# 獃 <br> 28 № от айы 2022 ч.(©+ 



Kиевтің илбек пигі Владимир Святославич политикада паза киртініс киреенде илбек кізі полған. Ол сынсабланыстығ тархында апостолға тиң илбек пиг тіп адал парған.
Владимир пиг 947-1015-чі чылларда чуртаан, аны Орыс чирінің Кірӧстегчізі тіп пілчелер.
Ол Киевтің илбек пигі Святослав Игоревичтің оолғы полған. Позының ӱлгӱзіндегі чирні ӱлестірчеткенде, Святослав пиг Владимирні, чонның сурынғанынаң, Новгородтың пигіне 969 чылда турғыс салған.
Пос аразында тартысчатхан туста, Свяослав пигнің оолларының - Ярополктың паза Олегтің аразында чаа пасталыбысхан, ол чаалазығ Олегтің ӧлімінең тоозыл парған. Владимир, ӱлгӱні позының холларында тударға хынаачы улуғ харындазынаң, хорых парып, талай кизіре парыбысхан..
Владимир пиг 980 чылда, чаачыларынаң хада, чідір салғанны айландырып алар ӱчӱн, позының чирінзер айланған. Харындазын Ярополкты утып алып, ол Киевте, пиг полып, одырыбысхан. Позының пӧгінін ол толдыр салған: Киевті чаалап алып, холға киріп алғанда, ол анда кӧп худайларның тигіриблерін пӱдір саларға чахып салған, хайзы кӧп худайлығларның ӧӧн худайына Перунға чарыдыл парар. Прай анзын идіп аларға ағаа садын салған Ярополк полыс пирген, аның соонда Владимир аны ӧдір салған.

Владимир пиг позының ӱлгӱзін, варягтарның полысханынаң, пиктеп алып, вятичтерні, радимичтерні паза ятвягтарны (кидеркі Белоруссияда чуртаан кизек чон) Киевтің пазиинда тудыбысхан.
Кӧс чӧрчеткен кизек чоннарға (печенегтерге) тоғыр турыбызар ӱчӱн, ол ибіркі суғлар хастарында сівеелерні паза пӧзік ханаларны турғызып алған.
Тархынчыларның пасханынаң, кӧп худайларға пазырынчатхан Владимир пиг хазыр хылыхтығ кізі полған, хайзы кӧп худайларын азырап салар ӱчӱн, ызыхха кізілерні дее отха салыбысчаң полған.
995 чылда, Владимир пиг позының чаа сириинең хада, печенегтернең тискен; 997 чылда ол Новгородсар чаачыларны чыып аларға парған, ол туста печенегтер Белгородха тыыныбысхан полғаннар, че ол саар, хайхастығ оңдайнаң, ыырчаа пирінмин, тур халған. Ідӧк илбек Владимир пиг Болгариянаң, Византиянаң чааласхан. Польшанаң 992 чылда чааласхан.
Владимир пиг Орыс чирінде піліске ӱгренчең школаларны асхан, ол школаларда позының абыстарын піліске ӱгредіп алар ӱчӱн, прай анзын ол кірӧске тӱзіп алған соонда ла ит салған. Пола-пола кирек іди айлан парған, прай кизекти, тарап парып, чуртапчатхан чоннарны піріктіріп алып, пір улуғ хазнаны турғыс саларға кирек полған, хайзыларының пір киртініс полар. Іди илбек


хазнаны турғызып алып, ноо даа ыырчаа тоғыр турып, пасха хазналарның алнында улуғластығ пиг пол парар ӱчӱн, ол хайыныстар иділ турғаннар
Орыс чирінде кизекти чуртапчатхан чоннар аймах-пасха худайларға пазырынчаңнар. Олар пір Худай ла пар полчатханын пілзелер дее, оларның чозахтары аймахпасха полған. Аннаңар хайдағ-да пір киртіністі таллап алары оой ла кирек полбаан
Владимир пиг аймах-пасха чирлердең ызылған 986 кізінең тоғазып алып, оларның чоохтарын истіп алған, иң не халғанчызында, гректернің киртінізі аның чӱреене чағын пол парған. Ол прайзын истіп алып, пазағы чылда позының кізілерін Византиязар ысхан, хайди анда Худайға тоғынчатханнарын кӧр салып, аның кізілері уғаа тың ӧкерсін парғаннар. Паза улуғ кізілер Владимирнің киирі ічезі Ольганың, хайзы хыйға кізі полған, аның Христостығ киртінізін таллап алзын тіп, Владимир пигнің сағызына кир пиргеннер.
988 чылда Владимир пиг Херсонны чаалап алған. Аның соонда ол Византиязар позының чаачыларынаң хада парған, анда христостығ киртіністі алынып алғанда, ол император Василий II-нін туңмазынаң, пиг-хыснаң Аннанаң христостығ кибірліг хоныхтығ пол парған.
Владимир пигні 988 чылда, Василий атты пиріп, Херсонда кірӧске тӱзір салғаннар. Позының

