## JNE RTE:



| Redaktor: | Gülər Mehdiyeva |
| :--- | :--- |
| Korrektor: | Sevinc Hacıyeva |
| Rəssam: | Nailə Cəfər |
| Kompyuter tortibatı: | Tohmasib Mehdiyev |

Sevinc Nuruqızı
N89 Yeməklər (Muradın yuxusu). Bakı, "Təhsil", 2008. 16 səh.

Müəllif hüquqları qorunur. Nəşriyyatın xüsusi icazəsi olmadan bu kitabı çap etdirmək və yaymaq qadağandır.

## MMMSLISR



Oslində insan yemək üçün yaşamır. Yaşamaq üçün yeyir. Bunu mən deyirəm. Yəni Murad.
"Muradın yuxusu"ndan tanıdığını çox yeməyi sevən oğlan. Amma indi belə deyiləm. Nənəmin $>$ nəsihəti mənə düzgün qidalanmağın yollarını öyrətdi. Ona görə də nə yemək və nə vaxt yemək haqqında sizə mən danışacağam.

## coror Memeri

Bizim xalq gün arzində yemaya ų̧̈ dəfe vaxt aymb: səhər, günorta va axșam. Bașqa sözla desək, sahar yemayi, nahar va şam yemayi. Atalanmızdan biza bela bir masel qalıb: «Sehər yemayini özün ye, günorta yemayini dostunla bölüş, axşam yeməyini düşməninə ver». Elə bu meselle do atalarımı ayrıaynlıqda har yemayin xeyrini va zarərini anlatmağa çalıșıb. «Səhər yemayini özün ye» demakla onun insan bədəni üçün ne qədər lazımlı olduğuna işare vurulub. Çünki seher
 açılır ve qarşııda seni bütöv bir gün gözlayir: maktab, idman, musiqi maşğalalari va s. Sahar yemayi ela olmalıdır ki, gün arzinda bu iṣləri görmayə bədəni hazurlasun. Həm da nə qədər qida qabul etsən də qarşıda hərəket dolu bir gün var. Yediklarin amelli-başlı hezm olunacaq.


Bizim xalqı sahər süfrasinda süd va süd məhsulları üstünlük taşkil edir. Kərə yağı, pendir, xama, kasmik bunlara aiddir. Süddən hazırlanmıș sıyıqlar da məhz səhər yeməyi üçün nəzərdə tutulur. Manna sıyıǧı, südlü aş, firni ve s. sehər qidası üçün vacib hesab edilir. Bu sıyıqlar, zövqə görə, səhər süfresinə kərə yağ, bal ve doşabla verilir. Səhər yemayində qaynadılmış va yaxud yağda bişirilmiş yumurta yemek faydalıdır.

Çaya, adətən șekər tozu əlave edilib qarıșdınlaraq içilir. Adına «șirinçay» deyilir. Bundan başqa, sehər yemayinda mürəbbələr va cemlardən, qennadı mehsullarından istifado edilir. Fetir, şekərbura, paxlava, qoğal, şəkərçörəyi, fasəli saher yemayinin lazzatini va ehemiyyatini arturr.

## Bunu da but!

Arxeoloji qazıntilar sübut edir ki, ardar ilk insanlardan 56 milyon il avval dünyaya gəliblər. Meşalərdə ağacların koğuşundan süzülon kəhrəba rangli bal ibtidai insanın dilinə dəyən ilk şirin qida olub. Qadim Yunanlar belo hesab ediblər ki, onların Allahlarım ölməzliyina səbəb qidalarının tərkibində balın olmasıdır.

