوه به فهژل و هونهر 
له گهگل زمانته‌یه نهچوته‌سه 

نهوهندی نه‌بووه کمیته بکری 
پاویشی له پیاوه چرووهک نه‌ناوه 
واپش ره که‌تووه كه برسی ماهو 

له پاش مردنه قه‌دریان زاتیوه 
پنججا به‌ه چاکه ناوبان هانیوه 

زمانته‌یه واپه له گهگل پاوه‌جاکا 
سدره‌بری و پیاوه به شانه‌نه‌ه‌نا 

مه‌شهوبره نه‌لی‌ن (هارون‌الرشیدن) 
کاتی مسری گارت تا پورتی سه‌عید 

قوله په‌مشیکی دانیا ببه والي 
په‌مووه چیتاَبوب نه‌اله رابنالی 

هآوریان په برود زوزریان له توند بوب 
وته خوریت‌تان په‌وچ نه‌چان‌دی‌بوه 

گولوسته‌ن له‌مه له‌گه‌ریت‌ه‌وه 
همروه تاریخ‌ه‌وه له‌گه‌ریت‌ه‌وه
کارشناس گرهای شکویتی دانان

اله شکویتی نهزان هات دانای دانان

چیک‌هات‌ام (اعظم القوس باری‌ها)

اله گله کارا ده که‌وت دیاری دا

نه‌وده‌م‌ه، پیاوا‌نل‌ه دار نه‌تشای‌ی

یش‌مان نه‌ن‌ه‌دا به پیاوا ناشی‌ی

دارتشای‌ی له ناهو کاراپیکا برو

بُژ سه‌ن‌فاعی خُزی بُژ لادی نه‌چرو

چه‌رده هات له ره‌ه کاروانتی رووت کرده‌ی

لَخ‌وا نه‌ترسی ته‌شونی‌ی نه‌وی بَرده‌ی

پیاوا‌نکی نریش‌سه لیره‌ی بریا

نه‌وا‌کی نه‌بوو دارتشای نه‌گری‌ا

وتی‌ان نه‌ن خعل‌که که رووت کراوه‌ی

سه‌د نه‌و‌ن‌هدی تَژ‌مالی براوه‌ی

نه‌و‌ن‌گین تُژ شِینت جی‌ه

وتی دِرَدی‌ی مِن بُژ تُش‌هْوی نی‌ه

نزاژان پی‌سون ده‌ه‌سووی‌ی نه‌که‌ن

نابرویوی‌سَه‌ن‌ه‌تْو و هَستی‌ا‌ی‌تْو‌بِه‌ن

سه‌د جارمان‌نووی‌کس‌گُویی‌نه‌دایه‌ی

هم‌ه کَس پیاوا خُزی‌دی‌چه‌کای‌ه

پیاوا بُژ تیش‌نیه‌ه هَمر تیش بُژ‌پیاوا

کاری‌دیوانتی‌وَک خَوْم شَیو‌اوا.
ناملیه ته مگانه خوشی لد دوایه
باهم همیه فرموده خوایه
بهلام سببی خوا ناملیه چل ساله
من مانگین نازیم بهم حاله تاله
خوی من تئنها داختی خوین نیه
نژاژان خواستی خوابی چیه
به جائی باری نه گیب تتمان بو هات
گهرمانو گزایی روی کردیه ولات
جووله که چاره هامانیان نه کوشنت
ثبتتلا له عوروب بهریان گرته مشت
ساختود یع رهبریت بو قورشان
وا بکه بیتنه جووله که قرآن
چاری چاریان دابره راز بکصولرئ
که گروپچکی هینا پانه ودر گرئ
خوزگه چارینکیش بو جووه نه درا
لمناو تیمده توریان نهبراء
هیچ باهم مه که زمانه وابن
سویی تلله پیشیان له بیر نه مایی
نهوی که به جووه نه کراله پیشا
پیاوی بهویجدان جهور گی دهیشآ
چهرهه فامله که که سواری دوبین
گا له سه، گاهی له خواری دوبین
علیمی قیافه‌ت چشیتی خاص‌ه‌
نیوه بیزانی‌ مه‌رودوم شوناسه‌
که پیاوا ناسی زوو لی‌ ناگوره‌
به کوسه کوسمه تایتی‌ه‌ گؤری‌
هه به رنگ پیاوه جووته‌هوشیه‌
هه به دماخ خویه له خملک خشیه‌
هه به به باروو دمست نه‌گژی‌
وا هملدبه‌زی به بوزیری‌ گژی‌
نهوه ناسینی لمانه‌ دوروه‌
که دورو به قوچی نابی‌ه‌، رنگ سووره‌
نیسال زور له بهب بین ناوی ترساین‌
وا گه‌لایوه‌ که‌موت جاری خمله‌ساین‌
پهستو حومت کاریز وا له شارایه‌
ته‌ه‌ا به‌لوع‌ه‌ ربوته له کارایه‌
نه‌گه‌ر نسوانه‌ پاک بکرینه‌وه‌
ووه جاری جاران وا بزینه‌وه‌
نیب‌ن به هاوا ی کا‌لله‌ گافرین‌
له هم‌رو مالی‌ حومو زفرلین‌
جاران که ناوا به‌لوعه‌ نه‌بیوه‌
خملک به تارپی‌هار به‌یه‌وه‌ نه‌جاو‌
نشتا بزیچ وامان لیه‌ات تین‌اگه‌م
جاری با بچم پرس کم لای کاکه‌م

***
دنیا واشیرا به کهس چانابی
سما مگر دموری (مهدی) پهیدا بی
سی چشتر کون بوبیوه کمتوئنوه کار
درزو دورو رویی و بلسیفی قومسار
نهم سیته همرچند هیچان چا ننه
هیچ نبی قسدن گیانی تیانیه
هنیدیک همئی کمیا بین گومان زولن
دهستان بور چاری چاک هملمه کزلن
بهسر زاری دوست کهچی بهدزی
کاتیک زانی و هک مار پیه گیزی
نهوانه تهیابه پایا چاک فیرن
له راستی دورویشک حیزن ناونیر
من له دوایی بهدا یه کیکی وام دی
کرد و همه کی میل لئه هانه دی
له گیمل یه کیکی دا دوستی سه رزای
له بپس لینی کومه گستنی ماری
گستنی واقسدن گیانی بی
حبرامزاده بی و نائینسانی بی
نانزینی نمه دیتهو رین خؤی
بهیبه له کومی له خؤی پیستر بؤی
خوا چیوئ پاک نهدا به دم پیسه و
هاکا نالاندی به دم لیسه و
شیر که یه کرده ووه تالیه تنی شیره
شانه دوموروه و آل سمر سمره
نالین که شیره توله نه سنین
همر ژن به شانه سمری دادینه
تا شیرت نمبری شیرانه همسته
ناوا لوپاوته تیت بمتینی به سیتیه
بهلام پاواوته بیوه گهل وریا بیه
نه ووک بیو شیری ناوخت نازا بیه
جاران که نهیان نه هستیت بخویین
نزا بین ره گی یه کر درویینه
چونکو لو خویندووار لیکنه داشه و
ناتشتوی ناخاتن ناوا ولانه و
نیست مه کتوبا برو به ناواورهشه
همر تملُ بیه و بیه گهردشه
له ناو عالمه بروین به داستان
خوابستان خاتنه سمر یی پاسان
نهو کسه که وا کوته سمر رنی چهوت
کاتیکت زانی همله هگروتو و کهوت
توپ بال بیتیت و خسمت نه که‌وی
نهو سایه که‌پدن به تل تل نه که‌وی

***
خوا خوی همیزانی زبان ناومستی
هینای جهیزی کرد هاواشته بهمستی
له پوک کو له دان کردیه دوپ دیوار
درو لینو بهسیرا دیواپ بپو به چوار

بهم جوار دیوارش هنثا بهند نابی
نهبینه نمودهو گریش بهریا بی
متهلی کوردنی پو یپک خراوه
به گورگیته هار ناوی برایه

نهم لای دیواره، نهولاپشی دیوار
حسبخانیبه پو گورگیته هار

له گهل نه ویشا کاتیه دورهته بی
نابلی سدیز خیوی ره‌هته بی

خو نه گه ریته سدر باری چاکه
له هموو عوزوی به‌دهندا تاکه

نهوه له حمیوان جویی کردوزنهوه
گؤی ثیتی‌ازی پو بردوینرهوه

نهو نوتهی کهوا نه دری به زویان
پیاوا پنی نهیته به‌سندی بیهان

له گهل نه ویشدا کوموتن چاکه
نهوی زویانی خوی گرت پی‌بیاکه

همه دادی خواهیو خواستی کردگار
زویان به چاکه به‌یپکه کار
ندید تعمیمی که نه‌الزین: دژه
له ور گرتنی بی‌شی چاک کوزه
نه‌بنی شویینی مه‌جلیس گریاره
شیعو نادابی تشده به‌ناوه.

ناتوانی سانی لحوری به‌ضریت
هر باویارشکنه دا هم‌تا ههله‌هستی
نه‌چین بوز‌شوتینی قوماری لی بین
تی هه‌هلاقوتی هر‌چند بین جین بین

له نی‌واره‌هوه‌هی‌تانا نی‌ووه‌شدو
له پاری دایه‌بی‌بی‌وجان و خوهو
خو نه گه‌هات و رویی کرده دوزره
بی‌ی دانه‌نیشی‌تا به‌ری به‌یان

قوماری کافر نه‌م‌ای‌ده خؤش‌ه‌ه
نارقه و زرنو مال‌ه‌ی لا بؤشن‌ه.
خواردنو کردن کیار لی‌ی تیر نه‌بی‌
تیری لی ناخوا نه‌هی فیر نه‌بی‌

که نه‌بیدرتنی‌و پاره‌ی نامی‌تی
به سوئیدو نه‌لا، وازی لی‌ی دین‌ی.
هر نه‌م‌ای‌می‌هی‌تا پاره‌ی چنگ که‌وت
مأره به‌جاشه‌نی‌لاته‌ی که که‌وت.

و قومار دو پاره‌ان‌هاوی‌شست
کاتینک زانی خؤیان‌دا به‌کوشت.
نله‌تین: خمر به‌سته و خاوه‌نندی رسته
پنه‌ند بگریته گروه تاکه‌ی به‌سته
هنند که همه‌هه وسار ته نپینتین
که به‌ریو جوپته پیس ته‌وه‌شینتین

نه‌وه‌وه جاچ‌که باری گران بین
که مانیشی گرت به‌شی لیدان بین
هنره‌چی به له لهقه له خمالکی به‌ریبین
پنله‌وه دمته که رسمه‌ی دلده‌ین

پنسر له گیوی دریز بارب‌به‌رته
حمرام زاده‌ین به‌خمه‌ته‌رته

خوزگ‌گه همه‌رکسه‌ین وا زؤل بوا‌هه
نمس‌لی‌هه بی‌ایله له سه‌ر دنیا‌هه

باوه‌ریت نهم‌هه به حمرام‌زاهد
له حچچ بپینی خزتی له لاده

پنای موسول‌مان نهم‌هه سالم بین
دستو و زوبانی به خملک خادم بین

چنه‌نده خوزش‌ین له خوا بترسین
پی‌نگه‌ی راست بگری‌هه و له شا نه‌رسین

خزمه‌تین قه‌وم و قلیه‌هی خوزی بکا
نه‌وه‌هی هیچ که تسکای بژ بکا

هه‌رچوزنک نه‌زی خوزش‌ین نه ک به شهر
خوزی خوزش‌ین‌ست که لای خواو به‌شهر
خوزه گه ییستیکی لیستورم لیببیو
لی لیستورم که نه خسته س liners پور
که به هیج نه نه بر میاوه
نه که میثم کایی نه نه دناییوه
پیکره دنیا و دنیا و نه بیو
به دولت مینید ناوم دنیا چو خور
که دولت مینید که سیسم نه وی
خالمک لی خوزه هه شوتم نه که وی
له هه میو نیویک نه وه که له شاره
دینار به میعا دنیا و دین شاره
شای شای یرامان وه که موم قیقه
هینده غندری دی به سیل و دیقه
هه مینید ناموس سیان نه وی به لاتی
حمله خوزه سه نه هم دس لاتی
لوغت به ناموس سملیه: میشوله
قه دری نه دمده به پاره پروله
خالمک له مهاریف رویه رانه کا
خویت هدوار بی کار بهرد به با نه کا
نه نجامی خویتندن مهینمورینهته
چیگا نه ماره به عیبین زه مهنه
خوز که سییش نه مه نیک نادانه و
نژله چی، بری به چیگا نه
جَارِان هَمَّر شَارِی بَینا نَمَن‌را
قَهلایه کی بَو دَروست نَه کِنرا
که دوُرمَن زَوَری بَو بَهْنیایه
خَوی نَهَه کَوتایه نَاَو نَه قَهلایه
نوُسها تَوْبی وا پَهدانا نَه بووبوو
بلی قَهلها نَه پَروختی زَوو
تانِهم دَوايه که وا نَهلْهْمْان
تَوْبیکی وَهَهای هاریبشه جِهْهان
قَهلای (لَی یَزی) بَو تَوبی لَیْنَز کِرد
پِلْبیکو وَ پَارسی بِه جَارِی گَنْز کِرد
چَالی لَه پَیگْهْی هاوسی لَدا هَهلکهند
که کَچی خَوی تی کَوْت خِوا توله لَی سِند
دوَای تَوْب وَ بوْمای بَو مَرگی گِیان دار
زِیْرُه قَوْنْه لُهْی زَمرْریه کَمونه کار
یا خَوی تَهلْی فَن هَمْمومُو به پَهدِنَ بَن
خَوْشی نَمیْن گَیرودهی بهنَد بَن
لَه گَهْل چَاکهْدا روْحتیان دوزنْه
هُوننرد فَهنتان بَو پَیاو کوْشْتِه
لَه باتی تَوْبْو قوْنْه لُهْ وَ بوْمْبآ
جمِی دَروست کهِ بَرَسیته لابا
بَو خَواردنْه خَملِک وَ هَاوْار دا کا
هِمدر برَسیته که پَیاو هار دَکا


cut here.
ما په سروشته کچ هه هر بژ شووه
نیرو می یه که که ویت ناگرو بووشووه
له ناده مهوه ههروا ههاتوه
گیان له یه به جووتو پته پههاتووه
نههه کچو کور یه کیان خونش نهوه
سرچیک خوایی تیا دهده کهوه
نه جووتو گرته پژو نهوه بهبه
نهوهه دهیش پژ باوک به هره کو وویه
خووا نهوه شفشهنهی نهایه به پیاو
بهم نهورکه نهولاد چوز نهاته نار
ههه نه چند که رؤله به کاری نیه
هکیازاری ههیه به ییزاری نیهه
خووا خونی فهورموجه نهولاد عدودوه
خونیتیا هکیگهار به ره دهوجوه
نهوهی هنیهتی وا لیه ییی ییزاره
نهوی نهیهتی بیوه دهخیزاره
رهری سندروقی له مهژاته ییو
دلال بهو خلکهی نه گوه رهوبه ییو
هههرهچی بیکریه وا بهههمانه
نهوهیش نه بیکری خمهته گیانه
له موهه موهیه مهبهست نهولاده
پاوکی نهه عهسهره په نجی به به دره
پیشینه دلیلین: گوره‌ی بزرگ پیام
همدیدنی و هک بلقی سر ناو
له گمکه پایه کی لئی که ویته کار
له چاگ گوم دمبی به بی شویته وار

