سندقه‌الی روزی

تویغور نسل‌های سروری ن‌ده؟

(2)

ته‌کلیس‌کاوان تویغور نه‌شریاتی
ئۇيغۇرنسكى تۇرەنى نەده؟

(2)

سدبۇقەچى روزى

تەكەلماکان ئۇيغۇر نەشەرپەتيي نەشەر قەملەدەي
2009 ـ 6 ـ ئايى گەستانبول
www.uyghurweb.net

Nuri paşa Mh 10. Sok No: 11 /1
Zeytinburnu/İstanbul-Türkiye
Tel: 0090212 6798688

Baskىـ.Cilt
Bayrak Matbaası
Davutpaşa cad. No:14/2
Topkapi.İstanbul
Tel: 0(212) 493 11 06 Fax: 0(212) 493 11 07
<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤندهمجه</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۷</td>
<td>تامبریکنی‌ک جوگنگو سیاستی</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۴</td>
<td>تامبریکنی</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۱</td>
<td>میلله‌نه‌ر</td>
</tr>
<tr>
<td>۳۶</td>
<td>تامبریکنی</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۰</td>
<td>خنثای</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۵</td>
<td>دنی‌ی پیش‌بینی‌کننده‌ک</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۷</td>
<td>تامبریکنی بر جوگنگو سیاستی ظورگه‌ره‌کنة</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۹</td>
<td>پوتسدام ختیبان‌نامه</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۵</td>
<td>خانقئارا</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۰</td>
<td>بوگون</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۳</td>
<td>تامبریکا دولته‌ه‌ک قیم‌مسی</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۹</td>
<td>تاک جا شوئن</td>
</tr>
<tr>
<td>۷۳</td>
<td>جوگنگو جنگ با تامبریکنی تازه‌کردن</td>
</tr>
<tr>
<td>۷۹</td>
<td>مه‌کامی ثبت‌نام‌یک تدابیر مناسب قدیدی</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۳</td>
<td>پارترگارن مه‌کامی ته‌شکله‌نه‌ندی</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۵</td>
<td>تاجاورچی‌میلیغی و ظورگه‌ده‌قلعی</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۹</td>
<td>تامبریکا ثبت‌نکه مه‌چی‌پتارما بایردام بریشانک</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۹</td>
<td>دائیرسنی کقه‌نیتی</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۲</td>
<td>تبته‌لک ثبت‌نام‌یک تاجدارانیک ختای‌نامه‌ک قانون ۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۵</td>
<td>پرداز پل‌نی‌نی باش قلی‌شنی</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰</td>
<td>بوگون ناجاپیپ قول‌لیگ بر کولن بولدی</td>
</tr>
<tr>
<td>صفحه</td>
<td>متن بالساخته‌ای</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>قمیه‌ره ده‌زولووم بولسا...</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>تایلاند گزنتلری...</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>ناتو...</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>تهیوند - لی دیک حؤی...</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>جوگوگونک، ویژنیتی...</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>تهیونده...</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>یئک‌که هئی‌تیئک...</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>کوپ قوتئیولوئ قئامپرکا...</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>بؤل...</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>بخته دئلک شرتنامسی...</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>دالای لاما...</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>جوگوگو - تهیون سوهبستی...</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>مهن...</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>یئقندس بیری...</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>پرپیلدانت لی دیکخوی...</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>بؤل...</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>یئقنددا...</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>جوگوگونک...</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>پرپیلدانت لی دیکخوی...</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>رابیه قادر قولیعا پئیئندی...</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>بؤگوئن...</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>سیاست پئیئسی...</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مشخصات مستند</td>
<td>صفحه</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>برلشهکن دوّلته‌لر</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>چیاک‌زیمین</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>تؤرئنلک</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>خناتی کومونیستلری</td>
<td>225</td>
</tr>
<tr>
<td>لی دیگه‌خیو</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>چیاک‌زیمین</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>پرئزدینت کلیستوئن</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>تئترابلق پلانلاش</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>چهن چیجن</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>تؤوم پلانانسی</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>چامبریکا قوشما شاتنلری</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>یاپونیه</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>شانئ شهربی</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>سهیشهبه</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>چوششن کیپن</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td>چوششن کیپن</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>لوندوندن تیلپیفون کلیدی</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>لوندوندن تیلپیفون کلیدی</td>
<td>269</td>
</tr>
<tr>
<td>چیاک‌زیمین</td>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>سهئودی چرمیستان</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>راببه قادیر</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>پوگون</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>دونیا سودا ته‌شکلاتئی</td>
<td>283</td>
</tr>
</tbody>
</table>
رابیه قادری .......................................................... 288
تأمیرنکا .......................................................... 289
یاوروبا ............................................................ 292
جوگیو مهتبون‌تلیری .............................................. 295
پاکستان‌دن پهیدا بولعان ته‌سراتلار .......................... 300
تأمیربکننک جوغگو سیاستی

خولاس‌الله بیکر قلی‌شنزی وانکلی‌شمسنی داوام‌الشاوترومبز.

هازی‌رغم‌ه و هنده‌شاوترومبز بدن‌ی بولی‌طن‌کنون، لبنکس و هنده‌شاوترومبز تنستاین هبه‌سیه‌ه برد‌دغلن، قرن‌بماتدغان برد مس‌له – تامیربکننک جوغگو قارتقان سیاستی زادی قانداق سیاسه‌ت؟

دبین‌ه مس‌ل‌دوو.

تأمیربکننک جوغگو قارتقان سیاستی نیمه؟ سل‌هره دیه تامیربک‌نک جوغگو قارتقان سیاستی برد جوهملگه بیگن‌جاقلاب موئنداق سیاسه‌ت، ددی بیت‌ی برد‌ملیه‌مین. هازی‌رغم‌ه دن‌نیا تامیربکا به‌گلگل‌چی دوو‌لت تکه‌نه، شه‌فو تامیربکا سیاسه‌ت به‌گل‌بلدؤ، به‌گلگل‌نه‌گن سیاسه‌تینی به‌نه خاقن‌بار سیاسه‌ت‌که ثایلاندوردؤ.

باقی‌لایر شهوگا بجو به‌رد بوسونگوچی، به‌گلگل‌نه‌گن سیاسه‌ت‌لری قوبول قلگل‌چی بلوپ قالس‌دؤ. به‌گلگل‌نه‌گن سیاسه‌ت‌لری ثانی‌مزل قبل‌ساق، تحلسل قب‌ساق، سیاسه‌شک شه‌کلدین، ظور‌دبرپ تورش‌سدن هالقپ جنگ‌پ سیا‌سی‌شک ماه‌ماستنگه تبرش‌لیمیمز.

قبنی ساپه دوته‌داش‌بلردم، برلکن‌که ثانی‌مزل قب‌زلیؤچ.

چهت تخلهره ده سیاسی کورتکوچینلر جوغگونک‌چی تچکی قسمیدا پیر‌بیثوان‌یان ظور‌گرامل‌سر اتیخ خنتای بی‌فورزبری هبس قب‌لدپ یه‌تمسیدی، چوشه‌نمودی، دبیمه‌شنکن بون‌ناداق ظور‌گرامل‌سرکه تمسر کورسته‌نک سیاسی ثامن‌لار نیبلنر تئیدی؟

1979 - بیلی ثامن‌بکا - جوغگو تئککی دوو‌لت دبلوماننک موئناس‌کمث ظور‌نان‌تی‌دن ک‌پیه، 1980 - بیلی ثامن‌بکا جوغگو سودیا پیت‌بار بیرش سیاستنی تقدیم قبل‌دی. شون‌گدن‌دن کپیه
حتی آنگاه جهانی به‌شماری که حضور خیلی فعال، از این ساساوت‌های پیروی می‌کرد، و هم‌سازی وصلات مکانیکی، مه‌سنجیان به‌صورت برجا بردن بارکرد، برای تأمین و ارائه خدمات بیشتر، نقش مهمی داشتهند. 

