# 獃 <br> 12 № кӱрген айы 2021 ч.(0+) 

КӰРГЕН АЙЫНЫҢ 7-чі КӰНЇНДЕ -

##  

Cынсабланыстығ амыр Христостың Тӧреенін ӧріністіг хыйға сағыстығ сарыннарнан сабландырча, хайзында Христосты Чарых паза Кӱн тіп адалча.

Ап-арығ ухаанчы Исаия Христостың чирзер Тӱзерінеңер теен: «Харасхыдағы чон илбек Чарыхты кӧр салар; ӧлімнің харасхызында чуртапчатханнарға Чарых чарыбызар» (Ис. 9, 2)

Христос Позын Чарых тіп адачаң: «Мин амырға Чарых полчам: кем Минің соомча парар, ол харасхыда чат халбас, че ағаа чуртас чарии пиріл парар» (Ин. 8, 12). Христос - иң не пӧзік Сағыс, Ол - Чарых, хайзы пісті ӧтіре чарытча. Христос - амырның Кӱні, Ол амырны сыбыра чарыдар паза хачан даа хонмас. Полған на чарых харасхаа тоғыр полча. Чарых харасхыны сӱрібісче: иртен, кӱн сығып, харааны утып алча. Іди Вифлеемдегі ап-арығ хараада хас-хачанға сынның Кӱні чарыбысхан: Христос Тӧреен, кізі тӧлінің Арачылағчызы. Ағаа киртінчеткеннерге паза Аның чахсы кӱзінең ӧтіре чарыпчатханнарға - Ол сағыстың Чарии паза сынның Кӱні.

Кізі тӧлі иң не пастағызынаң сығара позының алнында сурығны турғысчаң. Хачан даа иң не сағыссырастығ сурығ кізінің чуртазынаңар полчаң. Кізінің чуртазы мында, чирде саңай тоозыл парча ба, че тоозыл парбинчатса, андада хомды соонаң аны хайдағ ниме сахтапча? Кізі хайдағ пол парар? Кізі тӧлі хачан даа кізі тӧреенінің паза ӧлімнің чазыдының кӧзеңезін азарға кӱстенчең, че позының кӱзі читпеенінең, майых парчаң. Иң не хыйға сағыстығ кізілер постарынаң сурчаңнар: хайди кізі позының кӧңнінең, хынызынаң, хыйға сағызынаң паза чӱреенен саңай чох пол парча? Ол сурығларға Христос сынның Чариин урыбысхан. Сынап ол сурығларға нандырығ чох полған полза, андада чуртасха хынысты чой паза кӱлкӱстіг ниме тіп пілерге кирек поларчых, кізі Худайға тӧӧй полчатханынаңар чоох таа чох поларчых. Сынап пу сурығларға хомай ла нандырығлар полған полза, андада амырға паза кізі тӧліне, пістің худыбысха паза чӱреебіске хайдағ ачырғастығ хысхырыс тол парарчых. Отіре кӧрінмес чыплама харасхы пісті ораабызарчых. Пір дее пасха ондай чох халып, поэттің ачырғастығ сӧстерін хати-хати чоохтанарчыхпыс: «Чуртасты ибіре соох кӧңніліг кӧрібіссең, андағ хуруғ паза хыйғазы чох ойын!» Че піс іди тіп полбаспыс аннаңар - піс Христостың хыйғазының Чариинда полчабыс. Ідӧк поэт ачырған парған туста іди чоохтаныбызып, анаң алданған: «Хуттаң аар-чӱк хыйа тасталча, хачан киртініс пар, паза, хачан харах чазы сыхчатса, андада уғаа ниик пол парча». Ниик аннаңар, іди Христостың Чарии пістің чуртазыбысты ӧтіре чарыт салча, ниик аннаңар, Христос Позының сӧзінең паза кирегінең прай тустар сурығларына нандыр пирген.


Ӧріністі паза чахсы кӱсті пиріп, Ол нандырған: «Мин тіріліспін паза чуртаспын; Мағаа киртінчеткен кізі, чирде тоозыл таа парза, хатап тіріл парар» (Ин. 11, 25); «Паза полған на чуртапчатхан паза Мағаа киртінчеткен кізі хачан даа тоозыл парбас» (Ин. 11, 26); «Мин... чуртаспын» (Ин. 14, 6); «Мағаа киртінчеткен кізі тоозылбас чуртастығ полар» (Ин. 6, 47); «Мин аны халғанчы кӱнде тіргіс салам» (Ин. 6, 44).