بهلام یه کیکی دنای خویشه‌وار
پیشکه ویته بهر زلهی دژگیار
عمقیر و تهجیری به یه زياتر دمبی
بئ کاری گم‌سوز به کارتر دمبی

تائه که ویته بهر په لی زه‌مان
دوسته و دوزمنی نانسی نین‌سان

وا به چاگی خزوم دیم که هندی خلک
یه ک مال برون له گمکی پایتکی به کاملک

هر نهونده برو تا په تیکی برید
و به گیرانده و هک نیسک دهست و برید

به‌وه نازانگ که خزیان دومه‌ست
ناو‌بان له نه‌ین بی‌په‌رو بی‌پشت

با‌نه‌وه که‌سیش خزی لیسان بوری
پی‌اوه‌تی و هفا لیسان ته‌تاژری

سهوونکه نه‌ین نیستن له شاره
پی‌اوه دود‌ه که دورو‌رو به‌کاره

روژیکی‌که بنی کوم‌مان‌لی پی‌اوه
که روپه‌رو تف بکاته روی وان

                                               🌱🌸🌿
هو روزه‌ی جهان تهرتیبدراو
تنسان له نیسان دروست کراوه
نه گهر مردمان له بسیار باریمه
کی وا نه کوهته دوروی نه نم دنبایه
نه گینه نهوا له پیش چاومانه
نه ماندهنه نهم گرددی سیبوانه
به رؤوت و قورتوی به شهش گهگز کفن
نه مانخنه ناوه گوریدی کین
نهوی که بمبه بوعی به جوستوگژین
به قنسرتها و مین تیری لی ناوین
یا به مردیکی تری ذن ثوبرئ
یا میراپینه و شهوی بژه کرئ
نه گهر نه ماننه بیتینه بهرچاو
بهم کویرو وریه ناکه وینه داو
خؤ هیچگاه نه لاد که جهفرگی پیاوی
خؤا به به دوزمن و فتنهی داناوه
تابزت بیشه گیاه به هوله مرگی
تو نهقفانه بهزن و بهرگی
های نهمه‌ی شهوی گهگز کرد وه
یا به زوژ مالی خعلکی برده
نه گهر له بیشت نه مهته بردوه
نه دنبات نهویستنه‌زینددههانی
مندل که شیری بیمار نه‌مزی
پیشین زویانی به چیز نه‌بزی
نه‌وی مندلی نه‌دا به دایه‌ن
ته‌ری‌هی نابی‌ن له‌بی به خایه‌ن
چونکهو ته‌یعه‌ت له خؤی‌دانا دژه
دایه‌ن له راستی ته‌ری‌ه‌ک‌کزه
شیری گامی‌شست دایه‌ی به جوانوو
له گملگی‌ی به ناوا، تی‌ا‌ها گهوژی‌ی زورو
سهو به و‌اخیی روسون به‌سی‌ره
له پیشدا روسون به‌سند بیوو‌لی‌ره
ئیستا کی روسون دیچه‌ه گایه‌ه
سهوو له پیشدو پژمار به گایه‌ه
(کفر نه‌حمه‌) دوعای له (گا) کردپور
قزای (گا) له (گاد) گه‌وت، ندو مردپور
بیس (میشه‌) و (الوری) و (تانت) کم‌وتونه برووی کار
هیشنا که‌رون گاهانه که‌نشه زیبر بار
(کونده) و (مه‌شه‌) مان هیشنا لا ماهه
مه‌شه به‌دویده، کونده بیو ناوه
نه‌یان گوت: شهیتان به کور بیک‌نه‌نی
(سن‌رشد) به‌ه که پتی تی‌ه مه‌نی
شهیتان به کوران و‌ها پیک‌نه‌نی
که دایک‌و باوک که‌وتنه شیوه‌نی
هم‌نیستی عاده‌تی کوئی ثیره بیو و
که به خوراکی خوارگ تیکی بهرنده‌یو
جاری‌یا لیشدا به شهووه گه‌روه ک
دستیان لی یه‌کنر نه‌دايه کوته ک
شدوی‌تی جوئی بواه زاو او خهوژوئی
نه‌ده‌کرای ب‌لای مالیا راب‌سواری
هم‌مور تیواران لیو قهر ارغ شاره
نه‌بی‌بی تیک‌‌زکا وا شه‌رداره
جاری‌یا مین‌داراند دایان نه‌مزیراند
پن‌جا گه‌وره‌یان تیوه نه‌ثالاند
که‌م مین‌داران بیوو سه‌ری نه‌شکاین
که‌م شهو، بیوو خوئی‌تی تیا نه رثاین
هیچکس نه‌هی نه‌گوت، نه‌مه به‌زو چیه
هم‌مور نه‌یان گوت: شهو نازاییه
به‌ه شهو نه‌جوونه حشام کورودکال
له پر نه‌بیووه شهوو به‌شته مال
خزوم که یه کیک بیوم لیو شهو کرایه
پی‌تستایش نازانم چیبیوو نهمانه
نا‌خوژگ‌نه‌مه‌گایه تیا نه‌بیوو
بزن‌نایايه ری پوژ کوئی نه‌چوو؟
نیه‌سایه بهم پری‌به شدوی‌تی جوئی
نه‌کورام تیک‌‌زکا
پینگ‌کور‌رامایه ل‌هولا نه‌س‌روهم
به‌خوره‌ونه‌دیو چه‌شت بیو به‌له‌پلاو
دهست به‌سر نه‌سریو چه‌دور‌نه‌پی‌کلاو
گه‌دا که (چلم) به‌قاؤل نه‌سری
سهر کهوت کلکی‌گا به‌مهنديل‌نه‌گری
له‌(توونچیئی)یوه‌بیوی به‌(حه‌مامچی)
له‌کاری‌خوتا به‌غلامه‌نامی
عیه‌ت‌پاشایه‌کی به‌عه‌جمه‌مشهووره
پی‌سه‌ی به‌ه‌والی‌والاتکی‌دؤور
هرچی به‌نؤ‌نیشیک‌نه‌چجو به‌نؤ‌دیوان
رچای‌لی‌نه‌کرد،‌نئی‌گوت به‌چاوان
کابرآ‌نه‌رویسی‌نه‌وه‌به‌زه‌رفی‌ی
نه‌یگوت‌(قاتنیدردک‌...‌هریفی)
(صدر‌اعظم)‌بانگی‌نه‌کانه‌لای‌خزی
نه‌لی‌و‌زیری‌خارجه‌نه‌تؤی
به‌خؤشی‌،‌خوشی‌نه‌چئی‌شوات‌خزی
چاورئی‌نه‌بی‌قه‌رمان‌نه‌چئی‌بؤی
نووسارابو(قال‌ک‌دیر‌ملتی‌بولله‌
جهزا‌مین‌جنسل‌عملا‌شوه‌یه)
با‌سیام‌ندیش‌درؤی‌بی‌بی‌بیوی
درؤین‌شایش‌بی‌،‌دواری‌نه‌کهوئی
که‌واته‌ی‌باوی‌بایست‌و‌کارشوناس
نه‌توانی‌له‌قه‌فی‌بمانکا‌خهلاس

نفرنفر
تا پیکروهی خزت له لاوه‌ستاین
پیگانه‌ت نموئی، بلالات و مسئا بیئ
نه گهله ماله تانت بو بکری
له بازهار مه کره که مکرک ناگره
نه گه له شاری خزت دوستنه گری
پیگانه‌ت تووشه دئ نه تکاته گری
خوا له گدال ههر چی کردته به هامال
وا بکه همه‌دولا پینه بین خؤشحل

تؤ لیم نه پرست: جامعه‌ت کامه؟
ماله راه‌ستاین، (جامع) جهه رامه
نهوی که لسمر نه جروبه بروا
همچه که بلیت پینه بکه بروا

پیرو میردهک زوو پیئ و تیوهوم بهسته
پهل مه‌هاویزه، بؤ خزت بنچ بهسته
میروانه و عده‌ی هیچ قهوم و خویشی
هموو کؤس بهلای خؤیا ده کیشی

(بیسمارک) زانیره سیاسته چیه
همل هدیکوه مامو برایی نیه
بئ نیلیم و هفای و عهد ثاینه
راارورد نهو عهده‌ی عهدی پیشنه

دیموکراتیکه لافی و تن‌نه
بهم دوو ته‌فرهیه شهیان پیکره‌نی
نسلين سهبدهمی شیعه باو بروه
شاعیر یا به‌ناو، یا به‌دناو بروه
همندید پادشاه شیعه ویستووه
رهای شاعیری زور جار بیستووه
نسلین برووده کی لئ لای سامانی
لئ ثمیندازه دانه‌بورو سامانی
به قه سیددینک ته میری سوار کرد
به لئ شکرموه بوز (بوخارا)ی برد
زور شاعیری تر لئ برسا مردوون
یالله زینداندا دوصاکیان کردوون
خوز هیجگار تیستا شیعه بسلایه
سمیرقه‌لهمانه‌ی تفوت تلایه
جايزه‌ی جاران برووه به جزینه
دوروبنی شاعیر هوز چژه‌چیزبه
نه گوزرانته، نه کارو کهسپه
چیز گو هو هم‌ناوی پریه له کسپه
(اثیرالدین)ی نوه‌ماهی نیلی:
که شاعیرت دی، راکه لیپی هنیلی
(ظهیری)یش نهالی: لئ دمست شیعه داد
هنره له عیراق زور عیه به فریاد
نهمانه دادیان لئ دمست دیابه
شیعه به شهوور تیه‌هامی خواه‌یه

❤️❤️❤️
سالانه پیشرو به ختمان یار برو
جه‌کی‌مه کانماننه خوینددهوار برو و
نهمانیپیستیبو نه‌هم‌مبو ددرده
نمه‌چوجه‌ز گمان ددرمان به‌فرح‌ده
ترس و واهی‌مه‌ن‌بمو لره‌ناوا
عیله‌نمن به‌نزاو‌ندها به‌نزاوا
به‌ن‌نوشه‌ی شیخ‌یک، بآلره‌رز‌برنین
ن‌سهمد‌ما دهو رد‌دو زدنی پرین‌ین

هلانه‌فلت‌له‌گهل شیری کمر
دره‌مباریک‌یه‌لا ناپر‌د لسه‌سر
نوسا (شیرینقچه) شهو یه‌مزه‌‌ز طول برو
پیستا تیرینه‌له‌ل‌م‌شل‌کون‌کون‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌b
به خواهی نمیدی که گهیه بهالتو
خوی بژه هوشانی نه کوییته بال توضو
کهولی سمیریت دایه کهروان
کهاری پیش خوی خست، کرده سهرکریمان
(گیدا) سهر کاریپی نه گهر بی بپری
پیاماقولن نامی وک کار سهر بپری
به همه له سهرتای جهان تا نامرو
نادان به کهفیه و دانابه رژ رژ
هیشتنا تی ناگگن که خواستی خوایه
به خزی بنازی و درایی له دواه
نه بینی شهوهی که خاتری خمه
له هیچ تی ناگا بزیه بی گهمه
چراپه کهوا هملان گیرساند
نهوی فووی لین کرد پیش خوی سووناند
هنده دی ناسراون به خملک نهومرن
ناتئ له به شمر به شمر نهپچرن
گژری نهونه به (سهمهندزک)
دهمیشان بگری پر زگیان نزکه
به بای نژک نههتن نهدمن له پژوه
پیساغی توولله نه کهنه به پژوه
نه تنفرین له (مهردلوخله)
له وولده زنیان نهدن به (دژخله)
هر لووروز به جهان دانه‌هاو
نهام و نامه‌ها تیافوق کراوه
نهشکالی به شهر کس له کم ناکا
تاكو به کسان بی به‌بد له گهل چاکا

