«Абилимпиксан» куьйгалхочо Герасиев Рамзана ма-аллара, Россин серлонан министерствон методикин тӀедахкаршца, «абилимпикс» регионан чемпионат дӀайолор даздаран хьолехь дӀахьур ду, амма роспотребнадзоран бехкамаш лар а беш.

«Нохчийн мотт», «нохчийн Ӏадаташ», «нохчийн синъоьздангалла» боху кхетамаш сийлахь ца хиллачу цу заманахь нохчийн хӀора доьзалехь лар а бора, тӀекхуьучарна а доьзалшкахь Ӏама а дора и дерриге а.

«Ӏумар дика жаӀу ву, – аьлла ойла йира Ахьмада, – цо шен уьстагӀий цхьа а ца бойтуш дика Ӏалаш а дина, берзалойх лар а дина.

«Цо шен дош лар а дира, цо гуттаренна а дӀабаьккхира дуккха а бӀешерашкахь хьегна бала, гӀайгӀа!», – йаздина цо.

Абдуллаевн шина гӀулчан хорейца, рифма а, ритм а кхоччуш лар а йеш, йаздинчу хӀокху могӀанашкахь: Мацахлера берахьлера цхьацца суьрташ дуьхьалхӀуьттуш, тахна дуург даг тӀе хӀуьтту.

Адамашна лийчар магош йоцу билгалонаш хӀиттийна йоллушехь, дукха хьолахь, ке - гийрхоша а, бераша а уьш лар ца йо.

Адамийн дахар къасталур доцуш Ӏаламах дозаделла ду, беркате Ӏалам Ӏалашдан деза, цунах говза, иза лар а деш, пайдаэца беза — иштта маьӀна ду «Орга» стихотворенин.

Ала-м эр ду, ала а олу ишттачу похӀманчех лаьцна, иза вайга лар ца велира йа иза вай лар ца вира аьлла.

Алексей дӀавига йеанера со, амма неӀарехь и дукха лар а вина, схьайан дийзи.

Амма цӀенна къаьсташ цхьаъ ду – поэт Дикаев Мохьмад Нохчийчоьно лар ца биначу цуьнан хьаналчу кӀентех цхьаъ хилар.

Амма цхьана а заманахь йаздархочуьнга тӀом ца сацабелла, халкъ тӀебогӀучу бохамах лар а ца делла.

Амма ша воккха а хилла, кхетаме веача, шена и даьхни уггаре а чӀогӀа оьшучу хенахь, лар ца динехь, цунна и карор дац.

Ас иза буьйцина, къилба деш дашочу малхах, ӀиндагӀа лар а деш – суннатах – сайл хьалхадаларх, Дош а ца дожийна цу новкъахь шеконе-шалха, Догмола верасийн йуьхьӀаьржа дуй тӀаьхьабало.

Атта дац дуьненахь, марзонаш лар а йеш, ваха, хьагӀ, гамо, цабезам карзахе уллохь а кхерсташ.

Ахь лар ца дина тхан йалта а, хьайн хьер а бохуш, хьовзийна хилла хьеран да дукха наха.

Ахь схьайелла куьйра хӀинца ас йийр ма йу лар!

Баккхийчаьргара схьа а долуш, кегийчара схьа а оьцуш, Ӏама а деш, лар а деш, халкъалахь лелош ду и дерриге а.

Бакъду, царах пайдаэцаран бакъонаш лар ца йича цӀе йаларна кхерам бу.

Берриге а белхаш кхерамазалла а, некъашца шира гӀишлош хилар лар а деш беш бу.

БоргӀало котам йузайо, хӀора буса лар а йо.

Бусалба нах Хьабашойн махка дӀакхаьчначу хенахь, паччахьа церан лерам беш, керста нахах уьш лар беш, дика тӀелецира уьш.

Вай и лар а ца вира.

Вай иза лар а ца вира.

Вай кхул тӀаьхьа а лар а йийр йу, чӀагӀ а йийр йу вайн цхьаалла.

Вайна биснарг мотт бен бац, иза вай, хӀора доьзалехь Ӏама а беш, оьздачу йоӀа шен сий санна, лар ца бахь, вайн гӀуллакх дӀа а даьлла-кх кху лаьттара, «нохчийн къам» боху йукъаралла дуьнен чохь кхин хир а йоцуш.