İṣlək arı ailasi üçün bal böyük zəhmət hesabına başa golir. Çiçayin üstünə qonmuş arını görəndə heç kəs düşünmür ki, o , iş başındadır. Əslində isə, hər ç̧̧̣ək bu zəhmatkeş haşəratın növbati iş yeridir. Bir gündə minlərla çiçayə qonan arı topladığı balı heç də insanlar üçün nəzərdə tutmur. O, özü üçün qida məhsulu yığır. Çünki çiçəklər olmayanda a aılar yığdıqları balla qidalanırlar. Artıq qalan balı isa biz işlodirik. Balın adı hansı çiçkdən yığıldığından asilı olaraq qoyulur: qarabasaq balı, cökə balı, akasiya balı, moruq ball, qaratikan balı. Bal qlükoza va fruktozadan ibarətdir. Tərkibinda bir çox minerallar, vitaminlor olan bu "qızilı darman" soyuqdayməni, yorğunluğu, pis əhvali-ruhiyyəni, iltihabı, zzifliyi va bir çox adımı çakmədiyimiz xastəlikləri aradan qaldırır. Bal mikrobları məhv edir. İmmuniteti möhkəmləndirir. Həyat fəaliyyətini yüksoldir. Böyük alim Îbn Sina "uzunömürlŭ olmaq üçün bal yemək lazımdır" deyərdi. Təxminən 2500 il bundan öncə yaşamış həkim Hippokrat isə balı həm özü yeyir, həm də xəstələrinə məslahat görürdü. Arılar isə Hippokrata "minnatdarlıq olamati" olaraq onun məzarında məskən salmış va bu məzarı ibadətgaha döndərmişlər. Çünki insanlar Hippokratin məzarındakı müalicəvi bal üçün golir və onuziyarət edirlər.

Arlar insanlara takco bal deyil, həm də arı südü vərəmum, çiçək tozu va s. baxş edirlər. Bal yeganə ərzaq məhsuludur ki, kiflənmir. Təsəvvür edirsinizmi , Tutanhamonun sərdabəsindən tapilan bal aradan min illor keçməsinə baxmayaraq, öz keyfiyyatini saxlaya bilmişdi.

## CAB Bunu da bil!

Bela hesab edilir ki, çayın vatani Çin, ona yaxın Birma va Şimali Vyetnamdır.

Ofsanaya göra Canubi Çin imperatoru Çerı Nunq (bizim eradan avval III minillik) tasadüfan
 qaynayan suya düşmüş bir neça çay yarpağından alınan damləmənin dadına baxmış, o qadər xoşuna gəlmişdir ki, bu yarpaqları toplayıb qurutmaq emri vermiș və bütün ölkə əhalisine çay içməyi buyurmuşdur. Sonralar bu içki bütün dünyaya yayıldı.

Çay azərbaycanhıların sevimli içkisidir. Xalqımız çayı "armudu" stəkanda içməyi xoşlayur. Stəkanın qeyri-adi quruluşda olması bela izah olunur: çay stekanın alt qatında üst qatına nisbeten gec soyuyur. Belelikla çayın ikinci yansının hərarati içməyə başlayanda olduǧu kimi qalır. Azərbaycanda çayı dişləmə qənd ilə içirlər. Birinci qurtumu almamışdan qəndi çaya batınb ağıza qoyurlar. Çoxumuza bu gün qaribə gelan bu adatin öz yaranma tarixi var. Orta asrlərda şah ve xan saraylannda çəkişməler olub. Azərbaycanda da Avropada olduğu kimi düşmənin içkisine zehərqatma hallan olub. Avropahlar bundan qorunmaq üçün qədəhləri qəsdən bir-birinə elə vurardılar ki, içkilər çalxalanar, bu qəadəhdən o biri qədəha sıçrayardı. Bundan rahatlaşan qonaq içkisini başuna çakərdi. Şərqin isa zahərdan qorunmaq üçün öz üsullan vardı. Çayı içməmișdən qand parçasını isladardılar. Qənd çaya toxunanda zahər qandla reaksiyaya girdiyi üçün çöküntü va köpük yaranardı. Belaca, çayın rangi bulanardısa, onu yavașca kənara itəlayərdilar ve istintaq bașlayardı. Çay təkce gümrahlaşdırıcı içki deyil, həm da izdivacın baş tutub-tutmamasını bildiron bir vasita idi. Elçiliya golanlorin qarșısına șirin çay qoyulsa, bu "hə", acı çay qoyulsa, "yox" cavabıidi.


