-Йæ цард гъеныр дар у садæ. 1

Кафты мæйы 15 –æм бон Хетæгкаты Леуаны фырт Къостайы райгуырдыл æххæст кæны 154 азы

-Фæлæ Къостайы цард азтæй баргæ нæу. Къостайы цард у уарзтæй баргæ

« Я смерти не боюсь»

-Уымæн йæ стырдæр æмæ уаздæр тæхудиаг уыди уарзондзинад йæ райгуырæн Ирмæ , йæ мæгуыр амондцух адæммæ. Уый сæ куыд уарзта , уымæн,æвæц-

Цæгæн, ныхæстæй радзурæн нæй. Уымæн ис æрмæстдæр банкъарæн.

 « Ракæс «

- Къоста хасты уæвгæйæ сагъæс кодта йæ иунæджы сæрыл. Уый йæ риссаг рæнхъытæ кæугæйæ фыста.

 « Ныстуан « , æнæ хай «.

- Поэты зæрдæ басыгъди йæ мæгуыр Ирыстонмæ уарзондзинадæй. Йæ мæлæт куы базыдта, уæддæр мА йæ фæстаг фæдзæхст уыди йæ бирæ йæ бирæ уарзт йæ райгуырæн зæххæн

 « Другу « , « На смерть горянк и «, «Холодный мр ак 2

 могилы…»

-Къостайы зæрдæ уыди хурæргом. Иры дзыллæ дзы уыдта цæрынæн ныфс æмæ фæндаджы фарн.Поэт йæ адæмыл цы уарзондзинад байтыдта , суагъта рæсугъ д æвзартæ. Къостайæн абон цы стыр кад ис, уый æнхъæл йæхæдæг никуы уыдис.

 « Зонын «

 -Поэты мæт, поэты сагъæс у Ирыстон. Уый хуымæтæг, фæлæ зæрдæмæхъаргæ рæнхъытæй ныв кæны нæ мæгуыр адæмы трагикон уавæр.

 « Додой «

-Къоста хорз æмбæрста адæмы тых, адæмы хъару иудзинады кæй ис,уый. Фæлæ уыцы иудзинад нæ уыди хохæгты хсæн æмæ уæд Къоста ныццалхъ кодта адæмы иугæнæг зарæг.

 « Балцы зарæг».

- Поэты ацы æмдзæвгæ тырыссайау цæры або н дæр ирон адæмы зæрдæйы,уый у сæ уды рæсугъддæр бæллиц.

-Сывæллонæй мады фæлмæн рæвдыд кæй нæ бавзæрста , уый йын лæвæрдта стыр з æрдæниз.

 « Тæхуды «

- æнахъом сывæллонæй Къоста зындзинæдтæ æййафын байдыдта,фæлæ сæ йæ хъæлдзæг зæрдæйы уагмæ гæсгæ ницæмæ дардта. Цæрдæг сывæллон йе мгæрттæн уыди уарзон.

 « Чи дæ? « , сценка.

- Хетæджы фырты уыцмыстæ систы адæмæн зарджытæ.

 « Хъуыбаты « « Мæ хуры хай.»

- Поэт сагъæс кодта йæ адæмы иудзинадыл. Йæ фæстаг фæдзæхст уыди : « Ме фсымæртæ, кæрæдзийы уарзгæйæ цæрут.»

 « æнæ хай «

 - Кæс – мА , Къоста, куыд рæсугъд у нæ цард.

Нæ Ир тæмæнтæ калы æмæ райы.

Нæ ирон фæндыр ракодта йæ цагъд

Зæлланг хъæлæсæй хъæлдзæгæй уый зары.

 Кафт « Хонгæ».

-

-Алы адæмтæ дæр ахсызгон æмæ сæрыстырæй фæзæгъынц дзыллæты цæсты сæ кадджын чи скодта , сæ национ гении, уалдзыгон дидинæгау , кæй фæрцы райхæлд сæ уыцы ахсджиаг хъæбулты нæмттæ

-Англисаг сæрыстырæй Шекспиры ном,

-Шотландиаг - Бернцы,

-Немыцаг - Гейнейы,

- Итайлаг -Дантейы,

 -Уырыссаг - Пушкины

 -Мах та , ирæттæ, фæзæгъæм - Къоста.

 Æмæ нын уыцы ном нæ зæрдæтæ байдзаг кæны сæрыстырдзинад æмæ хъæбулы уарзондзинадæй» - фыста Абайты Васо.

- « Хæрзбон «

-« Дæ æфхæрд Ирыстон, дæ хъæбатыр адæм,

Дæу хуыдтой сæ уарзон хъæбул.

Дæ уарзон Кавказæн хъизæмары цардæй йæ зæрдæ йæ риуы ныддур.

Ныр абон дæ зарæг куы айзæлд уæндонæй нæ уарзон бæстæйыл хъæрæй.

Кæдмæ цæрой дзыллæ , гъе уæдмæ дæ номæн, дæ зарæгæн амæлæн нæй « - фыста азербайдж. Поэт Мамед Рагим.

-Азтæ цæудзысты ,æнустæ цæудзысты…

Ирон аив литературæйы фидар бындурæвæрæг Хетæгкаты Къостайæн йæ ном кæндзæн кадджынæй - кадджындæр, намысджынæй - намысджындæр

-« Катай «, Алоллай».

-Мах фидарæй уырны : Къостайы тырысайы бын цы ирон дзыллæ уа, уыдонæн нæй фæцудæн, фесæфæн нæдæр се культурæйæн, нæдæр се взагæн.

-Къоста нæ адæмæн цы диссаджы æвзаг ныууагъта ,уый æнæмæлæт у ,æнæмæлæт Къостайы « Ирон фæндыр «-ау

«Сагъæс» , Мæгуыры зарæг» , « Катай «…

- Уæдæ хъуысæд Къостайы сидт нæ зæрдæты, Къостайы зарæг нæ Ирбæсты.

- Зæлы Къостайы зарæг.