Къоста – нæ лæугæ хох, цæугæмæ мæсыг.

1-аг амонæг Дардæй мæ салам æрвитын æз

 Нарæн, Нарæн хæххон хъауæн

 амонды ранæн. Саби кæм райгуырди

иухатт Леуанæн.

2-Абон, Иры номдзыд хъæбул, Хетаккаты Къостайы райгуырдыл æххсæт канны 149 азы. 1959 азы 15 октябыры чысыл хæххон Нары райгуырди ирон адæмы уарзон хъæбул Хетагкаты Къоста.

1-Ардыгæй ныфсджын тахт скодта литературæйы бæрзæндтæм, йæ зæрдæйы цæхæрæй ныфсы рухс бахаста мæгуыр адæмы зæрдæтæм.

«Нæ федтон амонд æз…»

«Рагон нæртон лæгау зарын куы зонин…»

2-Æнæкæрон уарзтæй уарзта Къоста йæ райгуырæн Ир, йæ мæгуыр амондцух адæмы. «Ракæс»

1-«Иры зæххæй никуыма рантыст Къостайæ нæртондæр лæг. Къоста у нæ Иры фарн, нæ адæмы кад æмæ намыс. Къоста, - стыр адæмон поэт, нæ дзыллæйы фæтæг æмæ сæрхъуызæй,» - загъта Джыккайты Шамил Къостайы тыххæй.

2- Йæ царды стыр хæс поэт афтæ æмбæрста.

 «Ныстуан»

Æцæгæлон бæстæйы хасты уæвгæйæ – иу йæ зæрдæ бирæ хатт бамæгуыр «ничиуал зондзæн мæ цырт» «зæгъгæ». Æмæ – иу йæ иунæджы сæрыл сагъæс кæнгæйæ заргæйæ куыдта мæнæ ацы ныхæсты. «Зонын», «Æнæ хай».

1. Арвы нæрынау айхъуыст æгас Ирыл уыцы рæстæджы Къостайы тохы зарæг

 «Додой»

2-Къостайы поэтикон курдиаты суадоны сиу сты адæмы рыст æмæ цин, адæмы сагъæст æмæ бæллицтæ.

1 – Иудадзыг хъуаг æмæ тыхстæй уæвгæйæ хаст æмæ ахсты фыдад æвзаргæйæ Къоста фæрынчын. Йæ фæстаг бон æрхæццæ кæны, уый дызардыккаг куы нал уыди, уæд йæ хо Олгæ фыста Дзасохты Гигомæ.

2 – «Æгъатыр низ гуымирыйæ йæ кæнон кæны… Дзурын йæ бон хорз нал у, йæ былты змæлдæй ма йын æмбарын йæ ныхæстæ. Рынчынфæрсæг æм чи рбацæуы, уыдонæн фæдзæхсы: «Ме фсымæртæ, кæрæдзи уарзгæйæ цæрут». Хуымæтæджы нæ сидтис Къоста йæ уарзон адæммæ тохы тырысайы бын иумæ æрбалæууынмæ.

 «Балцы зарæг»

1 – Ирон фæндыры автор Х.Къоста фыста дыууæ æвзагыл: ирон æм æуырыссаг

 «На смерть горянки»

2–Стыр бынат ахсы фыссæджы сфæлдыстады уарзондзинады темæ. Къостайæн йæ къухы нæ бафтыд бинонты хъцыддаг бакæнын. Йæ адæмы амонд егъаудæр бынат ахста йæ царды…

 «Многоточие»

1-Къостайы сфæлдыстадæн стыр аргъ кæнынц, канд ирон фысджытæ нæ, фæлæ нæ бæстæйы фысджытæ дæр Гагиев «Коста Хетагуров», Хъадзаты Æхсар «Къостаимæ»

2-«Дæ æфхæрд Ирыстон, дæ хъæбатыр адæм, дæу хуыдтой сæ уарзон хъæбул. Дæ уарзон Кавказæн хъизамары цардæй йæ зæрдæйы 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 азербайджайнаг поэт Мамед Рагим.

1-Мах фидарæй уырны: Къостайы тырысайы бын цы ирон дзыллæ уа, уыдонæн нæй фæцудæн, фесæфæн: нæдæр сæ культурæйæн, нæдæр се ‘взагæн. Къоста йæ адæмæн цы диссаджы æвзаг ныууагъта, уый æнæмæлæт у, æнæмæлæт Къостайы «Ирон фæндырау»

 «Æхсины лæг», «Хæрзбон»

2-Ирон лæг хъуамæ баззайа иронæй,

Ирон йæ сæрмæ не рхæсдзæн æгад.

Дæ хæрзтæ, Ир, нæ бафиддзыстæм донæй

Дæуæй зонæм ныййарæг мады ад!

Мах дзурдзыстæм кæддæриддæр иронау,

Нæ ферох уыдзæн мадæлон æвзаг!

Дзæбæх рæстæг ныл адаргъ уыдхæн ронау,

Нæ къæхты бын йæ уд иса æзнаг!