**Приложение**

**Дзесты Габрелы фырт Куыдзæджы цардвæндаг, уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ.**

1. **Ахуырдзау:** *Иры Хуссары, Едысы хъæуы, Мæсгуыты бæсты, Урстуалты 1905 аз цыппурсы*

*мæйы 12 бон Дзесты Габрелы хæдзары райгуырд лæппу. Фондз аз ыл куы сæххæст лæппуйыл, уæд йæ фыд амард. Джыккайты Даро, Куыдзæджы мад, иунæгæй хъомыл кодта йæ дыууæ сидзæры. Даро уыд хъаруджын æмæ куырыхон сылгоймаг. Уыдис ма ноджы дæсны аргъæуттæгæнæг æмæ хъарæггæнæг. Лæппуйы фыды фыд Хæлти та уыд тынг дзырддзæугæ æмæ зынгæ кадæггæнæг. Æвæццæгæн уыдонæй базыдта фидæны фыссæг аив дзырды ад.*

*Хъомыл кодта лаппу æцæг хæххон стыр бинонты ʹхсæн, уыдысты 30 адæймагæй. Сæ цард цыд, иннæтæн куыд цыд, афтæ. Растдæриддæр æй йæ «Æрдхæрæны лæвар» - ы куыд сныв кодта, афтæ. Фæлæ рæстæг дыгъон бæхау тæхы, цардивæнтæ кæны. Лидзинаг фесты сæ райгуырæн уæзæгæй Дзесты бинонтæ иннæ Хуссайраг лигъдæттимæ.*

*Даро йæ бинонтимæ æрцæрдзæн абоны Ногиры.*

*1922 аз та йын ногæй фадат фæзындзæн ахуырæн.*

**Дзесты Габрелы фырт Куыдзæджы цардвæндаг, уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ.**

1. **Ахуырдзау:** *1926 – 1928 азты ахуыр кæндзæн Мæскуыйы журналистикæйы паддзахадон институты, фæлæ йæ каст нæ фæци. Уымæн æмæ 1928 аз ыл троцкизмы æндæвдæдæй фæгуырысхо сты æмæ йæ Чарджоумæ фæхастой.*

*1930 аз сыздæхдзæнис. Ногæй та йын фæзындзæн ахуыр кæнынæн фадат, сси Педагогон институты ирон æвзаг æмæ культурæйы хайады студент, стæй та аспирант.*

*1934 аз бацыди Фысджыты цæдисмæ, сси правленийы уæнг, æвзæрст æрцыдис Æппæтцæдисон фысджыты фыццаг съезды делегатæй. Кæны сфæлдыстадон куыст…*

*1936 аз 24 августы Куыдзæджы дыккаг хаст æрцахстой. Фондз азы фæбаддзæн ахæстоны,стæй йæ фæхæсдзысты Сыбырмæ. Ам цы стыр зындзинæдты сæрты рахиздзæн, уыдон ныффысдзæн йæ мысинæгты «Зæрдæйы ностæ» - йы.*

*1954 аз ссæрибар уыдзæн. Сыздæхдзæн Ирыстонмæ. Ам фæкусдзæн йæ амæлæты онг. Цардæй ахицæн 1981 аз.*

**Дзесты Габрелы фырт Куыдзæджы цардвæндаг, уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ.**

1. **Ахуырдзау:** *Иры Хуссары, Едысы хъæуы, Мæсгуыты бæсты, Урстуалты 1905 аз цыппурсы*

*мæйы 12 бон Дзесты Габрелы хæдзары райгуырд лæппу. Фондз аз ыл куы сæххæст лæппуйыл, уæд йæ фыд амард. Джыккайты Даро, Куыдзæджы мад, иунæгæй хъомыл кодта йæ дыууæ сидзæры. Даро уыд хъаруджын æмæ куырыхон сылгоймаг. Уыдис ма ноджы дæсны аргъæуттæгæнæг æмæ хъарæггæнæг. Лæппуйы фыды фыд Хæлти та уыд тынг дзырддзæугæ æмæ зынгæ кадæггæнæг. Æвæццæгæн уыдонæй базыдта фидæны фыссæг аив дзырды ад.*