همرو هاتووه وایش نه چیچ‌سه‌در
نیازه ثیست‌مان بوژ ناییشه به‌هر
نایینی ثیسلام‌تپ‌سای‌مواه‌دا
به‌لهام فه‌لی‌شی بوژ دانه‌دا

من به ره‌نبی شان پاره‌م دمست که‌وی
تمهل له‌لابوه چی له من نه‌وی
به‌لی‌حقوی کس به کس نابپری
نامه‌قی ناوه به خوای نه‌بری

پاریدیه که‌وتووه سده‌قه و زه‌کات
به‌نامی‌خوداو پنگ‌به‌مر داه‌ات

نگ ک‌نهمه‌ی بلی‌ی به (بول‌وی‌یکی)
هم‌چی به‌بیدا بووپی‌ه شره‌یکی

تازه‌ه لله‌م‌گی‌مان ورسنتن
به‌نیمه‌نی‌مزه‌ن گونه‌پرسنتن
خوزگه‌ه‌هم‌مزی‌نی‌تازه‌چی‌آن کرد
نهم‌نده به‌بندید خوایان له ناو برد

دیموکراتیه‌ه (زمره‌ی داه‌ی‌نی)
پره‌گی‌هم‌زاری له‌ب‌دن‌د‌ری‌نی‌ا
گونه‌ها توله، زور که سیا کوله
خو هیچگاه توله، باکس به روله
باکس به نه‌ولاد تنکاری نیشه
نیازی همه‌ها و پی‌نزاری نیسه
نهمیه‌ها که خویی فرورند نه گوزری
هم‌به‌ه زیندوبی نه بخاته گوزری
که به‌مندالی‌ها تریپه‌نه‌دا
نه‌مو می‌روای به شوین کرده‌موی به‌دا
نه‌ساثرین ونی جه‌زای حکوومه‌هت
مه‌حکوومی‌ه نه‌کا به پنی عقوینه‌هت
نهمیه‌گونه‌همی باکسی لی‌بگری
خوی خویی وا لی‌کرد با هم‌ر بری‌بگری
من باکس دیووه که چاری لی‌پو
کوره‌که‌ی لی‌شوین توتزمیل جوو
نه‌به‌به‌فیخرووه نه‌یگوته: کوئی‌نهمچی‌ن
چزن لی‌چنگ نه‌حی کوره‌دمدیره‌چی؟
خوشه‌گره که‌موت بهر توتزمیل
نه‌چینه‌شکات به‌به‌دادر دهیل
نالی‌کوره‌که‌م‌رای کرده‌شوینی که‌موت
خویی هلال‌هستی دستی به‌ریووه، که‌موت
نای‌خوشه‌گره‌چاری‌نه‌مه‌نه‌کرا
باکسی نه‌پینه‌چاری‌نه‌دا‌نه‌دا.
جه‌ونهر له به خشتی ره‌شدهدا دیواره
شوقیه مانگه‌شهو له شهوی ناره
پشتی زیره‌کی که خوا پی‌ه داوین
بووه به به‌تیک پی‌ه له داوین
(قوئنه‌که زمره) لهولا نه‌تهقین
چارگه‌که (ناوه‌پرش) لیره نه‌تهقین
هةوری (پروخنی) که به‌گرتمنی
(لافاو) همه مالی خزمان به‌پنین
قوریان گرتنوه بوزنه‌وجوانان
وا خزیان بونه (به‌رهه‌که بانان)
همه دهلیم ناوه‌کورده‌تی نابهم
چی یک‌هه تینومه به‌ناوه در نابهم
به‌فر) ووه سهره باری به سه‌رما
کویستسی مباکم نیه له سه‌رما
هیدن (بهل) یان پنادام بووم به مناره
کس له مین به‌زرتر نیه له شاره
بوومه چراپنک له سه‌ر مناره
من به‌سرپیو پینی خملک دیواره
خششی برخوختن لیم بووم به دیواره
همه هاواره شه‌که له‌نیه‌هن هاواره
نه‌گینه همه من هاواره‌که ریان بووم
به (زیان) و (زین) من رابه‌ریان بووم
بیلول پشقلی پاک نه کاتوه و
به هاوین زهمن کملهی گررم نه بیین
به پهلوی پاک نه درمان نه بیین
به کملره قی هیچ ناجیته سهر
به نهرمی زهوی و درخت دیته بهر
به زستان مارو دووهپشک نهچنگه کون
سرمرما دمیریان دمیتیتی له بن

(بیلوره) ترسی که هات به سهرا
کونه مشکی لی نه بیی به سهرا

همدگی همیشه نالله: سرمرماه
بن کلقی که ری لهلا حمامه

سرمرما نه چریزیت ناگرات ناوی
زستانان نهچنگ بهر خوزه تاوی

تا ساردو و گهرمی جهان نه چریزی
همچه هته پیش خامی نه پریزی

به زالهی زهمان که گویت نه زرنگی
(نه من خواردوو) نیت، پین نالین: زرنگی

به خیرو بیاهر نهوهی که فیره
بنز به یبهر و گاجوته به گیره

ممام ریویش خوارده شیری پرینژن
کلکه قولیان بیپیوه له بن
همه که س نه‌ینی هم‌ولی خویه‌تی
بی‌گیرفانتی خویی چهل‌چوجه‌تی
شوم نه‌وه و شوم سه‌رهو سه‌ره
(ماریقه) دروزن‌های نیشمان په‌روه‌ره
هه‌گه‌ر هه‌ر (مه‌لین) هه نچیر خوزر نه‌هووه
هه‌نچیر به‌ه کالی نه‌پرایه‌هو زوو
نه‌وانته‌ی که‌وا سه‌ره‌هوت‌ن ته‌واو
به‌فی‌داکاری‌ی لاوانته‌ی ناوا
ناوا (شوهوته‌که) نه‌که‌ن به‌سندان
تویکلی نه‌هاونه به‌ر په‌ی‌ی لاووه‌کان
(درک) له‌ پالهووی ثی‌ست‌ری نزور نه‌نی‌
سواره‌که‌ی بگلین نه‌ویش پی‌ن په‌که‌نی‌
(الس کوهیر) به‌ که‌وتوته‌ناوامان
هم‌رواه‌نه‌که‌وی له‌ سه‌رهو چاوامان
بی‌ه‌هم‌موو کاری‌که غایه پی‌پیسته
پیاوی بین‌م‌مسله‌که‌ هه‌ر نه‌نگ‌ویسته
نه‌وی نه‌خویت‌نی و نه‌پیتی‌ه کار
ثعلبه‌کتیری‌که بی‌ روون‌ن‌کی شار
هم‌نیکی‌وای‌هش‌هن‌چراوه‌کوه‌زین
که‌له‌که‌ی (میری‌سهوو) نه‌روویختن
نه‌وان‌ه نه‌بی‌ی (نی‌شکی‌ک) بکرین
یاله‌ناهو گه‌لا دووهوو‌و‌خیرین

***
وا چله‌مان چوو، شوکور نه مردن
خوا له دهست (شهوه)، رژگاری کردن
تنجها مایه‌وه هیمه‌ته پیریان
چنگ که نه‌مان‌ناو‌ته پیریان

چنگ که دستی خوی لی و مشاندن
گل‌ی نازداری له گهل ته‌راندن
نه مجا دواه شیتش نوره زبریه
خمله‌ک له نوا ختیدا راو ته‌بریه

پهله اوک له پر نابی به کوری
تا پهت نه‌گاسه‌ده کفن نه‌دری

تیمه‌ش وا چه‌ند جار ته جروه‌نه‌دان دی
نله‌وه نه‌تسرس‌اين لیمان هات‌ده‌دی
بایتیر نوره‌ه هوش‌یاریمان بی
bه‌سه‌ه‌ه‌ره‌ه کاری و بی‌یاری‌م‌اين بی
نوره‌ه خوی‌تند بین، که‌هم‌ه به‌خوی‌تند
رژگاری‌م‌اين دئ‌ له فیل‌لی دوژ‌م‌ن

شه‌رته‌نه‌وه‌ل‌م‌اين ریک‌ی ناوخ‌وزیه
ناریک بین نابین به‌ه‌چیچ، درویه

هم‌موه‌یان دزی‌گاه‌روی خؤمین
جاس‌وسی بی‌کین؛ هم‌تا‌نه توانین

کئ لاراوه‌ه‌هات (زورنال‌م‌اين) لیبدا
بی‌یو‌وسی‌ه‌ه‌رچ‌ی نه‌روا به‌ریدا
پادی راب ورودو چهند دلگیره
غمه و شادی‌شی و یک یه ک لبیره
لیه زیندانای بوم ک مبینکینن
نه یانویست گیانم لیه له ش دوینن

_TH است چاری‌ی جار دئه‌یو به‌یرم
به یادی‌کی خوشه هملی به‌پریم

چهند چاری‌شی کهوا له سهراه شادا
سپیل‌م بادا به دلی‌ی شادا

_TH است هر در و کیان وی کی یه ک دیته یاد
نه مه‌یه‌ه حلالی دنیای به‌یاد

هم‌چی‌نی به‌ینی وا له پیش چاوه
که گوم بوم، خوه‌یو، خه‌یالی خاووه

نه گه ره نجامی نمه‌ه بزائی
خوشه هیلاک تاکه‌ی به دنیای فانی

که خوشه‌ی تالی‌ه‌یرونه‌نی

پیتر پیچ داوه له نه‌مرزو دویچین

له ته‌نگان‌ه‌دا هسوای خوشه‌یت بی
با به‌وه‌ه له خو شه‌ره‌نوشه‌یت بی

خوشه‌یه‌گه‌ه بیت و قناعه‌تکار بی
رپزا به‌ه قه‌زای به‌رورده‌گار بی

له مه‌لیک خوشه‌ی‌رنه‌بابوژیری
دئاهمی تزیه که به‌چاو تیری
خوا شهو روزی دانیاوه یوزمان
له وحی عیبره تن بوز نهله جهان
جاری له پیشدا دماسان بوز زیان
یهعتی که تا سر نامیئی بوز شنیسان
دووم تاریکیو روون‌نکیش واپه
که خواشیو تالیو و دواپه دواپه
دوای تاریکی شهو روز که دچهو
یپه که قه‌دروی بگیرچهو
نه گهر همیشه همر روز دبار بی
واي یب دی ثیتر خالک لیه پیتار بی
خوا‌جمه تاسمر تاریکه‌شهو بی
هسواسیه نه‌بی پیشمان خهو بی
که‌واته خوا‌خوی باشی دانیاوه
نه‌ندا‌رهی روز‌شهو مان خهو بی
شهو بوز نوستن و روز بوز بیشیو کار
پیستا شهو برووه بره روز بوز قومار
لای خودایندماوه بشهو بی‌نداری
لاولا پیب له‌داوه ب‌داوی پاری
هم‌ردوو لا‌نیکیش له‌لایان خوشه
به‌لام قومار که‌مر ماده‌یان پوشه
نه‌ندی رهمانی، هن‌ندی شه‌یمانی
شه‌یان خوی‌ی تیکه‌وت، دواپی‌نیه‌هانی
خزمین‌های درودن ... داهدات

نیتسر نه‌ییته‌ه ده‌وی مسواوت

کورکال به‌هو که‌توونه سه‌ما
که گزایه‌ی باوی دووله‌مئند نه‌ما

نه‌وی به‌ش کریبد به‌جمه‌اته‌وه
نه‌بی به‌ش کریبد به‌جمه‌اته‌وه

شهوی یه که‌مه‌وهیش نه‌وی ربه‌نه
بن‌درس ث‌چیته‌ه لای دست‌به‌ختنه

نازانن به‌ش‌ه‌ر مای‌ه‌ی به‌ش‌ه‌ره
سروش‌ته‌ه نه‌سی‌ته‌ه نه‌قه‌له‌وه گ‌وه

له نادية‌وه دورو برای‌ه‌واپشت
له سهر هوا‌وه نه‌فس ته‌یان نه‌وی کوشت

خز‌ب راک‌ه‌ی ان پوس‌ه‌پیش ه‌ره‌وا
تیک‌پا لی نه‌سی‌ه پیه‌نیبه‌ره خوا

له ناوا خویان‌ا که‌توت‌ته‌ه‌ته‌دپیر
له فری‌ه‌ه‌بهان‌ه‌ه‌هاپیشه‌ه ناوبیر

پیستا نهم نه‌سی‌ه‌که‌ه‌ه‌ه‌له نه‌زد‌لدا
هاتون‌ه‌خواران به‌ه‌ره‌وه‌هم‌لدا

بن‌نسی دارو جه‌زای حکوم‌مه‌ت
چزون داد‌نیشن به‌ه‌ر عارو حور‌مه‌ت؟

ه‌ره‌خوا ناسیونی و شریع‌ی پیش‌مار
که خستو‌نیز زیر‌نه‌مری (اولو‌امر)
خواه‌هار پی‌آویکی که‌وا ناردووه
نیشکی گُنُی‌ی پی سپاردووه
هنندی بز نهوه دیچی چاک بنوین
له زوردار تولی‌ه مزار بستین
هنندی‌کی ناونیان پینه‌بی‌ه بورووه
فورمودی خوايان بژ ره‌بمر بورووه
بی زوناین لرووه و هرزیان داداوه
همه‌قی بی‌بورووه باویان نیماوه
کک زادیوانه قوم‌تیان نیه‌ه
وزویانه نِم درؤی‌ه چیه‌ه
هنندی‌کیان کوشتوون، هننی‌ه هالاتوون
بی ثامنیا، به ترس سمر کرده‌توون
نا نایه‌ی (قبال) نه‌هاتن خواری
پینگ‌بمریش خویی نه کوتایه غاری
دوایی به شیری (عومه) و (عمی)
هائنه سمر ری، پنی بوروین به (وولی)
ئیستا نه‌وه شیره زدنگی‌ه‌ری‌ه
ئیزی و برشتی کؤنی نیماوه
هرچش هوالدیسی له نه‌نای زهمان
ئیسلامیتی کردووه به قعلان
خوایا دیانه‌ت زور کژه لیره
محمده‌دیکی مه‌ه‌دی بی‌پره
تا گریت گران بی باری خهم سووه که
چاو له لوس نه که کس فینت له نووکه