Вакцинаци йайтаро бен лар ца до СОVӀD–19-х.

Везахь а, хьегор ву, йилбазех лар ца веш.

Воккхачу стага, лар а йеш, хӀусамден герзана улло, хьостамех дӀаоьллира топпий, туррий, шерра поппар хьаьхна, цӀенна кира тоьхначу пена тӀехь къегачу шина доккхачу щуьнна йуккъе.

Вонах сайн дог лар а дина, Цунах кхета гӀерта со….

Голатухучу меттехь лар а луш, – элира ас, иза тевеш.

Гулйина ца Ӏаш, халачу хьелашкахь лар а йина иза нохчийн халкъана, Ӏилманна, вайн культурина.

Гуьйриг санна, Ӏуьллу-кх, сайга ала кечдинарг лар а деш.

Дайн хаза а, оьзда а гӀиллакхаш кегийчарна хиъча, уьш цара, лар а деш, лелийча, нохчийн къоман йахь-оьздангалла а, сий-ларам а цкъа а бовр бац.

Дала, жехӀил наха леточу къинойх лар а веш, хьала кхиийра иза.

Далла хьекъал, собар, кхетам лойла нохчашна шайн мотт лар бан а, и кхиа бан а.

Декхар дуй те вайн, ваьш дехаш долу пачхьалкх лар йар?

Делан гӀоьнца а, Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин а, республикин хӀинцалерчу Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан а куьйгаллица а нохчийн халкъо терроризмана тӀехь толам а баьккхира, Россин пачхьалкхан цхьаалла лар а йира, – билгалдаьккхира Д.Яхъяевс.

Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) а ма аьлла: «Нагахь санна зудчо ламазаш а дахь, фарз-марханаш а кхабахь, оьзда доцчух лар а лахь, шен хӀусамдена муьтӀахь а хилахь, цунна, шеко йоццуш, Къематан халачу дийнахь хезар ду-кх: «Хьайна луъучу неӀарех йалсамани чу гӀохьа».

Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла: «дукхах долу кошан Ӏазап – хьатӀ тоьлуш цинцех лар ца валарна ду, цунах ларло шу».

Делахь а, тахана вай лар а ца делла, Дала вай лардойла, и цамгар вайна кхетахь, кхин а хала хир дац?!

Дийкъира, канойх лар а луш, зекашна.

Доккха похӀма долу Мохьмад лар ца вира, ткъа хьагӀ йолчара мелхо а новкъарло йира синмаршонехь ваха.

ДӀо генарчу махкахь, тхоьца цхьаьна шайх мухӀажарш йина, уьш лар а ма йира!

Дуккха а бӀешерашкахь кхузахь даьхначу доккха зиэделларг гулдина, и лар а дина, 30 шайн культурин а, динийн а башхаллаш хиллашехь.

Дуьненахь доллучу хӀуманах а догдаьлла, сайн са ца кхоош, со вере сатуьйсуш, лар а ца луш, лийтира со фронтехь...

Закон лар ца деш, зулам дийриг йукъараллина а, пачхьалкхана а доккха зен деш хилар гойтуш, маьӀне дара плакаташ тӀехь дехкина суьрташ.

И бахьана долуш, вовшашна дика бевзаш болчара, йохье а буьйлуш, майра, къар ца луш, тӀемаш бора, вовшийн лар а бора.

И бахьанехь, йочана а хилла, хьаькхна йол догӀанехь а йисина, телхар йу, цундела зингатийн баьрзнаш лар а деш, хьакха мангал бохург ду иза.

И дарца цо церан массеран а лаам кхочуш а бира, вовшашка хила тарлучу хьогӀах лар а бира уьш.

И дерриг а литературин а, орфографин а нормаш лар а йеш, нохчийн маттахь йаздина ду.

И дика вевзачара дийцарехь, паччахьана цатам баьнболчух лар а луш, шен гӀуллакх дӀакхехьа хууш, тӀамехь зеделларг дуккха а долуш инарла ву.

И дош цо лар ца дина: кхечанхьа маре йоьду Зора.

И дуй оха лар а бира.

И иштта хилча, вайчара шайн ворхӀе дайн духар лар хӀунда ца до?

И машен гиначо ойла йан декхар ду: «лар ца лахь, кху керта кхочур ву-кх со а», – аьлла.