Сынап іди полбаан полза, Христос таа чирге ноо Тӱзерчік. ХудайАда кізее ӧлімі чох хуттығ тынны кире ӱбӱрібіскен, іди ағаа чуртасха хынысты паза хас-хачанға чуртирын сыйлап пирген. Христос піске хыйға сағыстын чариин пирген. Ол хыйға сағызынаң прайзын ӧтіре чарыт салча, паза наа оңдайнаң чуртастаңар сағынарын пирче. Прай анзы Христостың чирзер Килгенінен паза Анын ўгредиинең пол парған. Христос хыйға сағыстың Чарии паза сынның Кӱні полчаадып, ідӧк пасха сурығларға нандыр пирген, хайзылары кізілерні сыбыра сағыссыратчаңнар. Ол кізілернің Худайға хынызын наа оңдайнаң чарыт салған. Ол піске сынны ас пирген, іди полғаныбыстаңар ла

Худай Позының Полызиинаң хараакӱндӱс сағыссырапча: Худайнын кӧңні чох кізі пазынаң пір сас таа тӱспес. Худайның хынызы сыбыра тиксі амырға паза прай кізілерге тарапча. Христос Худайға хынарынаңар піске наа чахығны пир салған, ідӧк кізілерге ол хынысты, хайзы прай нимені ит полар, хайзы прай Позынаң нанчыларны паза ыырчыларны хучахтап полар. Христос, чарыхты урып, кізі кӧңнін тибіретчеткен сурыға нандыр пирген, хайзы чобағ тіп адалча, аның хыйғазын паза нимее кирек полчатханын

Піреезіне чобағ-хыйаллар аннаңар ызылчалар, хайзы пастыра Христос оларның чӱректеріне паза хуттарына тохлатча, іди оларны чазыхтығ уйғаа пастырчатханынан усхудып аларға.

Кем пілер, арса, кӧбізі, кемге чуртастын аарына, ағырығларға паза хыйыхтастарға урунып, пу сидік туста позының олған тузында, тізекке тӱзіп, Худайға пазырынчатхан ічезін, хайзы хачанох пу чир ӱстӱнде чоғыл, ідокк пастап азых искірінгенін, паза Ап-арығ Пірлес Чазыдын алынған соонда оларның ӱстӱнде чайылчатхан Худайның чахсы кӱзін сағысха кирген дее полар.

Пасхаларына хыйаллар аннаңар ызылчалар, оларның чазыхтары паза иптіг чуртабааны ӱчӱн. Сынап піс ол ачығларыбыс ӱчӱн Худайны сабландырчатсабыс, аллығ істіліг паза сыдамахтығ полып, анда Худай хатығлазын кӧрбин, че Худайның пісті хайраллап, арығлапчатхан холын алынчатсабыс, андада арачылан халарыбысты паза полар туста ӱлӱстіг поларыбысты пілін саларбыс.

Хан Худай піреезіне хатығ сыныхтағны оларның чазығ кӧңнін пик ит саларға, чазып парған хуттарын тіргізерге, ікінчілепчеткен сағызын чарыт саларға, че піреезіне чобағлар, Худайның хатығлазы полып, ызылчалар.

Палалар хыйалланғаны пастыра, Хан Худай пісті ӱгретче, хайди піс, кізілер кізі тӧлінде ӱзе тӧой полчабыс, хайди піс прайзының ӱчӱн орта нандырығны тударға кирекпіс. Піс пасхазынын ӱчӱн хыйалға кірчебіс, ідӧк пасхазы пістің ӱчӱн чобағны позына алын салча. Хайди піске арығ паза сын чуртирға кирек, пістің ӱчӱн пырозы чох палалар хайалланмазын тіп! Че, хайдағ піс хатығ чӱректігбіс, іди пістің чӱреебісті нымзадып алар ӱчӱн, палалар хыйалланчалар! Палаларның чобалызы пастыра, Хан Худай ада-челернің Худайның паза амырның чозахтарын сайбапчатханнарын арығлап саларға сағынча, паза адаічелерні Худайның алнында, тирең пыроланып, алданарға усхутча.

Ап-арығ адаларның ӱгредиинең, пырозы чох палачахтар чобағ алынчалар аның ӱчӱн, іди оларға тик чобалғаннары ӱчён хас-хачанға Хан Худай Чирінде чуртас пирілче. Ада-ічелерге палаларының хыйалы ӱчӱн, пик сындырлығ полып, Худайның алнында сыннаң тирең пыролан пілері киректелче. Хайдағ аарлығ паанаң піске кізее айаачы полары пирілче, хайзы прайзының пырозын тастап, хыныссар ағыл салча. Кізее хынминчатхан кізінің Худайға даа хынызы чох полча.

Худай Оолғының амырзар ағылған ӱгредиинде нандыр полбас пір сурығ даа чоғыл. Андар миллионнар хуттар паза чӱректер тартылчалар ідӧк, хайди прай тіріг ниме кӱнзер тартылча, хайзы чуртасты пирче.

Паза иң не ӧ̈ні анзы, хайди Хрис-тос-Ыңачахтың кӧлбе-пубайының хыринда прай кізі тӧлі адынан Ағаа олаңай мал хадарчылары паза іскеркі хыйғаларның пазырынғаннары.