پیترزی چهره بیه نوو که نوو که
هزار میردی ناشت هیشا ته ورو که

هه زارت سواره ته مه نه بخواهیت
بهه رونگه یش هیشا تاوانه خروزیت

نهوهی بوز زنی به دخووه به خمه
ناوان لیتناوه به (ماهه حمه)

نه گه خوا لب مه او داناییه
نه شایه مچ کمی ریتا نماهیه

خوا شهیتیکی بوز دروست کردین
وردو درشتی له خشه بردین

نهوه که باوکماین وای هما فریواند
له شویه خؤشه به فیل دورهیاند

تیمه له باوکماین دیباره زیاتر نین
لهو پیله مه بوز، خو تیمه نؤمین

مه گهره که رمی خوامان له سهر بی
که تئره شیتانا وا به خه‌ه بی

نه گیشه که نهوله ریمای لادا

هیواه لای خوامان نهدا به‌بادا
نمه به‌اکرداریو نه‌کر کوشه
فیتی شه‌یتانا، که‌وا دوزمنه
پیامدهای پیرو ماهور

شهوگاری پایز نه نهمهو سهر
رژن نه نه ووهوهومه بر (پیکر
رووننکی که و تاریکی زور برو
دسته ی... دستی پر زور برو

(سندلونقو) همیشه پرانتند
(تهگو بهو) ی لیکه پرانتند

رمستم (روم) یان شهاده لئه سهرا
وختوه برو سهرا پرمی به سهرا

(بلوری شهیان) کوتارو مه قام
(سی بیتی) ره قسن بینی سین قابیم

تاکو و (پهل) یا پهلی دیوانی
پهلو دیوانی پهلو کرد پایهانی

نهوروز شهو رژو پرو به مساوی
نوروزی رژوای برده، مساوی مساوی

پارانی نیسان، رو حمته تی رو حمان
نوقته زه حمته تی کراند له سهران

ئیش حرفه شه و شادی یستیعاز
برخی (حومه) سه رپر سه نیاز

سهرؤگی ناثیب سهردمو کیش هات
هاتمانه به خیره، به سهر سهردان هات

ماوهنیه سه ر ته نه نهاتئین
(باوه گور گور) یش کوریکمان باتئین
هم‌موفقی کاری‌که به تنندازه بی‌جیزمانی خول‌قت بی‌شیاریته بی‌وزرتن چنگ که‌یوی که‌یمی بی‌به‌خشی
چاوی‌مان لام‌دوایه دواویت نام‌خشی
که‌یمی بی‌و‌بی‌دهی وزر قهر‌زار نه‌یمی
که‌ی قهر‌زاریکه به شهو‌مزار نه‌یمی
خویت به‌دن‌هنا مه‌یک به برده‌ی باری
لای خوایش به‌هب‌مه‌دنه به سه‌مه‌کاری
سهد چاک‌هیت به‌یو نه‌روا به‌یا‌به‌ی
بروپی‌کیت دل سه‌پایزی‌ی نایی‌ه
هم‌تا‌نه توانی لاده لی‌ده‌یوان
دیوان‌ه نه‌یی وی‌ک دیوان دیوان‌ی
هیچ‌که‌س به‌مه‌عاش دن‌ل‌مه‌ند نابین‌ی
سما‌ه‌ی گو‌ری‌گو‌ری‌بی‌ره‌تلی‌ی‌تی‌بی‌ن
به‌مرتی‌لیش‌مابین‌ی‌گرود فی‌یک‌ه
نه‌نجم‌ی‌هم‌ردو دین‌بای تفی‌که‌ن
نامو دوز‌ه‌ک و دل‌نیک‌ی ره‌حیت‌ن
نه‌ک تره‌و که‌خی‌بان‌شای‌سدن‌ته‌خت
چون‌که‌و هم‌ردو‌ی‌لا ریان‌ی‌نواه‌ی‌ن
هیچ‌نابین‌ی‌ه‌گه‌ل‌خویت لام‌دون‌یا‌به‌ن
نم‌و ایته‌ب‌مان‌ناچ‌سه‌پی‌تی‌ن‌دل
ثاوته‌خ‌وازی‌نم‌ب‌ه‌ن‌زی‌ر‌گ‌ل

††††
نهوانده که وا خویبان ناسیوه
(ندمان) یان دیووه لهم دیووه دیووه
کاریک کن سزازان پیمان ناکرئ
نایگونه هستون، گه‌رچه به کرئ
هیوایش همینم که چی همل‌چویه
به‌لام ساری دا به دنم‌ه جویه
که کوته سه‌ر نشین نوسانه‌زانتی
نام باره گریه هستون نایتونی
به‌لام فایده‌ی چی مشکه دراوه
کُن‌اتیکی زانی درک‌هی رزاوه
بؤیه یتی‌شنان واییان دانووه
نامینی روش و سبی به شاوه
تیستا دمرویه دوو چشته به کاره
بؤ خؤ چه‌سپاندن، رهچیوه پاره
بای لیبرمیش نبی‌ن نام فروقیله
له سه‌رچاووه ناوه که ایله
له (گوئنه) دا پنی لوان نهبه‌ستن
پئیشان نمایین: (دمو) راکهن مهوه‌ستن
نخاپناه‌ها پناه خویبان بؤ نئیش نه‌دی‌نه‌نارد
بؤ نئیش هرم پناه‌ها خویبان هم‌ده‌به‌زاره
(سوریسه و زمعیه) کاریکان ته‌واوه
چهاری نیبلاهیان به سوی‌نه‌ن دانواوه
همراهی به سبب، هر چندی هم بی‌به‌نوره
له سحر سحر که رگ‌های له بی‌به‌نوره
سری‌شی نمی‌شه که هاته چه سه
روه و قربت کن بی ناوه بی نان
که دیت هیچ له گسل خؤیا ناییتی
که نه شروا نایی لئی جئ نمینی
نیتر لهه رزه ه قانه ه کانه
ن فه نه اهاته
همه‌مویشی دومره دیزو دیزو
تا دمیره هولی خواردن به‌شتیتی
چونکه تارسی چاری نه کیاوه
که هیچی نه خواردن هیزی نه ماوه
بی‌سره پیلاهه هواه نه‌فسانی
نه‌شیتی چاریکی همه‌به ندیوان‌ی
به‌لام به‌خواردهه به کس نه‌ملاوته
تاریک‌هه رزه ه فه مزل رزاوه
نهمه‌ندی همه‌به قناعه‌نکاری
واسی‌تیکه به‌سره بهبکاری
نه‌ویدی به‌گاهی چاره‌ه به دینه
نایی یقلاه به نه‌نسل به‌هرزینه
نهمه‌ندی به سبب دینه به رهی چاکه
داخه کههم به‌لیله به ناوه‌بی‌که
ریی دل دل زوبان هیچگاه گموراوه
تاشتیانه‌تیه‌تان لنه لا ننه‌مایوه
نه ویان بیو به قیر، نه می تر و ه ک شیر
خزماهآتیه‌تیه‌تان نایه‌ته‌وه بیر
دل عده‌دوم و هفای لنه لا ننه‌مایوه
زوبان برو دره ترهلو پراراووه
نه‌مه سیاست‌واتیه به‌سهره‌هیتان
دیانته‌تان ناشت له (گردنی سه‌یوان)
نه‌گینه شرتش‌ته ناین نمی‌وه‌ی
دل و زوبان‌مان به جووت یه‌ک که‌وه
هم‌چی زوبانی نه‌بلی به دل بین
نک له لا ز خوداو به‌نده خمجل بی
موسولمن له گخل یه‌ک هام‌حال نه‌بوو
یه کیکیمان به‌س‌ه (ده) ای‌زال نه‌بوو
ئیستا که له گخل یه‌ک دروئه‌که‌من
حورویان پژ جوویک س‌ه‌ر فرو‌نیه‌که‌ن
نه‌نم تی‌جو‌ره‌یبه هی هزار سالمه
نه‌سروت به‌دنیه، نه‌وه‌ک به‌مالمه
سیاست‌راه‌بازی له تیم‌ه‌نایه‌
سه‌ده‌هار‌زار چالی نه‌سیده‌ی تایه‌
دینی شیلام بیوه نیمه‌ی له س‌ه‌ر بیوه‌ین
به‌وه‌نالی‌ی فی‌تی‌جوه‌زه‌فر بیوه‌ین
نهو که همی که خویو خزی له لا خزیشه
بنا خرپایی بین نابگونری بهشنه
زورتر خویو خراب که باو نمسین
و له پیاوه له کا چاری نامین

هی نوتوه همانه به چاوی چرکی
همچی همانه بیش نهیدانه بهره
نه مهی روزه همان بزه تهجمهبه

له شویتسو توشی چوار پینچ که سی به
بله: کورینه وا لهو مزگهوته
باتگی داه وجوی پنه جامعه به

وهون با بچین بزانتین چه دید؟
دیاره کی هیچیان رووناکیه وی؟

تینجاپلی: دلی کورینه وهرن
تیترکو هاتهوه، کی هده پهرن
سنگو قولی رووت گیورانی ثملین
(وزیته) یش ههمه بهیه (ئیتره)و بهملین

نه سامویان چهندی له شویته
وای له هاتهوه نم ریو نم شویته
خووم له بیرمه پیاوی داویندیس
نه کوته بهر (حید) نهیانکوشت به لیس
زنبیش خزولو دوی نه کرا بهمها
شمار بهدیر نه کرا به جومه و همها

 sezad
نهایی فحن اهلین که گهرمای هاوین
ناوی همه‌ناو به‌پایان به زمین
روژ، سالیک به ناوازده بورجاه
سیاسی سه‌رمانه و سیاتی گهرمایه

که زمین به روز زیرک که‌تووه
گیر به‌ترهیته کوره‌ی نمو‌تووه

نمه وادیاره زور چایک زارتاروه
ختمی دوره‌ی به‌رؤژ کی‌شوراه

به‌لام نهایی حال باومریان واوه
جمه‌نه‌نه به‌نام قوره‌گی مارایه

نهو ماره ناوی‌نان ناوه (غاشیه)
هم‌ناسیتیکی (نوار حامیه)

که نه و هسانسه‌نه‌دا به جا‌رئ
تینی ناگری به‌دم نه‌بارئ

گهرمای هاوینان هسانسه‌ی نهوه
ترسی سووتانی جمه‌نه‌نه به‌وه

نمه‌ی‌یادیکه خزیفی خرای تیاوه
هم‌مو و زیاتی مهر‌گی به‌درواوه

دوای نه‌وهی که وگیانمان نه کی‌شورئ
له‌لا خراوه‌وه چاکه که‌کی‌شورئ

نمه‌گه‌که خرابه‌بات بویی به‌پای به‌شهر
فرپیت نه‌ده‌نه ناوه ناگری (سهوئر)
زک تیم کاری دستی مانندوومه
تؤوی عیزه وی نه فسه چاندوومه
نوه چاوه بپره که نهیریبه دمست
تیم مایکه پیتی نامووسی گهست

چکمهش فروش یی بينه بند تهدبی پیتی
شهرت نهونه خوتو وابی که نهیلبی
بی گناوتروانی دهدره هانلیبه
نوچهی نه گبته به سهیر عائله

که منداله کهته له برسانه گری
یتر نازانیچ ریهک نه گری
ناموونی دمستی شیرگیر نه بستی
ماکنه پیش بهمنین نه بهن شهوستی

که نه دستی نه گیر ههولی تبداین
(عوسري)پیکش نهیی (یوسري)ی له دوابی
ددری گرنایی هنسان حسپهده
فهمرهحی نادا به دل، زؤر بهده

بهغل پیشین دایم غمهباره
چونکوهو حسوودی له سهیر دل باره
نهو کهسهی دلو دهروونی پاکه
خولک خوشي نهؤی، بو خويشی چاکه
نهمانه هچموموری که دادی خوايه
هدر قمناوه ته خیری له دوايه

❤❤❤
ریپارادنمشان هر به کوماره
قومارسه رویشی بپری هر ماره
هموو حرامی زهوفیکی یاپه
هر قوماریاژه دوایی رسواه

ثافره تیکی جوان حزی لین هه کهی
عشنقی و زهوفیکی یاپه تی دهگهی

هیچ نهبت له دواه وصل تیپ تهبهی
نهم شهونی تنویی تا بپری کویر نهبی
نهم خللکه له گنل یه ک دوست و پاره
ثامش رو رهفتان له لای یه ک دیاره