И санна йолчу ледарлонех лар а луш, пайдаэца беза васташ талларехула произведени къасторан некъах.

Иза вай, оьздачу йоӀа шен сий санна, лар ца бахь, хӀора а доьзалехь Ӏама а беш, вайн гӀуллакх дӀа а даьлла-кх кху лаьттара, «нохчийн къам» боху йукъаралла дуьнен чохь кхин хир а йоцуш.

Иза делладала лар а дой, схьадоккхуш хилла, йуха, буьйда доллушехь, дууш хилла.

Иза лар а луш дан деза.

Иза лар ца деллачохь херло адамийн йукъаметтигаш.

Иза сих-сиха шега хьоьжура, куьзган чохь ша лар а йеш, бӀаьргаш а сийна, и стигал а, шен бӀаьргаш санна сийна.

Иза цунна ца хьехнера нанас, ша а оцу оьздангаллин тӀегӀа лар ца динчу.

Иза шен мостагӀа велахь а, хьаша хилла тӀевоьссинехь, и лар а вина, цуьнан гӀуллакхе а хьаьжна, новкъа ваккхар тӀехь ду оьздачу стагана.

Имам Шемал шен баккхий ницкъаш эцна суьйлийчу воьду хан лар а йина, 10 эзар салтех лаьтта шен бӀо а балош, Гезлой-гӀопера малхбале Нохчийчу хьалаволавелира инарла Граббе.

Ирс долуш ву-кх стаг Дайн гӀиллакхаш лар деш, тӀаьхьенна довзуьйтуш, Шен дахар дӀадаьхьнарг.

Иштта тӀаьхьало хуьлу делла дош лар ца дича.

Иштта, и дика ламасташ лар а деш, гӀаланийн а, шахьарийн а майданашкахь, паркашкахь берийн суьртийн конкурсаш, гайтамаш дӀахьо.

Иштта, цо билгалдаьккхира белхан дикалла кхоччуш лар а йеш, йоццачу хенахь реконструкци йина йала йезаш хилар.

Керла доьзал болочохь шаьш лар дар лоьруш, дуккха а хаза, оьзда гӀиллакхаш хилла нохчийн халкъан.

Коьртаниг – кхидӀа оха иза лар а йичахьана, цунна дола а дичахьана.

КӀудалца белшехь гуьржийн йоӀ чуйуссуш йара, стешха ког, галбаьлла, шаршарх лар а луш, шен гӀулчех наггахь йелалуш.

Куьпчаша шариӀат лар ца дора.

Кхо мостагӀ, вовшийн лар а веш, вухавелира.

Кхузаманан лехамашна жоп луш а долуш, къоман архитектура, символика лар а йеш дина ду иза.

Кхузахь даима а лар а йийр йу, сийдеш а хир йу байракх, гимн, Конституци, герб.

Кхузахь, кхузаманан берриге лехамаш лар а беш, садаӀаран керла меттигаш йаран болх а, туристийн хьашташ кхочушдаран тӀегӀа лакхадаккхаккхарна тӀехьажийна Ӏаморан семинараш а дӀахьо.

Къаьхьа хуьлий – дог лахош, Довха хуьлий – цӀе латош, Ира хуьлий – гӀала йеш, дӀаьвше хуьлий – хӀаллаквеш, къонах хуьлий – лар хьо веш, мостагӀ хуьлий – човхавеш.

Лар а беш, схьабосту ас машанах хьаьрчина моза.

Лар Де шайн Да-нана, гергарнаш!

Лар ца дича, лела ца дича, кегийчаьрга Ӏама ца дайтича, доьхний ма ду иза.

Лар ца йи-кх ас иза.

Лар ца луш лийли со муха?

Ларде доггах лаьмнаш хьоме, Безам лар ма-барра ахь.

Ларор ву, кхардамах лар а луш, ваха, Ткъа дагна-м, ша дисча, там цунах ца хуьлу.

Лекха адам хьулдаллал лекха йара уьш, амма лар ца йахь, сискал йоцуш биса тарлора хӀорш, хала зама йара.

Лоькхучу эшаршка, олучу иллешка ладоьгӀча, цу балхах кхеташ волчун дог Ӏаьвжа: цхьана а кепара стих кхолларан бакъонаш лар ца йо, дешдакъош совдуьйлу йа тӀе ца тоьа.

Ма чӀогӀа лар а дора, мел безачу мехах дӀа а доьхкира цо шен дахар.