чирінзер айланчатханда, ол грек абыстарны паза худайлығ кинделерні позынаң хада ағылған.
Киевте прайзын, хада-пірге, пір саңай кірӧске тӱзір салғаннар, аның соонда кӧп худайлығларның тигіриблерін иңзерібізіп, ағаснаң пастағы христостығ Тигіриблерні турғызып пастааннар.
Пуох чылларда Киевте Константинопольдағы патриархаттың Киевтегі ӧӧн митрополиязы паза пасха даа епархиялар, тӧстеліп, турғызыл парғаннар.
Владимир пигнің иң не ӧӧн сабланызы - Орыс чирін кірӧске тӱзір салғаны. Анын хатығ чахии пастыра, чонның кӧбізі христостығ киртіністіг пол парған.
Христостығ киртіністі алынып алған соонда, Владимир пигнің ондайы саңай пасха саринзар, чахсы саринзар алыс парған: ол кізее айаачы чӱректіг пол парған, чахсы-чалахай киректерні чайап пастаан, паза чабал киректіг тонағчыларны даа ӧдір саларға ол чаратпиныбысхан. Оларны хариблердең позыдыбызып, албан тӧлирін турғыс салған.
Владимир пигнің чахсы-чалахай кӧңніліг пол парғаны, ағаа позының ыырчыларынаң тоғыр чаалазарға харығ полбачаң.
995 чылда апостолғатиң илбек пиг Владимир Орыс чирін нинченинче кизек орыннарға чар салып, позының оолларына устирға пир салған.

## 



Xандых айының 11-чі кӱні, иирде, Ап-арығ Хуттың илчілерге Тӱскенін сағысха кир чең кӱннің тандади, паза Ӱс Омалығ Худайның Кӱні тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображанскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айынын 12-чі кӱнінде, Ап-арығ Хуттың илчілерге Тӱскенін сағысха кирчең кӱнде, паза Ӱс Омалығ Худайның Кӱнінде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынаң хада, илбек ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 13 -чі кӱнінде, Апарығ Хуттың Кӱнінде, Новомарьясово аалда Ап-арығ Кірӧстелістің Чазыды толдырыл парған.
Ап-арығ Кірӧстелістің Чазыдын Чулым суғда улуғ абыс Александр Фоминых, Владимир Костенко паза Владимир Старшов абыстар толдыр салғаннар.
Хандых айының 13 -чі кӱнінде, Ап-арығ Хуттың Кӱнінде, Хакас Республиказының кін-саары - Ағбанның ибіре Худай Ічезінің «Неупиваемая Чаша» иконазын тудынып алып, кірӧстіг чӧріс полған.
Кірӧстіг чӧрістің ӧӧн сылтаа алданыс пастыра, іскее паза наркотиктерге пастырчатхан кізілерге полыс пирері.
Хандых айының 15 -чі кӱнінде, Республиканың драма театрында имчілернің Кӱніне чарыдылған ӱлӱкӱнніг чыылығ ирткен, ідӧк ол ӱлӱкӱнге чарыдылып, концерт турғызыл парған
Ӱлӱкӱнніг чыылығда, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан аралазып, Хакас Республиказынын хайпірее имнег тоғынчыларына Орыс Сынсабланыстығ Тигірибнің пӧзік сыйыхтарын туттыр пирген.
Хандых айынын 18 -чі кӱнінде, Ӱс Омалығ Худайның ӱлӱкӱнін Ӱдесчең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған
Хандых айының 18 -чі кӱні, иирде Прай ап-арығларның кӱні таңдади Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзік иңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 19-чы кӱнінде, Прай ап-арығларның кӱнінде Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынан хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 22 -чі кӱнінде, Хакас Республиказының кін-саарындағы Чиңіс паркында чаа сабланызының хумартхыластығ хайыныстары ирткеннер.
Ағбан епархиязынаң хумарт хыластығ хайыныста улуғ абыс Александр Ильин араласхан.