Христостың ӱгредии иң не хыйға паза ин не сын, Ол прайзын чахсы пілче. Христостың прай саринаң сіліг полчатханы, олаңайы паза иң не хыйғазы пісті Ағаа уғаа тың хындырча. Христостың пістің ӱчӱн кӧлбеде чат салғаны ӱчӱн, Худайның паазы чох сыйиин аарлирға кирекпіс, іди ол сыйыхтың чариинда кізі тӧлінің арачылан халарынаңар ікінчілес чох иділ парча. Турыстыра хыныснаң сыннын Кӱніне - Христосха пазыры-нааңар, Анда ла піске хыйға, чарых паза ӱлӱстіг чуртас пиріл парар.

##  

Kічіг хырлас айынын 20 -чі кӱні, иирде, Архистратиг Михаилнін паза Тигірдегні пасха Кӱстернін Чыылиин ӱлӱкӱннечен кӱннің тандади, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Кічіг хырлас айының 21 -чі кӱнінде, Архистратиг Михаилнін паза Тигірдегні пасха Кӱстернің Чыылиин ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Сырадағы Михайло-Архангельскай Худай туразында толдыр салған.

Кічіг хырлас айының 21 -чі кӱні, иирде, Худай Ічезінің «Скоропослушница» иконазын ӱлӱкӱннечен кӥннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Кічіг хырлас айынын 22 -чі кӱнінде Худай Ічезінің «Скоропослушница» иконазын ӱлӱкӱннечен кӱнде, паза ап-арығ чобағчыларны Онисифорны паза Порфирийні хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынаң хада, Худайға тоғынысты Ағбандағы Никольскай (иргі) соборда толдыр салған.
Кічіг хырлас айынын 28 -чі кӱні, иирде, ап-арығ илчі паза чахсыхабарчы Матвейні хумартхылачаң кӱннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Кічіг хырлас айынын 29 -чы кӱнінде, ап-арығ илчі паза чахсыхабарчы Матвейні хумартхылачан кӥнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Улуғ хырлас айынын 3 -чі кӱні, иирде, Иң Ап-арығ Худайтӧреткен Мария Хысты Худай туразынзар Киргені ӱлӱкӱннін тандади, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худа йға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Улуғ хырлас айының 4 -чі кӱнінде Иң Ап-арығ Худайтӧреткен Мария Хысты Худай туразынзар Киргенін ӱлӱ кӱннечең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, ӱлӥкӱнніг Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Улуғ хырлас айынын 5 -чі кӱнін де, ап-арығ илчілерні Филимонны паза Архиппті паза апостолғатин чобағчы Апфияны хумартхылачан кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын хутхадарчыларынан хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Улуғ хырлас айының 5 -чі кӱні, иирде ап-арығ чахсыкиртіністіг илбек пиг Александр Невскийні хумартхылачан кӱннің тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Улуғ хырлас айынын 6-чы кӱнінде ап-арығ чахсыкиртіністіг илбек пиг Александр Невскийні хумартхылачан кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирі-


нің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Улуғ хырлас айынын 9-чы кӱні, иирде, Худай Ічезінің «Знамение» иконазын ӱлӱкӱннечен кӱннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ


соборында толдыр салған
Улуғ хырлас айынын 10 -чы кӱнінде, Худай Ічезінің «Знамение» иконазын ӱлӱкӱннечен кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан пайзаңстоллығ ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Ағбандағы Знаменскай Худай туразычастомайда толдыр салған.

Улуғ хырлас айының 12 -чі кӱнінде, ап-арығ чобағчыларны Парамонны паза Филуменні паза Синайсктағы Худайғасын Акакийні хуматрхылачан кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынан хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

архиепискобы Ионафан, соборнын абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралыг соборында толдыр салған

Улуғ хырлас айының 15 -чі кӱнінде, ап-арығ ухаанчы Аввакумны хумартхылчан кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты епархиянын туразындағы Он ікі илчінің Худай туразында толдыр салған.

Улуғ хырлас айының 18 -чі кӱні, иирде, Хайхасчайачан ап-арығчы Николайны, Ликия Мирінің архиепискобын хумартхылачан кӱннін таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты

Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Улуғ хырлас айының 19 -чы кӱнінде, Хайхасчайачаң ап-арығчы Николайны, Ликия Мирінің архиепискобын хумартхылачан кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоынысты Никольскай (иргі) соборда толдыр салған

Улуғ хырлас айының 19 -чы кӱні иирде, Ап-арығчы Амвросий Медиоланскийні хумартхылачан кӱннің тандади, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Улуғ хырлас айының 20 -чі кӱнінде ап-арығчы Амвросий Медиоланс кийні хумартхылачаң кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын абыстарынан хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Улуғ хырлас айынын 26 -чы кӱнінде ап-арығ чобағчыларны Евстратийні, Авксентийні, Евгенийні, Мандарийні, Орестті паза ап-арығчобағчы Лукияны хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын абыстарынаң хада, Худайға тоғынысть Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Улуғ хырлас айының 26 -чы кӱні, иирде, ап-арығ Адаларны хумартхылачаң кӱннің тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобь Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты пасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Улуғ хырлас айының 27 -чі кӱнінде ап-арығ Адаларны хумартхылачан кӱнде, ідӧк Устапчатхан аркалайның Ангелінің кӱнінде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

## 

$\Pi$істің Хан Худайыбыс Иисус Христос Тӧреен хараа хайхастығ тустың хараазы. Ікі муң чыл изерістіре кізілер, чӥрексініп, Тигірде чылтыстарның чарыбызарын сахтапчалар. Ол чылтыстарнын пірсі - Вифлеем чылтызы, хайзы Христостың кӧлбе-пубайының ÿстӱнде чарыбысхан, паза, хайзы мал хадарчыларын паза іскеркі хыйға пілігчілерні андар ағылған.

