АЙМАРА АПНӨР АКУАТАНАХИ

Еитеигеги М. Абнаяба

Издание Академии абхазского языка и литературы

АКУА—СУХУМ
1930 г.
Ajmara aqner
akuatanaxi.
Ajma aparə--akuatanaxı.

Ojrəi axuşəkusa plan əəs a xe əzəstnə ıamouyh akəta nxarra avehə xəfərə 30-35 pracetkua rəənsə. (SSR a'Centr Naxzara Komitət 15 dekabr 1928 ş. rəə iakunaçaş aparəxə).

Anxayə jəmarala dzədgiəlaarəxəxəm.


Əğıy əəs iqazərgət xəzə anxəara-zətkəa maklanəa kolektiəvə rəədəzəmkələcə avehə xəfərə rełəsət ıuədayrəkuam aiəıərəakuə rəəla. Ajma aparə aksətən-ala apərxə aən abart ai- oıərəakuə ruakə, xəzəi aqər nxəmyəqə- iələsərə ıqou. Ojə ıamouyh eihə əiiənə

3. Aymara cuia izaaarhuam caqaris aya, nasgu izbiana aya uac azapaqouam. Oya iguieraqe iqaloit auc aneuyaua alaki altaxi, iara agualkua xaxi izakupou.

Uert ua ixyaueit, nas apsa eitanagoit, abas ala uac xutak iztne ijerxpastaxoiit amala.

Asaxia 1. Ijaouam adgiel—zeqne gualxaeit, uert agualkua eixa-quualu amzar, nxay qaltla iujeiquirpom.

Eitanerqauoua uesqan, raxia ianerqauouaaz iaanxaw imciqaz aja aia aana-rhueit, uei zensa iyaxoiit.

4. Aymara—apa-guamei axuuyakuui ree neyragas ixuartam. Ubarkua rnerjaraz
5. Ḵmara-żanask, imanṭalam-ixuartam aura altəxrazə adazei aqsalarəzə iftou amx-
uestei asamqeret təpəi Ḵərauərazə.

Abas ipou adgüi adəiauara iaanagoua:
axe urguərop, ma Ḵmara Ḵaroua.

6. Ḵmarałə iaqceuia adəiau adgüi
acular aqceuia arxeiaum—iaxəρouəuaum.

Ḵmarałə iaqceuia adgüi axe aqceu aqceaxa
autratekua; atsalia, aqerxal, aqerkua, atur-
neps agier axe aqce aqce aqce autra təxkua aqce-
maçoua, izqəmloua—irtaxeu icaidel ız-
qeuou anet gusa aζan oup. Abartuka relaçarazə
9 santimetr, iaqceuia adgüi zenə saxə
ixouam.

7. Ḵmarałə aaləx maqeuə. Ikseteg ixmap-
lała meške gekər-bzak, eiha šeuəmtə-
ououa, axe aqceuay iekuei iarei ignment rep-
dnaoit.

Ḵmarałə iaqceuou adgüi iataxeuu ajla
rajane, qara-qara iurcət 3 centnerk, Ḵeqeza
gekțark, axe.

Akuatay 3. Akuatan Sakka (SP6.)

Ari akuanat iamazkëw yëdəqek z coercëw akuanatuya raxi kuatan aqam. Uwei oumouon, ilasëpun auwera aqë. Sara auw alazuan 14-15 sëkusa, axa qara wëraq amam, amala ârelxua anxaalki ihapsaxewaan.

Abri auy ajaouaga aaiyëceqit izomke-goz nxayëk yêntaqexeta dala-neiyen, sara sënxarëwe. Ari akuanat aueit ahe-stakua rëw yëdëqek z coercëw akuanatuya raxi egët. Laxina 14 m. 50 k. egine-hangë. Yëwëk z coercëw akuanatuya raxi elha idëikëlar qaloi Santiago kultuerat teixa zmu akuanat, pxa pënhala amano.

Uéi qarqoit hara yëwe, hara hozaukwa yëwe, agizi wek zcarhoua akuanat „Grazdanin“ axiLexarqo wëwe.

Auei uraan aytënykua rëw akuanat axala ineqsiyaitya weyceñara adagie. Amala axehnha an aitañeñh içexnu iceññiñe eita aca-
rgélara. Ubri aqnéf znázonía iaxizérçaloit, mala nêqua-ha. Ubri adagié sakonyëi aku
tankua iromoun axutakua nayës iara iromczuné dafa xutak; akuatan pënt
hala (prednulznik), uzi rxe iadérkxoui ariag
ram araoaza açqa icaraza. Uzi ahaskën
quarkuie, aliújinkakuei, ipêrxagou axuaya
maýakuei nñarjoi. Ariegamousi aliújinkakuei
axuaya përxagakuei açexua têp ian-
tapsalaki anëf gual rèkuhauet íagíetanjoit.
(Uaxuaps asaxia 4).