(نهنگازه)ی قومار که یاری نهبوب
جووله جولنیتی له پر بپری دوچهلو

زوریشمان هره هنده (نه حمه)ین
نانیتی، دوست نین، بپر قومار شهقین

(خومار) و (قومار) جوونه بواره
رهشی و سپهینی تنده دیاره

بهلام بپریه مهراق هنند خوشه
پر شهوفیک همچیت لهه بهبه، بیفرشه

همچنده دهنت حتی کهیت نه مداهی کایه
نه بانگوت (پکدیر) زهیمی یاپه

وهک (حسنی زهیم) مارشال جوکه برووم
که پاکه نما، روایتیم (نکه) برووم
زور کس تعبیری له گیان پیزاره
که سره چیتا، دم به هماواره
تا نهچینه خاکهویلی زیانمانه
هیچ ناشنین نه جعل که که مینامنه
گویه پوشان نوقت‌ی غافل لیکنه‌دا
نمی‌کاب به عاقل نموسال‌هودا
بهلام فایده‌دی چی نگه‌ریته‌وه
دیاب به تنیاله‌وه نبریشه‌وه
به خواجینان گوت: قیامه‌ت کهیه؟
وتی: که مردم، مه‌حسره نه‌ویه
نعلین: فهمه‌ستین له دست حومت دهولته
چون وا به تانستان دست جورونه که کروت؟
وتیان له پیش‌دا قوحوته وهمان
نهو فهمه‌ستینه‌دیا به موسولمان
نهوانیش چاویان له موسولمان گرد
به عهزم و ویمان فهمه‌ستیان گرت
نهم نالو گنوزره موسولمانو جوو
به نپیستگاریک وویگرها تیکچوو
گه‌راینه‌وه سهم‌چه‌ادو ویم‌ان
هیچ کس له گالمان نایته‌مه‌بدان
رپی راست نهمه‌ه گه‌ر راست نه‌وئی
که دیوار رروخا، بانیش شه گه‌وهی
چهفوقی (مالووم) و کویرده کهی شهیتان
تا خوین برپیژن، تیزن، بی (همسان)

ژورتر لته روزی موباره گداپه
نم یاو کوشتیو شهوه همراه

مانته من گورهی نئوزدی رمژن
بریندرا کردا که شجیری یاهدیان

(علی) (لافتی) (بدر) و (حونهین) بیوو
هم بابی عیلم و بابی (حوسهین) بیوو

یشی بیرنی نهو هیدشا ماؤه
برین لته له شی نیمان کراوه

نهمه نه قدری نه زلی خوابه
له ولاوه دستی شهیتیان تایبه

نهمه نمساسي دوری جهانه
که نلین که سیتیا شادمانه

لهلاپکه و یاو یاو نه کوزی
ماپشوه برا خونیتی نه مزی

دوینی (شیخ غزبان) له جیلهه همروا
برای خوی کوشتی به نان نارهوا

خوی و کوریکی و زنبو مندالی
کوشتی و ناگری بهردایه مالی

ئیرسی (قایلیه) پیرمان براوه
به دیموفراتی کارمان نهواوه
خندو فیلیکی، یا همیشه شمیتان
له کانو به تنی تیتاگا نیسان
(چؤله که) ییکی شوان خاله تنیه
نخاخه پیتش شوان، ها بگرهو بینه
واله بجردهما (قونه) بؤئنه کا
هاییرو لهوئ، گالتهی پین ده کا
دهستی پؤ دبانه و هملانفرئ
به قونه نهختئ، لیئ تیئه به پئ
بهو رنگه هوتهدا دورویه خانهوه
(پئنی) له بیرو هوؤش نهبانهوه
للهولاوه گوریش وا لله که به میندا
پؤ هم له گیریئ، له سدره میندا
که زایی وا شوان رانی لین گوم بیرو
پهلاماری دا، له میگمهله بیرو
مهم شهبارالی و گورگ ثمینفرئ
شهبان پیشئ خؤی وا به جئی دئئ
شواتئ که رانی پئین سپینراوه
شیرته شوانیشئ خؤی پئین دراوئ
پؤ باروئی گؤشتئی چؤله که همئار
ران به جئی دئیلی پؤ گورگی خویخوار
کاربه دسیکه که بیو قرؤشئ
به تهفره شمیتان میلیهت دهفرؤشئ
گویی به پیران و بابیان بگر
به همراه خشونت به حمید و هرگون
بیستتی نه تنها به زور بباید
یمبی ماچی کهی به چاو بباید.
نه گه (طهارست) نه سلی بیایید
به تائیاوه سهر نه دناییا.
نمی‌شای زوره رمان له هرهچی دیپو
بی‌پ چووینته، هم روا ژوینژو
به‌لبم بی‌ماده هین‌ده لاسا‌ه.
گوی وا ناداه له ته جویوه کاره.
خز مه خوژی، درم مه خوژی باوم.
که پو گهور کان یووین به یارام.
کاری بی‌نَاکرِی دَمَسَتی بی‌پَه‌نِجه
مالِداری بی‌دوَست، بِه خَم و رَه‌نِجه
قالِب‌و قِافِه‌تُ چ دَادِی‌ک‌ نِده‌ا
سَه‌رَک‌ه وَله کِنیک حُوستِر یِخ‌شه‌دَا
له سَهَرِ نَیشیک بی‌و دَلی‌ک بِشَکیکی
لیست نَسْی‌تنه‌وو دُوش داَنِه‌مِنی‌ی
کِه بِه رَماَه‌ری دُوَزَمَنَت نُوَوستی‌بِه هَیِوا مِعِه‌ک سَغِ هَل‌دَسَتی
نَه‌و خُوَوت خِوَشِه‌ک بِه دُوَزَم‌نی‌بی
نَه‌ک لِه تَرُسانت‌لِه کُون‌و قُوَرِین‌بی
کِه تَوَبِه خَمِب‌ال زُور بِه رِز بَفَری‌کِه کَوَتِی پِه‌تَز تَابَه‌ی ثَمری‌هَرِچَنِد بِه چَنگ‌و گُورِچ‌و چَلَاک‌بی‌تَبَن‌لِه مَه کَرَی فَمِلُه‌ک بِه بَاک‌بی‌چَلِی گُوزِهران بِه رِچَاو تَرِی‌ه‌دُوَزَت پَه‌بِدا کِرَدن، بِه چَاودِری‌ه‌نَه‌وه‌ی کِه تَبَئِی و لِی‌ه تَهَدَی بِه خَمِلِک‌بِه هَرِدَوو دُوَنْیا بِیِز تَهَب‌بی بِه کِملِک‌نَه‌وه‌ی خَوَیِه تَهَب‌خُوابِه هَم‌بِه تَنِی‌ه‌لِه بِی‌نِنه‌گِیره‌ی، چَاو‌ی لِه دَوای‌ه‌خَزِ هِر‌چَوْنی بِی‌هَم‌بِه رَپِت‌ه‌و
کَه‌وا‌تَه‌، وَابِک‌ه بِی‌تَه‌رَپ‌ه‌و

********
خواهان دستور وریکی دادی دانیاده‌ها
نرمی که کوشتنی، نرمیش کوزراوه‌
گهوره‌ی خوش‌ه، خواهیدا به پیاو
به‌لام نه ک له پره هاتیته‌نه‌ناو
چونکه‌نه له پره که بیو له کوری
زرو باپی نهبی، کهکی نهبی
نله باپی بیویتیش، همه‌خارستی خواب‌به
انالوئیس‌ان لیطئکی، وایله
غورور جی‌بو، (جوسئی زه‌عمی) فهروتاند
باپی بیو، دل‌ی زور که‌سه‌ره‌نگاند
به‌لام نه‌خویتی که‌سی‌واه نعرشت
هیچ‌سار، (مودسین) یان به ناهره‌وا کوشت
نه‌م‌کاره لکی لی‌نهمی‌نه‌وه
هم‌رو به‌ته تاسیس‌ان نابریته‌وه
هم‌وری‌فینته‌زور ناه‌نه‌کیشی
دوزمینی‌نآوی‌زه‌گ‌ده‌دی‌کیشی
که (نه‌لی‌سه‌لب) هاتن‌فهلْه‌ستین
ثنگ‌لیژی‌و‌فرح‌نگ، لیک کوه‌ته‌قین
بی‌(سلا̀ح‌دین)‌فرست‌به‌میدا‌بوو
نهم‌گینه‌دون‌ای‌لی‌خرو‌شابةو
خواه‌له‌له‌گه‌ردشی‌م‌سکرو‌فقهی
بماتوپاژ‌یز و‌بؤم‌ان‌نه‌قهی
نهوی به لال تو زمی دوستی کرد
به بی وفای ناب‌روی خوؤی برد
به دزبان نوقته نه حیتی سمر (بی)
ناخیری زیانی زویان دیچه پسی
کس ناک‌سیش بی، لیت نابیته و
تفی به‌رو به‌ی بیش نه گریجه و
نهوی بی به‌هسه به عارو ناروسن
همر به خزی‌وه نه‌بین به (جاسوس)
نهوی نه‌زایی که کوری کیسه
له گیلیا مهجو به‌ه‌مو و جهن
علمی قیافه‌ن تب‌که به‌ه ره‌هد
رئی به‌ه شیماتیت هیچ نابیته به‌ه
گه نمی ناده‌مین هم‌چه‌ن هاراوین
نارداکین به‌ه ناو در‌کا جیتاوین
پی‌ربای به‌ه‌ن خلاق‌ه‌تا بخویتن
سین‌تبه‌ن ته‌کی شیده‌ن نه‌سنین
خویتن‌ن خرچتی‌چاک به‌ه ره‌هد خا
به‌ن لفظ‌خویتن به‌ن جه‌تسه‌کا
هام‌وین پای‌ه‌مر ره‌ش‌مابای‌ه
پریه‌نه‌نم شاه‌ه کوری‌زور تای‌ه
چاوش‌گی کوری‌ش، هیند که‌توت‌ه ناو
زور کس‌ن ناچ‌رنه به‌ه سنت‌وه‌ه چاو
هندی پیشه‌ای من له گونه، خواهش‌گویه، رانیم زانی له کویه
من نه گونه راست بین، پریکی که دو هم درونم دل‌گیر بین
تازه بیم نه‌لی نه گونه بیو و وابی
نه سیمه‌ته‌که مالی ناوا بیه
نه بیه نه خولده خرابه‌های چاک کم
خوز له توانجی بهد گون بین باک کم
کانی له خوزمان أنه قسن نه مینی
کرد و پچاکد لای خوزیک نه نویزی
خوز نه گونه تانه‌ی دورنمن درؤ بیه
با نه‌ه به دنناو بیو و هومر به نجه روز بیه
نه‌سایا بوز منیش نه بین به عیبرهت
به درؤ له کس ناکهومه غنیهت
به‌لام که وایم این‌ره‌ه‌مه‌ناکم
زه حمته بین غلیهته ره‌قیچ به‌بدا کم
چاره‌ی غلیب‌ه‌مان به (قومار) نه کرد
پاره‌مان نهم‌ما، وا ده‌مان نه‌برد
ئیستا به ناجار و هک نه‌حمه حمته
نه که‌ونیه سسر پیکرای نه‌هم‌بیه
قوم‌ران نه‌که‌من، قورشان ده‌خوینم
به درؤ خوزم و هک عایید دفلونیم
خویشبنده‌ی به‌دنده بوز فهم و مایه‌
شهر به کونه‌قین دیت‌هجه کایه

یستویمه نسلین قین زدگی دل‌ه
دل که زدگی گریت پو شیر به كوله
لاماییه نهوی که رقع هملگر
له دوزمنه کهی ناره حکت‌ت‌ره

نه‌چینتیه دل کهی بزوی هملکوهی
دورهم بدنه بهر خه نجور شهوی
همر بهو داخ‌ههو سیرووتوی نابی
به قورنگی ناجی نانو که‌بابی

موسولمانی راست نهوی زور چاکه
که له‌ی‌بوروود دیت‌هروونی پاکه
به‌لام له ییای سبیله مسیبووره
چونک‌هو به‌دنمئه که له وفدا دوره
نه‌گهر چاکه‌ت کرد له‌گهل ناباکا
خرابه نه‌که‌ری له‌گهل پاوچاکا
به‌لام نهم چاکو خراب نابسیه
خراوه‌ت‌ه ناو لوول‌هی مسیسه‌

هي نهوت وهمه‌ئی چاتئی نه‌یناسی
كه له كه‌میئی فیلیا پئاسی

به‌لام تژ‌چاک بهو له‌مان مهپریه
بلی: (بهد به خوا) نیتر مه‌ترسه
بهره‌ی تعقیب‌کردن به هم‌ی‌پیچیدگی
رؤیانه تار عووم‌ی خزئت دانه‌دری
پاره‌ی معاشتن که له دست بیرئ
همویئی نعوم‌تعه‌ی زوو مانگ تیم‌کرئ
ناتانی که نهو مانگو پرزانته
عوم‌ی چهند هزار هزار نی‌سانه
نمو عوم‌رهی نهمزه که لینی بی‌ناری
پژوئد که هوری شیوه‌نو زاری
به‌لام فایده‌ی چی بزئت نایه‌نهو
لیث تزوه‌ی نیش‌تاشت نایه‌نهو
تیر که ترازاو دوچوو له كهوان
تبیده‌نهو به‌ه نامانو زه‌مان
عوم‌بر به کورتبی و درنیز ییه
هونه‌ی به‌گورچی و زور‌پنیز ییه
عوم‌ریگی کهم و به‌خیبرو خؤش‌حال
خؤشته له عوم‌بر دووسه‌ده مالی‌تان
که سرماي زستان له‌لی چزقان‌دن
قه‌دری بی‌به‌ر گی بی‌هایین نزارنیان
کاتئف‌س‌دهی دان که لاه نظرتی
داني لایی‌ده پووک‌کست پی‌شینه‌ی
جه‌سروئی عوم‌بر رابودایی بی‌خزئ
دوریکه زیاتر خه‌می پی‌ده‌خزئ

