Приложение № 2 «Два батыра»

Ведущая: послушаем разговор двух батыров о событиях, о времени, в котором они живут. Шесть дней и ночей уходят они от погони. Одного зовут Сейтен – сын Азанбая, на голову выше своих товарищей, внешне напоминает скалу в пойме Сырдарьи. Второй - Ожар, сын Кубета, последнее время жил в окружении старшего султана Акмолинского округа.

Ожар: Вс е же прав Касым-торе, бросив землю предков. Разве забыл он поговорку: « Чем головой у чужого тела, лучше подошвой у своего быть» И кто знает , что ждет его в Кокандских владениях?

Сейтен: Где бы Касым – торе не находился, он является законным султаном. Разве белый царь на сам начал всю междоусобицу, прислав свой устав «Уложение царя всея России по управлению сибирских кайсаков» от 1822 года, в год лошади.

Ожар: Да слово «устав» в переводе звучит как выражение «сжимать в когтях». Всколыхнул он этой бумагой степь!.

Сейтен: А это деление степи Среднего жуза на 8 округов, 20 волостей. Волости на аулы по 100 юрт.

Ожар: То , что он хотел нас посчитать, куда ни шло, но что придумал: аулом должен управлять старшина, округом – старший султан, которого рекомендует царское правительство, а чтобы его крепче привязать дают ему офицерское звание царской армии.

Сейтен: «Это для того, чтобы мы чесали свои гнойные раны своими же ногтями».

Ожар: Так же суд они устроили: аксакалы дальше аула голоса подать не могут. А в губернский суд вообще не суйся, там вообще казахов нет. Какие деньги надо, чтобы с ними говорить.

Сейтен: Больше всего меня в этой бумаге обижают слова, что казахи не очень привержены учению Пророка.

Ожар: Что творится! Русским офицерам не хватает женщин- казахи девчонок продают своих.

Сейтен: Не тереби душу. Я так и вижу: Омск, базар, русского офицера, который продает мою племянницу Алтыншаш, а ведь ей всего 7 лет. Я пробовал её выкрасть у генерала Фондерсона, где она прислугой служила, но…

В Акмоле ты видел царскую печать на телячьей шкуре?

Ожар: Ага – султан полковник Конур-Кульджан, внук хана Семеке знает путь к самому царю – он привез указ, что не будут джигитов брать на 25 лет в рекруты и написано это не на телячьей коже (пергаменте), а на толстой бумаге.

Сейтен: Еще одна бумага – от них одни беды в степи! В год обезьяны (1824) пришел приказ об организации Кокчетава. Белый царь не посчитался с правами наследнтков хана Абылая.  
Ожар: Быть схватке!