*Хъомыл кодта лаппу æцæг хæххон стыр бинонты ʹхсæн, уыдысты 30 адæймагæй. Сæ цард цыд, иннæтæн куыд цыд, афтæ. Растдæриддæр æй йæ «Æрдхæрæны лæвар» - ы куыд сныв кодта, афтæ. Фæлæ рæстæг дыгъон бæхау тæхы, цардивæнтæ кæны. Лидзинаг фесты сæ райгуырæн уæзæгæй Дзесты бинонтæ иннæ Хуссайраг лигъдæттимæ.*

*Даро йæ бинонтимæ æрцæрдзæн абоны Ногиры.*

*1922 аз та йын ногæй фадат фæзындзæн ахуырæн.*

**Дзесты Габрелы фырт Куыдзæджы цардвæндаг, уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ.**

1. **Ахуырдзау:** *Иры Хуссары, Едысы хъæуы, Мæсгуыты бæсты, Урстуалты 1905 аз цыппурсы*

*мæйы 12 бон Дзесты Габрелы хæдзары райгуырд лæппу. Фондз аз ыл куы сæххæст лæппуйыл, уæд йæ фыд амард. Джыккайты Даро, Куыдзæджы мад, иунæгæй хъомыл кодта йæ дыууæ сидзæры. Даро уыд хъаруджын æмæ куырыхон сылгоймаг. Уыдис ма ноджы дæсны аргъæуттæгæнæг æмæ хъарæггæнæг. Лæппуйы фыды фыд Хæлти та уыд тынг дзырддзæугæ æмæ зынгæ кадæггæнæг. Æвæццæгæн уыдонæй базыдта фидæны фыссæг аив дзырды ад.*

*Хъомыл кодта лаппу æцæг хæххон стыр бинонты ʹхсæн, уыдысты 30 адæймагæй. Сæ цард цыд, иннæтæн куыд цыд, афтæ. Растдæриддæр æй йæ «Æрдхæрæны лæвар» - ы куыд сныв кодта, афтæ. Фæлæ рæстæг дыгъон бæхау тæхы, цардивæнтæ кæны. Лидзинаг фесты сæ райгуырæн уæзæгæй Дзесты бинонтæ иннæ Хуссайраг лигъдæттимæ.*

*Даро йæ бинонтимæ æрцæрдзæн абоны Ногиры.*

*1922 аз та йын ногæй фадат фæзындзæн ахуырæн.*

**Дзесты Габрелы фырт Куыдзæджы цардвæндаг, уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ.**

1. **Ахуырдзау:** *1926 – 1928 азты ахуыр кæндзæн Мæскуыйы журналистикæйы паддзахадон институты, фæлæ йæ каст нæ фæци. Уымæн æмæ 1928 аз ыл троцкизмы æндæвдæдæй фæгуырысхо сты æмæ йæ Чарджоумæ фæхастой.*

*1930 аз сыздæхдзæнис. Ногæй та йын фæзындзæн ахуыр кæнынæн фадат, сси Педагогон институты ирон æвзаг æмæ культурæйы хайады студент, стæй та аспирант.*

*1934 аз бацыди Фысджыты цæдисмæ, сси правленийы уæнг, æвзæрст æрцыдис Æппæтцæдисон фысджыты фыццаг съезды делегатæй. Кæны сфæлдыстадон куыст…*

*1936 аз 24 августы Куыдзæджы дыккаг хаст æрцахстой. Фондз азы фæбаддзæн ахæстоны,стæй йæ фæхæсдзысты Сыбырмæ. Ам цы стыр зындзинæдты сæрты рахиздзæн, уыдон ныффысдзæн йæ мысинæгты «Зæрдæйы ностæ» - йы.*