5

## NARAR



Nahar yemayi xöreklarin on müxtelif çeşidlərini özünda birlaşdirir. Bura quru ve duru xöreklar daxil edilir. Nahar yemayi zamanı saǧlamlığı qorumaq maqsadila yemaklar birincilara va ikinciləra ayrılır. Birincilar duru ve yaxşı hezm olunan xörəklərdir. Buraya on müxtelif §̧orbalar aiddir. Şorbalar süfraye isti halda, dərin nimçelerdə verilmalidir. Hetta kulinarlarm meslehatina göre, isti ve duru xörəklar öncadan isidilmiş qablara çakilmalidir. Xörəyin hərarati ile nimçanin istiliyi arasında farq az olmalıdır. Şorbaları, bazan milli matbeximizin şah yeməklari sayılan düşbərə, umac, dovğa, sulu xingel ve s. ile da avez etmək olar. Şorbalann hazurlanmasunda düyüdən, mərcidən, lobyadan, noxud ve vermişeldən istifadə edilir.

İkinci yeməklarə dolmalar, çığırtmalar, aşlar, kabablar, qovurmalar va s. aid edilir. Olduqca lezzatli va bol qidalı olan bu yemaklar nahar süfrasinin «ana yemayi» hesab edilir. Bol yemək çeșidləri ile fərqlanan nahar süfresi at, yumurta, meyve-tarevaz ve xama qaarıșığından hazurlanmıș çoxsaylı salatlarla zangindir.

Xöraklarimizda adviyyatlardan zafəran, cirə, razyana, zirə, dafna yarpağı, keşniş toxumu, həmçinin nanə, şüyüd, cəfəri, kərəviz, tərxun, reyhan, keklikotu ve s. gen-bol işlədilir. Bu bitkilərdən zafəran keçmiş SSRİ-da yalnız Abşeron yarımadasında becarilir. Azerbaycan kulinariyasında zafəran elava edilməkla 50 -dən çox müxtelif növ xörek ve șirniyyat memulatı hazırlanır.

Limon, zeytun, yeyinti turșuları - abqora, azgilșəab, sirkə, narșərab, alça, albuxara, qora, nar, zoǧal axtası, qaysı, lavaşana,



## Bunuza bil! <br> Insanlar qedim zamanlardan

 qida mehsulu kimi süd içirlər. Bu müxtelif heyvanlarm südï ola bilar. Britaniyada ve bir çox ingilisdilli ölkelerda inək südü, İspaniyada qoyun südü, arəb ölkalərinda dave südü, Misirda camış südü, Peruda lama (davenin bir növii) südü,Tibetda isa yak (Tibet ökïzui) südü içirlər.
Aərbaycanda an çox içilən süd inek ve camıs südüdür. Qoyun, keçi südündən ise ən çox pendir istehsalnda istifada edilir. Müxtelif heyvanların südü̈ bir-birinden ferqlidir. Maral südü $68 \%$ sudan ibaratdir, inək südü $87 \%$. İnek südünün yağlulıǧı $4 \%$-dir, maral südününkü $17 \%$. Ən qidalı süd delfin va balina südüdür. Bu heyvanların südünün yağlulığı $45 \%$-dir. Ona göra da dəniz heyvanlarmm balaları süratla böyüyür va qaln piy qatina malik olurlar.

## Sïd niya ağ rangdodir?

Yer üzünda heyvanlar aleminin taxminen 6000 -ә qadar nümayandasi balasını süd ila baslayir Onların südü dadına, yağlllğına, tərkibina göra müxtalif olsa da, rangina göre eynidir - ağ ranglidir. Süda ağ rəngi süd zülalı verir. On çox zülal ( $13 \%$ ) dovşan südündə olur. Ona göra da dovșan südü ən ağ süddür. Hem da qüvvatlidir. Dovşan balasınm bir defe amdiyi süd ona iki-üç gün bas edir.


Əgar düșünürsünüzsa ki, süd inayin yediyi otdan va samandan əmela gelir, sehv edirsiniz. Bes onda balinaların, canavar ve șirlərin südü neca yaranır? Onlar ki, ot yemirler... Süd yaranması üçün esas "xammal" qandır. Sen dema, bir-birinden rengina göra çox fərqlanan süd va qan eyni komponentlardən ibaratdir. İnəyin nümunəsində südyaranma prosesini izlayək. İnəyin süd vazisindən hər daqiqada üç litr yarım qan keçir. Süd vezisinin xüsusi toxumaları qandan südün torkibini sorur, sonra hazır məhsulu məmelərə ötürür. Qan nə qadar zangin olsa, süd o qedər dadlı va qidalı olur.