Хандых айының 22-чі кӱні, иирде, ап-арығчы Иоанны, Тобольсктын митрополидін хумартхылачаң кӱннің таңдади, паза Сибирь Чыылииның ап-арығларын ӱлӱкӱннечең кӱннін таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған
Хандых айының 23 -чі кӱнінде, ап-арығчы Иоанны, Тобольсктын митрополидін хумартхылачаң кӱнде, паза Сибирь Чыылииның ап-арығларын ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған
Хандых айының 23 -чі кӱні, иирде, Худай Ічезінің «Достойно есть» иконазын ӱлӱкӱннечең кӱннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айынын 24 -чі кӱнінде, Худай Ічезінін «Достойно есть» иконазын ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын хутхадарчыларынаң хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 24 -чі кӱнінде, Москвадағы ап-арығчы Иннокентийнің адынаң Сынсабланыстығ гимназияны тоос салғаннарның он ікінчі сығарызы полған.
Пу ӱлйкӱнніг хайыныста Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан паза гимназиянын директоры Т.А. Павских толдыра пілістіг аттестарны гимназияны тоос салған ӱгренчілерге туттыр пиргеннер.
Хандых айының 25 -чі кӱнінде, Апарығ Афон Тағда чараан прай Худайғасын адаларны хумартхылачан кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 25 -чі кӱні, иирде, Орыс чирінде чараан Прай апарығларны ӱлӱкӱннечең кӱннің

таңдади, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 26-чы кӱнінде, Орыс чирінде чараан Прай ап-арығларны ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 30 -чы кӱні, иирде, Худай Ічезінің Боголюбскай иконазын ӱлӱкӱннечен кӱннің таңдади, паза ап-арығ чобағчыларны Леонтийні, Ипатийні паза Феодулны хумартхылачаң кӱннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 1-ғы кӱнінде, Худай Ічезінін Боголюбскай иконазын ӱлӱкӱннечең кӱнде, паза ап-арығ чобағчыларны Леонтийні, Ипатийні паза Феодулны хумартхылачан кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынаң хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 2-чі кӱнінде, ап-арығ илчі Иуда Иаковлевті, ап-арығчы Иовты, Москваның паза тиксі Орыс Чирінің пастағы Патриархын, Сан-Франциссктің архиепискобын хумартхылачаң кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын хутхадарчыларынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

От айының 2-чі кӱні, иирде, апарығчобағчы Мефодийні, Патарсктың епискобын хумартхылачаң кӱннің тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 3-чі кӱнінде, апарығчобағчы Мефодийні, Патарсктың епискобын хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Иона-

фан Худайға тоғынысты Ағбан пилтірі аалдағы ап-арығ илбек пиг Александр Невскийнің адынаң Худай туразында толдыр салған.
От айының 5 -чі кӱні, иирде, Худай Ічезінің Владимирскай иконазын ӱлӱкӱннечең кӱннің таңдади, паза ап-арығ чобағчы Агриппинаны хумартхылачаң кӱннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 6-чы кӱнінде, Худай Ічезінін Владимирскай иконазын ӱлӱкӱннечең кӱнде, паза ап-арығ чобағчы Агриппинаны хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Спасо-Преображенскай кафедралығ соборның хыриндағы ибічекте пастағы Худай тоғынысты толдыр саларынаң устаан.
От айынын 6 -чы кӱні, иирде, Хан Худайның Кірӧстегчізі Алнындапарчатхан Иоанның Тӧреенін ӱлӱкӱннечен кӱннін таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын абыстарынан хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 7-чі кӱнінде, Хан Худайның Кірӧстегчізі Алнындапарчатхан Иоанның Тӧреенін ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынан хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 8 -чі кӱнінде, ап-арығ чахсыкиртіністіг Муромдағы пиглерні Петрны паза Февронияны хумартхылачаң кӱнде, Хакасияның кінсаарының администрациязындағы хайыныста 35 сӧбіре араласхан Мында 10 сӧбіре «За любовь и верность» медальнаң сыйыхтатхан.
Медальларны Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан паза Ағбан саарның депутаттар Чӧбінің кнезі А.Ю.Тупикин туттыр пиргеннер.