1. جوگوگودا واقعیت سود می‌شود. 

2. جوگوگونی خلق‌کردن پول - مبناهای مستثنی‌سازی سوئرتی کردن و جوگوگونسازی پول - مؤلفه مستثنی‌سازی، خلق‌کردن پول - مؤلفه مستثنی‌سازی چندین قبیلوش. 

3. جوگوگونی خلق‌کردن سودا تبهکاری‌ها و سوئرتی سوئرتی بستگی به خود کردن. 

4. جوگوگونی کوئینکی قبلان هالدا خلق‌کردن سیاست‌های بر گه‌مؤله‌شوتوارش. 

5. دوئی‌ها سودا تبهکاری‌ها موانع‌سازی کردن دوئی‌ها تثبیت‌سازی بسر گه‌مؤله‌شوتوارش. 

6. خلق‌کردن‌های نزدیک‌ها، هدف‌نامه‌گر که قول قوی‌دوورود، جوگوگونی خلق‌کردن قانون - پرنسپل‌های گه‌علی‌محل قبلان زور‌اش. 

7. جوگوگونک تبهت و هژوئی‌روستانبد، باشقا مه‌مدوری توزورمنی فیدراینسی‌لیش‌تروپر. (موجودی‌سازی سیاست‌های مولوی‌رات، کامپارنکا - جوگوگو دیلماتونک موانع‌سازی‌های جنگ‌نظامی‌های جوگوگونک، شور واقع‌سازی سبک‌پیتنگی خوئی‌سم باقی شنگیدا توهورمسا کالت‌ه ماده‌لیق سیاست‌ه، تبهت توهورمسا کالت‌ه ماده‌لیق سیاست‌ه تۆزۆرپ، 1980 - یلی‌گوئی‌ششلا بسر واقع‌سازی موسسه‌مله‌ه تول‌یوجوئی‌ستندن و هر تبهشتن چیکنش‌شی‌مقا قبلان اه‌مهم‌سمیده؟)
8. شویندگان جوگوگوادا کوموئنزمگا، مؤسسه ملیکچینلیک تؤوزومگه قارشی دالای لامانی تاسمیالق واؤنناسغا تایلاند‌دوروش و جوگوگوونی پارچلاشینی مقسه‌ت قفلغان سیاسه‌تلر تامبرنکنک جوگوگوغا قارانقان سیاسه‌تری ثبیدی.

یوکرینقلار تامبرکا – جوگوگو موناساوتلبردبه، شککی دوهوئه‌ئنک دیپلومانیک موناساوتلبردبه، داواملق تبلغا ثبلنسب تورسدنغان و جوگوگونک تسلالانگنجیق ته لیستشگه سگبی کربرانقت سیاستت بولغاندن باشقا، پیئوئک تیسترایگبیلیک مقسه‌ئنی تارقا تبّرک قفلغان تامبرنکنک کنسلیک هوفوق سیاستی، بر سیاسی توپماق بولوب، جوگوگولقنجک بیشغا داواملق تورولط تورانتی. پوئرفیقی سیاسا بهرئینک چیکسدن بزی پهقد «ئه رکسن سودا»

دبیکن شباریپ تبلغا ثبلپ تؤشییلا!

بر جهمئیته ته یاکی بر دوڵه‌ئته ته رکسن سودا باولغا قوبولسیکن، شو جهمئیه ته رکسن جهمئیه ته، شو دوهلته ته رکسن دوهلت بولوشی کپرهک. شویداقلا جهمئیه ته مؤیاجیق قانوئنلا تورولولشی کپرهک؛ بر دوهلت تقتسساد ساهمبسته مونوبولیبیلنک دوهلت سیاسی‌نتی بولغا قوبسدنکن، پوئیداق دوهلته یاکی جهمئیه ته ته رکسن سودی‌دن سوز تاچقی‌ول بولمایدو. ته رکسن سودی‌نی باولغا قوبوئش توییرسیدا تامبرکا، جوگوگو هوکومئشگه ته کلسپ بهرگن شکن، تنویداقیت جوگوگو دوهلت مونوبولیبیسنی بنکار قفللشاقا مهجور بولمایدو. دوهلت مونوبولیبیسنی بنکار قفللغان کؤن کوموئیستسیک پارتیسیک هوفوقلوق تورنسمو تسهینشکه باشلایدو. جوگوگو دوغلیا سودا ته‌شکلاتناغا تهرا بولیلا کبریدمان بولسا یوئقیرنکی ته مولپه‌ردین هره‌گز قییچی قوئنولمایدو.
تامیریکا تنوتروبرگا قوی‌گانه که کلیله‌رنه، جوگ‌گودا نه‌مه‌لیله شنوهوش‌نشین‌که قدم باسقوچلرنه، تامیریکا یول قرووسه‌نکه قدم باسقوچلرنه، دموچلنی، تامیریکا بسله نستراتیگیسیلک
دِن‌الوگ قرووس‌نشین‌که تریللرنه پوفراله‌دن یوش‌ئوروب بهقه تامیریکا - جوگ‌گو نستراتیگیسیلک شِبِریلک موناسپوئنی تورناتی، "جوگ‌گو - تامیریکا موناسپوئنی باخش‌لاندی" دمب ته‌شونق قلملوق‌تان جوگ‌گو، ژورنسلغان "یاخشی" موناسپوئنی رنهک زادی قانداق تقول‌لیمکه هامسدار شکن‌لکنی جوگ‌گو پوکارالریدن خوپیانه تِرنووب کلملوقان دوُله‌ت ندی.
پرژن‌دِندن کلملوقون جوگ‌گوونی زیبارت قلملسپ قاپیشتی که‌تکه‌ندن کیپس، جوگ‌گو تاشقی سیاستنشین‌که دفقهت - یَبت‌بَار‌نی تِمِئونگه قارانتی، پرژن‌دِندن کلملوقون شاک‌خَمیده تیمئون توفر‌سِدا ؤاذرکی سوزَلگِنن "نی‌مِئونِن تُوِج جِهه‌نِته قولملیاسِلیق"، دِبِدی‌غان سیباسي‌یِنِمار‌نه کوتُروْولِسِلپ، خنوددی گِوُهِر تِبیرِالگان‌دک، گولِقَقه قلمری تِجنِلِسپ که‌تک‌لن جیاگَ زَیمِن "بَوِجِ جِهه‌نِته قولملیاسِلیق" نَی خَلِفت‌لار سَه‌هن‌ده کُورز - کُورز قلملشفا تال‌دِرُاب که‌تی. جیاگَ زِیم‌ن زیبارت قلملش گُئْوجُن رُوْسَبِی‌گه بیبَتْ کمِله‌نه پِلَئِن‌سْن "تیمئونِن تُوِج جِهه‌نِته قولملیاسِلیق" فا بَر ماددا "تیمئون‌گه یَهِبی قوْران - یَارَاغ سِبی‌تی بَرِه‌ملسِلک" دِبِدی‌غان بَر ماددنی قوشوْب "تیمئونِن تُوِج جِهه‌نِته قولملیاسِلیق"قا وُه‌ده بهرِدی. جیاگَ زِیم‌ن که‌ئینی - که‌ئین‌دن "غله‌بِه" قلملاقتا، دِبِلِوبان‌یِنی ساه‌سدنده جِیاگَ زِیم‌ن‌سْن "شَؤْهرِنْتی" گاَشْماقْت‌نا. ژئْوِزَنی قَه‌رَگه قُوِئوْشِی کَبَره؟ یَبَلوْنی‌ینی هم‌شْوَن‌داق وُهْده بَرِه‌شکه زورِلاش کُبرِه‌ک؟
پرپزندنیت کلمننترنک، پرپزندنیت یلتنستنینک شونداق وئده برخشی

ئاسان وئیمو ئیابونته شونداق وئده برسدیغیلا بولسیا ههی، ههی،

تیمیون گنده کهک کلهی قیچیپ نهگه باراپیریتی؟

جیلار زیپن روپسیدیکی زیاراننه تاخرلاشتوریب 11 تایینک:

25 کونی یابونینیکه یئبست کهله. جیالار زیپن یابوننینیکه

وئرپری کؤرپوپنغا: پرپزندنیت کلمننترنک تیمیون توفرپسدا ئاغراکی

ئوپیاده بلدرؤرگنده، یابونئیه ته ائیرنگیته تیمیون مهسملسی بویچه

"تیمینئیئوئیئجیهئته مولنمسلیق" توفرپسدا وئده برپیشینی تلهپ

قینلی، لبکن بوننداق دیسپلئننک تلهپ یابوننینیکه وئرپری

کؤرپولنک کهکسن رت قینلیشغآ توئیرنیدی.