## Quşlavin sïdï olurmu?

Quşlar balalarım böceklər, sürfelar, toxumlarla yemlayir. Bas onda "quș südü" nəya deyilir?

Bu ifada abas yera yaranmayıb. Tabiatda quș südü, doğrudan da, mövcuddur. $O$ heç da inak va keçi südüna banzemir. Bir qadər duru kesmiya oxşayir. Bela südəbənzer kütle kürt yatan göyərçinlərin ve pinqvinlarin dənciyinda yaranır. Berk qidaya keçənə qədər ana quş balasımı "quş südü" ilə bəsləyir. Ana aǧzını geniș açır, balalar dimdiklarini onun ağzına uzadıb "ana südü"nü götürürlər.

## SAM YMOM

Şam yemeyini, atalar sözündo olduğu kimi, «düșmənə» bütünlüklə vermasan da, har halda, az ve zamanında yemek masləhətdir. Çünki gec yeyilan şam yemayi orqanizmin fealiyyetinin ve yuxunun pozulmasma gatirib çıxanr. Şam yemayi süfresi axşamüstü açılır. Süfreya, asasan rahat, tez hazm olunan xöraklar verilir. Aǧartı məhsulları şam yeməyi zamanı çox faydalı hesab edilir. Onları tebii şirelər ve mineral sularla da evaz etmek olar.


## Bunu da bit!

Pendir çox yeyilan va çox sevilan qida mehsuludur. Bela deyirler ki, ilk ev heyvanlarım ahlilaşdirən insan çox tez bir zamanda pendir hazırlamağın sirlerina de yiyelena bilmişdir. Bununla da öz hayatına lezzat va sağlamlıq elava etmişdir. Çünki pendir yağ, ziilal, mineral duzlar, A va B qrup vitaminlarindən ibarat çox qiymatli qida mehsuludur. Ən əhamiyyatlisi ise odur ki, pendir bir qədər çox saxlandıqda (yəni, yetişdirildikdə) onun tarkibindəki zülal yaxşı hell olunur ve bütünlükle insan orqanizmi tarefindan manimsenilir. Balkə de mehz ona görə babalarımız yemayin üstündan pendir yeyarmişlər. Pendir hansı ölkedə hazırlanısa, o ölkənin adıyla adlandırlır. Mesalan, Holland pendiri, İsmayllh pendirivas.
Tadqiqatçların geldiyi qenaeto göre pendirin vateni Yaxın Şərqdir. Köçari xalqlar bir yerdən başqa yerə köçdükdə özləri ilə pendir götürer ve bunu vacib qida mahsulu hesab edardilar. Pendir hazırlamaq üçün mayaladıqları südü keçi ve qoyun medəlarindən hazırladıqları torbalara tökərdilar va bu yolla hazurlanmış pendiri uzun müddat saxlayardılar. Bizim xalqın da buna banzer pendir dïzeltmak üsulu var. Bele pendir "motal pendiri" adlanır. Yaxşıca tamizlanmiş qoyun darisina mayalanmıs pendir doldurulur ve deriye hava daxil olmasın deya bütü̈n masameler bağlanilr. Pendir qoyun derisinin içinda aylarla saxlanılır va bütün ilin avazedilmaz nematina çevrilir.
Pendirin dadından hansı heyvanın südündan hazır-
landıǧım bilmak olur. Qoyun, keçi, inək südündan pendir hazrrlamaq olur. Hazırlanmıs, pendir uzun müddat duzlu suda saxlanulır ve yetişir. Yetişmiş pendir dadh ve atirli olur.