Массо а хӀуманна тидам беш а, Ӏаламан хазалех марзо эца а, и лар дан хууш а, бусулба шаьш дуйла хууш а, эхартахь жоьпехь хир дуйла хууш долчу къоман кхетам-хьекъал инзаре кӀорга а, адаман дахаран хьесап дан гӀерташ вайна ца йевзачу Делан къайленаша синагаттехь латтош хилар хаало цу кицанашкахь.

Мациевс шен «Нохчийн-оьрсийн словарь» тӀехь лар ца до.

Маьлхан дуьне къагадеш, баланех хьо лар а веш, массо бер а ирсе деш, бехийла вайн ненан мотт!

Мел лерина лелийна хиллехь а, лар ца дича, тӀаьхьене дӀа ца делча, дӀадолу муьлхха а гӀиллакх, телха доьзалан йукъаметтигаш.

Меллаша, веалара а ваьлла, гӀикхан йуьххье текхира иза, чӀара карзахбаккхарх лар а луш.

Меллаша, хӀинцца хедийна йиначу чевнех куьг лар а деш, леска аьтту куьйгаца схьалецира воккхачу стага, тӀаккха шен аьрру куьг мукъа даллал, жимма айба а велла, иза гӀикхан вукху агӀорхула хӀорда чудиллира цо.

Мотт вай лар ца бахь, цуьнан сий ца дахь, вайн къоман сий а девр ду.

Нагахь вай лар ца вина, и дӀавалахь, шелоно чахчийна заза санна вайн ирс дужург хиларх тешна ву со, йухадоккхур доцуш!

Нагахь йоӀ кхетам болуш, вайн гӀиллакхаш девзаш йелахь, цо тешамна дӀалуш йолу чӀуг (йа кхийолу хӀума) ша дӀалуш хилла, кӀентан куьг шен куьйгах кхетарх лар а луш.

Нагахь санна адама шен кхерамзалла лар ца йеш, шен дахарна кхераме доллушехь, цхьа харцахьарниг деш и дӀакхалхахь, ша шен вер ларалуш ду.

Нагахь стага, оьздангаллин бехкамаш лар ца беш, шегара зулам далийтахь, цунна Ӏазап дан лерина гӀиллакхаш а хилла.

Наха аьндолчух лар ца делча ца довлу вай!

Некъан бакъонаш талхош, цхьана а кепара низам лар ца деш лела уьш.

Низам лар ца дарна!

Низам лар ца дечо шена, нахана вуон болх бо.

Нислур ву тобанехь, хиллачу декъала, Латтийнехь, цӀеналла лар а йеш, дог ахь.

Нохчаша лар ца дича, кхин мила хир ву иза лардан?

Нохчийн меттан дешнийн база, вай лакхахь билгалйахна принципаш кхоччуш лар а йеш, чекхйаьккхича, вайн меттан йоллу лексикин а, грамматикин а коьчал чулоцуш хир йу.

Нохчийн Республикера Ӏалам хила тарлучу вочу агӀорхьа тӀеӀаткъам хиларх лар дар.

Нохчийн ширачу хелхаран куц-кеп лар а йеш, нохчийн кӀантана а, йоӀана а йукъахь хуьлуш долу гӀиллакхаш а гойтуш ду «Башлам» ансамблан хӀора а хелхар.

Нурдин йуьхь кхуьйлира, къайллаха хӀара лар а веш; кхуо кхин а, кхин а дийцира и эвхьаза анекдоташ, воьлучуьра ца соцуш, ши тӀара вовшах а детташ.

Оцу дерригено а таро хуьлуьйту, белхан чӀагӀделла ламасташ лар а деш, Ӏаморан а, кхетош-кхиоран а белхан эвсаралла лакхайаккха.

Оцу Законаца, массеран а цхьабосса бакъонаш хилар лар а деш, аьтто хир бу лерринчу урокашкахь шайн ширачу динан синмехаллех лаьцна дозаллица дийца.

Оцу йоӀе лар ца делла сий.