*1954 аз ссæрибар уыдзæн. Сыздæхдзæн Ирыстонмæ. Ам фæкусдзæн йæ амæлæты онг. Цардæй ахицæн 1981 аз.*

**Дзесты Габрелы фырт Куыдзæджы цардвæндаг, уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ.**

1. **Ахуырдзау:** *1926 – 1928 азты ахуыр кæндзæн Мæскуыйы журналистикæйы паддзахадон институты, фæлæ йæ каст нæ фæци. Уымæн æмæ 1928 аз ыл троцкизмы æндæвдæдæй фæгуырысхо сты æмæ йæ Чарджоумæ фæхастой.*

*1930 аз сыздæхдзæнис. Ногæй та йын фæзындзæн ахуыр кæнынæн фадат, сси Педагогон институты ирон æвзаг æмæ культурæйы хайады студент, стæй та аспирант.*

*1934 аз бацыди Фысджыты цæдисмæ, сси правленийы уæнг, æвзæрст æрцыдис Æппæтцæдисон фысджыты фыццаг съезды делегатæй. Кæны сфæлдыстадон куыст…*

*1936 аз 24 августы Куыдзæджы дыккаг хаст æрцахстой. Фондз азы фæбаддзæн ахæстоны,стæй йæ фæхæсдзысты Сыбырмæ. Ам цы стыр зындзинæдты сæрты рахиздзæн, уыдон ныффысдзæн йæ мысинæгты «Зæрдæйы ностæ» - йы.*

*1954 аз ссæрибар уыдзæн. Сыздæхдзæн Ирыстонмæ. Ам фæкусдзæн йæ амæлæты онг. Цардæй ахицæн 1981 аз.*

**Дзесты Куыдзæджы уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ**

**Сочинени**

Дзаххо ахуыр куы нæ уыдаид, æхсæв уа, бон уа, фæндаггонæн лæггад кæнын, уæд сæ иунæг уыцы ʹхсæв ныссалдаид сæхи къæсæрыл. Уый Дзамболаты йæ ныййарджыты фарн фервæзын кодта. Уыцы фарн уыд, Дзаххо йæ цæсгомы раз цы хæс æрæвæрдта, уый

Адæймагæн йæхи цæсгом цы хæс æвæры йæ разы, уый та? Уыцы хæс куы нæ æххæст кæна, уæд ма цæй лæг у! Цæйнæфæлтау мæ цæсгом мæхи раз уа цæрæнбонтæм чъизи, … Ахæм сыгъдæг цардвæндагыл цыдысты цæрæнбонты Дзаххо æмæ Дзитта.

Цас фæндæгтæ уыд йæ разы Дзаххойæн, уый равзæрста уыцы иу – йæхицæн раст фæндаг.

Мах дæр хъуамæ æвзарæм нæхи фæндæгтæ, уымæн æмæ мин фæндаджы цардмæ хонынц, иу фæндаг – мæрдтæм. Стæй ма раздæр дзырдтой: фæндаг хъуамæ хона кувæндонмæ. Цы фæндаг кувæндонмæ нæ кæны, уый царддæттæг нæу.

Дзаххо æмæ Дзитта сты тынг сыгъдæг адæм. Сæ алыварс дæр цæры сæхи хуызæн адæм, æрмæст ахæм уавæрты свæййы адæймаг уæларв цæрæджы хуызæн. Хуыцау дæр нæ бафæстиад уыдзæн йæ бузныгимæ адæймагмæ. Дзаххоитæн, уый уыдис Хуыцауы бузныг?

**Дзесты Куыдзæджы уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ**

**Сочинени**

Дзаххо æмæ Дзитта сты тынг сыгъдæг адæм. Сæ алыварс дæр цæры сæхи хуызæн адæм, æрмæст ахæм уавæрты свæййы адæймаг уæларв цæрæджы хуызæн. Хуыцау дæр нæ бафæстиад уыдзæн йæ бузныгимæ адæймагмæ. Дзаххоитæн уый уыдис Хуыцауы бузныг?