Ол уғаа улуғ кирек - прай кізілернің чӱреенің хайхазы, хайзы чир ӱстӱнде пол парған. Ол улуғ кӱнні пір кӱнде дее ӱлӱкӱннебезелер, че, тиксі тилекейдегі христостығлар улуғ ӧрініснең аны чыл сай ӱлӱкӱннепчелер. Таңнастығ нимес, че, ӧӧнінде, Христос Тӧреен чарых хараада прайзы хайхастар поларын сахтапчалар, хайзы пастыра сыннаң даа чирзер Худайның Хынызы килген

Пу улуғ кӱндегі хайхастар, уғаа тын сағыннап, сатырабинчалар. Олар олаңайох хараа осхас амырлар, че, тирең паза чарых сағыстығлар. Пит, оларның ӧӧн кӧстее - полған на кізіні позының чӱреенең Худай Оолғының чирзер Килгенін турыстыра удурлирға тимненгенін чарых кӧртіс пирері

Пу харааның хайхастары ол амырны сағысха кирчелер, хайзы Христос Тӧреен хуйуда пол парған, хайзы Христостың пастағы чурты пол парған. Ідӧк ол мал хадарчыларының уғаа тың ӧрініп Ағаа пазырынғаннарын сағысха кирдірче. Паза анзынаңар, хайди тиксі чирнің хыйғазын - ӱс іскеркі пілігчілернің омаларында кӧртіс салғанын, хайзылары Наа Тӧреен Худай Оолғына пазырынарға кил-парғаннар

Иргі чоох піске читтірче, ол, ӧӧнінде, олаңай нимес чыл полған, хачан тиксі чир ӱстӱнде чаа чох полған.

Мынзы Христос Тӧреен хараанын ӧн хайхазы. Позының Тӧреенінен Христос амыр чуртасты ла чирзер ағылбаан, че кізіні Ол Худайнан чарастыр салған. Паза анзы чалғыс ла хайхас нимес, хайзы Аның Тӧреенінен палғалыстығ полча

Иргі чоох піске ідӧк читтірче, Христос орты хараада Тӧреен тіп. Паза пу харааны тиксі тилекейнің чоны позының сағызына хас-хачанға пас салған. Вифлеем хуйузында, сах ол туста, хачан Худай Оолғы Тӧреп парған, кинетін, тастаң суғ сығара сапхан. Ыраххы Римде чирдең чахсы чыстығ хайах сығара сапхан, хайзы Тигр суғзар аххан, паза аның соонда кӧпхудайлығларның тигірибі иңзеріл парған, хайзын алында хас-хачанға турар тіп, ізенгеннер, паза тигірде ус кӱн турыбысхан. Амғы тустағы Испанияның чирінде ол хараа пулут кӧрінген, хайзы харахтарны уғаа тын айдырған. Израильде, хайхастығ оңдайнаң, позының тузында нимес, виноградтар чахайахтаныбысханнар.

Вифлеемнің чылтызы, хайзы іскеркі хыйғаларны Наа тӧреп парған Христоссар ағылған, иргі чоох хоостыра, ідӧк ол туста чарыбысхан, хачан архангел Гавриил Мария Хысха Аннаң Худай Оолғы тӧрир тіп, чахсыхабарлаанда. Ол чылтыс Вавилонның ӱстӱнде чарыбысхан, хайзы ол тустарда кӧпхудайлығларның ӧӧн орыны полған, - анзы іскеркі пілігчілерні позынзар тартхан, хайзылары ол чылтыс хоостыра чолға сығыбысханнар. Ол Чылтыс Христос Тӧреен хараа Аның кӧлбе-пубайына читіре оларны ӱдескен.

Чылтыстарны ӱгренчен іскеркі хыйға пілігчілер - Валтасар, Гаспар, Мельхиор Часпала-Христосха алтынны, ладанны, смирнаны сыйыхха ағылғаннар, ол ӱс сыйыхты

Ханға, Худайға паза кізее. Христостың Тӧреенін чарых киречілепчеткен паза пір хайхасха анзын санирға кирек, хайди ол сыйыхтар пістің кӱннерге читіре чахсы хайраллал халғаннарын, амды олар Афон тағдағы ап-арығ Павелнің монастырьындалар.

Іскеркі ухаанчыларның алтыны - чибіргі сигіс аймах-пасха кӧрімніг пластиналар: тӧрт пулуңнығ паза кӧп пулуңнығ кӧрімніглер. Паза оларның полғанында ла пір дее хаталбинчатхан хоостар. Ладан паза смирна - улуғ ниместер, хузухха тӧӧй, тоғылахтар, паза прайзы олар - читонға чағыннар.