Qadim insan indiki buğdanın, valemirin, darımı acdadı olan dənli bitkilari toplayıb bişirilməmiş halda yeyarmiş. Daş dövrünün insanı bir qədər ireli gedib topladığı danli bitkilari iki daşın arasında döyüb yumşaldıb va ona su alava edib. Belace, ilk un ve ilk çörek meydana gelib. İlk çörek duru siyıq halında olub. İnsan od elda edib, ondan yemək biṣirmak üçün istifada edanda daha bir keşf edib. Su ila qarışdırmamışdan önce döydüyü dəni qovurub va görüb ki, qovurulmuş danlardən olan sıyıq daha lezzetlidir. İbtidai insan ilk çörayi bişirəna qedar bela sıyıqları havasla yeyib. Sonralar ise bişirdiyi qatı sıyığı yumrulayıb, bark, yanıq kökeler bişirib. Ela çörəkbişirmənin tarixi da bu vaxtdan başlayıb. Bir neçə min il sonra isə mayalanmış undan çörək bişirilib.

5-6 min il bundan önce qədim misirliler çörək bişirmək üçün mayadan ve süd turşusu bakteriyalarından istifade edib, ilk defe lazzatli ve atirli çörek bişirdiler. Xeopsun sardabasinin divarlarında tasvir edilen Misir tendirxanaları ve buğdanın yığlma, döyülma, xemirin yoǧurulma ve bişirilme qaydaları çox maraqhidı. Şekillerdə dairevi, uzunsov, piramidaşakilli, sfinks, balıq ve s. quruluşunda hazırlanmış ç̈rəklər var. Bizim eradan avval Misirdə mayalı xəmirdən olan çörryi yalnız varllar yeya bilardi. Qadim Yunamıstanda çörek ayrica xörek növï hesab edilirdi. Ellinlar düsünürdülar ki, agar yemak çörəksiz yeyilərse, insan böyük günah işlatmiş olar vo tanrılar terəfindən cazalanar. Bu inam qedim Hindistanda da mövcud idi.

##  <br> Bizim eranm birinci asrinda

 cinayatkarlara caza vermak meqsadi ile onlara çörək yemayi qadağan edirdilər. Onlar amin idilər ki, çörək yemayənin taleyi pis, canı xəsta olar. Hem qədim Yunanıstanda, həm da Misirda boyat çörəya üstünlük verir, onu bir çox dardlərin dərmanı hesab edirdilar. Hatta qədimde belə bir fikir var idi ki, boyat çörəyin qabığını yalamaq medə ağrılarımı dayandırır.Orta asrlarda ise ingilis asgarlarinda bela bir inam var idi ki, teza bișirilmiş çörəyin atri soyuqdaymani va zökami aradan qaldırır. Orta asr Avropasında kral ailasi teza bişirilmiș çörək yeyər, dünənki çörək yüksək camiyyatin nümayəndələri, iki gündən qalmıș çörək kiçik zadəganlar, üç günlük çörək tələbələr, dörd gün avvelki çörək isə kəndliler va sənətkarlar üçün nəzərde tutulardı.

Fransız kralı IV Henrix öz titullarına birini de elave etmişdi "çörək kralı".

Qedim Romada çörekbişirən an hörmatli insanlardan biri hesab edilirdi va onun șenina heykaller ucaldıırdı. Çörakbișiranler neslinin nümayəndəsi olan Mark Verqiliya Evrisaka 2 min il bundan avval qoyulan 13 metrlik abida bu güna qadar qorunub.


Milli matbaximiz son daraca zangindir. Azarbaycan matbaxinda 2000-e yaxın xörek melumdur. Ingilis sayyahı Entoni Cenkinsonun şahidliyine göre, Şamaxıda Abdulla xamın qonağı olarkən onun bir defe nahara oturmasına 150 çeşiddo xörak gatirilmiş, süfra yıǧışdırıldıqdan sonra daha 140 xörek növï teqdim olunmuşdu.
Osmanhı seyyahı Övliya Çelebi xatırladır ki, "burada 12 imamın adı ila bağlı 12 aşpazxanada minlerce adam işleyirdi". Bunları o ¢̈̈rəkçi, yuxasalan, aş̧̧, pitibişiren, kababçı, çayçı, halvaçı, qənnadıçı, şarbatdar va s. deya qeyd edir. Misal üçün, plovun 200 növï, dolmanın 20-i növï, lülakababin 20 növïmövcuddur.

