

зы кізілернің ӱчӱн, Позының Хан Худайына паза Оолғына пазырынчатханын!» Ӱгренчізі нандырған: «Кӧрчем, ада, паза уғаа тың хорыхчам». Ол хайхастығ кӧспектеңер сах андох ханға паза патриархха искірілген: ол тілаас Худай туразына тиксі тарап парған, анда, прайзы ӧрініп, Худай Ічезінің полызиина ізенген. Сах андох Хан Худайға паза Аның Иң Апарығ Ічезіне Худай туразында паза пасха даа орыннарда чахсы сағыстығ алданыстар ызылғаннар. Ыырчылар пазағы кӱнде андартын тискеннер, іди грек чоны, Худай Ічезінің полысханынаң, чиңіп алған. Мына, хайдағ хайхастығ

$\Pi$у илбек кӱнні, Худай Ічезін улуғлап, Ағаа чахсы алынып паза Аны сабланландырып, ӱлӱкӱннирін Сынсабланыстығ Тигіриб турғыс салған.
Константинопольдағы сынсабланыстығ христостығларға Христос Тӧреенінең V-чі чӱс чыллар пасталчатхан тустарда Худай Ічезі хайхастығ полыс пирген.
910 чылда, император Лев Премудрый устапчатхан туста грек чонына сидік полған: ыырчылар улуғ кӱснең чаа тирии чох Грецияның кін-саарына чаанаң кірібіскеннер, іди аны саңай иңзер саларына хорығыс полыбысхан. Пір чирдең дее полызығ чохтаңар саарның чуртағчылары Влахернадағы Худай туразында чыылыс парғаннар, хайда Худай Ічезінің кӧгенее полған, анда олар Хан Худайға паза Худай Ічезіне алданғаннар. Худайның туразында ікі Худай кізізі полған: ап-арығ Андрей паза аның ӱгренчізі Епифаний. Кинетін ап-арығ Андрейге Худайдаң пирілген сіліг паза хайхастығ кӧспек кӧрінген. Ол илбек Худай туразының хаалхалары ӱстӱнде Тигірнің паза Чирнің Хан-Ипчізін кӧп ангеллернең паза Худайның ап-арығ кізілерінең хада кӧр салған, Хайзы Позының холларында пызыңнапчатхан Чаабындызын тудын салып, Позының Оолғына паза Хан Худайына тиксі амырның ӱчӱн, паза саарны арачылап халарынаңар, сурынып, алданған. Ол хайхасты кӧрчеткен ап-арығ Андрей, Худай кӧртісчеткензер кӧзідіп, чоохтанған: «Кӧрчезің ме, харындас, Тигірдегі Хан-Ипчіні, Хай-

алнына турысты Ап-арығ Тигіриб пӱӱн ӱлӥкӱннепче. Іди прай христостығлар Худай Ічезінің чоннын ӱчӱн пу ла илбек алнына турысты ӱлӱкӱннебинчелер, че прай чирде, ноо даа туста Аның табырах полысчатханына киртініп, Ағаа ізеніп паза улуғлап, Ағаа алданчалар.
Нинче Аның хынызы паза чӱректең сыхчатхан хайраллазы кізі тӧліне, ӧӧнінде христостығларға пиріл парған, хайзын прай христостығ тустар киречілепчелер.
Тигіриб тархыны, Аның чазыхха пастырчатхан кізі тӧлінің алнына турчатханын, піске кӧп хати хайраллазын пирчеткенін киречілепче. Худай Ічезінің кізі тӧлінің алнына турчатханын уғаа кӧп кӧзідімнердең алып, чоохтирға чарир. Нинче хати Царьград, грек императорлары устапчатхан тустарда, Аның полысханынаң, арачылан халған...
Худай Ічезінің паалачаа чох чахсы киректері Орыс Чиріне дее нинче хати пиріл парған: пастап Христосха киртіністі, ӧӧнінде апарығ Софияның адынаң Худай туразын Киевте турғысчатханда, аның соонда, татар-монголлар Орыс Чирін пазынчатхан тустарда паза оларның пазиинаң позып алған тустардаң сығара пу кӱннерге читіре, санап таа тоос полбассың.
Худай Ічезі тӱскен орыннарда Аның хайхасчайачаң паза хайраллас пирчеткен иконалары аймах-пасха адал парғаннар, іди олар чардыхти ла пістің Чирібіске чахсы киректерні пиргенін киречілепчелер, че Аның чахсынаң полысханы тигір-