۶۲۲
دوری زمان‌نه و همان گزوراو
پرarily پیشومان مسعودی نام‌ماو
پرarily روز جزئی بود، کور گلیش به شو
پژوم ناهنگ برو تاده که وتنه خرو
فنجاتین، گه‌نم گه‌نم، مشعمران
پیوی جوو له گول سیخورمه لیدان
پرژیش شهره تنوپ به دووبره کی
که نه‌ی بهانتهوه شهره گردو کی
که ووشکوهی، یه که وچیزه‌ریان باو بوو
به باوی باوی کهر خوا پیداو بوو
که یه‌ی دیسه‌سی که سوار بی‌هنا سوار؟
پروتایه که‌نرا سوار‌نهاهه خوار
وک تیسنا سواری نه‌دمایه کمر
بهلام دموري کیا نه‌نهرده سمر
قوله‌مرداریش وک تیسته دوونان
به ته‌رووشکی نه‌بودن به جوار نان
نه‌سا نه‌یانگوتو نادان په‌سندنه
دیتایه‌پاره‌نه‌گابه به‌نده
گ‌رو یفینک‌ه ناگری دزان
دوایی که گیره‌نه که‌ونه زیدان
کچی‌ی دروز برو نه‌تو مالایه
دروی پاره‌دار لبه براهودایه
شَهِيْتَانَ وَالَّيْهِ سَهِرَ كَيْنَوَى ثَارَات
بَانِگُ نَهَا کَ تَخْهَيْ وَرَؤُزَتْ مِنْ هَات
دُهُرَسَمَکْیِ نَهْوَیِ نَادَمْمَ مُدَادا
عَوْمِرَیِ بِیِ كَرِی بَدَمْنَ بَهْ بَادا
قَانُولُهُ يَزَوْرِیمْ پَیْ تَیَجَادَ کَرَدن
بِآَشْهُ بِیِ كَرْ پَیِ لَهَ ناَوْ بَرَدن
کَهْ لَهِ گَهْلَ زَوْرَی نَهْوِ جَاشِهْ کَرِه
شَهُورِانِ شَارِیْکِ زِرَوْرَهْ مُزَسَءُره
تَحْلَیْنِ لَاءِ خَوْانِ غَدِزَبِ بِیْ بَیَارِ
قَوْارُوْنَ بِیِنِهْرَ زَدَآ نَهَا بَهْ خَوْارِیَت
نُهْوِ یَهِ کَ قَوْارُوْنِ دوْسَتَیِ مُنِیِ کوْشَت
دِنَ دَنِیاَکُهْ نَهْوِ نُهْ كَمْ بِهْ رَوشَت
یَه اَلَمْ بِیِ مَلِیْونَ تِفْرُهْی مَنْ نَهْخِوا
بِیِنِهْرَ فَدَادَی مَنْ زَوْرَتْرَهْ لَهَ خَوْا
نَهْوِ پَزَقْیاَنْ نَهَداَوِ بِمَخْیِوْیاَنْ نَهْ کَا
وَابِهِ قَمْسَیْ مَنْ جَوَوْنَ بِهْ غَریْهْ کَا
نَهْوِ شَیْخِیِ مَعْلَ بَدِیْتَ بِنَیْ خَوْرَیِ کَار
بِیِنْ نَهْلَیِ فَهْنَیاَنْ لَیْنَ نَهْلِهْ کَار
تَفَ لَهْوَیِ کَهْ وَابِهِ تِفْرُهْیِ شَهْیِتَان
وَابِهِ جَارَیْ قَرَ نَهْخَاتَهْ نَیْنَسَان
نَوَارِی سَهَگْ لَهْوَانِ بِهْ چَاَکْرَ بَهْرِ
سَهَگْ لَهْوَانِ گَهْلیِ بِیِ مُزَوْرَتْرَه
در اوسیش زمین‌ها دنگی دایه‌ود 
هم تنه‌ها (هندیکی) بین دنگی مایه‌ود 
مهم‌مانه باران‌ها و تاغره‌رانه‌ها 
باران‌های کوشتار با زنگ‌زارانه 
(ورچیش) له به شیر خوزی کردووه به شیر 
به نیووه دینا، چاوی نابیگ تسیر 
سا (نه به ریکا) ی له سدر نهبرایه 
بالده (قاریبات) دا و گنر باپایه 
له (صاوزوری) دا تیلا به دهمست ببوو 
له ناو زنگمواد گیرودوه به سست ببوو 
که نو باربدهی زالمیکت دا 
دوانی چه پژکت به‌سراء شده 
له خویایی بگون، کهوتها له دوبایه 
سمیری (میلر) که، دنیاکه وایه 
به‌شیر تاقنی شه‌روی نماوه 
نا چاو کاره کا، دینا خویتاوه 
نازانم مسدن پژؤچ وا ناتسنات؟ 
به‌ره‌پیری مسافر شایی و سیره‌انه 
هر دینی نیلام رنی سه‌الماته 
(لا تلقوا...؟) به‌مری خوایه به‌ایه‌نه 
من چیم له‌مانه؟ هم پروکر خوزه 
نام‌بزریم سدر نه‌هم وانته پوشه
دهوری هات، دواستت له دنورت زؤوره
به (نههات) هاتنی خزمیشت زؤوره
نؤ تورره مهبه، دنیاکه وایه
وه که (سه عدی) وته: نان بؤ که وایه
جاران نهم کورده هیند بهو فا بؤو
دزیشیان قدری ووهفای له لا بؤو
دز چووووه یالیک له کوره هیکا
خویی دیووو که خویش له شکر نه کا
که لینی چه شئتوو زاییووی خویه
ئملی: (نمه کم کردن) لهو جینه
هیرهچی دزیووی، دای نهنیتیوه
له (بهدنمه کی) نسهلمیتهوه
ئیستا که پارووت کرده بدهمیوه
په نجمهیته نخوا، هنر بدهمیوه
تؤ تبری نه کهپه له نانو کهه
نهو که تبری خوارد، پینت نهملی کهه
من شوویکان خزم نهمش گوزئ لیبؤو
تاریک بؤو یه کیک له سهر رئ بؤو
نهیگوتو نهم که ئه بؤچی وا دهکا
نهم هممو چشته جوز پهبدا نهکا
هیبه که نهلیئی سهرومالیه
ئهو که مالهیشیان، له که مالیه

***
هر داری لقی رازوای لی بیتهه
بیفارنده بهره راز تنیتیهوه
روبرپاریش جوزگهی زوری لی پووهه
گورهی نامینهی لی پر چووهه

والیپک حیبیو میری بی تیکوهئی
هو رچی دمستی بیوو، بشی خروئی نوئی
دوویبیوه کانی تیلیکهی فه وتاند
سهودای سهر کاری زور دلی و نجاند

زوریاو همه به خروئی خروئی ناسوئی
خروئی همله کیشی ای پر به کرواسی
خروئی لی ناوتیبه دیوارته بینهی
خروئی به (گهه) کلاو بفرپنی

نه گه به (تنیز) قولی نه شکنیتی
نه که وتیه زنر بار، دوش دانه مینی
ترسی دیوینه نهبی لی ناوا
بنیاویتی حیق نهروا به ناوا

نهم دردی سه ریه خواستی خوایه
هرچی نه بینی لی خروئی بایه

له بین کاریبه نهم کاروبیاره
تاریکایی شهو تیهواره دیاره

کهوا، که وتیوهنه تنگهو چه لمه
گای گیبیره سیتوئن بهبهه (که لمه)
عئیبی خوئت زانی، نهوسا غیبی زانی
غیبیت ناکهزن زنان له کانی
مهدی شاعیرودوزیتدهدسرفر
له خسته دنبه، گویان لین مه گرده!

چاو له مالی خلک مهره، حیرامه
بهشی خوئت بهس بی حلال بهتامه

چاورپک مه که، چاوت نهبرن
پرهدره مه به، پرهدیت نه درن

توز بزنه نه گره زوریان لین کرده
هاتسه ماله که چشتهیان بردن

چهند پیت ناخوشه، لای خملکیش وایه
دهست دزه کرد، کورته له دوایه

با وجود ثیستا دوران گزر واروز
تاریکه چه یه و (چه چره) له ناوه

همچی نهیسانین فرانیاوه
پژ خویشان نیه، پژ گروره کانه

له مهره نهرهین، نهیدان به کورگان
جیزی مایه بووج، به فرهان فرکان

نه مانه همه مورو به نیماتیه
له ثاین لادان پیه شهبتانیه

نهم بیدینه و خوانه ناسانی
کاری کردن تسه رونکی نه سانی

********
لائموایه یی‌س کانه یی ک یی ک زاهیه‌ه
نیشانه کانه یی ک یی ک زاهیه‌ه

ییمان بروهته پشکوی ناگری

هیچ کس ناتوانی لا دلا رابکری

به چاره یا این به یارا بپرگراه
نه‌ولاد له باوکی خیؤ و هرگراه

فینه‌وه دروژن باوی‌ه سمندروه

نووی فی سادو شه‌ریه‌ه چاندروه

دلی کس له گه‌ل کس‌دا یان باک نیه
له گه‌ر شوره‌وه له خوا باک نیه

به‌سنتاف ثی‌سایه‌ی ناوه هبلاوه

هوقه‌ی راست له لای کسیان نه‌مابه

سه‌هگی کیشانه، هنم‌مووی هور سنته‌گه
(بازارلا ناغاسی) شه لیه‌ه بی‌ده‌خه‌گه

به ک‌ب‌ده‌ه جاران نه‌رزاق نه‌فر‌وشن
پویان هم‌له‌که وی ثی‌ریش نه‌دوش‌ن

هاکا ثی‌ساوی سووری خزه‌ی له‌دا

دئی‌جا گیان‌داداری نامینه‌ی تی‌دا

نه‌ماهاه مووکه (پیشه‌گه‌گوز راده‌وه شیتی)

ملاد‌ه دوله‌یان به بار ناکری

به‌شیمانی و داد که‌لکیان ناگری
چهرخی فعالی کی سوئینی کردگار
هر له وروزه‌ها به کم‌توثه کاگ
سه‌سوم‌فیته‌ها به دوازده بورجا
تیمیش لها گالنه‌ها به صورت واگنه به نجا
نه مده‌دهه‌که ادامه‌نشان نراوه
یه کی سی رؤسه‌ماتنگی نه‌واه
به سی مانگ سی مانگ فسه‌لیکی نه‌چرز
جوار فسه‌الیکی که راه‌بولوره
به‌هارو هاوان به‌پایه زستان
له سر هیچ باریک نامتنی چه‌نان
ژوئ که‌س به‌هاریان که لالا خوشه
ده‌شته‌کی سه‌وزو گولو و هن‌وشه
به‌لام هاونی‌نان فه‌فیرو هه‌زار
له به‌گو ناگرو زورون نمین رستگار
نه رؤژ رویشنه که‌س شهوشنه به بین نوین
له لادی‌وهره‌ه‌روها ه‌ه‌له‌نان‌زن
هه‌ه‌پایه‌خوشه به‌پایه‌نوشن
میوه‌سی‌سوره‌ه‌گوش‌ته‌دیا زورن نه‌بین
دوله‌مان‌ند خوانی‌نه‌طرازی‌ه‌وه
فه‌قیر به‌س ناتینک به‌باری‌ه‌وه
نه مده‌نه‌حاوله‌ه‌هیچ‌نان تا سر نین
چون‌کیو به‌ه‌بردیو به‌میدن‌نه‌زینن
پیاو له لاوه بیت لاویش بی ناویه
وا ناو رؤیوه، هیشنا زیمخ مارمه
لله گهول نهوه شداکه زیمخ بی کهکه
غیب هیش بیه بهره، وک داری پهله.

همیویی یهنه سهر نیستعادی خوت
نه گهر خوت باش بی، عالم چاکه بوئت

چاکی بنیادهم دلو دموونه
که تو دلسوز بی خلدلک لیت مهمنونه

چاوت له مالی کمس نمبی مهردی
که به خشترهیش بی، وا جهوانم سرده

دل تازاریه زاري لدیوایيه
خه جاله مه باری قابی خودایه

زالم زهوالی بژؤ دانراوه
لیه دنیایهدا زؤری بیئرراوه

بهلاهم ههوای نفس پیاو بی عار نه کا
همره هچمه هیش خمارک بیزار نه کا

پیاوی نهزان دوو دل نهپ نجینه
سهگی همهوه مو دوز دیته

که میزان له لای گفتگوی چاکا
قوله بیئ تهمسی نهو هیچ دهنگ ناکا

برینی لبشت چاری دموایه
برینی دللت سمارتزی نایه.
پیاو له کاری خواش سهره سرماوه
لهم دنیایه ما محوشر همه لیاوه
نیلین روزی حشر نفی نه فیسه
نه باوک و برا، نه کس کس سیسه
نه گمه برایه بر و روزه نییه
بچه چره بیازار بزانتیه جیسه؟
له هم مورو لاوه باش قوله و جوتم
نه شاره زاکان که توونه سعیسم
به بیانگوت کاسب حبیب کی خوایه
کاسبی حلال بر وی تاییه
ئیستا کاسبی حلال نه میاته
پریه بمارپا و همه گیراوه
خز تیوهی که سنجه له خلک نه گزی
خزیشی نه زانی نیاپنه گزی
له گهگل نه ریاشا تابعی مالکمی
تی رازووی زوژتری نه وی
نهمه هم موری تهفرهی شهیاته
پناهانی دهوری ناگتر زمامنه
به مهلاپان گیوت قیامت کیسه؟
وتی که مردی محوشر نه ویسه
تی خزمان نه مرن نازانین جیسه؟
به مردنی خلک برایه یا نیشه
حیکایه‌نگه‌کن، تعیین و جادوی
تیستا بی و تیمه وا کوتوتویروو
به فیل کوتوتوینه زیر نهم زهیمینه
هیزمان براوه و بارمان سه‌گیزی
هیوامان ته‌نهاله لای خوا ماووه
dو بهران له زور سه‌رمان و هستاوته
یه کیکیان سپی، یه کیکیان رهشه
دیاره بهرانی رهشه، به گه‌رهشه
ماووه‌ته نهووه خؤوامان به‌اوین
سه‌سپی کهوتین، وا خلله‌ساوین
کهوتینه سه‌رشه، رؤزی روهمانه
تا دمپین شهرو و نه گههت به‌شمانه
نهمجویی تالیه شه‌ردیکی تایه
په‌نهابه حمولو قرووه‌ئی خواهی
نهم‌ی ثیبوتیا به‌یسمیلا بی
باناوه یه‌جوده ده‌فی‌ئی به‌لا بی
نهمهش و هک کابر، با جنگ کهو خیلو
پیسمیلاین کرده، کهوتینه جنیو
کهوانه‌ی مه‌ری رهشه ب‌ه‌ختمانه
ماه‌یه رزگاری ثیمه‌یه ثیمانه
کاتن به جهژیه‌ی نایینی نیسلام
هاوای که‌یه خواه نه گه‌یه مدرام
ساعاتیکم بیو، به شهرت سعات بیو
نهسا بوز نویزو جهان میقات بیو
کارخانه که بیشی (نهبتوتغما) بیو
له ناوا سعاتی تردا ناغا بیو