От айының 9 -чы кӱнінде, Худай Ічезінің Тихвинскай иконазын ӱлӱкӱннечең кӱнде, паза Худайғасын Давид Солунскийні хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 9-qы кӱні, иирде, Худайғасын Сампсонны паза Худайғасын Амвросий Оптинскийні хумартхылачаң кӱннің тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын хутхадарчыларынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
От айының 10 -чы кӱнінде, Худайғасын Сампсонны паза Худайғасын Амвросий Оптинскийні хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Ағбандағы (иргі) Никольскай соборда толдыр салған.

# X\&  



X
удай туразынзар, худыңнан ӧрініп, кірерге кирексің, піл, Позы Христос- Арачылағчы синің ачииңны кӧр салып, сині часхар саларға молчаан: «Киліңер Минзер прай аар тоғыстығлар паза сидік чуртастығлар, Мин сірерні амырат саларым» (Мф. 11, 28).
Худайның туразынзар сыбыра амыр паза чахсы кӧңніліг кір тур, аннаң ахталып, сығып алар ӱчӱн, хайди Чахсы Хабардағы албанчы, амырап парып, аннаң сыххан.
Хачан Худай туразынзар кіріп, ап-арығ иконаларны кӧрчетсең, анзынаңар сағын, хайди Позы Хан Худай паза Аның Иң Ап-арығ Ічезі паза Худайның прай ап-арығ кізілері синзер кӧрчелер тіп; пу туста уламох чахсы кӧңніліг пол, че Худайнаң сыннаң хорығарға кирексің.
Ап-арығ Худай туразынзар кірзең, ӱс хати пазырыныбыс, че Ораза тутчатхан тустарда чирге читіре ӱс хати пазырынып, алданыстарны толдыр тур: «Мині Чайап салған Худайым, мині хайралла», «Хайралластығ Хан Худай, миннең, чазыхтығнаң хада пол», «Саны чох чазыхтар ит салдым, Хан Худай, хайралла мині, чазыхтығны».
Аның соонда, Худай туразынзар синнең пурнада килгеннерзер, оң саринзар, анаң сол саринзар пазырынып, пір орында тур салып, псаломнарны паза алданыстарны сиргек истіп тур, хайзыларын анда хығырчалар, че позың алнынча пасха сӧстерні сығарба, Тигіриб сарыннарынаң алынча алданыстарны хығырба, андағларны Павел илчі, Тигіриб пірігізінең ырах пол парғаннар тіп, ӱзӱрчең.

Чахсы полар, хачан Худайнын туразында синің позыңның турчаң орының пар полза, хайда син сыбыра турарға кӧнік парғазың. Орныңзар амыр иртіп, Хан хаалхалары алнынча парчатсаң, тохтаабызып, чахсы кӧңніліг кірӧстеніп алып, пазырыныбыс. Че, сынап сағам андағ орының чох

полза, туртухпа. Пасхазына харығ полбин, пос орынны таап алып, тур сал, хайда сарнааны паза хығырылғаны сағаа чахсы истілер.
Худайға тоғыныс пасталғанча сівечіні турғыс саларға, сағыста тутчаң пічікті пир саларға кирексің, иконаларға чапсыра полып аларға маңнанар ӱчӱн, Худайның Апарығ туразынзар ирте арах кил турарға кирек. Че, сынап орайлатчатсаң, пасхазына алданыстарны, хысхырыстарны истергі харығ полбас ӱчӱн, сизіктіг пол. Сынап Тигірибзер тузында кірерге маңнанмаан ползаң, Алтынчы псаломны, Чахсы Хабарны паза Ӧӧн Худайлығ тоғыныста Херувимнер (Ап-арығ Сыйыхтар тимнелчеткен тус) хығырылчатса, ол ӧӧн хуттығ хайыныстарны толдырғанча, ізік алнында турып ал.
Тигіриб сівечізіне иптіг хайарға кирек: ол Хан Худайның, Аның Иң Ап-арығ Ічезінің паза ап-арығ Худай кізілерінің алнында алданызыбыснаң кӧйчеткенібісті таныхтапча.
Сівечіні, хости кӧйчеткен сівечінең, табанын хайылдырып алып, тамысчалар, анаң сівечілер турғысчаң чарытхыдағы уйазар турғыс салчалар. Сівечі чіке турарға кирек, сынап улуғ ӱлӱкӱннерде тигіриб тоғынчызы пасха сівечілер турғызып алар ӱчӱн, синің сівечінні ӱзӱрібіссе, худыңнаң тарыхпа: синің ызығыңны Прай нимені кӧрчеткен паза Прай ниме пілчеткен Хан Худай алып алған.
Худайға тоғынчатхан туста, сівечіңні турғызып аларға Тигіриб істінче чӧрбе. Иконаларға, Худайға тоғыныс толдырылар алнында алай ба ол тоозыл парза, алай ба Хараағы Ӧӧн Худайға тоғыныс толдырчатхан туста, ап-арығ хайахнаң таңмалатхан соонда, чапсыра полып аларға кирексің. Худайға тоғынчатса, хай-пірее ӧӧн тустарда, хайди алнында чоохталған, уғаа сизіктіг поларға кирексің: Чахсы Хабарның кирек ӱзіктері хығырыл-