Дзаххойы ахуыры куы нæ уыдаид, æхсæв уа, бон уа, фæндаггонæн лæггад кæнын, уæд сæ иунæг уыцы ʹхсæвныссалдаид сæхи къæсæрыл. Уый Дзамболаты йæ ныййарджыты фарн фервæзын кодта. Уыцы фарн уыд, Дзаххо йæ цæсгомы раз цы хæс æрæвæрдта, уый

Адæймагæн йæхи цæсгом цы хæс æвæры йæ разы, уый та? Уыцы хæс куы нæ æххæст кæна, уæд ма цæй лæг у! Цæйнæфæлтау мæ цæсгом мæхи раз уа цæрæнбонтæм чъизи, … Ахæм сыгъдæг цардвæндагыл цыдысты цæрæнбонты Дзаххо æмæ Дзитта.

Цас фæндæгтæ уыд йæ разы Дзаххойæн, уый равзæрста уыцы иу – йæхицæн раст фæндаг.

Мах дæр хъуамæ æвзарæм нæхи фæндæгтæ, уымæн æмæ мин фæндаджы цардмæ хонынц, иу фæндаг – мæрдтæм. Стæй ма раздæр дзырдтой: фæндаг хъуамæ хона кувæндонмæ. Цы фæндаг кувæндонмæ нæ кæны, уый царддæттæг нæу.

**Дзесты Куыдзæджы уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ**

**Сочинени**

- Ацы дыууæ адæймаджы æнцой нæ зыдтой адæмæн лæггадæй, ууыл ахуыр уыдысты. Уый Дзаххо æмæ Дзиттаай кой кæнын. Ӕфцæджы кæм æрцардысты, уым сæ фыццаг хæсыл нымаддтой , адæмæн æмæ фæндаггонтæн лæггад кæнын.

Дзаххо æмæ Дзитта цардысты Дыгуры хохы. Цардысты Цæгат Иры арæнæй Кæсæджы арæны ʹхсæн. Сæ фыдæлтæ раджы кæддæр залгъæдгоймаг уыдысты, фæлæ сын хуымзæхх кæй нал фаг кодта, уый фæдыл ралыгъдысты быдырмæ. Уым дæр сын йæ зæхх чи хъуамæ раттаид, фæлæ – иу баххуырстой хуымгæнды зæхх Кæсæджы æлдæрттæй æмæ афтæмæй цардысты. Дзамболат йæ цæдисон æмбалимæ сæ тæккæ хуымгæндыл куы уыдысты, афтæ, зæхх кæмæй балхæдтой, уыцы æлдар йæ фæсдзæуинтимæ æмæ йæ уазджытимæ уым æрбалæууыд. Махонты фарсмæ хуым кодтой хохаг кæсгæттæ, фæуагътой сæ куыст æмæ æзфæраздæронæй згъорынц æлдæрттæм æмæ сæхи андадзынц сæ саргъты æгъдæнцæйттыл. Ахæм æгъдау сæм уыд: сау адæмæй исчи куы ауынæ æрбацæуæг æлдары, уæд хъуамæ батындза æмæ йын фæхæца йæ саргъы æгъдæнцойыл, балæггад ын кæна. Бæхыл бадынмæ куы хъава, уæд дæр та афтæ. Махмæ та уыцы æгъдау ахæм хуызы уыд: кæстæр лæппутæ – иу балæггад кодтой хистæр уазджытæн, сæхи æмхуызон хуымæтæджы адæймæгтæй кад кæмæн кодтой, уыдонæн.