Оцу сиха йоьдучу замано Ӏаьржачу, шийлачу, къизачу паналлехула дадийна дуьгучу лаьтта тӀехь Ӏен меттиг цхьаьнгга а дӀа ца йоккхуьйтуш, лар а йеш, оцу паналлин шелоне лаьттан дог гӀора ца дайта, цӀарал а сиха хелхарш а деш, кхолламо дуьхьалхӀитточу халачу зиэрех чекхдуьйлуш, ойланца цӀанлуш, са серладолуш, дикачу гӀуллакхийн лаьмнаш хӀиттош, азаллера дуьйна схьадогӀура халкъ.

Оццу 1745-чу шарахь чӀебулти йуьртарчу бахархойн гӀолецира Россис, царна совдегаралла лелош гӀизлара а, Гребенскерчу гӀаланашка а, ткъа иштта, Андреевски а, Аксайски а, кхечу а йарташка, лар а беш, маьрша дӀасабаха бакъо а луш.

Ӏедална а ца хьаьра, мискачу наха, хӀара чӀогӀа лар а веш, Ӏалашварна.

Сайн устазан лаам кхочушбеш, ас, лар а дина, Ӏелин муридашка дӀакхачийра.

Сайн цхьаъ бен йоцу йоӀ лар ца Йели соьга, къинтӀерадовла суна.

Самайуьйлуш акха котамаш а йара, хаза нӀаьнеш шаьш Ӏачуьра дӀакхиссалора, кӀезанан летаро а, лар ца луш долчу цуьнан кхиссадаларо а синтем байъина йолу.

Самукъане а, каде а, гӀуллакхдан кийча а хиларна, кхуьнан амална резахилла, тӀеэццера иза камерехь, амма делахь а, хӀара къу вуйла хууш, къайллах лар а лора хӀокхунах чохь берш.

Сатийсамийн Тесна цуьнах Мела цӀе, Лар ца диннарг Далий суна Де цо тӀе.

Со йогӀу лар йеш йац хьо бухахь, нана.

Со лар ца вича, кхин дан хӀума доцуш ву хьуна Ахьмад-Хьаьжа.

Со шан цуьрг йу – жима гӀорза, – Лар ца йахь, со аталур йу.

Суна боккъал а хала хеттера, хӀора дийнахь ларйеш, пхеа дийнахь иза лар а йина, йалхалгӀачу дийнахь суо охьакхаьчча.

Тешам лар ца бира ша даржехь хиларан хьолах пайда а оьцуш, нехан бахам лачкъорна (рф-н УК-н 160-гӀа статья, 3-гӀа дакъа) бехкевечу Абдрахманов Вахина дуьхьал долийна хиллачу уголовни гӀуллакхан гӀолецира ТӀехьа-Мартан кӀошташна йукъарчу прокуроран лакхарчу гӀоьнчас Хамзатов Хаважис.

Ткъа вайна хууш ма ду, шайн мотт лар а ца бина дуьнен чуьра дӀадевлла дуккха а халкъаш хилар.

Ткъа и исбаьхьа амалш лар а йеш, кхин а хазачу дешнашца и йийцаре йе, бохуш, кхайкхам бо вайга Гацаев СаьӀида шен хьалхарчу байташкахь дуьйна.

Ткъа и къепе лар ца йаро, дежилийн цхьана декъа тӀехь алсам даьхний дажадаро, вукху декъах пайда а ца оьцуш, дежийлаш талхор ду.

ТӀаккха кхочушхилла даьлла ду-кх цу къомах дан хьийзошдерг, нагахь цуьнан шен иэс сама ца далахь, ткъа и самадер дац цӀенна оцу къомах болу цхьа нах хьала ца гӀовттахь, цара шайн къам лар йоцуш дӀадайъа кхерамболчу хӀуманех лар ца дахь , шайн къоман иэс цара сама ца даккхахь.

ТӀаккха кхочушхилла даьлла ду-кх цу къомах дан хьийзошдерг, нагахь цуьнан шен иэс сама ца далахь, ткъа и самадер дац цӀенна оцу къомах болу цхьа нах хьала ца гӀовттахь, цара шайн къам лар йоцуш дӀадайъа кхерамболчу хӀуманех лар ца дахь, шайн къоман иэс цара сама ца даккхахь.

ТӀамехь вовшийн чӀогӀа лар а вора шина иччархочо.

ТӀаьххьарлерчу хиламаша гайтина вайна бохкалуш болчу СМИ-ша, цхьана а тайпа тоьшаллаш а, бух а, делил а доцуш вайн Даймахках лаьцна харцдерг даржош хилар, Россих агрессор тарйар, цуьнан махкахь адамийн бакъонаш лар ца йо бахар», – йаздина Кадыров Рамзана.