чатса, Худай Ічезін сабландырып, сарнапчатсалар, паза Хараағы Худайға тоғыныс толдырылчатхан туста илбек сӧстің сабландырии толдырылчатса; «Чалғыс Тӧреен Оол...» алданыс паза «эже Херувимы...» сарыннаң пасталчатхан прай Худайға тоғыныс тоозылғанча иптіг паза амыр турып аларға кирексің.
Ап-арығ турада таныстарыңнаң паза уғаа чағын даа кізілеріңнең, хол тудызып, изеннес чӧрбе, че, тапсабин, пазырыныбыс тур паза сураанға тӱспе, - сыннаң иптіг оңдайлығ пол. Паза ибіре турчатханнарзар харахсынма, че, сын кӧңніліг полып, Худайға тоғыныстың оңдайын паза изерізін чахсы піліп аларға кӱстеніп, Хан Худайға арығ сағыстығ алданып аларға кирексің.
Сынсабланыстығ Худай тураларында, азахтар ӱстӱнде турып, Худайға тоғынысты толдырары турғызыл парған. Псалтирьнің кафизмнерін паза илбек ӱлӱкӱннердегі илбек иирде хығырылчатхан Иргі паза Наа Чахығларнаң алылған ӱзіктері, паза улуғлалчатхан ап-арығ кізілернің хумартхылазы хығырылчатса ла, оңдай пар полза, тӱрче одырып аларға чарадылча. Анзынаң пасха тустарда, хазыхтарынаң чазығ кізілерге ле, тӱрче тынанып алар ӱчӱн, одырып аларға чарадылча. Итсӧӧгінең чазығ полчатханынаңар апарығчы Филарет позының тузында чахсы чоохтаныбысхан: «Турып алып, азахтарыңнаңар сағынғанча, Худайнаңар, одырып алып, сағынзаң, артых полар».
Худайның Ап-арығ туразында Худайға тоғынчатханнарнаң хадапірге полып, алдан тур, іди алданыстар паза ап-арығ сарыннар, хайзылары анда хығырылчалар паза сарналчалар, ідӧк синің чӱрееңнең сығарға киректер; Худайға тоғынчатса, анзын сизініп, сиргек пол, іди сах ол нимені сурынарға кирексің, хайзынаңар прай Тигіриб, сурынып, алданча.

Сынап палаларыңнаң хада килген ползаң, ситкіп кӧрерге кирексің, олар постарын иптіг тудынзыннар паза суулабазыннар, оларны Худайға алданарға кӧніктір тур. Палаларға парыбызарға кирек полза, оларға чоохта, кірӧстенібізіп, Худай туразынаң амыр сығып аларға киректер, алай ба позың оларны иптіг ӱдезібізерге кирексің.
Абыстар, чахсы сӧстерін пиріп, апарығлап салған іпекті чеен соонда, Худай туразында палаа пір дее пасха ниме чиирге чаратпа.
Сынап кічіг пала Худай туразында ылғап сыхса, аны сала-маңзыри сығарыбызарға кирек.
Худайға тоғынчатханнарның паза андар килгеннернің, пілінмин идібіскен алчаастарын ӱзӱрбе, - туза полар анзы, сынап позыңның читпес хыриларынны тузында сизін салчатсаң, паза Хан Худайнаң позыңның чазыхтарыңны хыйа тастап пирзін тіп, сурынзаң.
Іди дее пол парча, сірернің харахтарың кӧзіне кем-де алданарға харығ полар. Син анзына тарыхпа, паза пірдеезін тартхлаба (сынап сайбағ иділіп, ап-арығ нимелер чабалалбинчатсалар). Анзынаң пасхазына киреең халбазын, че худыңнаң чазығ полып, ирееленчетсең, пасха орынзар парыбыс.
Худайға тоғыныс тоозылбаанда, уғаа тың на кирек полбаза, Ап-арығ турадаң азынада сығарға чарабас.
Иргі кибір хоостыра, иреннер Худай туразының оң саринда, ипчілер, тізең, сол саринда турарға киректер. Апарығ елей хайахнаң таңмаладарға, паза Ап-арығ Пірлес Чазыдын алынарға ідӧк алынча чағыннапчалар, - пастап иреннер, анаң ипчілер.

