Ш.Айтматов «Бұғы ана туралы аңыз»

Мәңгі талас, мәңгі дау

Қайткенде адам қалады, адам болып

Қан сасыған соғыста, соғыста да сол сұрау, қайткен де адам қалады, адам болып

Мына менің тірі адам баласының ізіне зар болып қалған ғасырларында болған

Әрдайым адам баласы қанды соғыс туа бастаған кезде

* Эй адамдар, қанды соғысты тоқтатыңдар, доғарыңдар – деп айтпаған кезім жоқ.

Уа, жарық дүнием иесі, адам баласы, сендерге не керек? Жер ме керегі?

Міне, мен жермін, мен сендердің барлықтарыңа да бірдеймін, мен сендердің ала көз тіршіліктеріңді қаламаймын. Маған сендерден керегі береке, бірлік, еңбектерің, әрдайым адам баласы қанды соғысқа ұмтыла бастаған кезде

- Эй адамдар, қанды соғысты тоқтатыңдаршы, доғарыңдаршы, мен барлықтарыңа бірдеймін деп айтқым келеді. Жақсылық жасасаң да, жамандық қаласаң да, адам бәрі сенің қолыңдағы құдырет.

- Адамдар менің екі кішкентай лағымды өлтіріп кетті. Мен енді бауырыма басар бала іздеп жүрмін, мен анамын ғой! Адамдар менің екі лағымды өлтіріп кетті. Мен енді бауырыма басар бала іздеп жүрмін. Мен анамын ғой. Бір төстен сүт емген төлдер ешуақытта бір – біріне қиянат жаса алмайды ғой.

- Адамдар атпаңдаршы!!! Адамдар менің екі лағымды өлтіріп кетті. Мен енді бауырыма басар бала іздеп жүрмін. Мен анамын ғой.

Адамдар атпаңдаршы!!! Адамдар атпаңдаршы!!! Атпаңдаршы!!!