Прай тустарны тобырып, іскеркі хыйғаларның сыйыхтары пӱӱнгі кӱннерге читіре хайхастар чайапчалар, олар чахсы паза тадылығ чыстарын амғы тустарда даа ибіре чайчалар, паза, кем-де, чабал хуттарға туттырчатса, оларға теңзе, ол кізі айна айғағынаң позып алып, чазыл парча.

Христос Тӧреенінін хайхастарынан Ликия Мирінің архиепискобы ап-арығчы Николай хайхасчайачаңның ады ӱзігі чох палғалыстығ полча. Христос Тӧреен ӱлӱкӱнде сыйыхтазарға піс кӧні аннаң палғалыстығ полчабыс.

Иргі чоох хоостыра, Хайхасчайачан ап-арығчы Николай Христос Тӧреен хараа яблоколарны, тадылығ чічең нимелерні паза ахчаны, хызылып, чуртапчатханнарның ізіктері алнында сыйыхха сал салчаң. Ол саарның чуртағчылары анзын сын хайхастар тіп, саначаңнар, паза кӧп чыллар соонаң на ол хайхастар ӱчӱн, постарының епискобына олар чахсы алынғаннар

Хайдағ хайхастарны Николай Хайхасчайачаңнаң сахтирға?

Христос Тӧреенінің тархынында ап-арығ Николайның ин не саблығ хайхазы - хыстарны сайбах хыныстығ


турада тоғынарынаң осхыр салғаны Уғаа тың хызылып чуртапчатхан ада оларны ол турада ахча тоғынып аларға ызарға тимненчеткен. Че Худай кізізі ап-арығ Николай, хайзына оларның адазының хомай сағызын Худай ас пирген, алтыннығ ӱс нанчығасты оларның чуртынзар, сиден азыра, чазыт тастап пирген. Іди апарығчы Николай хыстарға турыстыра сыйыхтығ ирге парып аларға полыс пирген.

Че, сынында, ол харааның ӧӧн сыйығы - Христостың Тӧреені. Анзы тиксі амырда полчатхан прай пасха улуғ киректерні асчатхан илбек хайхас полча. Итседе, полған на кізі позына хайдағ-да хайхасты пу хараа хайди дее сахтапча, - Худай аннанар сағынчатхан танығны, Ол анда хайди даа пол парарын. Тик ниместең христостығлар пу хараа ойначахтарнаң хада кӧзенектер алнында сівечілерні чарыт салчалар. Іди олар пу хараа Худайтӧреткенні паза Наа Тӧреен Худай-Ыңачахты постарына алынарға тимде полчатханнарын кӧртісчелер.

## 

Ин Ап-арығ Мария Хыс, Худайның устаанынаң, ӧкіс халған частан парған арығ сағыстығ Иосифнең хоных хон саларға молчас салған полған, че ол туста Мария Хыс, Худайның Ап-арығ Худы пастыра, азах аар пол парған полған. Ап-арығ Иосиф, анзын сизін салып, Марияны позыдыбарға сынанған, че аның тӱзіне Худайнын Ангелі кіріп, теен: «Давидтің тӧлі, Иосиф, Мариянаң хон саларға хорыхпа. Мария Ап-арығ Хут пастыра Оолны тӧредіп алар, Хайзы Худайның Оолғы полар, Син Аны Иисус тіп адап саларзың» (Лк. 2:1-7)

Прай пу худайлығ хайхас ідӧк Xy дайнын ухаанчызы чоохтаанынаң пол парған: «Чиктег чох Арығ Мария Хыс, азах аар пол парып, Оолны тӧредіп алар. Ол Еммануил тіп адал парар, анзы «Худай піснең хада» теені (Мф. 1:18-25).

Худай кізізі Иосиф, усхун парып, Худай ысхан Ангелнің чахиин толдырып, Иң Арығ Марияны ал салған. Олар, ирепчі полып, хонмааннар. Худайғасын Иосиф Худай Ічезі пол парчаң Иң Ап-арығ Мария Хыстың чиктег чох арығ полчатханын хайраллаан.

Сах пу кӱннерде Римнің императоры Август позынын чиріндегі чонны санға алчан чахығны сығарыбысхан. Полған на кізее позының ӧбекезінің


месте мал хадарчылары хойларын чазыда хадарғаннар. Кинетін, оларның алнында Худайның Ангелі тура салып, мал хадарчыларын Худай чариинан чарыдыбызып, оларға теен: «Хорыхпаңар; мин сірерге илбек ӧріністі читірчем, хайзы прай кізілернің ӧрінізі пол парар: пӱӱн Давидтің саары Вифлеемде Арачылағ-

чирінде санға алыл парарға кирек Мария Хыснан Иосиф Давид ханнын уйазынаң сыхханнар, аннаңар оларға Давид ханның саарынзар Вифлеемзер чол тударға кирек полған.