Ипчілер Худай туразынзар, иптіг тонанып, узун арах кӧгенектіг алай ба юбкалығ, пастарына плат тартын салып, сырланмин, кірерге киректер. Хайди ап-арығ нимелерге сырлығ иріннернең чапсыра полып аларзың, паза Ап-арығ Пірлес Чазыдын хайди алынып аларзың за?
Хай-пірее Худай тураларында кибірге айлан парған, - сівечіні он на инмен азыра пирерге, паза абыс «Амыр прайзына», «Чахсы сӧс Хан Худайнаң...» паза аннаң даа пасха тустарда холларны кимечекке тӧӧй тударға. Пілерге кирексің, ол Тигіриб Уставында адалбаан кибірлер сынсабланыстығ чуртаста кирек чох полчалар. Аннаңар халахтанарға чарабинча, кем-де ӱгредерге кӱстенчетсе, сизіндірігні амыр истіп алып, чоохтан сал: «Пыром тастаңар», че позың сизіндірчеткеннерні ӱгредерге кӱстенме. Тигірибде прай анзына ӱгретчен хутхадарчылары пар полчалар.
Ӧӧні анзы - Худай туразынзар килгеннернің удур-тӧдір хынызары паза улуғлазары паза Худайға тоғыныс толдырылчатханын чахсы піліп алары.
Сынап піс Худай туразынзар чахсы кӧңніліг кірчетсебіс, паза Тигірибде турып, Тигірлерде, Хан Худайыбыс алнында турчатхан чіли, иптіг турчатсабыс, андада Хан Худай пістің алданызыбыс пастыра прай сурынызыбысты хайди дее толдыр пирер тіп, ізенерге кирекпіс.

## 

Tархынчыларнын сағызынан мынзы анын уғаа саба сағызы полған, хайзы пастыра Орыс чирі, аймах-пасха кизек орыннар ға чарыл парып, пиглернің аразында чаалығ тартыстарны даа сығарыбысчаң полған.
Владимир пигнің уучазы, илбек пиг-ипчі Ольга, кӧп худайлығ Орыс чирінзер отыс чыл мының алындох Византиязар чӧр-киліп, Христостығ киртіністі позының чирінзер ағыл салған полған.
Хайдаң хан тӧгіс полар, хачан Орыс чирінде христостығ чуртасха хачанох кӧнік парғаннар.
Христостығ чуртастығ пол парып, кӧпхудайлығ киртіністі сах андох ӧдір салбааннар. Нинче-нинче чӱс чыллар изерістіре чазыт алай ба чазыт нимес кӧп худайлығ киртініс Хрис тостың киртінізінең, Тигірибнең хости чуртаан. Кӧпхудайлығ киртініс тим-тимде тоғыр сӧстер сығарып, харызып ала, уғаа майың ырап тур ған, че ин не халғанчызында - ап арығ Сергий Радонежскийнің паза Кирилл Белозерскийнің тузында ол чіт тее парған тиирге чарир.
Иргі тустарда пістің ӧбекелерібіс кӧпхудайлығ полғаннар. Ол тустарда Орыс Чирінің ӧӧн кін-саары Киев полған, анда кӧпхудайлығларның тигіриблері пар полғаннар. Оларның ин не ӧӧнінде - пигнің тигірибінде алтыннаң паза кӱмӱснең сіліглел парған кӧзеелер турчаңнар. Ол тас худайларны азырап салар ӱчӱн кізілерні дее ызыхха салыбысчаң полғаннар..
Киевтегі пиг Владимир Святославич киртінізін алыстырыбызарға хыныбысхан. Аның ӱлгӱзінің чиріндегі саарларда сіліг Худай туралары турчаңнар, анда хайхастығ сарыннар чайылчаңнар, паза анда піліске ӱгретчеңнер, паза наадаң наа кинделер сығарылчаңнар. Кӧп худайлығ киртініс пір дее андағ чахсы нимені чонға пир полбачаң.
Владимир пиг позының чаачыларынаң паза аймах-пасха киртіністіглернең чоохтасчаң: че, хайдағ киртіністі ағаа таллап аларға? Иргі чоохта іди пазылча; Владимир пиг позының кізілерін Киевтең Константинопользар - илбек паза кӱстіг Византияның кін-саарынзар ысхан тіп. Орыс кізілер Ап-арығ Софияның улуғ соборында полғаннар. Тигірибде абыстар ибіре кӧп сівечілерні тамызыбысханнар, анаң андағ сіліг паза ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты толдырыбысханнар, хайзына Владимир пигнің кізілері уғаа тың хайхап парғаннар. Олар андағ хайхастығ киртіністі кӧр килгеннерінеңер постарының пигіне искір пиргеннер. Андағ хайхастығ худайлығ киректі ис салып, Владимир пиг Константинопольнын Тигірибінің кибірінең кірӧске тӱзерге хыныбысхан. Владимир пигні Киевте грек абыс кірӧске тӱзір салған
Ол тустарда ікі император, хайзылары Византия империязынаң устааннар, ыырчыларынаң хазыр