дегі чылтыстар паза талай хазындағы хумнар чіли кӧптер - оларның саны чоғыл.
Сабландыр, Россия, - сабландыр полған на Христосха киртінчеткен, синің алныңа турчаң Тигірдегі Худай Ічезін, Аның тохтаабин пирілчеткен Іче хайраллазы ӱчӱн, хайзын Ол синің Чир-сууңа паза сағаа пирче. Аның чӧрінгенінең амғы тусха читіре пістің Чир-суубыс пӱдӱн, кӱстіг паза саблығ турча. Чалтанмин чоохтирға чарир, сынап Россия чоны позының Сынсабланыстығ Тигірибіне сыннаң пирін салчаң полза, андада Анын чахсы кӱннері чылдаң чылға кӧптел турарчых, Аның амыр хонииның хыри-пазы чох поларчых, хайди Ап-арығ Пічікте пазылча: «Аның амырының хыри-пазы чоғыл» (Исайи 9, 7).
Андағ Алныбысха Турчаабыс парда, кемнең піс хорығарбыс, Хайзының хынызының паза кӱзінің хыри-пазы чоғыл? Че пістің чазыхтарыбыс, чабал хынысха тартылчатханыбыс, киртінізі чох полчатханыбыс, ах сағыстығ полбинчатханыбыс пісті удаа Аның ап-арығ Чаабындызына турыстыра нимес ит салча, іди піс, кӱзібісті чідір салып, чабал хынысха тартылчатханыбыс паза сын полбинчатханыбыс ӱчӱн, чазыпчабыс. Іди Ол тиксі ап-арығ паза сын Позынаң пісті, Худай чозағын сайбапчатханнарны Позының Чаабындызынаң чаап таа полбас, че, кем сыннаң чазыхтығ полчатханын пілініп, ахтанып, алданчатса, паза чир ӱстӱнде ах сағыстығ чуртапчатса, оларны Позының Чаабындызынаң чаап, хайди дее арачылап халарчых.
Сынап піс Худай Ічезінің паза Тигірдегі Хан-Ипчінің ап-арығ полчатханын пілген ползабыс, андада чазых идерге хайди хорығып, хайралланарчыхпыс. Пілген ползар, хайди Ол хайдағ ла полза чазых итчеткеннерні кӧр салып, уғаа тың тарыхча! Хайди піс уғаа кӧп чахсы киректерні идерге кӱстенерчікпіс! Амды ап-арығ Дионисий Ареопагит илчінің ӱгренчізі, Худай Ічезінің ап-арығ паза худайлығ чахсы чызын таратчатханын, хоостап, чоохтапчатханын кӧр кӧрербіс, хайзы Худай Ічезін Иерусалимде, Христосты алын салған соонда, позының харахтарынан кӧр салған: «Хачан мин Худай омалығ, Иң чарых Хыстың алнында турыбысхам, мин істі-тастымнаң чарыбысхам, минің істімде анча илбек паза сині чох Худай чарии полыбысхан, - минің чазып парған худым паза иді-сӧӧгім ол илбек паза кӧп аймах-пасха чахсы чыстығ хайхасты паза сабланысты сыдап таа полбиныбысхан. Минің чӱреем паза худым Аның чахсы кӱсті пир-

четкенінең паза сабланызынаң майых таа парған. Кізі сағызы андағ сабланыснаң паза аарласнаң артых нимені піл тее полбас, хайзын мин, турыстыра нимес, піл салғам. Прай нименең пӧзік талаанны мин анда піліп алғам. Іди хайдағ ап-арығ паза сабланыстығ полған Худай Ічезі чирде чуртапчатханда даа, хачан Ол Тигірзер кӧскелек тее полғанда!»
Аның сині чох ап-арығ полчатханын пілерге кӱстеніп, позыбыс таа арығ чуртирға кирекпіс, хайзын пістің Хан Худайыбыс киректепче: ап-арығ полыңар, хайди Мин ап-арығзым, Хайзы сірернің Хан Худайыңар (Лев. 19, 12).
Ниме тиирге тідінерзің Худайның алнында, Аның Иң Ап-арығ Ічезінің алнында? Сынап Моисейнің сыйии Худайның алнында илбек, ап-арығ ухаанчылар Самуилнің паза Илияның алай ба Наа Чахығдағы Худай кізілерінің: Алнындапарчатхан Иоанның, илчілернің, чобағчыларның, ап-арығчы Николайның Худайның алнында тідінгеннерінең тиңнезе, Худай Ічезінің тідінізі Худайның алнында оларнинаң тиңнечее чох улуғ полча. Позының Оолғының паза Хан Худайының алнында турып, Тигірде паза Чирде Хан-Ипчі полып, Ол сыбыра христостығларның алнын аларға чӧрінче, паза Аның чӧрінгені пір дее тик полбинча...
Сыбыра Худайның алнында, сын полып, чазыхтарыбыс ӱчӱн, тирең алданып паза ізеніп, Худай Ічезі пістің ӱчӱн чӧрінзін тіп, Аннан сурынааңар. Аның кӱстіг ӱлгӱліг полчатханын тиксі алза, Ол Тигірнің паза Чирнің Чайаачызының Ічезі полчаадып, прай нимені толдыр полар, Аның ӱлгӱзінің хыри-пазы чоғыл, іди Ол прай Худай кӱзінең тол парған. Аның иң хыйғазы илбек полчатханынаңар паза кізі худын чахсы пілчеткенінеңер сым поларға чарабас. Іди Ол прай Худай кӱзінең сыбыра, хубулып, хас-хачанға Кӱннің сыны - Христос Худайға, Хайзы кізілер чӱректері чазыдын чахсы пілче, - ідӧк Ол прайзының чӱректері хайдағ полчатханын чахсы пілче. Аның иң не хыйға полчатханы, хайзы Худайның иң хыйғазынаң ӧтіре чарыпча, прай нимені Позының хучаана алып, ин хыйға оңдайнаң арачылап халарының ӧзенін кӧрче. Іди прайзыбыс арығ чӱректіг Худайдаң Тигірдегі мӧге чуртасты алып алар ӱчӱн, Иң Апарығ Хыстың, Худай Тӧреткеннің Чаабындызынаң чаптырып аларға чӱгӱре-паза килерге кирекпіс.

Худайғасын Иоанн
Кронштадтский.