Вифлеемзер читкенде, андағы кізілер тӱсчең турада оларға орын табылбаан. Ол сылтағнаң олар саарнаң ырах нимес хуйуда, хайдар малларны хонып аларға кире сӱр салчаңнар, хонып аларға чарат салғаннар.

Харасхы орты хараада Мария Хыс Оолахты Тӧредіп алған. Ол, Часпаланы кістерге ораап алып, мал азырачаң кӧлбеде чаттыр салған. Наа Тӧреп парған Худай-паланы, Худайның Ангелінің чахиинаң, Иисус тіп адап салғаннар.

Сах ол хараа ол хуйунаң ырах ни-

чы Тӧреп парған, Хайзы Христос; мына сірерге танығ: сірер кістерге орааттыр салған Часпаланы таап аларзар, Хайзы мал азырачаң кӧлбеде чадар. Мында, Ангелнең хада, кӧп саннығ тигірдегі чаа кӱстері тӱзіп, Худайны сабландырып, хысхырғаннар: Ӧ̈ркі Худайға - сабланыс, паза чирге - амыр, кізілерде - чахсы сағыс!»

Хачан Ангеллер Ӧӧркізер кӧдіріл парыбысханда, мал хадарчылары удур-тӧдір чоохтазып алғаннар; Вифлеемзер парып, кӧр кӧрербіс, хайдағ ниме анда пол парғанын піске Худай чоохтаан полчаң? Олар маңзырап ала хуйузар читкеннер, анда олар Марияны, Иосифті паза Часпаланы, Хайзы кӧлбеде чатхан, таап алғаннар. Мал хадарчылары

Часпаланаңар хайдағ ниме искеннерін чоохтааннар, анзын ис салып, прайзы уғаа тың хайхап парған. Мария искен сӧстерні Позынын чӱреенде чыып салған. Анын соонда, мал хадарчылары Худайны сабландырып, чазыда хадарчатхан хойларынзар ӧрініснен айланғаннар (Лк. 2: 1-7)

Чахсыхабарчы Матфейнің чахсыхабарлаанынаң; Иудеянаң Ирод хан устапчатхан туста, Вифлеемде, Давид ханның саарының хыриндағы хуйуда Худайның Оолғы Христос Тӧреп парғанда, іскеркіден ухаанчы пілігчілер киліп, сурааннар: хайда Иудеяның ханы тӧреп парған? Піс Аның Чылтызын іскеркіде кӧр салғабыс паза Ағаа пазырынып аларға килгебіс

Ол хайхасты ис салып, Ирод хан паза тиксі Иерусалим ӱрӱк парған. Ирод пасабыстарны паза чонның ӱгретчілерін чыып алып, оларнан сураан: хайда Христосха Тӧреп парарға кирек полған? Олары тееннер: Иудея Вифлеемінде, іди ухаанчынан пастыра пазыл парған: паза син, Вифлеем, Иуданың чирі, Иуданын чаа сириинен пір дее кічіг нимессің, іди синнең Устағчы сых парар, Хайзы Минің Израильдегі чонымны арачылап халар (Мих. 5,2).

## Худай хулы Людмила паза пасхалары.

#   

Xан Худайнын Тӧреенінің паза Кірӧске Тӱскенінің аразы улуғ 1 нимес - нинче-де ле кӱн. Ыраххы тустарда, ол ікі ӱлӱкӱнні піріктіріп, илбек ӱлӱкӱннечеңнер.
Че Иисус Христостың Тӧреенінен Кірӧске Тӱскеніне читіре илееде тус ирт парған, - отыс чыл. Ноға Иисус Христос Тӧреені соондох Кірӧстелбеен, че ир синіне чит парғанда ла Ол Кірӧске тӱскен? Чазығы чохтаңар Ол Кірӧске тӱзерін киректебеен, хайзы піске, чазыхтығларға ла кирек полча.
Иисус Хритосха амырда чон ӱгретчізі паза наа оңдайнаң Худайзар хығырчаң пол парар ӱчӥн, Кірӧске Тӱзіп, Ап-арығ Хуттын пай кӱзін алынып аларға кирек полған. Иудейлер кибірінең - ит-сӧоггінең паза худынаң пик пол парған отыс частаң чиит нимес ӱгретчі ле аарластығ паза ізестіг полчаң.
Худайның пӧк салғанынаң, Иисус Христос отыс часха читіре, олаңай чуртаснан чуртаан, ибіркізіне пілдіртпин, чуға хоныхтығ ада-ічезінең хада Назарет саарда чуртаан. Иді-сӧӧгінен паза худынаң пик пол парып, паза иң хыйға сағысты алынып, Худайға паза кізілерге хындырып, Позының ағас узы-ӱгретчізі Иосифтін паза Ічезінін сӧстерін чахсы истіп Ол чуртаан.
состерін чахсы истіп Ол чуртаан.
Хачан Аннаңар амырда пілер тус чағыннабысханда, Иордан суғның чарларынзар Иоанн Алнындапарчатхан килче. Ол кізілерні иргі тустардох чахылған Арачылағчыны турыстыра удурлирына тимнеп саларға килген.
Хан Худайнын Тигірдегі Хан Чиріне кіріп алар ӱчӱн, кем аның алнында, тирең пыроланып, паза ачырғанып, азых искірінген кізілерні Ол Иордан суғда кірӧстеен. Ол чазыхтығ кізілернін аразында, амыр кӧнніліг Иисус Христос чазыхтарынаң арығланарға нимес, хайзы Аның чох полған, че суғның сынын ап-арығлап саларға, паза Позынын кӧзідиинең Кірӧске Тӱзіріс Чазыдын турғыс саларға Ол Килген, хайзы піске Хан Худай Чирінің чахсызынзар паза сабланызынзар кіріп алчаң ізік полча.
Иоанн, Худай хулы полчатханын чахсы пілініп, амыр кӧнніліг паза, хорығып ала, Позынын Хан Худайын кірӧстирінең хыйа саапча: «Мин ын кірӧстирінең хыйа саапча: «Мин
Синнен кірӧстелерге кирекпін, че Синнен кірӧстелерге кирекпін, че Арачылағчы тыыда чоохтаныбысхан: «Сағам анзын халғыс сал, амды піс сын киректі толдыр саларға кирекпіс» (Мф. 3, 14-15).
Андада Хан Худайның Кірӧстегчізі Иоанн Алнындапарчатхан Иисус Христостың пазына холын саларға тідінген. Хачан Хан Худайны Иорданнын сууна паттырчатханда, Ол Тигірлер азылчатханын, паза Ап-арығ Хуттың, кілбӧк полып, пістің Хан Худайыбыс Иисус Христостын пазына тӱсчеткенін кӧр салған, сах ол туста Иоанн Алнындапарчатхан Тигірлерден Худай-