чааласчатханнар. Орыс пиг оларға полыс пирерге чӧптес салған, че, полызығ ӱчӱн, олар постарының хыс туңмазын Аннаны орыс пигге ипчі идінерге пирібізерге киректер. Анзын ағаа чарат салғаннар. Орыс чаачылар чаалазарға сыхханнар.
Че Константинопольдаң алчан хызын сахтап полбин, Владимир пиг ол киректеңер Херсонестегі - Крымдағы византийскай пай устағчынан чоохтасхан. Орыс пиг, сағамох, Корсуньдағы пигнің хызын ағаа пирібізерге хысхан. Че пай устағчы, ағаа кӱліп, иптіг нандыр пирбин, хыйа саабысхан. Андада орыс пиг, чаачыларын Крымзар ызып, Херсонестің ханаларына урундыра турғызыбысхан. Саардағылар, удурлазып, саарларынын хаалхаларын істінең пиктеп салғаннар. Оларнын пигі ханаларға урундыра хумны ур саларға чахыбысхан, ибіртіп салғаннар чирні сыбыра хас турғаннар, че тазып салған хум пір дее саарнын ханаларынаң тиңнес полбаан. Андада Владимир пиг, чиңіс тудып алар ӱчӱн, ӱс тее чыл саарны ибір салып, турарға пӧгін салған.
Саардағылар сидік оңдайға кір парғаннарын чахсы пілінгеннер, андада Анастас абыс саарзар суғны ойлатчатхан трубаларны чаабызарға пазыл парған пічікті соғанның узы пастыра оларға ызыбысхан. Хачан саар суғ чох халғанда, хаалхалар азыл парғаннар. Іди Владимир пиг, чаачыларынаң хада, саарзар кір килген.

Орыс пиг, ӧкпелен парып, андағь чаа пазын ипчізінен хада олімге чарғылабысхан, оларнын хызын позының чағын кізізіне ипчі идінерге пирібіскен.
Византияны холға киріп алғанда, алында иділ парған чӧптезігні сағамох толдыр саларға Владимир пиг хысхан. Андада Анна, кимедең чӱс киліп, орыс пигнең тигірибліг хоныхты хон салған. Аның алнында, кӧпхудайларның кибірінең орыс пиг кӧп ипчіліг полған. Амды Христосты алын салған кізее кӧп ипчіліг поларға чарабас, аннаңар ол ипчілерін, прайзын позыдыбысхан. Оларның хай-піреелері пигге чағын кізілернең хоных хон салғаннар, пасхалары паза хоных хонмасха пӧгін салғаннар.
Корсуньнаң айланып, Владимир пиг худайлары идінчеткен кӧзеелерні Днепр суғзар тастадыбысхан. Амды саардағы чон прайзы кірӧске тӱзерге суғзар кірген. Пір кӱнде ле муңарлап кізі кірӧске тӱзіріл парчаң. Кірӧске тӱзіріс хайынызын орындағы абыстар паза Корсуньнаң килген хутхадарчылары толдырғаннар. Андағ улуғ хуттығ хайыныс толдырыл парған соонда, Киевте Тигіриблерні пӱдіріп пастааннар. Соонаң илбек Худай тураларын турғыс сыхханнар, хайзылары Орыс Чирінде алында чох полғаннар. Анаң Худай тураларының школаларын асханнар. Анда олғаннарны славян паза грек тіллеріне ӱгреткеннер, оларны андағох тілліг кинделернең