ТӀаьхьарчу хенахь дуьненахь а даьржинчу коронавирусан уьнах лар луш, карантинехь болчу шен йешархошна лерина москварчу №129 йолчу библиотеко медиацентро дӀахьош йу #коронамемос: антипаник флешмоб а, конкурс а.

ТӀаьхьо хиира кхунна: замошца волчу цхьана вехначу стага, лар ца йеш, кхоьссинчу тоьпах кхалхар хиллера цӀахь висинчу Ӏаббазан.

Тхан бераллехь лулахочо шен берал чӀогӀа лар а дора, терго а йора, дола а дора лулахочун, йуьртахочун беран.

Устав лар дан декхарийлахь бу берриге а студенташ.

Уьш бахьана долуш, церан лерринчу куьйгаллица нохчийн халкъо терроризмана тӀехь толам а баьккхина, Россин пачхьалкхан цхьаалла лар а йина.

Уьш бахьнехь бен лар ца делла къоман башхалла билгалйо цхьадерг.

Уьш лар а де.

Халонаш вай лайна дахарехь хийла, Ӏалашо цӀена йу, барт вайца бу, вай уьйраш чӀагӀйийр йу вежарий хилла, Россин цӀе лар а йеш, вай дехар ду.

Хаттийша шайн Ӏедале: тахана и зуламхой паргӀат бевлла хӀунда лела европехула, лерринчу службаша лар а беш?

Хаьттира Чернышевс, Николайн бӀаьрг шена тӀехӀоттарх лар а луш.

Хи чохь долу кад цхьогалан кӀорнина тӀе а хилийна, цунах лар а луш, бетахйоьллина хӀума дӀайаьккхира Бикас.

Хилар пайда бац, олура тхан дас, могашалла, лар ца йича.

ХӀара санна йолчу меттехь чӀогӀа лар ма лора хӀорш, къаьсттана – тӀамехь хилларш.

ХӀинца Лоьма а лар веш, кхоьруш йу нана.

ХӀинца со новкъавелира, баьрзнашна тӀехула волуш лар а луш, хьалха Ӏаса а Ӏуьттуш.

ХӀинцца, хӀокху деношкахь, Малик хьахавелча цаьрца дешначу цхьана йоӀа элира: «Лар ца луш, тӀех майра вара иза».

ХӀунда аьлча, мехкан воцчу хьешана тӀе, лар ца веш, цхьа бохам кхачийтича, йерриге йуьртана а иэхь хилла.

Хункар-Пашас шен дош лардеш, ахьа хьайн дош лар ца ди.

Хьалиматана и Ӏаламат чӀогӀа дукхавийзира, цо иза вуно лерина лар а вира.

Хьан безам ларбийр бу Ас кхийра сурила санна, Къонахчо лар ма дарра йезачун сий.

Хьешана тешнабехк бар, йа Ӏоттар йар, и бохамах лар ца вар доккха эхь хилла нохчийн, диц а ца деш, чкъурера чкъуре долуш.

Хьийкъина, шен хене хьаьжжина доцуш кӀорггера кхетам болу шен бер нехан бӀаьргхиларх лар ца делира цуьнга.

Хьо гӀуохьа, заманца майрра ког боккхуш, Лар а луш там боцчу амалех лайн.

Хьо лар ца луш, гӀорасиз ву тахна, Хьуна хьалха бехке ву со, нана….

Хьо ларлолахь паччахьийн Паччахь, угаре а нуьцкъала Волчуьнга дуьненан ойланаш йеш гӀопал хиллачу дагца дехарх, хьо лар ца велча хьуна АллахӀера оьгӀазло, Цуьнан къинхетамах генаваккхар хуьлуш.

Хьогалло а гӀелвинера, цундела, меллаша голаш тӀе а хиъна, леска тоха ца йалийта лар а йеш, дӀакхевдина тӀетаьӀна цхьана куьга хи чохь долу шиша схьаийцира цо.

Хьоьжуш Ӏен кӀорда а дина, цу агӀорхьа дӀабуьйлабелира хӀорш, десантхойн лорах ца туьлуш, лар а луш.

Хьуна лаахь сирла седа хилла, Ӏаьржа буьйса мел а къагайеш, Соцур ву со, лепаш сенчу стиглахь, Хьо цхьаъ массо вонах лар а йеш.