Аданың ӱнін ис салған: «Пу Минің хынчатхан Оолғым полча, Хайзында Минің чахсы кӧңнім» (Мк. 1, 10-11).

Андағ, хысхачахти, Хан Худайнын Кірӧстелгенінің тархыны, хайзы Хан Худайның Кірӧстелгені ӱлӱкӱннін ӧзені полча, паза ол ідӧк Худай Тӱскен ӱлӱкӱн тіп, адалча. Худай Тӱскені тіп ол аннаңар адалча, хайзы Ап-арығ Ӱс Омалығ Худайның чазыдын тиксі амырға чахсы азыбысча, хайзын ол тусха читіре ухаанчылачаңнар; ХудайАда - Ап-арығ Ӱс Омалығ Худайнын пастағы Омазы полчатханын, Хайзы ӧркі Тигірлердең Иорданда Кірӧстелчеткен Оолғын Хынчатхан Оолғым тіп, Тигірлерден хысхырған, паза Хан Худайны, Худай Оолғын, Хайзы Апарығ Ӱс Омалығ Худайнын - ікінчі Омазы, ӱзінчі Омазы Аның - Ап-арығ Хут, Хайзы Худай-Аданың сӧзін киречілеп, Аның пазына, кілбӧк полып, Тӱскен. Худай Тӱскені ӱлӱкӱн тіп ол ідӧк аннаңар адалча, іди Ап-арығ ӱс Омалығ Худайның пірсі - Иисус Христос, Кірӧстеліп, Худайның чахсы кӱзінен паза сынынан тол парып, илбек ӱгретчі паза хайхасчайачаң пол парған. Ол Худай Чозағын паза Худайға наа ондайнаң киртінчең Христостың Тигірибін чирде пик турғыс салған. Ол - кізі тӧлінің Арачылағчызы, ит-сӧ̈̈кке кір парған Худай, Хайзы Худай-Аданын Чалғыс Тӧреен Оолғы.

Хан Худай Иисус Христос чирзер Килгелекте, чирдегі кізі тӧлі Худайны чахсы піл полбинчатхан харасхыда, астых чӧріп, аарлазы паза чахсызы чох кӧп худайларға пазырын чӧрген. Еврей чоны ла сын Худайны пілчен, че, прайзы нимес. Соонан олар даа Худайға сын киртіністі чідір салғаннар. Хан Худай Кірӧстелген кӱнде, Худайның соонча парчаң сын чолға тур саларға сағыныбысхан кізілер кірӧске тӱзіп аларға кӱстенченнер, іди ӱлӱкӱннін таңдади, кӧп сівечілернен ап-арығлал парған суғ полған на кірӧстелчеткен кізіні ӧтіре чарыдып, ол кізінен прай чазыхтың харасхызын хыйа суріп, ағаа Худайның чахсы кӱзін пирче, паза олар постары сівечі чіли, чарып, сынсабланыстын ӱгредиин, киртінізін чахсы піліп алчалар, анаң чахсы-чалахай киректерні чайап, Тигірдегі Аданы сабландырчалар. Аннаңар піс Ап-арығ Кірӧске Тӱзірісті постарыбысха алын салғабыс, паза Худайның чахсы кӱзінен ӧтіре чарыпчатханнар тіп адалчабыс. Че аның соонда, чалахай кӧңніліг полып, паза чахсы киректерні чайап, чарып полчабыс па? Хомай киректерні ит салып, чазыхтарда пат парып, астых чӧрбинчебіс пе?
Іди, Хан Худайның Кірӧстелгенін сағысха киріп, позыбыстын даа кірӧстелгенібісті сағысха кир кӧрееңер.