Афтæмæй Дзамболатитæм æлдарæн кад кæнын хъæуы, уый сæ сæрмæ дæр не ʹрцыд. Æлдар йæ уазджыты цæстмæ дзæхс – дзæхст ралæууыд Дзамболатыл æмæ йе ʹмбалыл. Дзамболат æлдарæн нæ ныббæрста æмæ йæ амардта. Уый адыл лидзинаг фæцис, стæй ахст, стæй Сыбыр, стæй Фыццаг Дунеон хæст, стæй революции, мидхæст. Дзаххо æмæ Дзитта та æхсæвыгон хауæггаг фесты сæ уæзæгæй. Сæ иунæджы тыххæй ницы зыдтой æмæ ныр ссыд йæ ныййарджыты агурæг.

Иу ахæмы та Дзаххо ацыд фæндаггоны размæ. Æркодта йæ Дзиттамæ. Æмæ уый кæд разынд сæ иунæг. Царды стыр цин сæмбæлд ныййарджытыл æмæ хъæбулыл. Уыцы цин та у Хуыцауы бузныг. Ныр, афтиддæр ныр базонæм Кадаты бинонты хабар.

**Дзесты Куыдзæджы уацау «Фæндагсар Уастырджи» - мæ гæсгæ**

**Сочинени**

Дзаххо æмæ Дзитта цардысты Дыгуры хохы. Цардысты Цæгат Иры арæнæй Кæсæджы арæны ʹхсæн. Уым æй иу Кæсæджы æлдæрттæй баххуырста æмæ афтæмæй цардысты. Дзамболат йæ цæдисон æмбалимæ сæ тæккæ хуымгæндыл куы уыдысты, афтæ, зæхх кæмæй балхæдтой, уыцы æлдар йæ фæсдзæуинтимæ æмæ йæ уазджытимæ уым æрбалæууыд. Махонты фарсмæ хуым кодтой хохаг кæсгæттæ, фæуагътой сæ куыст æмæ æзфæраздæронæй згъорынц æлдæрттæм æмæ сæхи андадзынц сæ саргъты æгъдæнцæйттыл. Ахæм æгъдау сæм уыд: сау адæмæй исчи куы ауынæ æрбацæуæг æлдары, уæд хъуамæ батындза æмæ йын фæхæца йæ саргъы æгъдæнцойыл, балæггад ын кæна. Бæхыл бадынмæ куы хъава, уæд дæр та афтæ. Махмæ та уыцы æгъдау ахæм хуызы уыд: кæстæр лæппутæ – иу балæггад кодтой хистæр уазджытæн, сæхи æмхуызон хуымæтæджы адæймæгтæй кад кæмæн кодтой, уыдонæн.

Афтæмæй Дзаххойы фыртæн Дзамболатитæм æлдарæн кад кæнын хъæуы, уый сæ сæрмæ дæр не ʹрцыд. Æлдар йæ уазджыты цæстмæ дзæхст – дзæхст ралæууыд Дзамболатыл. Дзамболат æлдарæн нæ ныббæрста æмæ йæ амардта. Уый адыл лидзинаг фæцис, стæй ахст, стæй Сыбыр, стæй Фыццаг Дунеон хæст, стæй революции, мидхæст. Дзаххо æмæ Дзитта та æхсæвыгон хауæггаг фесты сæ уæзæгæй.

Иу ахæмы та Дзаххо ацыд фæндаггоны размæ. - Ацы дыууæадæймаджы æнцой нæ зыдтой адæмæн лæггадæй, ууыл ахуыр уыдысты. Уый Дзаххо æмæ Дзиттаай кой кæнын. Ӕфцæджы кæм æрцардысты, уым сæ фыццаг хæсыл нымаддтой , адæмæн æмæ фæндаггонтæн лæггад кæнын. Сæ иунæджы тыххæй ницы зыдтой æмæ ныр ссыд йæ ныййарджыты агурæг.

Æркодта йæ Дзиттамæ , уыцы бæлццоны. Æмæ уый кæд разынд сæ иунæг. Царды стыр цин сæмбæлд ныййарджытыл æмæ хъæбулыл. Уыцы цин та у Хуыцауы бузныг. Ахæм хорздзинад æрцыд Кадаты бинонтыл.