جیالار زیپن: جوئگوگیا، تاجاحورق قننعان تارینکی ئیتیرننا قنلیس

یابونئیه یکئؤرکوئشی، هوئچئلنیکه تهییپه سورپیسی کپرکا، دوب ته کلسی

قویبوبنده، بؤو ته کلیپیمپو ئوزیر کؤرپوئمنکه کهکسن رت قنلیشغآ

ئوئیرنیدی. جیالار زیپننینکه پیلی چیقیپ کهکئی. یابونئیه یادشاهی

کؤرپولنک دیپاپینیئیئؤنتکرگنه، جیالار زیپن: "ئکککی، یؤگوگیا پیدا

قینلیس وئو تیمیون مؤسسهقررلیکی بصلن شؤئغولنلنیدننک ههیررانداق

ههیر، کهکثرنی تهییئن بوجورسی وئو بؤو رایوندا جئعددی وئرپیئت پهیدا

قینلیسی" دوب کرپکسنتی.

سیپسی جئرپیتسنک بؤو دیرجیسه ته رئققتی قینلیشی تهیمننیک

خلفقارئا تنوئملنکی، سیپسی گئورنی بویچه تئوزئون مئوئدئت دابوئلاشغیان

خلفقارئا تالاش ـ تارتنشلار وئ تاسینیئسیئچکیا یابوننیکه قاربئنلی،

مئوچئل دیسلئپننیک سیپسیات خاریکئلرک مئقهئسیئلری وئو

مئوچئل دیسلئپننیک یئوزئون ماهبیئنی تولوؤئئئئتشکار بئانغیلیئکنی.
کورسیستن به راه‌داری جیاک زیمن و فتسنگه قایتسب پارگاندن کبین، ژوگوپ هواکومستی ۲۸ - نویامبر قرارا گیلان قلسمی: «بو قبتنقی دبلوماتیک پیامده‌نه‌نشک مغلوپیتی وو یابونیه هواکومستیک قاتنشق پوزنتسیسی، پرزندگی کملنستون‌که جیاک زیمندن کاورال یابونیونی زیارت قزلشگا هم‌مده گامبریکا - یابونیه مؤداییه کملنستون‌که مؤنگا مؤسپوشتیک، ده کورسته‌کنده باشقا یهنه ژوگوپ تره‌پ یابونییسه قرانتیسکان سیاسیتنی ته‌کشورگنه ته‌ه می‌گامبریکا تامنی بسمن یابونیه تامنیگی تیقیتی تیولیامسیا پولیایدیغلاقنی ته‌کنتلگن میندی.

شوکوندن باشلاپ جیاک زیمن و هختیای هواکومستی گامبریکا هواکومستیک به‌رگه ودبلرندن بیئنؤلده‌دی. هؤدرون بی‌بشه‌کت‌ه دغهام‌یولدا بیئنؤلدی. ژوگوپ - گامبریکا «شبرکلک، همه‌کابرلیک مؤسپوشتیک» دس بیئنؤلده‌دی. ژوگوپودا یارتبیه تدروشقا یچ‌به‌یتشگلن سیاسی ودزیته‌تسن بیئنؤلدی‌دی، جیاک زیمن شهنشی تولکسی وؤن تیشن‌ن‌تی‌ب‌تا بی‌ییاندن دالای لاما بسمن کوروش‌ه‌چی بولگان وو‌د‌دسدن بیئنؤلدی‌دی. «تنسیج یول بسمن کوروگرت» دوئرگه کسره‌گ هژوگوپن‌کش «تنسیج یول بسمن کوروگررشدن‌س» بیئنولدن‌ه بارلیق ودبلر‌ردن بیئنؤلده‌دی، شوئن‌گدن کین‌سلا تدروش‌بستن‌دا یئز کال‌لیک باست‌تورش سیاسیتنی بولغ‌ا قیم‌ان بولسای تبب‌تئم‌مؤز کال‌لیک باست‌تورش سیاسیتنی بولغا قیم‌یدی کومؤن‌نستک یارتدنگینب چپکنگ‌ن خنتایلیتنی. ژوگوپودا یارتبیه قریر، ته‌شکلات قریر خنتایلیتنی تاردفا - تاردیدن قزلیا چبیشنا باشلیدی. خنتاینگی خمؤی - پیلینگی تونوپ‌یه‌ته‌کن گامبریکن‌ک

۱۲
سیاسیونللری «ختتای هواکومنتی قوشقونعا یولتاوولوالمدنهان دوئلهت»
دبیشتی.
تامبیکنکسک چرهگوغا قارانقان سیاسیتی یومی قانداق
ئورزگریش دوغربه یوزلنددو، کله، یلی دوئیناسک ورمیستی قانداق
بولدو؟ یالله هب ممسزگه یومور ناتا قلسون ومهنداشلردم، ثامنی!
تآهمنک... 