Абыс пісті Ап-арығ Кірӧске тӱзерге хығырчатханда, піс сырайыбыснан кидеркізер - харасхы саринзар айланып, аазыбыснаң ӱс хати сайтаннаң паза аның чирдегі прай чабал киректерінең хыйа сапхабыс, аннаң чииркеніп, ағаа чапсыра тӱкӱргебіс, анан іскеркізер - Кӱннің сынынзар, Христос іскеркізер - Кӱннің сынынзар, Христос
Арачылағчызар айланғабыс, паза Арачылағчызар айланғабыс, паза
Аннаң пірігіп, Ағаа киртінчеткенібісті азых искірініп, «Киртініс Тании» илбек алданысты хығырып, позыбыстын прай чуртазыбыста Тигірдегі Ханға тоғынарға сӧс пир салғабыс, чирдегі чуртазыбыс тоозылғанча, Ағаа сын киртініснең тоғынып, пістін арачыланызыбыстын ыырчызынан - чой айнанаң, майығыс пілбин, чаалазарбыс тіп. Че піс ап-арығ сӧс пиргенібісті сайбап салбаабыс па, позыбыстың ыырчыбыс саринзар саабыл парбаабыс па?
Кірӧске тӱсчеткенде, піс ит-сӧӧгібістің паза худыбыстың аймах-пасха кірін чох иде чуубызып, Худай сыйлаан сынның паза арачыланыстың кӧгенеен кизібіскебіс. Че піс ол кӧгенекті кірлеп, табырах ӱрет салбаабыс па? Чазыхтын кірліг, талалых сўбўректерінең чаабын салбаабыс па? Піліңер: чазыхтың кірі ачырғастығ азых искіріснен, алданыснаң паза Ап-арығ Пірлес Чазыдынаң чууныл парча, хайзынзар удаа чӥгӱре-паза килерге кирексер.
Кірӧстелчеткенде, паза ап-арығ миронан таңмалатчатханда, піссер, кӧрінмин, ідӧк Ап-арығ Хут тўскен, хайди ол Иисус Христосха тӱскен, паза Ол пісті Позынын чахсы кӱзінең ӧтіре чарыдыбызып, харасхы чазыхты пістен хыйа сӱрібіскен, паза Позының тигірліг таңмазын сыйлап, піске Худайның чахсы кӱзін пиріп, чахсы киректерні чайирға пісті турғыс салған. Ол пісті алында чабалнын паза ӧлімнің палалары полчатханынан осхырып, Худайның хынчаң палалары поларға хатап тӧрет салған, паза Тигірдегі Хан Худай Чирінде чуртирын піске сыйлаан: харасхы хараанын палаларынаң - чарыхтын паза кӱннін палалары поларға хатап чайап салған (1 Фес. 5, 5).
Аның соонда, харасхы паза кірліг киректерібісті хыйа сал салғабыс па, паза чарыхтын тириин кис салғабыс па? Ап-арығ Хуттын танмазын сайбап салбаабыс па? Пісті хатабох чазыхтын харасхызы ибір салбаан ма, тӧбіркінің чабал хабарчызы? Прай пу турғызыл парған сурығларға Христосты позына алын салған кізінін Худай пирген уйаттырчатхан сағызының сыны нандырзын, паза Иоанн Алнындапарчатханнын кӱстіг ӱні піске читсін, хайзына ӱндезіп, Иоанн Кірӧстегчізер тиксі Иудея чоны, чазыхтарын азых искірініп, кірӧстелерге сыххан (Мф. 3, 5-6).

Кӱрген айынын 19 -чы кӱнінде, пістің Хан Худайыбыс паза Арачылағчыбыс Иисус Христостын кірӧстелгенін ӱлӱкӱннечен кӱнде, Ағбан саардағы Никольскай (иргі) соборда ӱлӱкӱнніг ӧон Худайға тоғыныс толдырыл парған соонда, хайзы 9 сағатта пасталар, Иордань-Ағбан суғзар кірӧстіг чӧріс полар, хайда Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Иордань-Ағбан суғның Илбек ап-арығлазын толдыр салар.


Орыс Сынсабланыстығ Тигіриб Синодынын хабарлар таратчан пӧлии 2011 ч. чарыс айынын 18 -чі кӱнде чаратхан. Свид. 174 №. 47 (147) №. Тикке тарадылча
Сынсабланыстығ Тигіриб Синодының хабарлар таратчан пӧлии 2011 ч. чарыс айының 18-чі кӱнде чаратхан. Свид. 174 №. 47 (147) №. Тикке тара
«Хакасия» типография сығарча, Ағбан с., Щетинкин о, 32 , тел. 222 -447. Чарыхха 25.12 .2020 ч. сыхча. Ағбан епариязында тимнелген. Тираж 845