## 

## 

ÿртӱн айының 8 -чі кӱнінде Харатастың тархыннығ Музейінде иконаларның, тигірибліг ниме-нооларның паза сомнарның кӧзідии, хайзы Богородице-Рождественскай Худай туразының 30 -чы чылы толчатханына чарыдылған улӱкӱнніг азыл парған.
Пу ӱлӱкӱнніг хайыныста саар ның пазы В.В.Белоногов, культур тоғынчылары, хутхадарчылары, Худай туразына полысчатханнар араласханнар.
Чыылыс парғаннарзар Худай туразының пастағчызы иеромонах Палладий (Винников) алғыстастығ сӧзінең айланған.
Ӱртӱн айының 14 -чі кӱнінде, Тигірибліг Наа чыл пасталчатхан кӱнде паза Худайғасын Симеон Столпникт хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаңң хада. Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған
Ӱртӱн айының 17 -чі кӱнінде, Худай Ічезінің «Неопалимая Купина» иконазын ӱлӱкӱннечең кӱнде, паза ап-арығчобағчы Вавилні, Илбек Антиохияның епискобын паза ап-арығ Худайны кӧрген ухаанчы Моисейні паза ап-арығчы Иоасафты, Белгородсктың епискобын хумартхылачаң куннде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада. Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Пу кӱнде, соборның хос пӧлии позының пайзаңстоллығ ӱлӱкӱнін таныхтапча, хайзы Худай Ічезінің «Неопалимая Купина» иконазына чарыдылып, ап-арығлал парған
Уртӱн айының 17-чі кӱні, иирде Худайғасын Захарияны паза Елисаве таны, ап-арығ Алнындапарчатхан Иоанның ада-ічезін паза ап-арығ чахсыкиртіністіг Петр пигні паза пиг-ипчі Февронияны, Муромдағы хайхасчайачаңнарны хумартхылачаң кӱннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобь Ионафан, соборның абыстарынан хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған
Ӱртӱн айынын 18 -чі кӱнінде, Худай ғасын Захарияны паза Елисаветаны, ап-арығ Алнындапарчатхан Иоанның ада-ічезін паза ап-арығ чахсыкиртіністіг Петр пигні паза пиг-ипчі Февронияны, Муромдағы хайхасчайачаңнарны хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Ӱртӱн айының 19 -чы кӱнінде ап-арығ Архистратиг Михаилнің Хонехте (Колосста) хайхас чайаанын сағысха кирчең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан аркалайның резиденциязындағы Худайғасын Сергий Радонежскийнің адынан туралығ Худай туразында Худайға тоғынысты толдыр салған.
Ӱртӱн айының 20 -чі кӱні, иирде, Иң Ап-арығ Худайтӧреткен Хас хачанға Мария Хыстың Тӧреенін улӱкӱннечең кӱннің тандади, СпасоПреображенскай кафедралығ соборда Хараағы Худайға тоғыныс толдырыл парған.


Хараағы Худай тоғынысты толдырарынаң Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан устаан. Ӧ̈нхутхадарчызына Хараағы Худайға тоғынысты толдырарында полысханнар: улуғ абыстар Олег Попов, Иоанн Комаров паза Андрей Спирин абыс.
Ӱртӱн айының 21-чі кӱнінде, Иң Ап-арығ Худайтӧреткен Хас-хачанға Мария Хыстың Тӧреенін ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Харатастағы Иң Ап-арығ Худайтӧреткен Хас-хачанға Мария Хыстың Тӧрееніне чарыдылған Худай туразында толдыр салған. Пу чылда Худай туразы ап-арығлал парғанынаң 30 -чы чылын таныхтаан. Худайға тоғынарға Ӧӧнхутхадарчызына полысханнар: Худай туразының пастағчызы иеромонах Палладий (Винников), улуғ абыстар Иоанн Будзар, Иоанн Комаров паза абыс Василий Аргудаев.
Ӱртӱн айының 24 -чі кӱнінде, Худайғасын Феодора Александрийскаяны, Худайғасын Сергийні паза Германны, Валаамдағы хайхасчайачаңнарны паза Худайғасын Силуан Афонскийні хумартхылачаң кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Ӱртӱн айының 24 -чі кӱні, иирде, Ин Ап-арығ Худайтӧреткеннін Тӧреені ӱлӱкӱнні Удесчен кӱннің тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, Градо-Абаканскай Худай туразынын абыстарынан хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Ӱртӱн айынын 25 -чі кӱнінде, Ин Ап-арығ Худайтӧреткеннін Тӧреені ӱлӱкӱнні Ӱдесчең кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Ағбан с. Никольскай (иргі) соборда толдыр салған.
Ӱртӱн айының 26 -чы кӱнінде, Иерусалимдегі Воскресения Христова Худай Туразын Наачылаанын ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты епархия туразындағы Он ікі илчінің адынаң Худай туразында толдыр салған.
Ӱртӱн айының 26 -чы кӱні, иирде, Хан Худайның Тірігнічайапчатхан Аарлығ Кірӧзін Кӧдіргені ӱлӱкӱннін

таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікинапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Тірігнічайапчатхан Ағасты Кӧдір генні, Илбек сӧснең сабландырып, хайзын хан-ипчі Елена таап алға нын хумартхылап, Ӧӧнхутхадарчызы, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Кірӧсті Кӧдірчен орынны Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған. Kiрӧсті Кӧдірчең орын кафедралығ соборларда ла толдырылча
Елейнен таңмали сӱрткіледіп алған соонда, 150 киртіністіг кізі Хан Худайның Тірігнічайапчатхан Аарлығ Кірӧзінің алнында, тізектерге тўзіп, пазырынып алған соонда, Ағаа чапсыра полып алғаннар.
Уртӱн айының 27-чі кӱнінде, Хан Худайнын Тірігнічайапчатхан Аарлығ Кірӧзін Кд̈діргені ӱлӱкӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборнын абыстарынан хада, ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Худайға тоғынчатхан туста Москва ап-арығчызы Иннокентийнің адынаң Сынсабланыстығ гимназияның ӱгретчілері паза ӱгренчілері Худайға алданып алғаннар.
Ӱртӱн айынын 28 -чі кӱнінде, Кемеровтағы епархия устаанда хутхадарчыларының паза епархиялар тоғын-чыларының Сибирь округтарынаң паза хазнаның пасха даа орыннарынаң килген тоғынчыларнын чыылии ирткен. Пу чыылығда Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан араласхан.
Ӱртӱн айынын 29-чы кӱнінде, Москва ап-арығчызы Иннокентийнің адынаң Сынсабланыстығ гимназияның туразында республика школаларының «Иргіславян тілі - тіріг чахсы кӱстің хара суу» тіп конференция ирткен.
Ӱртӱн айының 30 -чы кӱнінде, апарығ чобағчыларны Вера, Надежда, Любовьты паза оларның ічезін Софияны хумартхылачаң кӱнде, Кемерово саарның Знаменскай кафедралығ соборында, аркалайлар, хутхадарчыларынаң хада, Худайға тоғынысты толдыр салғаннар.
Чарыс айының 1 -ғы кӱні, иирде ап-арығ чобағчыларны Трофимні,

Савватийні, Доримедонтты паза илбек пиг Игорь Черниговскийні хумартхылачаң кӱннің таңдади Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзі киңапарығ архиепискобы Ионафан, Градо-Абаканскай Худай туразының абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Чарыс айының 2-чі кӱнінде, ап-арығ чобағчыларны Трофимні. Савватийні, Доримедонтты паза илбек пиг Игорь Черниговскийні хумартхылачаң кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзік иңапарығ архиепискобы Ионафан соборның абыстарынаң хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр сал ған.
Чарыс айының 4-чі кӱнінде, икона пасчаң школа ӱгренчілер алчатханын искірче. Икона пазарға ӱгренерге 20-50 частығ христостығлар алылчалар, хайзылары Ағбанда, Харатаста паза чағын орыннарда чуртапчалар Угреніс дистанция оңдайынча апарылар. Угреністі епархияның икона пасчан мастерскойынын устағчызы монахиня Екатерина (Соловьева) апарча.
Чарыс айының 5-чі кӱнінде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Боград аймаандағы Пушное аалда наа пӱдірілчеткен Живоначальнай Троицаның Худай туразы куполының кірӧстерін паза пазын ап-арығлачан орынны толдыр салған. Пу хайыныста хутхадарчылары, пӱдірігчілер паза аал чуртағчылары араласханнар.
Чарыс айынын 13 -чі кӱні, иирде Худайтӧреткен Хас-хачанға Мария Хыстын Чаабындызын ӱлӱкӱннечен кӱннін тандади, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Чарыс айының 14 -чі кӱнінде Худайтӧреткен Хас-хачанға Мария Хыстың Чаабындызын ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Чарыс айының 15 -чі кӱнінде, апарығчобағчы Киприанны, чобағчь Иустинаны паза чобағчы Феоктистті хумартхылчан кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Чарыс айынын 15 -чі кўні, иирде, апарығчобағчы Дионисий Ареопагитті, улуғ абыс Рустикті паза Елевферий диаконны хумартхылачан кӱннін тандади, Ағбанның паза Хакас читандади, Аобананынығ архиепискобы рінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Чарыс айының 16 -чы кӱнінде, апарығчобағчы Дионисий Ареопагитті, улуғ абыс Рустикті паза Елевферий диаконны хумартхылачаң кӱнде, Ағ банның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның хутхадарчыларынаң хада Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

## КіЧЧІГ ХЫРЛАС АЙЫНЫҢ 5-ЧІં КӰНЇНДЕ -

## 

4ирдегі чуртастарын тоос салған ада-ічелернің, туған-чағыннарның, чаачыларның хуттарын сағыста тутчаң Димитрийнің субботазы пар. Пу субботада Сын чирзер парыбысхан прай ӧбеке адаічелерні, хумартхылап, оларның хуттарын сағыста тударға хайди дее кирек полча.
Че Димитрийнің субботазының пір ӧӧн сағызы пар, - Куликов чазыдағы чаа, пістің киртінізібісті арачылап, чиңіснең тоозыл парғанда, ол чаалазығда уғаа кӧп саннығ чаачылар чат халғаннар. Пӱӱн, прайзыбыстың киртінізібіс ӱчӱн, сыбыра пу субботада чирдегі чуртастарын тоос салған прай ӧбеке адаічелернің, туған-чағыннарның паза, чаалазып, чурастарын пир салған чаачыларның хуттарын сағыста тудып аларға Тигіриб хығырча.

Сынсабланыстығ Тигіриб чирдегі чуртастарын тоос салған кізілерні «ада-ічелер» тіп адапча, іди олар амды пістің амырда піснең хада ниместер, че «ӧбеке ада-ічелернің» сӧӧктерінде, аннаңар піске оларның хуттарын чахсы паза арығ сағыстығ хумартхылирға кирек полча.