رژیز له ناکاو زریزه چچوا
کهوت به بهرکا خوستی لیپرا
سعاته حیه کی مانگاوندی بیو
بهردوز ناواه (سالحا فهندی) بیو

ساعاتم بؤ برده بهی خسته‌ها گمر
دوایدو روز که نووست لیمان بیو به شمار

ثبت جا بردمه لای و هستاییک تذر
بهلام فایده‌ی چی؟ یه که له که به‌دتثر

هر روز نه‌ها بیو پاره بستین
به فیل و فهرج له خملک درینتین

روژی به کیکیان به راست بری لی نا
وتی که‌سی راست نمامله به‌یانا

که هرمه سعات باش چابکه‌نهوه
پاره‌مان نابین چا بخزنوه‌ذه

دویروکه نمبین پیاو سفره‌ده بین
پاره‌رمالگیرا گیزفا ره چین

مندلی زورو مه‌عاشیکی که‌هم
dهسته‌نه‌نه که، به چی هملده که‌هم

†††
پاره‌ی پایاژ رژد، که هم‌لی نه‌گری
خزیش‌ی لی‌ناخوا هتکوو نه‌مری
شورش‌ی نوقی‌که به سمر ره‌فه‌وه
تامه‌تامی‌سه، همه‌رودوردوه

که خزی مرد شروش‌هیش که توته خواری
چه کم‌بوز نوقی‌خواهی بو دمبای
میراگر لح بو پاره‌ی دمستکوهی
نه بیکا به شلبه و کهیف هم‌مو شموی

خزیگه مردوه که که چاوی لی نه‌بی‌و
نابازاری گنینی گران‌تر نه‌بی‌و

خزیگه ماباقی دول‌مه‌نده کان
که نهم حال‌هیان نه‌دی بو په‌چاوان

نهم دمرده بیگیان نه‌بی‌و به عیبره‌ت
نه‌بیان نه‌خسته دواز خزی، به حس‌رته‌ت

نه ک به سه‌فاهه‌ت، له رهی خوادا
به‌شی فقهیروه‌هزاریان نه‌دا

خو‌نه‌گه‌ر شوای خزی میراگر زور بی‌ن
نه‌بین به‌شی‌نه‌وه‌هسر گوز‌بی گوز‌بی‌ن
چونکه‌مو مالی‌له‌مو می‌قرزئی‌بی‌شه‌ر
له‌گمال‌یه کشردا ددعایه‌وه‌گهره

نه‌ستا خزی‌پاره‌ی زه‌کات‌نه‌ماوه
قهرزی ثای‌پان ناوه به‌لاوه
چله‌ی زستانه و چله‌ی همه‌زاره
شهردار له سیر خالوژو مادره
dه‌رجه‌ی همو، و (تحت السفر)ه
دیه‌رجه‌ی فقیر، له چهبدایسفره

بی پاره‌ی‌ه و نیب‌ناف نهم‌ماوه
خوا بوردی به‌ستووه سه‌گی به‌رداوه
خوا نه‌ناسمینه وامان له نه کا
خوا کیو نه‌بنی به‌فری تی ده کا

چون‌گهو کاسیی حلال نه‌ماوه
به‌ره‌کی‌تی رزق واه‌ه‌ل‌گیراوه
کرده‌ی ثیم‌به و برده‌ی شهیانه
چوز سیر نه کری هو دهورو دوو کاته
نهمه‌ده‌دیکه له زور جی عامه
خسته‌سورویه و نزیک به‌شامه

خوا‌له گون‌نامي ثیم‌به‌پوری
نای خه‌ته‌سورویه، له ثیم‌ه دواری

ثم‌مه‌م‌لی‌م‌مان به‌ه نوه‌هاشمه
له لای خوا پشتمان به‌وان قایم‌ه
عمل‌هت‌ه سایه‌ی نسلی پت‌ه‌جمه‌ه
پژ‌سه‌ه عیراقه نه‌بی به‌وع‌ب‌ره

بی‌لام و الأکه‌ه که خزمان‌ه‌ه‌اک بین
پشت به‌ه خوا به‌ستین، به‌وه‌ب‌ب‌اک بین
خوا (قهمی نووحي) له نولا ختنکاند
(قهمی عاد) یشی به با هالمفراند
(شدا) و قهمی سالحی شفقتی
به نه عری مله ک زراویان تعقی
تیمیش وا له زیر بهفره رنق هملدن
نازانین له دهست غزمه چزن هملدن
خزو (بهغدا) یش دیاره له ناوا ناترسی
دوهیکه هیچ کس له کس نابریسی
دومله مهند گمیشی له ناوا تاوایه
له ههژاری چی؟ دینا تاوایه
(سماوی الی جبل بعصمی)
همر شهو هنده بروو، تا گمه تیتی
نیستا له بهفره که توونه هاوار
خوا دینیه یاد شوهیش به ناجار
که به همار هاتو تیمه تری زستان
نه بامان دیووه نه بهفرو باران
دیاره که ماهمی تیسانیه، نحویانه
لله ریى خوا لاده یه فرهی شهیانه
نازانین دینابو گمس تاچیتسی
(عیزراتیل) له پر گیامان نهستیتی
هیچیشمان له گفل خزماه بو تایری
دولهت به میریدی تازه، زن نهبری
جی‌رانه گهران بی‌ئیش‌هی له شوین پیاو
یه کیکیان نموست روس‌هی نااسراراو
و جاغزادری بی به تئرس سهندین
دُراَسی مْهِ جَیلَسی بآوکی کویتییدین
شَهَرْمی نامووسی بآوکی ییگرئی
به هاوای چاوم مَسْنْهِئ نمَخُورئ
چونگوو ناوه‌جاخ نورُئی کوته به
خُؤو لیئ نئ گُهْرئی، کار نابانه سِدِر
نَمَهِ نِیجَایی چه‌رخی دنیایه
حَوَکی نِیژْهْلی و تَقْدیری خوایه
ان الانسان لیطف‌هی ی فنرموو
که ثیستیگنای دی، بِایی نه‌بین زوو
پِهِست پایه له گُه۹لی کوته سه‌رمه سَتی
جلُوهی هَؤُشِی دَرچجوو له دَمَستی
بَواری ناوه شَهَرَاب نَهِم دوانه
مْه‌حه‌کی له شو و عُقَلی تِینسانه
ثیستا نه‌مانه بآوئی نه‌ماوه
خوه‌لکیچشانو دم گهرمی بآوه
بَؤیه وا دَنیا تیکچجوو به جارئ
له تاسمانیش ههُ بهَفر نه‌بارئ
له وجوود همووی خوایستی به‌زدانه
چهوتی چهوْلی ثیمه به‌هانه

***
هنرده به‌پایه‌ی تاریخ‌شماره‌ی نبین
فیشی گمر از نبین نسوا که نبین
هنرده‌ی تریش که گمرانه‌وه
نه بینی له خووی بهد گمرانه‌وه
هنرده‌ی میشه‌وه سپی عالمی
دانه‌گرن ثبشه پنهبد عالمی
سیداره‌داری خوا لیبی به‌بای رازی
میشه‌ی بهستن چوو یور به قازی
خوا که بی‌یوه پناوی بیدین کا
کردووهی بیدی لاشیرین نه کا
حیرسی دینی‌ی و نازودوزی لیره
هننده به‌دای‌یوه له شیان بی‌ی لیره
نیازان دینا کورته‌وه که ماهبه
میر گزور نیزکوه عومرش که ماهبه
به زلله‌ی به‌جمال که هاوه به‌لالا
لیبی لاده‌ه، که‌سی ناچی‌به‌لالا
که که‌وا کفان کران ثالو گور
نه‌سائع‌سائانه که هاوه‌ته گور
دهست نه کوتی له‌دودی پریاسک‌ه پاره
هنووا نه‌زانه‌ن زین‌ده‌وه که پاره
شافعی، شیخ، دنیا و قیامت
کم‌وکم به حلیلی علی‌امام قیامت
شادو شار گوارا، له شوین نهم تیبه
زاتهن حمیدیه پیشه میره
جمهی دوو دو زاتی جهیبه کردووه
نه‌وانی تن‌رای وان‌نار بردووه
نیم‌ام نم‌شیری‌ی رویی کرده دی‌ینک
تووکی‌ی که کیک‌هات له سه‌ره‌ی نینک
کورته بالای‌ینک‌ مینوزورده چاوشین
رور، لچو لینیه گرژیوه‌ه، له‌به‌قین
نهم‌مور، نیشانه‌ی خرابه‌ی پیوه
هنای به پیر‌هوه‌ه له راسته‌ی ریوه
نیام نه‌عوزو بیلای‌ه له راست خویدن
نهو میواندای‌ی کرد به نکاو سویند
هور یوه تهجیوه‌ه له مهم‌ه کایرا چوو
نه‌پن‌ایه کایرا زور به خزمه‌ت بروو
نبو شهوه تا رؤز‌ه نه‌نوست له‌تاوا
کایرا تهجیوه‌ه دابووه به‌ناوا
ب‌سی‌ان‌ه هم‌لانا فه‌موروده‌ی وا نه‌رزم
(گویئ دریزه‌ه) کم‌ات به‌دن‌ره برم
وتی پیاده‌ی بویی گویه‌ی دردزت نه‌بوو
فه‌موروده: تهجیوه‌ه وا به راست دم‌چوو

کریمی
نه مره وا بسورجی پریزنانه
له هموو لاپی سههول بهندانه
چله مان کیشا، بهلام نه ک چله
بی تفاوته كه ته وقی مله
تورک و توویانه (کارات گیری باقهر
فازمه کور کگ سباتی باقهر)
من نه مسال کورسیبی نوسنتم سووتاند
به کورسیبی ته شقی سههولم شکاند
سهر بهفردو سهرماشین وي دا بهسهمارا
چژن دعرچووم؟ سهرم له سهر سما
لاناو شاریکی کوزنی ویران کرد
نهمزاران نفسوس له ناو تاوا مرد
خزر دیاره دیچه یش نه مسال به جزش
عالهم به برسری ترس به برعروش
لهم تنگنگانهدا حیبی موعاریز
که توونه نه عرهی (هل من مبارز)؟
ثیوه له پیشدا خواردنان، گهر نه کهن
ب ز پاشرقه کی خلکیش شهر نه کهن
نه ساهیی ثیوه کارتنان رهوا بور
بیچی رنه قدسی هیچ كهستان دابور
دیاره نه کهنه وا له به ک بهربورون
دهستی جهور بهسر خملکیدا نه سوون
خوا لحم به بهدنه ببه تنه داووه
دور چشته زدی تیادا دانسره
به کیکیان روحه شهو بهو پاکیه
نه وی تر نه‌فس بهو بی‌باکیه

روح رروی له خواه رو نه‌فسیش له شیتان
عاقلیش خوا داوی به پاسهوان
به‌لام شه به‌نده هی پی‌شینه

که نمایین عاقل لای پیاو میانه
نه‌هو عاقلی که‌وا میوانه له لات
نه‌ینی به‌پره دهست نفس هه‌لاته