Matboximiz lezzetli balıq xörəkləri ila zengindir. Qzzardulmış, pörtladilmiş, farş edilmiş balıqlardan hazırlanan müxtelif yeməklar masaların bezzyidir.

Quşçuluq mehsullarından qidada daha çox toyuq yumurtasından istifade olunur."Qayǧanaq", "kükü", "çığrtma" ve s. günü bu gün da yemak masalarma bezekdir. Azerbaycanın suid matbexi son darace zengindir. Süd, ağız süd, bulama, qatıq, pendir, ovduq, qaymaq, çiye, ayran, şor ve diger süd mahsulları va onlardan


hazırlanan xörəklər - dovğa, doğramac, ayran așı, atlama, südlüsıyıq va digar xöraklar bizim matbaxi zanginlașdirir.

Azarbaycanlılar çörəya: yuxa, fetir, lavaş, səngək, xamralı, təndir çörəyi vo s. müxtelif qalınlıqda ve hazırlanma üsuluna görə ferqli çörəklərə - bizim masaların başlıca sərvatinə xüsusi həssaslıq va hörmətle yanaşırlar. Əgər süfrəyə çörək gəlibsə, azərbaycanlılar ona hörmət elaməti olaraq birinci ellərini çörəyə uzadırlar. Çörəyə Quran qədər hörmat edir va çörəyə and içirler.

Xəmir xörəkləri bizim matbaxdə xüsusi yer tutur. Qeyd edak ki, atdən ve xəmirdən hazırlanmış yeməklərimizin çoxu bütün türk xalqlarına xasdır. Tarixçi Faruk Sumər "Oğuzlar" kitabında salcuqların türklər olduğunu sübut etmakdən ötrü yazır ki, selcuqlar "tutmac" (arişte va paxladan xörək), "xingel" (sulu xingəl ve yarpaq xəngel), "gürza", "düșbəre", "xaşl", "hörre" va digər un xöreklarini yeyirdilar.

Bizim nahar süframizda danli va paxlah bitkilardan "sıyıq", "plov", "qovurğa", "hadik" vas. kimi yeməklar da layiqliyer tutur.

Lakin, en gözal xörək plov saylır.
Azerbaycan metbexindo şirniyyat, qənnadı məmulatlan, halva xüsusi yer tutur. "Paxlava", "şəkərbura", "rahatluqum", "riçal", "sucuq", "pessmek", "peşveng", "quymaq", "qatlama", "yuxa halvasi" ves. xanımlann fexridir.


## TอRอVอZLอR



## POMIDOR <br> \section*{Pomidor-Meksikada}

yəni "yekə giləmeyvə" di onun $\mathrm{ad}_{1}$ "tomat", həbbət alması", italyanl dir. Fransizlar onu "məalma", isveçrəli botyanlar pomidor, yəni "qızıl adlandırıb. Pomidor anik isə "qurd şəftəlisi" parklar bəzəyib. Onul bəzək bitkisi kimi ediblər. Belə deyirlər Corc Vaşinqtonu zəh ki, pomidorla general edən aşpaz qorxu Vaşinqton isə uzun illon intihar edib, Corc prezidentiolub.

## SOĞAN

Qodim Yunanistanda soğan müqəadas Yerin simvolu hesab Soğan
edilirdi. Meş Allahi
and gününda onun dardilar.

Qədim Misirdə çox sevilən tərəvəz idi. Misir ehramlarnnn tikintisi zamanı qullara sarmsaq yedizdirərdilər ki , xəstələnməsinlər. Qədim Romada sarımsağı yalnız kasıblar yeyərdilər. Qədim Yunanıstanda sarımsağı yetişdirər, amma gündəlik qidaya daxil etməzdilər. Onun ətri tanriların ruhlar1na hörmətsizlik kimi qəbul edilərdi.

## Bu da son

## Bíz yena görüşacayík!



Sevinc Nuruqızı
Yemoklər (Muradın yuxusu). Bakı, "Təhsil", 2008.

Çapa imzalanmışdır: 14.11.2008.
Kağ1z formatı $60 \times 84^{1 / 8}$.
Sifariş 75. Qiyməti müqavilə ilə.