Суббота - андағ кӱн, хайзы амыр кӱнні таныхтапча, аннаңар пу кӱнде чирдегі чуртастарын тоос салған туған-чағыннарыбыстаңар хайди дее сағынарға кирекпіс, хайзылары ӧліглер тіріл парар кӱнні сахтапчалар. Че, ундубасха кирек, суббота сынсабланыстығ тигіриблерде Худайға тоғынысты толдырчаң кӱн - ӱлӱкӱнніг кӱн полчатханын. Аннаңар прай чахсы сағыстығ христостығларға, Худайға тоғы-нып, Хан Худайнаң - Тигірдегі Ӧӧн Чарғычынаң, чирдегі чуртастарын тоос салған кізілерібістің чазыхтарын позыт пирер ӱчӱн, Ағаа алданыстарны ызып, сурынарға кирекпіс.
Анзына хоза, хайди дее чирдегі чуртастарын тоос салғаннарның хуттарын сағыста тутчаң пічікті тигірибнің киоскынзар пир саларға, ідӧк оларның хуттарын амырат салчаң сівечіні турғыс саларға кирек. Ідӧк сағыста тудыстығ ас-тамахты ағылып, ызых салчаң столда сал саларға кирек полар.
Тигірибде, Худайға тоғынып алған соонда, сыырат-сӧӧктерзер парып, хомды ӱстӱндегі кірӧстіг хыраңасты арығлап салып, Хан Худайзар сурыныснаң айланып,

пу чирдең парыбысхан кізілерібістің чазыхтарын позыт пирзін тіп, сағыста тудыстығ алданысты хығырып аларға кирек.
Димитрийнің субботазын илбек пиг Димитрий Донской турғыс салған. 1380 чылның ӱртӱн айының 8-чі кӱнінде, Куликов чазызында, хазыр чаалазып, Мамайны
 утып алып, нандыра айланчатханда, Димитрий Иоаннович ТроицеСергиевскай обительзер килпарған. Худайғасын Сергий Радонежский, ол обительнін игумені Димитрий пигге киртініс чохтарнаң тоғыр чаалазарға парчатханда, позының чахсы сӧзін пирген, паза ол позының ікі монағын - Александр Пересветті паза Андрей Ослябты аннаң хада ыырчынаң тоғыр чаалазарға ысхан. Ол ікі монах ікізінең чаада чат халғаннар, оларны Иргі Симоновскай монастырьдағы Иң Ап-арығ Худайтӧреткеннің Тӧреені Худай туразының ханаларынын хыринда чыып салғаннар.
Куликов чазызында, кирті

ніс ӱчӱн, чаалазып, чат халған сынсабланыстығ чаачыларны Троицскай обительде, сағыста тудып, Худайға тоғынып алған соонда, прайзы хада-пірге азыранып алғаннар. Ол тустаң сығара андағ сағыста тудысты чыл сай толдырар кибір пик киріл парған.
Куликовтағы чазыдаң 250 муң азыра чаачы ибінзер хазых айланмаан, хайзылары Чир-Сууның киртінізі ӱчӱн, чааласханнар. Оларның сӧбірелерінзер, чиңіс ӱчӱн, ӧрініснең хада, - ачығ килген, іди пу кӱн чирдегі чуртастарын тоос салғаннарның хуттарын сағыста тутчаң тилекейдегі кӱнге айлан парған.

## 

Xристостығ кізі, чирдегі чуртазын тоос салза, аның худы Сын чирде чуртирына пір дее ікінчілирге чарабинча. Че анын Сын чирдегі чуртазы хайдағ полар, - анзы, хайди ол пу чирде чуртап салғанынаң палғалыстығ полар, - Худайға киртініп, Аның Чахығларын хыйыстырбин, чуртаанынаң полар.
Пістің Арачылағчыбыс Иисус Христос теен: «Мин тіріліс паза чуртас полчам; Мағаа киртінчеткен кізі, ӧл тее парза, тіріл парар; полған на чирде чуртапчатхан Мағаа киртінчетсе, хачан даа ӧл парбас» (Ин. 11. 25-26).
Иисус Христостың чахсыхабарлапчатхан ӧӧн сағызы - чазыхтар ит салғаны ӱчӱн, ӧлім пол парчатханы. Христос чазыхтың паза ӧлімнің ӱлгїзін инзерібіскен. Иисус Христос тіпче: «Мин чуртапчам, паза сірер дее чуртирзар» (Ин. 14.19).


Пістің чирдегі чуртазыбыс тоозыл парған соонда, пістің олаңай ла чуртас полбас, Хан Худай пісті наа ит-сӧӧктіг идібізер, хайзы чирдегізінең хай-хай артых полар. Піс ит-сӧӧк чох хуттар пол парбаспыс. Иисус Христосха киртінген кізілер Тіріл парған Христосха тӧӧй пол парарлар (1 Кор. 15.35-49).
Ап-арығ Пічік піске чоохтапча, чалахай тіріліс паза чабал тіріліс полар, аннаңар, кемнер-де - сабланысха тіріл парарлар, пасхалары, - хыйалны алыланарға (Дан. 12.2-3; Мф. 25.46; Откр. 20.11-15).