1999 - یلی 1 - تاینک 1 - کوئی
مؤتیهی‌ن جه‌مه‌هی‌ت‌ه ب‌ر خنل تج‌ت‌سمای‌ی توزووم هوکومرا نقل‌قدا،
مؤووًپارق چه کل‌ن‌گن تاساسا تجه‌می‌ه ت‌اده‌تل‌ری‌گه ها تادی‌می
‌عاد‌ته‌ری‌گه یارشگا تست‌تخی‌بل‌ک روپشته‌ری‌ه ترفق‌قی قلات‌تی.
جه‌می‌تن‌سک تست‌تخی‌بل‌ک ترفق‌قی قلات‌شی‌شروع جمهوی‌تن‌سک
قسم‌ه قارا‌ش‌ل‌ری‌گا تاساس‌لان‌گان تنسان ته‌ش‌ست‌سک ته‌ل‌ری‌گه
مؤوو‌پارق بول‌غان‌نسک سر‌ت‌ه، مه‌ن‌ی‌ه‌ت قوفل‌ش‌قوچی شه‌خسل‌ری‌گه
نقاپ‌ه برنسپی‌ل‌ری‌نی یارشگا برف‌ت‌ی‌تی. بون‌ن‌داق نوه‌ل‌د‌ا هره‌قان‌د‌ا
تج‌ت‌سمای‌ی توزووم تون‌وم‌گه یارشگ‌د‌ه کچی بول‌غان تاده‌من‌سک تادا‌ه‌ت
قوفل‌شش ته‌ل‌ری‌بن‌ی قان‌د‌رذ‌وش‌نی نشان قفل‌ان تج‌ت‌سمای‌ی توزووم
بولووی‌ک‌برکا ش‌ده‌و؟
تن‌نس‌نل‌ار هازا‌رغ‌به‌‌ی‌جمال‌قفل‌ان جم‌ه‌سی‌ه‌ت بازار مقت‌سادی‌دی,
‌ئ‌رک‌سین‌سودا تاساسی قانون‌ل‌وق دبک‌رز‌شک‌ک تک‌پ مه‌نه‌شک‌هن
جه‌م‌سی‌ه دبک‌رک‌ل‌دی. بون‌ن‌داق جم‌ه‌سی‌ه ته‌ت‌اده‌مل‌ه‌ت هدرک‌سن
قانون‌لوق و سرلا‌ق‌د‌ا رپ‌اس‌د‌کی رقاب‌ه‌ت تج‌س‌د‌ه‌و باش‌اک‌دی
تست‌تخی‌بل‌ک جم‌ه‌سی‌ه تررق‌قی‌ات‌ه‌ت تسرگنش‌پ توزوگ‌چی. بر خنل
پوشورون کچی شه‌خس مه‌ن‌ی‌نشنی قوفل‌ش‌قوچی کش‌ش‌ل‌ری‌نک بایل‌یق
یارشگا جن‌ری‌ب‌ان‌دی، جم‌ه‌سی‌ه ت‌اده‌تل‌ری‌گه خاس تاسق‌ی قانون‌ن‌ی‌ته‌ری
ژه‌شن‌کی ترلا‌قاتی تاک‌ژ‌لن‌ب‌ک‌س‌ک تزرگ‌نش‌ند. بول‌غ‌شک‌نی قوفل‌شک
شه‌یارشگا بایل‌یق یارشگا بایل‌یق. بایل‌یق یارشگا بایل‌یق
یارشگا مه‌نه‌ت‌تراد‌ری‌ل‌یا‌ت‌ا تقری‌حا توزوگ‌چی قفل‌ش‌ک‌ی‌ت‌ن‌ردی‌ه
برد‌ه‌ک‌سک تجزی‌ه‌ه جمه‌ه‌سی‌ه‌ک‌ک تک‌پ بایل‌ی‌ق یارشگا تزرگ‌نش‌ند تقری‌حا
داش‌‌ش‌نی‌تی. تاده‌مل‌ه شن‌داق پوشورون کچ‌‌ش‌ک توز‌ک‌س‌د‌ه هره‌ر‌که‌ت
پاپ‌لی‌ه‌تی قلل‌ت‌ی‌تی. بوزن‌ه خش جم‌ه‌سی‌ه‌ت‌ه تاده‌مل‌ه‌ر بفر کبس‌ل ساق‌نش‌ی‌
کاربردین قوی‌ترین قوانین بولس، پارتیسنسک رهبه، لکه‌ده محسن‌ک کبسی‌لی
شپیا تاپیتی، دیپ‌آنته مجه‌ور بولماانتی. برک کبیش تورن‌نسک
تبریش‌جانلی‌کی، نگ‌گنکی غارقلق باِی بولعان توروقلوغ پارتیسنسک
دانتی سیاساتی مبینی کوپ با پایلاق قبیربند، دیپ‌آنته مجهور
بولماانتی. تادمل‌ه شوندان جمهوری‌شته نهم‌گنک قسمت‌نی قاندای
ساقل‌پ قالالبان بولس، تادمن‌نکه قدیر، قسمت‌نی هم شوندان
ساقل‌پ قالالانتی، جمهوری‌شته با لیاق‌پارنانت شریبد‌ن دادم نهم‌گنک
مهم‌قسمت‌نی قانون‌ه تلفندور پ شون‌نک بلمن بلبل شوئنی هم
مؤقت‌میلان‌ئورانت‌نی. جمهوری‌شته شوندان هرکه‌ت‌نک جمهوری‌ن
بولغان‌دانالا، بازار تغییر‌سادات‌نی دافن‌نی تارک‌لی‌هانتی. بازار
تغییر‌ساداتنک تشكیل‌شون‌نکه نهم‌گنک شهادت‌نارسادن‌نارسا
تناموفتنی تأسیس قلمغان قانون – پرپینسیلار، قایم‌ده – نمارالار
مواد ی اجوارت دئه‌دیقا دئه‌دیقت‌پا که‌نتی. دئه‌دیقت‌پا دئه‌دیقت‌پا
تناموفتن‌پ بولماسونی، سودابل‌شوی‌نکه که‌نکه تهرپ‌ه‌توت‌روسیدا
تناموفتن‌نک تکلیشن‌نک تبلیغ‌سیده، پرپینسیل‌نک،
دئه‌دیقت‌نک اجوارت قلمش و ه‌ممؤقت‌پاهم‌نتی که‌ن‌پارسی‌شورانک نازواک
هالفت‌نی پولی‌پ قالانتی.