Asaxia 4. Sakkaqoi akutan (a).

Akutan Sakka ačkës eiqoou ñela ajá
ouaga aþsara daara iþgiou. Uzi daara
ibziama iamanfalanë iqoun asamqueñ lacar
taza. Iqounoi ibziama adqis açqa axë Paz
çoua autra-thëkxua rxe. (20 sanù, rqënsa).

Ojë halajajëi eiha ifeídou aaraxra-aqë
akuanì-ajmëzei. Ïderëun, centñerk aqënsa
ajla eiciné isagoua ýmarala ianëlarçò aç-

kës. Hara iaadéruaara, kuatanla ijaouana
alaçara aan gektark, aqq iataxäm ajla cen
tñerk, ačkës eiciné ýmarala ilaçoua eih.
Centñerkëi bzaqëi aqqëra gektark, iaanat
uaara, gektar cérñiaza imëcxunë iañna
toit 2-2½ cent. Anxayë inxaraaë iqazan 3-4
gektar ilaçänë, iacë inatoi 40-50 maat
apara. Ari ianagò uzi aqq: akutan sëku
sek, ala axë pënaaxëeit.

Hara h-sovéte eihabara aket inxara aion
raxi, aaglëx iadnacheit iqanacarazë, iqana-
caç ačkës ineihana 2-3 miluan rëla 1930-31 ñ.
rxe akutanankwa inqarazë. Abas ala inahak
zaroun aitapsaxra ajmara akutan ala, ia
hadgëoluou axësëka rëla.

Hara isaabaz ala akutan bziya y-ñë
ououaç ataxëun. Anxayë xazë zmacara
inoua imam y-ñë, imazargë iairëxëz uñet
irgeçar akuxoi, Ubri aqner anaxaj ala
gëeët ieyzaraa rëweidxkëlani adqis uñ
æër azoua, rëwelcorxouë akutan bziakuei am
fana bziakuei dërgalaraatrak torg sau
laçana. Aweidxkëlani ieyzaraa eidenkëloëit an
xajë aqëdaja. Aimperialiskëu aynuççeë
aiñfrakuei raan iréxqianë akoua xërzhi
zara mañxeëë. Afëntkëraaje asqura zlar
zëmoxq rañxeëë. Hara ojëgë eihamoun aqë
zam anxayë-nxaraku, acentn viñ eikuara
akuşa aye 40% we znam anaxa qeou, agutanze Volga açek-ar aye 32%, ayadaxirze Kavkaz-ar 36%, ari ayeđara axa āraa aqkua ɾcakəɾakua ɾela ɾeɾ aamta ataxeŋ. Araqa atraktor haxuoi. Atraktor zeip-šeqam mafenou, aketa nxara awskua zeqrə rze imaxaxu. Iahhan, ajaouara, aqalțra, alaçara, arxra, aqertgir rze.

Eiharak, imanțaloun atraktor ajaouara-axe. Ajaouara anayeqsi atraktor rxe iadaxuoi rçeqegas, iahhan atraktor 20-25 we rəmy rçeqegas izmou (Ainizner Belen-ụkkov iahasab-ala), iarçsueit: arapeqa, abaraban 152 səntimețra aurasə izmou. Aṣlagara jərxi x-launk, zeqrəəq; aṣa pres 5 tonk, rçeqəa zeqrəəa (300 μt); axuarxa gieqe. 100 neįkki liṛ uaxeke-ẹnake əxe xunəeqgoua anasos; adinamo mafena ațemca lașara aze 180 lampa zεrlașo 16-16 zemza izmou. Atrakțorkua zeqrə-əmy elpsəm; 10 wek, rəlsara iarke 80-ə rəmy aqeqəa izmou eqou. Aqeqsi rueiğ gazla, xəlyə—pselaya nasgiə fəmcala.

Atraktor h'Apsnəzaxeqeqara imanțalam, axa arxakua qeq imanțaloun egı đeqralouaet. Atraktor axizəmneiua xeqpada iarçataeq akuațan, zənxara ʃæxəɾeqə, eiisəxəɾeqə złaxəu, ubas agiət aneqxa mafenakuagie.