Кемнер, Худайға киртініп, чуртааннар, Иисус Христосха тӧӧй ит-сӧӧктіг пол парарлар, - хубул парып, сабланыстығ ит-сӧӧктіг пол парып, олар Аннаң хада хас-хачанға чуртирлар. Че, кемнер чирде Ағаа киртініп, чуртап полбазалар хатығластығ паза иреелестіг орынзар кире сӱрдір саларлар. Ӧлімнің соонда - чуртас пар, че хайдағ ол полар - пу чирде хайди чуртап салғаныбыстың синінең ол синел парар.
Халғанчы чылларда піс тігі чирзер парып, айланған кізілернең пасха чуртас пар полчатханынаңар киречілестерні піліп алғабыс. Оларның хай-піреелері тигірні кӧргеннер, хайпіреелері тӧбіркідегі

айна ханының чирінзер тӱс-пар килгеннер. Оларның хай-піреелері Иисус Христоснаң хада полып, пу чирзер хатап айланып аларға Аннаң сурынғаннар, анзын Ол чарат салған, че хай-пірее кізілер анда халарға сурынғаннар, оларына чирде читіре итпеен нимеңер пар тіп, Хан Худай чирзер нандыра ызыбысчатхан.
Андағ улуғ киректерге урун парып, тігі чирдең айланған кізілер постарының чуртастарын саңай пасха - чахсы саринзар айландыр салғаннар. Сах пу киречілестер, ӧл парған соонда, пасха чуртас пар полчатханын киречілепчелер. Аннаңар, Тигіриб Уставы хоостыра, чирдегі чуртазын тоос салған кізі, - Адазына, Оолғына паза Ап-арығ Хутха кірӧстелген полза, Ӱс Омалығ Худайға киртінген полза, андада чирде хазых халған туған-чағыннары тоозыл парған кізінің чазыхтарын, хайзыларын сӧснең, киліспес киректер ит салғанын паза аның чарабас сағызын позыт пирзін тіп, Ӱс Омалығ Худайнаң сурынып, Ағаа алданчалар, паза чахсы-чалахай киректерні: киртіністі, ізеністі паза хынысты хос пирзін тіп, ідӧк Ӱс Омалығ Худайнаң сурынчалар..

Чирдегі чуртазын тоос салған кізінің худын, Худайға тоғынчатса, сағыста тутчатханы, - уғаа тузалығ полызығны аның худына пирче. Іди тоозыл парған кӧп кізілернің

хуттары, чир тӱбіндегі чабал нименің пазиинаң позып, амырап парчалар. Аннаңар Тигіриблерде чирдегі чуртастарын тоос салғаннарның хуттарын амырадып алар ӱчӱн, Ӧӧркі Худайзар алданыстар ызылчалар. Уреп парған кізінің худына піс алданыснаң артых паза пір дее нимені ит полбаспыс. Алданыс оларға сыбыра кирек, ӧӧнінде, хырығынчы кӱнде, хачан аның худы Хан Худай, пӧгіп, пир салған орынзар парчатса...
Чирдегі чуртазын тоос салған кізінің худы пір дее нимені піл полбинча: ол чыылыс парған ту-ған-чағыннарын даа кӧр полбинча, ағылған чахайахтарның чахсы чызын тартын полбинча, халғанчы чолға ӱдесчеткен чахсы сӧстерні дее ол ис полбинча, че аның худын арачылап халар ӱчӱн, алданыстарны Хан Худайзар ысчатханнарын чахсы сизін салып, ол ӧрінче.
Че, чирдегі чуртазын тоос салған кізілернің туған-чағыннары! Нинче кӱстерің читкенче оларның хуттарын амырат саларға полыс пиріңер. Ахчаларыңны хомдыны ла сіліглирге тудынмаңар, че кирексінчеткеннерге, Тигірибге полыс турыңар, хайда оларның хуттарын амырадып алар ӱчӱн, алданыстар Худайзар ызылчалар.

Ап-арығ адаларның чӧптері.

#   



пар, хайзы «Всех скорбящих Радость» тіп адалча. Ол азыранчаң орынның сол саринда турча, хайда, ӧӧнінде, ипчілер турчалар. Син ол тигірибнің абызын ол обырастығ ибіңзер хығырып аларзың, хачан ол суғны ап-арығлачаң улуғ алданысты толдыр салған соонда, син хазых пол парарзын. Хазыхтан парзаң, син Минің кізее айаачы чӱреемні ундуба, паза Минін Оолғымны Иисус Христосты паза Минің адымны сабландыр саларзың».
Евфимия, оңарын парып, Ордынка-