عاقل نه‌لی کاریک که له رتایه
لیکی ب‌ده‌رهو به‌زانه چی تیایه؟

نه گه‌ر به‌نی‌جامی به‌چاک نهو‌زائی
هه‌لوی به‌نو بده‌ه‌ته‌نایی‌تیانی

خوز نه‌گه‌ر زنایت‌نه تیجه‌ی نیه
خوز ماندوو وکردن فایده‌ی چی‌سه

به‌لام که شه‌ی‌تان نه‌فس نه‌جوالی‌تین
له رزوه عاقلیش سمر نه‌شوتوتین

ئیستا نه‌فس‌نه‌لی... باشه
نهم هی‌ممؤوه‌نه‌جه‌هانه‌پی‌لنداشته

تؤیش جله‌له دست عاقل ورنه‌گری
دوایی که که‌وتی هره‌نه‌بوؤت‌نه‌گری

١٤٧٢
پیش بینی‌های مبهم خاتم‌ونی
قهره روزی‌ها بی‌خوای زوال نه‌خاندید
لر ناوه قهرمی نویوی نه‌خاندند
به سهر قهرمی‌ها شاخی نه‌رو و خاندند
خزر ره‌ش باکی که بی‌خوای فیره
خملیکی نه‌فراند وه گیا به ره‌گیره
هنری خاکیان به بوقی به دنگ
نام‌یاری به سهر قهرما گل و سه‌نگ
پینگ‌مه‌ها که ی تیم به‌یدا ببو
نهم رسواویه هم‌موی کوتا ببو
ئیستا خملک تری نه‌وی کوتن‌ببو
هم‌موی جوزاییک که ویوته دواوته
هی نه‌تو به همی نه‌لی نه‌ژویه
نهوی بین که‌فی به کرد، ره‌نجة ریذه
به راست و چه‌با دمست نه‌وه‌شینی
نه کوزی و مالی خملک نه‌رو و خینین
له جه حال زؤرت خملکی له دواوته
له هم‌موو لاییک نه‌مری روواوه
جوونکه له نه‌نه‌گه زؤرداری باوه
که سیست بی‌واوه به خوا نه‌ماوه
یه ک ریه به خوای که ماهوته
پا چاک کاوه، پا چاک کاوه
نهام دنیای به‌رونه ابوزین به چهل‌چوبین
به روتی هانووین، به روتی نه‌رزن
هسته به چهارین، وهک کاشی چهارین
ناما تاگرینه خوو به گل و دورین
تنه‌هنا کفتنیمان نه‌گه پی بیری
نهویش له خاکا به‌رنگری، نهدردی
خوا دولته تمان لی مسیتیته و
نه‌نها تاواریکه نه میتیته و
همه نو ناویه که له پاش خروم
واسیتیه دوحمه تاردنه بزنمان
نه‌گینه نه‌وا جهمی خروم‌ه
داتیشتوین تیکارا، گفت‌گومنه
چاومان له یه کهو زویان نه‌دوین
که هلساين نیز له یه کثر گوم بنوین
هم‌روه کهو خهیال بیارتنه‌کهوی
کم‌ونه به‌بیانی نه‌بی به‌خویه
که‌واته دنیا خه‌پا خه‌ملاله
شوریه خهو خهیال کم‌وتنه به‌تاله
شوریک بیه که هیچگاری بیه
دورون له به‌کارو دل‌نیزاری به
نهویش نه‌ولا‌یه به دست‌م‌هولا‌یه
تعنه‌قلی‌ی جی‌ه‌م‌لاو به‌هولا‌یه
کوز نهیم‌نوه به دوروی (هاری)
به زور باراپنسته لی نش و نه‌ماری
ثمبی لی بیشین بهوه نمکورین
تویه باراپنسته بی دست نه‌برین
به هؤی ثمبیه هم‌تا وا یای لی دی
لی پسیز نه‌بین به میر کوری دی
که گنیه یوزی نه‌بوی‌سی باشا
له دویسته دستهی خزی نه‌کا حاشا
نله‌لی نماینی با‌له‌تا‌بی‌کرم
نه‌وه‌کا مه‌نی بخ‌نه‌سی‌کرم
نهم بهوه نه‌شمکین و خذی لی به‌ن‌ن‌نوه
سیری نه‌هکار چو‌اری تری له دویوه
نمهزدی ثمبی به‌نده‌نی زور‌دازدنی.
بی حمیقی نه‌وان لیک دسته‌بی‌دای.
ثینجا که هاتو تو‌واو باوی سمند
پاری‌ده‌دیری نه‌هارچه به‌ن‌نود.
تالا‌ی‌نیم‌ه‌سماو‌ئی‌سی‌سی‌زین‌شی‌سی‌بین
نوه‌سی‌نی و‌بای دویسته که‌ی دوین
له دویسته‌هوو هآواور نه‌به‌نیه بعر خوا
دمنگی غیب نه‌لی: گوزتان بی‌ن‌ن‌نوا
ثیوو پاری‌ده‌دیری زور‌دازدنی داوه
هی‌شکاکوو جه‌زای زور‌دازدنی ماوه
پهچنیه جوانی پی دوامه که وی
شهو نبین روی مانگ نامی نشوهای
رووه‌ها مال‌راوی مال ویران نه کا
په‌دهارایه جوانی جوان نه کا
جران له بهر چاو بی، تیری لی ناخوی
که شاراهوها شیگیر نه‌ی بزوی
بی‌شیرینی شهروز زور لی قه وماهو
له‌بی‌ر شهو خوا شهروزی داناهو
نایینی پی‌سلام وا قال کرداوه
هیچ قورت و قلمی تیادنه مماهو
ئیمه‌ی نه دینه پاکه جیدی‌این
له س المری تخادیی نه‌زوروتا وایلین
تازه کچانمان وک تیره کور که
له نه‌روپادا که‌توونه فر که
derه‌ه که شه‌رمیان لیلا نه‌ماهو
باو کاتیان له بهر خه‌ره ک دانابه
هم‌ره‌و‌تینه‌ناکی کار‌کی‌هان قه‌ماماند
وهک (دوختنی ته‌ریان) گموه‌ره‌یان دوزراند
خوا خوی سروشی شاهرتی داوه
بی‌چیکه‌ه‌پی‌یه‌ه شهروزی دانابه
بعلاب شه‌ی‌ه‌مان به سه‌ردا زاله
له ره‌ی بی‌سلامی لادین بهم حاله
بز کاری دوران خم مهیته‌پذیر
همرچونی بیگردی‌های یک دوچیه سدر
در خلتی دنبال پرپذیری می‌گویند
هیچ کسی تاسر بهری نهجنده

هنرده که نسبتی به نه‌گهی‌پذیر
تیرهاخوا لزون پزونی نه‌شنکتی.
هنرکیکش که و قسمت تایداتی
همر هملدره پزی‌و دهستی ناگره.

سپهرو که بیشی همر تاوه تاوه
چی چی نه گزرفی، له گهل همر تاوه.
نه بیشتران تاسر بهری نه‌هیچ کس نیه
کچی هم خلکه‌ی له دود (شنه‌گی) پیه.

دوو که دو گره‌ونه‌یان لی‌برودن‌هور
که‌هوا پاششینی‌ان لی‌کرودن‌هور.
یه‌هه‌همیان نه‌هوهی‌که له هیچ ناگا
بوونو نه‌بوونی کاری له‌کاکا.

شهیتان بهم خلکه‌یا پنده‌که‌هنی
نم به پیک‌کنن‌نه‌دوهته‌نیتی.
دووهمیان نه‌هوهی‌که به هیداهمه‌ت
که‌هتوته سهر رنی عمه‌قل و دیرایه‌ت.

همیشه‌له گهل خزای خزای هملده‌سین
به‌هه‌ناهی‌دواه‌له ههمووه که‌سین.
تأفرونتی زمین، که زان نه‌یگرئی
وای لیده هیواه له گیوان نه‌برئی
هاورشکاته شهماره و بیره کان
نامی دخیله به‌گنه‌ی نام‌ان

نیشی‌ی تُوهم بین شیروه شهوئی
لاقائم له لاقی میردم نه که‌رئی
که رزگاری برو جارئ له راوئی
حومت‌نه حمایه به وشکی نارئی!!

قومساریش وایسه کیه یبدوزریتین
وای لیده نیش بساره نامیتین

هم‌زار سویید نه‌خواهه، نه‌لاچیش بآاوه
که یکر قومار نه کاتاماوه

هم‌نهوندیه نائیگاهش مهو
نامی بی ناکوره نه‌روا به سه‌ردو

له هم‌شرودیتین بی پاره نسیتین
که‌رته کوروه شوبه به شهمرویتین

دیریدکه قومارکه به‌سیه‌دیویسیه
که‌چی لای دهم‌رود عالم‌دو روایه

ئیسان له (زینا) و (شیرهاب) تیر نه‌خوا
قومار هماتا بی شی‌گیرتر نه‌روا

جراون به فانیون معموله بوو قومار
ئیستا به‌رئه اسمی هاتونه روزی کار
نهومندیان گوت باران تاباری
تا هرکی (کوندنه) به تربووه به جاری
کاتی که (خمله) له (خورمانا) بیو
فهوقیر و همیار له فرمانا بیوو
کوندنه سهروزیر کردن له رهیله
چرا هملپوه خورمان جی بیله!
پیمان نه گوتین که بیش یهماه
دیست له کاری خوا مهدن نایراتن
حیکایته که یه خدرو موسایه
هم‌موم کاری خوا سریکی تایبه
خبر همیه نهلین و نهیی وا بی
په نهمیه کاری خومنا روا بی
ده هملجیگیتن له کاران‌دها
باران‌ه بدلین، له باران‌دها
خوز بووخیشمان هیشنا له پیره
به سدر خومنا تهپی له پیره
نه‌مان نه‌راتی که به به‌ردوخی
بیرو نهوتی کون وا زوز ناروهوخی
ئیمه یه‌یمان نهیی به خوا بی
که... بین‌لای له‌وامان نابینی
نایینی نیسلام چی لی چاتره
نه‌توهی پیاو بی دینت راکره
بااوو یابیرمان به‌نام زامولگاری
پیمان نه گونین به راست و دیاری
رژه‌ی چاوی پیس و چک تیغ کارته‌کا
ژور په نوجه به هین‌که‌وارن شه‌کا
كه چاو به‌نامی کسی هملدنی
به‌ردی پنچین‌ی له‌بی‌دن دوردنن
حاکمی (بابان) چابره‌بان دی‌هو
ژور چاوی پیسیان که هملکولیویه
هوه ووه چاوی پیس به‌نمه‌چره‌بهه
نه‌گی‌سهی و شوومیش‌ژوری به‌نوه‌هیه
نه‌گی‌سهی به‌نچوارو چشنا بین‌راوه
ئیستا‌ی‌یهو چوارو شوومیان‌ماوه
په‌کیم ولائه، که وا‌هنه‌نیدیکان
شوومه‌ه‌ژوره‌یژوره به‌نوه‌پینسان
دودوم‌خانونه‌نه‌هویش‌مه‌علوومه
هنه‌نیدیکان پسقی تین‌ی‌ته‌شوومه
سینهم‌زن، که پی‌ی به‌میرده‌ناک‌هوی
خوش‌ی‌نای‌ی‌نی‌کی‌وه‌شه‌هوی
چواروم‌پیا‌ی‌کن‌ه‌تا‌بلی‌عناقل
ل‌ه‌پن‌دارتدا‌ژور‌زام‌و‌کامال
که‌چچ‌نه‌م‌دن‌نه‌گ‌سوت‌گرتوویه
ده‌سی‌ه‌مهر کسی‌بی‌بی‌خسوویه
بعد کرداپیمان هینده خسته بیووه
که بیتی پیاوهی تیدا پهست بیووه
چاک و خرابی بیووه به ههوهس
هیچ کهی ناوی چاک نادا به کس
نَم ته کاپیهی نههلی دنیاهه
پاله ترسایه، بَاله برنسایه
نایشتران نیوی که لیئی نَه تَرِسَن
گَهی به روؤی خزی لیئی ناخلمهسن
خز دُوله مَنْدیش داویده ته بَرَری
پَریه کی نهوبی که نیزَری بَرَری
دیووه خاناسمی خز ثاموشی ناکهکن
زورتر غهیهته برای تیئه کهَن
بَرری که دَه تیستا (پِزکُر) له ناوه
رَیئی قَسَم و باسی غهیهت برَاوه
بعلام نَهویشیان کرده به قومار
سهرت نَه سووتی لیئی نابی رِزُگار
نهُمانهی کهوا لیئی بهله بهوون
هی بِنِشیوه مل له چهفْر سوون
نه گَهُر چْنشیکی بَرو نانی تیابی
کَس دَخَلی بهسَر که سهوه نابی
نه گِیا کهَست بَو نَایهتْه دئ
پز خورما، کهِ شوین (چَهِجال) نَه کهْوی
جاران که کورده راست و روان بودین
خاوندی وفنق دلو روان بودین
له ووزیفه یا شا سیاست نه بود
تفریمان، تفریتونا کرد بود
همراهها گزاری نه جوینه مهیان
ریمان نه دابو به فیلی شهیان
له پر که ویشه سیاست پازی
وهک (پرنس بومارک) له دسته (نایزی)
بپی سیاست کتیش هنیش فیلر نه بودین
روونان مو هورکوتا به هلاله جوین
رئیزی ناغامان گرته سه سهمان
نه مان برد دسر تا وادی فهرمان
ویمان به گزاده، بزائین نهو چیه؟
ناشکری نه بیه به گزاد نیشه
ثناجا وآ هؤمان که ویوه سادات
لای نهوان دستمان کرد به فسادات
نهوانیش چونکو زوریان دلسافن
هوؤگری مهد و لاقو گفرافن
به گوئی رادیری له خشته نمچین
له ناو خویانا نهین به دوزمن
هیچیان ناونستن له سه هیچ باری
همساقومی وا بهردن له باری
روحمت لحه روحی شاهانی...
که دست‌نوردینکان هشت‌پایه جهان
رخت ناوجانیان نه خسته سپر کار
پایه‌بان نهدا به پیاواي بی‌حجار

کوربان دانناله ناو ماهی‌سا
تیر تیر گویی نه گریت لنجا هرلدا سا
نه ته گومه‌ی ملی ودربه‌گر
ماهستای مه که بر ریی پس نه بهر

خویتی نه سالنه به هر ی ثیانه
رمسان شهری که جنی حشیانه
نهمه بهوهته ته جری‌به دهوران
زورجار نه تیجه‌ی هاتزه مسیدان

ک‌چی که رتوینه دوریکی واه
هدرچی بارهی بورو نه ربنه‌وه
بعلی نده‌ی نیسته که پاره
زورتروی له لای پاوی بین عاره

به‌لام فایده‌ی چی کالکی کس نگری
به میردی نازه‌ی زنی ش‌یر
نه‌ی به نامبی ف سرجری وو‌ناک بین
نه‌ی به حس‌هاب کرده‌وه چاک بین

به نستران گوت: باوکی تؤ کی
وْتی: ره‌س‌ه‌ی دایک‌ه‌ها بینه