شه‌خس جمی‌ه‌ت‌نی قوم‌لی‌شش، مین‌ه‌گ دفع عشیره‌ون‌که‌ن‌شُو
شه‌خسی رقاب‌ب‌ت جه بین‌گ‌ه بی‌لیب‌ک کره، ه‌برک‌ن رقاب‌ب‌ت
جه بین‌گ‌ه تادمن‌د، تارب‌ن‌ی‌ک بولسی، تادمن‌ی‌ک قبیربند، بازار تغییر‌سادات‌نی
موناسوم‌ن‌تیکش تاناوت‌نی تکلیشن‌نک، تاناوت‌ن‌تی قبیربند، سیاسی
پ‌دورن مورنتشی بیر – بربک‌ه تامان‌ن موناسوم‌ن‌تیکش ن‌ن‌ن‌دی.
تنسان ته بنشتگه تادیل مؤاممله قلیل‌چی‌تاکی تادیل مؤاممله قناعت‌بندی‌بسر بپریم، خالقی، خلاقله، دیمانه‌تستان جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن ته بندی‌دیگان تا هرچه‌مدور ته بندی‌دیگان ته بندی‌دیگان ته بندی‌دیگان ته بندی‌دیگان، جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن جمیه‌نگن
پارتنینگ قوّال بولوپ خُصوصی قُلسب، مللستگه فارشی هرکه‌تیار بَسلِن شَفُوْلْ‌لِسانِبان‌ی‌لْقَنی‌هَرْگَز جُوش‌هنی‌ی‌ه‌ی‌تی، پارتنینگ کُنبرِشکه جَهْلِب قُلَِش، ریغُهْتَله‌ند‌روسُ، تُؤُي‌وُورِّنِلَْسَک‌ شه‌خصی‌تْچِِلک‌کْدن قانِدادا پَایِدِلِسان‌شنی بَسلگه خَتیابلارِنَک، تْؤُي‌وُورِّنِلَْسَک تَنْسَان تِبَشِّتْگه بَای‌وُورِّنِلَْق‌ بَسلِن مُؤَصلِم‌قُلَِش‌شنی‌ک ناددِی تْؤُلگس‌ی‌نَدی‌، تْؤُبْرِنی‌ه‌ل‌شَه‌نی‌ه‌رَنی قَبِیل‌بِلاشت‌روْب‌‌شذِّته‌‌ک‌تْنِی‌لْدِلِس‌روْنِش‌ک‌تْؤُنْشِن‌ک‌تْؤُوْرِنْگا ْتْؤَوْنْتَک‌ن‌؛ ناددِنی‌نَادِم‌بَاْشْفُرْوش‌، یاکی تْؤُی‌وُورِّنِلَْسَک‌ خَشَائیَ جَمِّیَش‌ی‌ئَه‌تْؤُنْشِن‌ک‌تْؤُوْرِنْگا‌ه‌ئَتْوُن‌ک‌ن‌؛ که‌مُسْتَنیش، پاران‌لْبِلْسَن‌ک‌ رُوْنِش‌ک‌ ْتْؤَوْنْتَک‌ن‌؛ هسیله‌‌ی‌مِن‌کْرِی، یؤُذِّس‌رِلن‌ک‌، ْئَدَلی‌ئ‌ نَادَلِه‌تْنَس‌ک‌ تْؤُوْرِن‌گا‌ ْتْؤَوْنْتَک‌ن‌؛ مللْسی‌زَؤُلْوْم‌، مِلْلَت‌‌تْله‌ر‌کَنْتَیِبِاقْل‌ق‌ی‌ بَسلُن نَقَبَِلْان‌‌گان‌ جَمِّی‌ه‌تْن‌‌ت‌ی‌ بَنْداق جَمِّی‌ه‌شی‌ئ‌ئ‌تْئَمِّن‌ی‌بَارِل‌ئ‌ی‌ تِبَسْق‌ه‌وْقُوْق‌ئ‌ئ‌ تِقْطَس‌س‌دَن‌ی‌ مَوْنِی‌بَوْلْیَا قِلسُب‌ی‌لْش‌ هَوْقُوْق‌ی‌ئ‌چَّاگْبِلِگْان‌ک‌ چِّک‌گَرْؤُوْل‌غان‌ بَوْل‌سْدَو‌. جَمِّی‌ه‌سِئ‌بَای‌لْقْلُرْبْن‌ی‌ یاربَن‌ئ‌ی‌ئ‌وْه تَسْبِی‌مَل‌بَوْیِم‌ملْرْن‌ی‌ئ‌ تقْسِم‌لْه‌ش‌ جَرِبَان‌‌سِئ‌کُادَئْل‌ئَئ‌ئ‌بِرَاقْلْش‌‌شِب‌‌ی‌ قَّانِوْن‌لْق‌رِنْق‌ی‌لْس‌ب‌‌ش‌‌ش‌ شَارِائْتِلْرَن‌ئ‌ قِتْوْن‌س‌ک‌ سَرَن‌ب‌ئ‌ئ‌بُگْنَلْس‌ئ‌دَو‌. مَوْنِی‌بَوْلْیَا قِلسُب‌ کََّرْجِگ‌ی‌ئ‌هَوْه تَهْؤَوْدِل‌شَارِائْتِلْرَا‌ ْتَابِن‌س‌ئ‌، تْؤُی‌وُورِّنِلَْسَک‌ ْبَاراْرَغ‌ا قَانْتَن‌س‌ک‌ هَوْقُوْق‌ل‌رَن‌ئ‌ تَارِتَوْل‌سْدَو‌. مَسْلَه‌ئ‌ئ‌ک‌بْهَوَه تَرْبِس‌ پِی‌کِن‌ئ‌کَتْا تَْشِل‌هِب‌عَقْتِر‌قُوْیِج‌، تْؤُی‌وُورِّنِلَْسَک‌ ْکَمْلْوْگَرَم باختِن‌ب‌اھَا قویْوَب‌ سَبْتَش هَوْقُوْق‌ی‌بَارْمْو؟ ْنَشْلَه‌بِعَقْتِرَگان‌ ْبَاختِن‌ئ‌ ْئَه‌رَک‌س‌بَاراْرَغ‌ا تْبَل‌س‌ک‌ كِرْم‌ش‌، ْئَه‌رَک‌س‌سَوْدَا قِلْب‌ش هَوْقُوْق‌ی‌بَارْمْو؟ ْنَشْلَه‌بِعَقْتِرَگ‌رِش‌ 18
تاریخی اکترال‌الک تَشْلْه‌پِچ‌قیرش مِن‌به‌لِرینُی، تَوبْشَیی بَایلَقْلا
مِن‌به‌لِرینُی، تَشْلْه‌پِچ‌قیرش شَارَائْلتُرینُی نُؤُیْعُورُ لِرَنْسَک تَرْگَنْلِه‌ش
هوُقوپی باَرُمُؤ؟ هَينَتا، تَنُؤُری تَشْلْه‌پِچ‌قیرش مِه‌سُولَتُراُغا تَؤُوْلَری
شه‌گه بِلوُش‌ه هوَقوپی بَارُمُؤ، یوَق؟ دِبَم‌ک، بَوُ جِمُهُییه‌ت ـ سوداـ
تَنْجَارْهُت تَه خَلَاق‌قی بِلْوِی‌گْهان، هَه کَمـ خَالَل‌غْنَشی قَلبلِدْعُگان
(تَه خَلَاف‌تَشُک سِرِتَدا) مِه‌نی‌هت تَؤُلَدَدَا تَؤُوْسُه‌ت تَوَلَلَاب تَوَلُوْتُوْرُایْدِعْگان،
مِه‌دِندُنْیه‌لِسک قَاراَقِچْلِار) تَنْوُری بِلَگْنَشی قَلبلِدْعُگان موْسْتُهَمْیکه
جَمِمی‌هتْنْوُر. بَو جِمْهُییه‌ت خَنَتی‌لِرُنْسَک دِبَگْنی دِبِگِن؛ خَنَتی‌لِرُنْسَک
قلبلِدْعُگان قِلْنُرْگان؛ خَنَتی‌لِرُنْسَک دِبَگْنی تَؤُوْلْییه‌تْنْوُر. بَوْنِدِق جَمِمی‌هتْه تَؤُوْسُه‌ت مِه‌نی‌هتْت
تَاه‌لِلْسِری بِلسُنِ، بَوْنُک مِه‌نی‌هتْت تَاه‌لِلْسِری تَتْوُت، بَوْنِسک مِه‌نی‌هتْت
تَاه‌لِلْسِری بِلسُنَ، خَنَتی‌ر کَوَچ‌یِنلِرِنْسَک مِه‌نی‌هتْت تَاه‌لِلْسِری تَتْوُت
بَلْنِ سُوْنُک مَوْنَسْوُشْتُهْنگه تَؤْلِلْنِسی قَالِسَدوْ، مَوْنَس‌وْوِشْتُهْنگه هوُقوپ،
بَاْسْتُؤُرْش مِبْخَانِمِی بِلسُنَ تَؤُوْلْلِلْشَی تَؤُوْنَدوْ. یوْشُوْرْوُنْ یاکی
تَاْشْکارا مِه‌نی‌هتْت تَاه‌لِلْسِری تَه ْتَؤُوْنَدوْ، تَؤُوْنَدوْ. یوْشُوْرْوُنْ یاکی
کِبْلْشُشْتُوْنْگنلی بِلَوُلِبِدْعُگان هَایاتـ ـ مَامِات کُوْرُشْشْنْگان تَئْجِح‌گه
جَوْشْوُب قَالِسَدوْ. بَوْنُگُن‌ا مَوْنَاتِسْب هَالَدْا قَالِسَدْجْلْق، کَازِرِلِق،
یاْلَگِنْفْلِق، مَوْتَیه‌مِلیک، یاْلَگِنْفْلِق، رَوْرَوْلِنْمِس وَهْ نَقْبَلِدْعَگان ْزُوْرِوْلِنْمِس
تَوْمِیشِمِی تَؤْلَه‌تْنْسُک تُوْنَغا تَوْنَدوْ، تَوْمِیشِمِی تَوْمِیشِمِی تَوْمِیشِمِی تَه خَلَاق
تَوْمِیشِمِی تَؤْلَه‌تْنْسُک ْجُوْشْکَوْنْلِسُدَشْدُوْ. خَنَتی‌ر بَلْسِنْ ْتَوْنُوْرْنَسک
تَوْنُوْرْنَسک ْزِدْدْشُه‌تْنگ مِه‌نی‌هتْه مَوْنَاتِسْب‌لِرِنی قَانِدْق بَس
تَرْبُت قَلِبلیش کِڵرُک؟ بَهْقه تَنْقَلِب‌لای بَس تَرْبُت قَلِبلیش
کبّرد. تَسْنِقَلاَب قَلِسْدُنْغَانَ تُؤُيْغُرُوْرَلَارَ قَبْنَى؟ تُؤُيْغُرُوْرَلَارَ نِسَبَ بَرْ – بَرْنِگَه تَنْشَهْنِچ قَلِسْدُشَى يَسَرِبْلَدَى. تُؤُيْغُرُوْرَ جَه مِسْيِسَتِى قَارَائِؤُزِّلْوُك بَلْهُن سَاخْتِبِهِ لَكْنِكْ قَوْرْبَانْغَا تَاَيْلَسْنَسَپَ كَهْتَنِى. كََشْلَهِه مِنَشْؤُي نَامْرَاتِلْقَقَّا، تَنْقُتْسَسَادِي نَامْرَاتِلْقَقَّا يُؤُرْلَهْنَدَى. قَوْتْقُوْرُغُوْجِى قََلَّالَه كَارَامِنتْگَنِى كُوْرْسَت؟
ملله‌تلهر...