Ин Ап-арығ Худай Ічезінің хайхасчайачаң «Всех скорбящих Радость» обыразының Орыс Чирінде саблан парарына ікінчілес чох сылтағлар пар полчалар.
Москвада пастағы обыраснаң пас ха отысча хайхасчайачаң паза улуғластығ пічіктіг иконалар саналчалар: иң не пастағызы - пайзаңстолда паза Нева суғның хазындағы чирлерде, Абхазияда, Сибирьдегі Тобольскта, Киевте, Вологдада Нижний Новгородта паза пасха даа орыннарда.
Сынсабланыстығ киртіністіг кізінің чӱреене аның іди адал парғань чазыт паза чағын полча, - Иң Апарығ Худай Ічезіне ізеніс, Хайзь кізілерні ачығларынаң паза чобағларынаң часхар саларға маңзырапча; кибі чохтарны - тонандыр са лары, ағырчатханнарны - чазылдыр салары..
Пу икона иң не пастағызын 1688 чылда Москваның Ордынказындағы Преображенско-Скорбященскай тигірбиде саблан парған. Патриарх Иоакимнің туңмазы Евфимия уғаа тың ағырығ полған, аның хабырғаларының аразындағы палығларнаң прай істіндегізі кӧрінчең полған. Пу чир ӱстӱнде прай нимее ізенізін чідір салған Евфимия Худайға алданып ла позын часхар салчаң Худайға пик киртініп, ол Худай Ічезінзер холларын сунып, Аннаң полызығны сурынчаң. Мына, амды пір андағ алданыстығ туста, позын чахсы пілінминчеткен осхас пол парып, ол ӱнні ис салған: «Евфимия, ноға син прайзын имнеп салчатхан Имнегчізер худыңнаң, хысхырып, чӱгӱрбинчезің?» - «Хайдаң мин андағ имнегчіні таап алам?» - ачыр ған парып, нандырған Евфимия «Минін Оолғымнын Преображение Худай туразында, - кӧрінминчеткен ӱн нандырған, - Минің обыразым

дағы Преображение Худай туразында сыннан даа «Всех скорбящих Радость» икона пар полчатханын туған-чағыннарынаң піліп алған, анаң аны позының ибінзер ағыл пирзіннер тіп, оларнаң сурынған. Аның алнында абыс улуғ алданысты толдыр салғанда, Евфимия Худай Ічезінің «Всех скорбящих Радость» иконазы, хайхас чайааны пастыра, хазыхтан парған. Пу худайлығ кирек чарыс айының 24 -чі кӱнінде (иргі чыл санынаң) полған.
Илбек пиг-ипчі Наталья Алексеевна, Илбек Петр ханның туңмазы Скорбященскай иконаны тың улуғлачаң, ол аның хайхастар чайаан пічиин 1711 чылда ит салған, анаң ханның сӧбірезі Москвадаң Санкт-Петербургсар кӧсчеткенде, ол обырасты пічиинен хада СанктПетербургсар ағылып, ханнын Пайзаң туразындағы тигірибде турғыс салған.
Хан-ипчі Елисавета Петровнаның тузында, Худай Ічезінің «Всех скорбящих Радость» иконазына чарыдып, Худай туразын пӱдір салғаннар. Икона позының хайхастарынаң танығлығ пол парған. Ол иконаның алнында алданарға олаңай ла киртіністіглер чӧрбечеңнер, че ханның Пайзаң туразындағы пӧзік орыннығлар даа ол иконаның алнында, пазырынып, хазыхтанып алчаңнар.
Ол иконаны хан-хыс Наталия, император-ипчі Екатерина II, графипчі Головкина, граф Шереметьев паза пасха даа пӧзік орыннығ кізілер пай сіліглеп салғаннар. Паза пу иконанаң даа пасха ағаа адалыс хайхасчайачан иконалар пар: Киевте - Сретенскай тигірибде, Санкт-Петербургта - сӱлейке итчең заводтың хыриндағы тигірибде.
Пу икона пастағызын на 1888 ч. хандых айының 23 -чі кӱнінде, тигір

тың хазыр сатыраан туста саблан парған. Икона заводтың хыриндағы улуғ нимес частомайда турған. Алында заводта садығнан айғасчатхан Матвеев иконаны ол частомайға сыйлаан полған. Нева суғның салғахтарынаң чарға саабыл парған иконаны садығчы таап алған. Ол Москвадағы иконаның хобырылғаны полған.
Хачан тигір хазыр сатырапчатханда, оттығ сағын частомайға урун парған, аның ханалары паза иконаларның кӧбізі кӧй парғаннар. Анаң сағын пулунда ілілік «Всех скорбящих Радость» иконаа урун парған. Сағынға саптырған соонда, тустар ӧтіре пӱлестел парған обырас, хайхастығ ондайнаң, наачылан парып, чирге иптіг ле тўс парған. Аннаң ырах ниместе ахча салчаң ідіс унада саабыл парған. Оох ахчалар анда-мында пытырап парғаннар, че он ікі ахча иконаа чапсын парғаннар. Ол пол парған киректеңер тіл-аас тиксі саарға тарап парған, анаң ағырығ кізілер аның алнында пазырынзалар, чазыл парчаңнар.
Паза ікі танығлығ хайхас пол пар ған: 1890 ч. улуғ хырлас айының 6-чы кӱнінде, Николай Грачев саарбах, хайзы хорығыстығ ағырығнаң ағырған, хайзын имчілер пір дее имнеп полбастар, хайхастығ оңдайнаң, ол «Всех скорбящих Радость» икона пастыра, ор-хазых пол парған.
Ағырығ кізі тігі чирзер дее парарға тимненчеткен, че улуғ хырлас айының 3 -чі кӱнінзер парчатхан хараа ол уйғузында ӱнні ис салған: «Николай!» - анаң позының алнында ол Иң Ап-арығ Худайтӧреткенні, Хайхасчайачаң ап-арығчы Николайны паза таныс нимес апарығчыны кӧр салған, хайзынын пазында кірӧстіг ах пӧрік полған, анаң Иң Ап-арығ Худай Ічезі ағаа теен: «Николай, син частомайзар пар, хайда оох ахчалар чайа тастал парғаннар; анда син хазыхтан парарзың, че азынада, тузы читпеенде, пірдеезіне пір дее ниме чоохтаба». Хачан усхун парғанда ол позын частомайзар апар килерге сурынған. Аның сурынызын толдыр пирерге хайдағ даа сидік полған полза, аны андар апарғаннар. Мында, «Всех скорбящих Радость» иконаның адынаң частомайда, улуғ алданыс толдырыл парған соонда, ол чазыл парған.
Тӱрчедең Иң Ап-арығ Худай Ічезінің «Всех скорбящих Радость» иконазының адынаң частомайда, алданып, ӧкпезінең ағырчатхан Белоногова ипчі хазыхтанып алған. Анын чоохтаанынаң, ағаа уйғузында хара рясазын тууп хурнаң хурчан салған хырал парған састығ апсағас килген, хайди аны иконаларда пас салчалар, ол Хайхасчайачан ап-арығчы Николайға тӧӧй полған. Частомайда улуғ алданысты толдыр саларға ол чаххаан полтыр.
Соонаң, иконаа киртінчеткеннер-