таныстырғаннар. Андағ кинде лерні Киевсер паза Орыс Чирінін пасха даа саарларынзар пасха хан чирінең ағылчаңнар. Соонаң пос чирінде андағ кинделерні сығар сыхханнар. Тӱрчедең Киевте орыс тархынынаңар пастағы кинделерні сығарып пастааннар. Ол иргі тархыннығ чоохтар (летописьтер) тіп, адалчалар. Ол иргі тархыннығ чоохтарда Орыс чирін Кірӧстеені неңер пазыл парған.
Хачан Орыс чиріне Христос Позының Кірӧзін сал салғанда, аның устағчызы, Худайның «Ӧдірбе!» Чозағын сайбабас, паза чазых итпес ӱчӱн, оллімніг хатығласты чох идібіскен. Аның соонда тиксі хазнада тонағлығ кирек кӱс тартын сыххан
Илбек Владимир пиг Христостың киреене позының чонынаң хада угренген. Ол Ап-арығ Пічікте пазыл парғанына, ситкіп, хайиин айландырчаң, паза ол чахсы піл полбачаң, хайдағ сын нимені ағаа идерге кирек полчатханын. Ап-арығ Пічік те чоохталча: «Ӧдірбе!», аннаңар хазна устағчызы ол чабал кирект саңай чох идібізерге сынанған, че хутхадарчылары, ноға ол іди итче тіп, таңнааннар. Оларның суриина пиг нандырған: «Чазых ит саларынаң хорыхчам».
Че тонағлығ кирек тың на ӱр кӱс тартын полбаан. Христостығ епископтар Владимир пигге чарыда чоох-тап пиргеннер, іди «тик ниместең не ол хылысты ал чӧрче бе?», «ағаа тонағчыларны ӧдіріске чарғылирға кирек ле, че, ситкіп, сыныхтап алған соонда ла». Іди Владимир пиг тонағлығ киректернін узы-пазына сығып алған.
Владимир пиг Новгородсар чаачыларынаң хада парарға тимненібіскен аның чоох испес оолғын Ярославты, андағы пигні хатығлап салыбызарға чолға сығыбысхан полған, че ол, кинетін, чолда ағырыбызып, Берес тово аалда 1015 ч. от айының 28 -чі кӱнінде чирдегі чуртазын тоос салған. Аны Киевтегі Владимир пигнің адынаң Тигірибде чыып салғаннар
Амғы тустарда даа кӧп худайлығлар пар. Іди, сас чонның кибірін тудынып, хомай ондайға паза чазыхха постарын кир салчатхан кізілер амғы тустарда даа уғаа кӧп полчалар
Ноо даа тустарда аймах-пасха чоннар постарының чахсы кибірлерінең удур-тӧдір алысчаннар. Сах ідӧк пістің кічіг чоныбыс, Орыс Чирінің хойнына кір парып, Христостығ киртіністі алынып алған, аннаңар, ойдаархабин, ӧбекелерібіс таллап алған Худайға сын киртіністі прайзыбыс, пір кізі чіли, алын саларға кирекпіс.
Чонның хынчаң матырын, «Владимир - Хызыл Кӱнічекті», апостолғатиң илбек пиг Владимирні ап-арығ кізі тіп сабландыр салғаннар.
Илбек Владимир пигнің чирдегі чуртазы тоозыл парған кӱнде, ідӧк Орыс чирінін Кірӧстел парғанын от айының 28 -чі кӱнінде, Тигіриблерде, хумартхылап, чыл сай ӱлӱкӱннепчелер.

655010, Ағбан с., Соборн тел. 24-29-47б ф. 24-29-15., 2 Редакциянын адрезі: 665018, Ағбан с., Мостовая о.,