1999 یلی 1 - تایین 15 - کونی
«ملله‌تلهرنسک تؤوز تقی‌درینی تؤوزلری به‌جلسه‌ش»، برله‌شکن
دوی‌له‌نهر، تشکلاتنسک ختیای‌سلمردیا، قانون‌لریا بسر خول هویوق
بی‌لوپ به‌گل‌نه‌گن. بو هویوق‌لار قانون‌لیکی شنکی تره‌پلیک مهرمون
بمله‌ن مؤناسئ‌نلمک بی‌لوپ، تؤوز‌کا به‌نچ‌یسی، هویوق سوئیپکی؛
تؤوزک شککنش‌یسی، هویوق توبیپکی تیدی.

هویوق سوئیپکی دیگه‌تلهک یه‌نی قایسی ملله‌تلهر، ملله‌تلهرنسک
تؤوز تقی‌درینی تؤوزلری به‌جلسه‌ش» هویوق‌سوئیپکی به‌هریم‌ن بولا‌ییدو،
دیگه‌نلمکتوی. تؤوزک شککنش‌یسی هویوق سوئیپکی، ملله‌تلهرنسک تؤوز
تقی‌درینی تؤوزلری به‌جلسه‌ش» قایسی مه‌مؤناسئ‌نی تؤوز شیجگه تالیدو،
دیگه‌نلمکتوی.

ختناین‌سک ملله‌تچی قانون‌شونسرلی «ملله‌تلهرناسک تؤوز
تقی‌درینی تؤوزلری به‌جلسه‌ش» پرنسپینسک هویوق‌سوئیپکی بو،
خلق، ملله‌ت ترمیس، دم تبلینی چی‌نابی ملله‌نمنک تؤوشش‌یالا بسر
خلق شک‌اکنکنی، خلنکنسک تؤوشش‌یالا بسر ملله‌ت شک‌اکنکنی
شنکار قیل‌ماقچی پولدا. ختناین‌سک ملله‌تچی قانون‌شونسلی 1952 یلی
یلی برله‌شکن دوی‌له‌نهر، تشکلاتنسک تومومی یه‌گنسدا مافؤلاگان
خلقه‌ر، وه ملله‌تلهرناسک تؤوز تقی‌درینی تؤوزلری به‌جلسه‌ش
توفرع‌سدا»، مافؤل‌لوق حارع‌بیا «خلقه‌رناسک تؤوز تقی‌درینی تؤوزلری
بی‌جلسه‌ش» قاتارلیق تؤومولامارخان هویوق‌لارنسک بسر قانون‌دا تؤوشیش
بست‌پلنک‌نکن‌هیکنی; 1960 یلی برله‌شکن دوی‌له‌نهر، تشکلاتنسک
تومومی یه‌گنسدا مافؤلاگان «مؤسسه‌میلیکه تملله‌ر وه خملقه‌رگه

21
موستانه قیمین‌ببیرنگ» ختاینامه‌سده خالق، دهم طلسبنگ‌نلنکنی؛
» خلقتارا کشله‌که حقوق‌تکه‌هدهدنامه‌سی» دمو «خلقتاره‌نکه توزر تکه‌نی‌ توزر
تقدیردینی ژندری به‌گلش‌ههحقوقی» دب‌گنه جوملده‌ه خالق
دب‌گنه فیسینگ‌که طلسبنگ‌نلنکنی؛ ۱۹۶۶ - ۱۲ - ۱۶
کؤنی برله‌که‌ن دوئله‌تله‌ر ته‌کلیف‌نکه همومنی یپگن‌دا
ماقوولالانگان «اقتصاد، جامعیت، مهدنیت ته‌رهقیقیت‌ه حقوقی
خلقتارا ته‌هدنامه‌سی» نسخه ۱ - قسمت ۱ - مادیدسدا: «بارلنک
خلقله‌نونکه توزر تکه‌نی‌ توزر به‌گلش‌ههحقوقی به‌گله‌ به‌گلش‌نگه‌نلنکنی؛ یله شویلی‌که کونده، برله‌که‌ن دوئل‌تله‌ر
ته‌کلیف‌نکه همومنی یپگن‌دا ماقوولالانگان «پرتره‌اره حقوقی و
سیاسی‌ه حقوقی خلقتارا ته‌هدنامه‌سی» نسخه ۱ - قسمت ۱ - مادیدسدا: «بارلنک خلقله‌نونکه توزر تکه‌نی‌ توزر به‌گلش‌به‌گلش
۲۴ - ۱۰ - ۱۶ - کؤنی برله‌که‌ن دوئله‌تله‌ر ته‌کلیف‌نکهن دوئل‌تله‌ر ته‌کلیف‌نکه همومنی یپگن‌دا
ماقوولالانگان «هه‌قاپیسی دوئل‌تله‌ر برله‌که‌ن دوئل‌تله‌ر ته‌کلیف‌نکه نزام‌نامل‌نگه تایبین‌په، دوست‌لوئق و هه‌مکارنکی مؤسستیتی توننیش
توغیره‌سدا خلقتارا پرینسبیلا ختاینامه‌سی» نسخه و هه‌قاپیسی
ملله‌تله‌ره‌نکه تکه‌لگه‌که حقوقی و هه‌توزر تکه‌نی‌ توزر به‌گلش‌ به‌گلش‌هوه‌ی‌که‌دین به‌ه‌ره‌نه‌ن بولوه‌ن پرینسپی، دب‌گنه بولوه‌ک‌هد،
» هه‌قاپیسی ملله‌تله‌ر» دب‌تالگش تب‌یلنگانلدنی؛ ۱۹۷۵ - ۱۰ - ۸
کؤنی ۱ - کؤنی ماقوولالانگان «هه‌یاسنکی ختاینامه‌سی» نسخه ۸ -
تارمک‌سدا «پار اوئرله‌که حقوقی و هه‌توزر تکه‌نی‌ توزری به‌گلش‌به‌گلش
ماوزرلوئق به‌گلتش‌نمسده «پار اوئرله‌که حقوقی و هه‌ملله‌تله‌ره‌نکه توزر."
تهقیدبرنی ثورسلطرا بهلگلله‌ش» پرنیسی‌پی‌هذ اساس‌ه نه قاپی‌سب مللته تشلر باشتتن، تأخیر ثورسلطرا خالخان وقتیتی، ثورسلطرا تاژرسیگ به‌استناد، پرتوئنی تختیاری رفینشتی ثورسلطرا تیپیکی، تاشقی سیاسی ثورسلطرا بهلگلله‌شکه هویقوقلوویم دمب‌بهلگلله‌نگدنکنی کروپ تورگان، تورتویدی با، مللته مللته، با، خلقی تنسیم پرتوئنی تالاوش‌توئئیج کششلگه‌نگدنکنی پوئینی تورگان خشتاهی‌سب مللته‌چی قانون‌شوونسیری خلاف‌چارا به‌اقتصاد و، خلق‌چارا قانون‌بار تالادیا کروئینی روی‌پیلیسی: «مللته‌نه‌نگنگ تئوز ثقیدرنی ثورسلطرا بهلگلله‌ش هویقوقی، دیگن بهلگلله‌نی خلقی‌نگنگ تئوز ثقیدرنی ثورسلطرا بهلگلله‌ش هویقوقی، دمب تئانتساق تبخمیو مویپیس بولندو، مللته‌نه‌نگنگ تئوز ثقیدرنی ثورسلطرا بهلگلله‌ش» دیگن تئوزوم تئوروندین بئیری تئشلسلی بیلی‌اوتفاگی‌با، دئوری داواعلسب تئشلستشکه تادئین‌نگن حلالی‌سب دمیدو.