нің кӱстенгенінең, частомайнын орнында Иң Ап-арығ Худайтӧреткеннің «Всех скорбящих Радость» иконазына чарыдып, илбек Худай туразын турғыс салғаннар.
Успенскай соборда «Всех скорбящих Радость» икона пар. Аны андар 1775 чылда Перенск саардаң ағыл салғаннар. Ол икона 1800 чылға читіре хайхазынаң пір дее салбанмаан полған, че пу чылдағы кӧрік айының 18 -чі кӱнінде, Курилов теен кізі, хараазын соборлығ тигірибні оғырлап, тонапчатханда, ол иконаның кӱмӱс ибіріндізін суурып аларға хынған, - иконанын чалғыс ла сіліг нимезін. Че, хачан ол ибіріндізер холын сунчатханда, кемнің-де холы аны нинче-де хати саап пар килген, аның соонда, уғаа тың чочып парып, ол иконаның алнында, саңай салых парып, тӱңере тӱс парған. Пу оғырластығ киректің соонда, «Всех скорбящих Радость» икона пастыра хайхастар чайалып пасталғаннар.
Тобольктағы Захарьевскай тигірибнің Иң Ап-арығ Худайтӧреткеннің «Всех скорбящих Радость» иконазы пар. Пу иконаны улуғлап, аны саарның чурттарынча ааллат чӧрчеңнер, паза палыхчылар постарының палыхтачаң кимелерінде хайхасчайачаң иконанын алнында улуғ алданысты толдыр салбаанда, пір палыхчы даа Обь суғзар палыхтирға сыхпачаң.
Пастағы хайхас іди пол парған, пірсінде садығчы Пиленковты, хайзы ол тигірибзер удаа чӧрчен, хайда ол икона турча, ӧлімнең ол обырас хыйластыр салған. Пірсінде, садығ киреенче чолға сығыбысханда, аның аттары, нименең-де чочып парып, чолнаң хыйа сығыбызып, тимер халыхтап сыхханнар. Тың хорығыстығ кирек пол парарын сизін салып, Пиленков Тигірдегі Хан-ипчінең полызығны сурынып, Ағаа алданған, паза, арачылан халза, тигірибдегі Скорбященскай иконаа наа пай ризаны кизірт саларға сӧзін пирген, аның соонда аның аттары амырап парып, саңай тохтаап парғаннар. Пу хайхастығ киректін соонда, ол икона пастыра, нинче-де чазылыстар полғаннар.
Ивановское аалдағы «Всех скорбящих Радость» икона пастыра, имнелбес ағырығнаң ағырчатхан Петрова ипчі хазыхтанып алған Ағаа тӱзінде Иң Ап-арығ Худайтӧреткен Позы килген, паза ол иконанаң адалыс иконаны таап алза, хазыхты сыйлап пирерге ағаа молчаан. Ағырығ ипчі Иановское аалдағы тигірибде ол иконаны таап алған, анаң улуғ алданысты толдыр салған соонда, ол чазыл парған. Петрованың соонда, пасха даа кізілер «Всех скорбящих Радость» икона пастыра хазыхтарын ондайлап алғаннар.
Амғы тустарда даа, Худай Ічезінің «Всех скорбящих Радость» иконазы пастыра, имнелбес ағырығларнаң позып алчалар.

| «Сын Сабланыстығ киртініс» (Православная вера) | Ӧӧн редактор <br> Ағбанның паза Хакас Чирінін Пӧзікинапарығ архиепискобы ИОНАФАН (Цветков) | ТӦСТЕГЧІЗІ: <br> Орыс Сынсабланыстығ Тигіриб <br> Ағбан епархиязы <br> (Москва Патриархады) | Пістің адрезібіс 655010, Ағбан с., Соборнай пл., 2 тел. 24-29-47б ф. 24-29-15 Редакциянын адрезі: 665018, Ағбан с., Мостовая о., 9 | Хызылчарда палғалысты паза культураны сыныхтачан Федеральнай службанын устаа 20.02 .2008 ч. пічікке кирген. Пічікке кирген № ПИ ФС24-510Р. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

Орыс Сынсабланыстығ Тигіриб Синодының хабарлар таратчан пӧлии 2011 ч. чарыс айынын 18 -чі кӱнде чаратхан. Свид. 174 №. 47 (147) №. Тикке тарадылча
«Хакасии» типография сығарча, Ағбан с., Щетинкин о, 32, тел.222-447. Чарыхха 13.10.2022 ч. сыхча. Ағбан епархиязында тимнелген. Тираж 699