Ца догӀучохь хьалха кхуьйсуш, Ала дезча – лечкъадеш, Каро гӀерташ, гуонаш туьйсуш, Аьлла даьлча – лар ца деш, Гергахь дайча – гома хьуьйсуш, Гена даьлча – мохь бетташ, Хьакъ мел воцчо маттехь луьйсуш, Ӏазап токхуш ду хьо, ДОШ.

Царна дарба а леладо цо, иза шелонах лар а веш.

Царна тӀехь доккха жоьпалла ду – къоман а, республикин а кхане кхиор, хьалха дӀабаханчу бевзаш болчу журналисташа бухе диллина, къоман журналистикин дерриге а ламасташ лар а деш, кхиа а деш, къахьегар.

Цо и исбаьхьаллин совгӀат лар а дина, вайна схьа а делла.

Цо ша лар ца бича, цуьнан доьзал хьан ларбийр бу?

ЦӀан а бина, кийчча лаьтташ бара чӀара, аьрру куьйгаца иза схьа а эцна, даьӀахкех лар а луш, дика Ӏовша а Ӏовшуш, цӀоганан-биста кхаччалц дӀабиира цо чӀара.

ЦӀахь Ӏеран рожера арадовла деза санитарин берриге а лехамаш лар а беш, – хаам бина федерацин Куьйгалхочо.

Цу кеппара, тайпанийн историн а, генеологин а хаттарш таллар кхочушдан деза адамийн йукъара гергарлонийн а, ларамбаран а мехаллийн бух тӀехь, цаьрца нийса йогӀуш йолу бакъонийн а, этнически а норманаш лар а йеш.

Цу тӀе харжамаш дӀабахьа беза законца нийса а догӀуш, шайн лаам бовзийта йолу гражданийн бакъонаш а, маршонаш а лар а йеш.

Цул ас кара мангал эца, Ӏуьйре йогӀу лар а йей.

Цунах Дала вай лар а дойла.

Цунах йу хӀара поэма а: Ламанхой – ламанхойн дахарца беха, Лар а деш вайнехан гӀиллакхаш, лерам: Хьаша-да тӀеэцар – сийлалла йеца, неӀалт а хьаьрча-кха байначух тешам.

Цундела дас шен бер Ӏамо оцу хенахь дӀадоладо, цунна дахаран нийсачу низаман масалш далош, хаза гӀиллакх гойтуш, сийсазчу гӀиллакхех и лар а деш.

Цундела цара шайн къаьмнаш лар а до революцех.

Цундела шайн къаьсттина ладогӀархойн аудитори йара церан, цушимма кечйина передачаш эфире маца йовлу хууш, уьш лар а йеш, цаьрга ла а дугӀуш.

Цундела, долуш дерг лар а деш, даха вай деза, Даккхийдеш кӀезигчух, делахь и даггара, цӀена, Ницкъ боцуш, экаме хуьлуш бу йуьхьаьнца безам, И бухуш, чухаьрцаш, дахарехь дуккхаза гина!

Цунна тӀаьххье, «ломахь сенчу бай тӀе даьлла» зезаг ду ша аьлла, даре а дира цо, иза, «лаьмнийн некхах ца дакхийтахь, мархал дахна», лийриг хиларх лар а деш.

Цунна хаьа, цундела лар а ло.

Цуьнга хьаьжна доцуш, вовшашца йолу йукъа-меттигаш, телефонехула хилла ца Ӏаш, вовшашка хьошалгӀа дахарца лар а йора журналисташий, йаздархоший, Ӏилманчаший.

Цуьнца цхьаьна иза кхеташ вара Россин Президент дуьненахь болу мехкан сий-ларам лар ца бича ца волуш хиларх а, мехкан йукъараллина хатеш дерг хьесапе эца дезаш хиларх а.

Цуьнца цхьаьна иза кхеташ вара Россин Президент дуьненахь болу мехкан сий-ларам лар ца бича ца волуш хиларх а, мехкан йукъараллина хеташ дерг хьесапе эца дезаш хиларх а.

Цуьнца цхьаьна цо гӀо до мискачу нахана, шен хьал-бахам, даьхни цӀан а до, зенах-зуламах лар а до, Дала бохург деш муьтӀахь хиларца, Цунна хастам барца, Цо кхоьллинчу адамашна дика болх барца.