خشتاهی‌سب مللته‌چی قانون‌شوونسیری تیلینی چایناب‌با تئئوری: «مللته‌نه‌نگنگ تئوز ثقیدرنی ثورسلطرا بهلگلله‌ش» دوم‌خلق‌نگنگ کروئی تئوز ثقیدرنی ثورسلطرا بهلگلله‌ش، قانون‌شا خانس تئوزفلامنک، بی‌ره‌شنک دؤولته‌نگنگ تئشکلتنسی کرزاماسی‌سرنده، قانون‌رشدا تئوخشاس ثوروندا تئوخشاس تئشلسلگه‌نگدنکنی کروپ تئئوری، «بئوزی‌دئه تئئه سی، تئیبیه‌یداقت» دیگن‌نگدنکه، خیسه‌نگدنک یه‌شهم‌ی سیاسی جوشنجل‌، تائرقلق شر هلبه، بئوئئویم‌نگدنکه، بئرقله‌نگدنکه ثوررئونیتیپرنه‌کته.
به ضرورت ویژه‌ای به دنبالی از یکدیگران گراماتسک نه‌تجمله‌رگ

«جوانه‌ی ملل‌سازی ژنیورینگی سیاست‌یکی سیاسی مسلمان کنیدن کیکی،

»التولید خلقت نامیدن وگریدن وسیع پر وابسته‌گردن کیکی،

خوانه‌ی جوانه نشسته‌نگاره هی‌سی‌بی‌سی‌کی «خلق» کاتی‌گوری‌ستگه

»ایریب‌ی «خوانه‌ی خلقیه‌ی، جوانه‌ی خلقیه‌ی» دی‌ان‌گان قابل‌کار

»فسملارنگ چنگی سی‌کاوروده‌ته‌کی، فيجوش خلق‌نشان مللی

خالص‌نگ خلق نام‌سهو وگریدن خرس بر خلق شک‌نگیئن کیکار

»قلعه‌مارگنچی بی‌CUS‌تسی، گنگنر قرن‌شنگ کارقلقیتی خلقنگ:رگنگ

»تقدیرنگی گون‌لری به‌گرگل‌هه‌گی، دی‌ان‌گان قروملارنی خستان‌ی

»خلقیه‌ی گه ته‌ست قرن‌یبی‌گون‌نگی گون‌لری به‌گرگل‌هه‌گی

»جوانه‌ی خلقیه‌ی جوانه‌ی خلقیه‌ی، جوانه‌ی خلقیه‌ی جوانه‌ی خلقیه‌ی

»خلاق‌گیلا» ته‌قلوگی‌ی شک‌نگ‌ئنی گنج‌تلاماقچی بی‌CUS‌تسیه.
تاخت‌پسگا گایلان‌سی‌دوروغ، برله‌شکن دو‌له‌تی‌کر ته‌کلاته‌نسک نزمان‌ناملی‌رو و ه‌مادی‌لامش‌قان قانون‌نرنسک مه‌زمون‌نرنسک و‌ه‌یه‌ مه‌زمون‌نرنسک قارا‌سل‌قفا چگه‌ خاس‌لفن‌قی و‌ه‌یه‌ خاراک‌تبرن‌ی بؤ‌رمل‌شقا تئو‌رئندی.

ئون‌داقتنا، ختاین‌سک ممل‌لتهچی قانون‌شون‌ناسر‌هبان سدوراب باقی‌لیکی، "گؤوز تقدربی‌نتی‌گئرلدر وس‌بگله" هیووق‌قلبرن‌سک سوئیدی‌سک مملّه‌تر نیکستان خلق‌بۇلدی‌غان و‌لسا، خلق‌دی‌گی‌ن تئو‌قوم بو‌ی‌ه‌ره قان‌داق ته‌بیرگه تئبری‌ششی‌لازیم؟

شاگ‌خی‌ی لوغه‌نت‌نه‌شربیاتی‌ی 1979- یبّلی‌نه‌شر قلغان "توکیا‌نوس" تیا، "خلق" دی‌گی‌ن کانگ‌روی‌یسک موئدان‌ته‌بیر و‌بری‌گی‌ن: فه‌خوش‌اش‌بۇلدی‌غان دو‌له‌ت و‌ه‌ه‌ر قای‌سی‌سی‌نبلت‌نی‌ن رنس‌ک تئو‌خشش‌ش بۇلدی‌غان تاربخ‌ی مه‌گئل‌بر‌ده‌ده‌ده‌ده خلق‌دی‌گی‌ن تئو‌قوم تئو‌خشش‌تی‌بیرگه‌تی‌بیر‌نشگ‌سک، تئو‌خشش‌ش بۇلدی‌غان مه‌زمون‌راغا چگه‌بۇلدی‌غان ئن‌دی‌تیبل‌سر‌سک‌یناونگ‌ا قارشی‌ن تئو‌رئوش مه‌گئل‌بر‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌دی‌تی‌بیر‌نشگ‌سک، تئو‌خشش‌ش بۇلدی‌غان مه‌زمون‌راغا چگه‌بۇلدی‌غان ئن‌دی‌تیبل‌سر‌سک‌یناونگ‌ا قارشی‌ن تئو‌رئوش مه‌گئل‌بر‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌ده‌دبود.
«خلقه» دیگه تؤوقومغا ببرگهنه خنتایچه تبرننغ که یه نمونه گرا که نامه چی حسن‌زاده، قاری نیکا، خنتای کومیسیونستلری دیپلماسی سیاستی و هؤلک هورا کرنه لتقيد، قوللاش - قولیلماسیاق، تلدنقی شهرته کاستندا مؤهبهین مه‌گلده، مؤهبهین دخوروده «خلقه» دیگه تؤوقومغا ببرگهنه تبرموم په قلیلاق بولبدکنه، خنتای کومیسیونستلری قولیلماسیاق خلقم، قولیلماسیاق خلقم، هبستانمانیاچدکنه، دوئیده دیکه تؤوقومغا تؤریخی سیاستی پارتینی قولیلسی باکی یؤسیسی پارتینی قولیلسیاق، شؤ دوئیده تؤوقالرنسک سیاسییا تؤرلکش دائرینسیقی هیوقوقنغو، بؤ؟

تؤوقومغ خلامقی ۵۰ یلدیز دن بیری ژادا - دیده یحیی نیراکه هر قانونی سیاستی، جوعلم‌دان دیگه تؤوقو کرلیاگه مللی هیوکورانلف قئلیمنی قوللاش تؤباقتا تؤرسون تؤکسچه هر یکسکی یلدا بیر قیتم نامایش قئلب کوئئولییوش تا قیرقلق خشاینسک مللی هیوکورانلفی قئرشی تؤروروب که لگه خلقومورد، شؤگا خنتای مللی تجهیزی تؤریستک نژدیکی‌یی که لگه خلقمیره می‌روا لدومکه، شؤنداقلی تؤوقوکرلا نسک مللی ته رکبانیسی پینکار قلدلیاییدو.