Чекхйаланза йисинчу «лар ца дина ирс» поэмехь а йу изза тема.

Чувелира Дада: – Вай марха кхобучу хенахь, йаахӀума йоцуш Ӏаш нах буйла хаьа, церан хьал девза, тӀаккха вай къинхетаме а хуьлу, массо вочу хӀуманах лар а ло.

Чуьра арайаллалц, неӀаран херехь нана лар а йина, кухни чу иккхира со.

Ша маршо лар ца йича ца волуш кхоьссина топ Лермонтовна кхетарна кхийрина нохчо ву цо хестийнарг.

Шайн гоьлукъаш мостагӀчунна тӀехьовсайе, шаьш туьрсашца лар а деш.

Шайн дешан дай болуш, лар дан дезарг лар дан къонахий болуш, диканехь а, вонехь а дӀахӀитта хьуьнар долуш, муьлхха а хало, къоьлла а, хьал-даьхний кара дар а лан дезаш, шайн къонахаллех ца бовлуш баьхна уьш хӀета а, хӀинца а.

Шайн тоьлла адамаш лар ца до-кх аша….

Шайна эхартана йолчу йолана, вайн доьзал-м лар бийр бу кхара.

Шарахь-баттахь цкъа бен мохе-малхе ца йолу инарлин йоӀ Оьрсийн кӀентан гӀоьнца арайолу лар а йой, Аьккхийн Жанхоте йан цуьнгара дош доккху Баччин Элмарзас.

Шен дош лар а дира...

Шен жимчу ден хӀусам Цо луьра лар ма йо.

Шен поэмаш тӀехь автора гайтина нохчийн дахар, гӀиллакхаш, амалш, гӀиллакх-оьздангаллин дозанаш лар ца дечо кхуллу зуламе хьелаш.

Шена Дукхайеза йоӀ хитӀе йогӀу лар а йина, шовданан йисте веана лурвоьлла кӀант.

Шена тӀе болх а биллина, Ша хӀиттийна дозанаш лар а деш, массо а дика болх, дика гӀуллакх, гӀиллакх Шен дуьхьа лелош верг Къинхетамечу АллахӀа лар ма во!..

Шена, Дукхайеза йоӀ хитӀе йогӀу лар а йина, шовданан йисте веана лурвоьлла кӀант.

Шина стеган дош-дашера даьлча йа цхьаммо вукхуьнан дош кагдича и девне даларан кхерам бу, цундела хилла и гӀиллакхаш лардар йукъаралло тӀедиллина а, цуьнан декъахоша лар деш а.

Шиннах цхьаъ лар ца лахь олучу дашах, и къуьйлуш, Йа вукхо ца дехахь Делега кхин алсам собар, Карор ду дерриге лардинарг ченалахь Ӏуьллуш, Шех хилла цатемийн дазделла дистина кочар.

Школа чу гулбина нах а, шаьш пеш лар ца йарна, шайн ледарлонна цӀе а йаьлла, багар чӀагӀдеш а масех теш кечвинера Коленкина.

Шоферан оьгӀазе аз даьржира чохь: «Шайн остановка лар ца йеш, хьерайевлла хӀуманаш санна, хатӀ доцчохь ги лелха-кх шу!

Шун массеран а цӀахь лар ца йелла хила а тарло и книга, амма тхан журнало Шуна аьтто бо и шатайпана тамашийна нохчийн къоман кӀоргерчу хьекъалан хазна хӀораннан цӀахь хилийта.

Шуна вуьшта а дика хаьа и муха тӀом бу: мостагӀ къайлах лар а вина, цӀеххьана тоьхна и вохор, йуха сиха къайладовлар, – велакъежаш гуонах а бӀаьрг туьйхира Давыдовс.

Элиса чӀогӀа кхоьрура ден-ненан оьгӀазлонах, жимма а церан шеко кхоллалур йолчу хӀуманах лар а лора.

Эло куьйгаш лар а деш, Ивана гоьллелц пхьаьрсаш хи чу Ӏуьттуш, Ӏоман бух а кегош.

Йа воккхачо жимачунна хьалха шен йуьхь-йахь лар цайарца?

Йаьллахь суна гена, къамел кхин дах ца деш, тӀаккхахула суна йуххе нисйаларх лар а луш.