«توکیوانوس» تا خنتاینسک مللی‌تچین هؤه‌زدیچیری یی «مللهیت» دیگه خسوس تئسیعما مؤنهاقی ته‌سر به‌رگه: «تؤوهمه تارختیا شک‌ملله‌گه، تؤخشاش بولیسیان تاريخی ته هر قیمات باستوچیدا تؤریغ تؤؤوق‌دنک هورنیک جه‌ودنسی، مهلی، میکائیدی مللیت، قه دمکی مللی‌که یه هزارنی پی، زامان مللی‌تلسیری قئارالمقلار، ملل‌ه‌ت»
ده‌ب تا‌تلیم‌دو، دیدو، ختای ملل‌تجلیل‌سیری ملل‌هات دب‌گن تمسین‌ک
تبخ‌ی بی‌یتاقی دموئله ردل‌لا غورم‌پورلوک تیل‌شن‌نشگن‌لیکنی تغلعا
تبلب: بو ته‌هؤول تیلم‌متن‌سک بی‌یتاقی زامان تاربخو ته دموکرات‌تک
تستقلاب دفاورگه مؤسس‌ئه‌تلیک اک‌ش دیدو، بو دب‌گه‌تلیک ختای
ملل‌تی تبخ‌ی شننی‌خی سئن‌قلای‌دی دفو‌ردا تف‌ره‌نیدوکی ملل‌هات
تیکه‌نلنکنی تون‌نوپی بِنتی دب‌گه‌نلنک‌نور، ملل‌هات دب‌گه‌ن تمسیما‌پی‌نه
ب‌اشقا تره‌پی‌سیه ته‌بیر به‌گن‌ن ختای ملل‌تجلیل‌سیری تف‌وم‌هون تاربخ‌تا
شه‌کهنگن تبورتاق سلغا، تبورتاق تیبری‌توئی‌یانگ، تبورتاق تبک‌تی‌سادی
تفرم‌هون هم‌دیه تبورتاق مده‌سی‌ته‌که، تبورتاق ره‌یه سؤ‌یه‌تل‌رگ‌نه ش‌گه
بول‌غن مو‌قشم تبورتاق گه‌دیه ملل‌هات، دب‌تا‌تلیم‌دو، دی‌دیدو، بو ته‌بیر‌گه تاس‌سلاگن‌ندیا تبی‌هن‌ی چوگ‌گون‌سک زیمن‌ی بولالماي قال‌مدغ‌نو؟
ه‌هندیا، ته‌بی‌هن‌مکی ختایارمو ختای بولالماي قالم‌دنگ‌نو؟
یوکتیدیا کورواب ته‌گن‌ک‌ندیک، ختای ملل‌تجلیل‌سیری تف‌وکی‌ان‌سوس، تا
ملل‌هات کاتیوگ‌ری‌بی‌سی وه خیلإ کاتیوگ‌ری‌بی‌سی‌نه یوقت‌بی‌ساد‌ه‌ک ته‌بیر
ب‌برگن بولسآ، ختای تلما‌ینوگیلا نه‌گن‌لا نه‌لنگ‌نگان «کشش‌لیک هپو‌وق
نه‌زن‌ری‌بی‌سی وه تام‌لی‌سی» دب‌گن‌ن کتبرت‌ا خیلإ دب‌گن‌ن توق‌م‌شا
موقن‌دی تبی‌دار به‌گن‌ن:
1. غرب موسسه‌ملل‌تجلیل‌سیری‌هوک‌فارسی‌مک‌ئاستبدا (شرق
موقن‌سه‌ملل‌تجلیل‌سیری‌یوپک‌مک) ملل‌سی قازادلافنی، دوئل‌تن‌سک
موسسه‌قلین‌لی‌ئنی قولغا که‌تل‌رورش‌تو‌چون کؤوهش قلن‌لی‌ئنی‌ن خه‌قله‌ر
(ب‌مه‌ک، بوی‌ره دم‌لی‌سی قازادلافنی، دوئل‌تن‌سک قلن‌لی‌ئنی‌ن)
یل‌سی‌لا، موسسه‌قلین‌لی‌ئنی قولغا که‌تل‌روره‌چی قلن‌لی‌ئنی‌ن خه‌قله‌ر
یل‌سی‌لا‌ندی‌ی) 2. جه‌ت دوئل‌تل‌رنسک هربی تف‌نش‌卡通‌لی‌ئنی‌ئاسن‌بدا
۱. خانه مؤسسه ملیکچلیرنگی‌ه‌کا هؤکورانلینقی تاستبدا مللی‌کا تاریخی‌کی، دویله‌تساک مؤسسه‌قليلینقوئی قولغا که‌تئورونس تؤجون کورشم قئنژونکوئان خلقله‌ر (خلاق بولدودو)، شؤگتا بوکوئن تؤیغوئر خلاقی، تبدیل خلاقی خانه مؤسسه ملیکچلیرنگی‌ه‌کا هؤکورانلینقی قارشی مللی‌کا تاریخی‌کی، دویله‌تساک مؤسسه‌قليلینقوئی قولغا که‌تئورونس تؤجون کورشم قئنژونکوئان خلقله‌ر. جؤملینی شؤنداوج تؤژونس تارقلینق خنجنی ملیکچلیرنگی‌گر اعیان‌ک یخانالنینکی، لوکیکلینق خانالنینکی شؤلافا تؤناسبی‌تئینک تاریخی یو سیاسی‌ی یخانالنینکی تؤژونکع "بولدود".

* * * *

چؤنکی عربی‌ه مؤسسه ملیکچلیرنگی قئنژونکوئان تؤچریدن بارلت ملله‌تی. وً خلقله‌ر تارف‌ا تارف‌دین مؤسسه‌قليلینقوئی تؤبیشکتیند کینچین، ۷۰ - ییل‌له‌دا عرب دئنیسایسی مؤسسه ملیکچلیرنگی سیستیم‌سینسینک عربی‌ته ییسریگنه‌لینکنی، مؤسسه ملیکچلیرنگی عربی‌ته تااخیر ولاشقلینقی
تهنئة مسلسل جاکارلی‌گان مسیحی. هرگز تا بخی تواناگوش‌لا همه الکل‌ر شاکالگی، تأویمن‌ناریانی ختنایجاز کیبی‌روروب ببریب. توانوره‌نه تواه بولسی‌نوژن زبینالناری شگفتی‌گه کیبی‌روروب ببریشن‌نیه توانوره‌نیه تکل‌هه به‌ره‌دی. هاژی‌ر بب‌ره‌نیه قایپ‌سی دوئله‌نه موسیت‌مهملک‌چی؟ هاژیرقی دوئین‌ادا خشاکی‌رادن به‌ثقا به‌نه قانداق موسیت‌مهملک‌چی دوئله‌به‌بار؟ کنتای میلله‌چمیری بزرگه کورست‌بی‌برم‌هطدو؟

خشتای میلله‌چمیری‌نشن‌که «خلقه» توقفومی توغرسدنکی ۲ - خنل ته‌بیرگه تاساس‌تی‌لگاندا، چه‌ته دول‌هلمی‌شن‌که هره‌سی‌شه‌مالی‌سیتی ئاستند تورئوئناقنه دوئله‌نه‌ره خنله‌هه‌نه هیسابلین‌دیکن، تؤنداقا، تؤیگروری‌شان هره‌سی تاجاوئوزی‌زاه تؤچیرگان دوئله‌نی‌زه. همه‌سیم؟ تؤی‌گروری‌لار ۱۹۴۴ - یلی ۲ - کی‌تن دوئله‌چه‌قورگان همه‌سیمید؟ ۱۹۴۹ - یلی‌که کومدنی‌نت‌بایین‌نی‌که‌تؤی‌گروری‌الگان خشتای‌لان تؤی‌گروری‌بستان‌گان هره‌سی تاجاوئوزی‌پن کرگهن همه‌سیمید؟ تؤی‌گروری‌شان چه‌ت کمل‌سک‌هه‌سی تاجاوئوزی‌زاه تؤچیرگان دوئله‌نه‌ه‌ه‌سابلین‌نامدو، هی‌سابلی‌نامدو؟

خشتای میلله‌چمیری‌نشن‌که‌نه‌زیر‌به‌ده‌ه‌شگلب‌که هی‌وقفلوق دوئله‌نه‌نشک توقفومی‌نه‌زه‌ال‌سری‌«خلقه» هی‌سابلین‌ندی‌کن، نبمشچا یابونغا‌قهارشی تؤوئوش‌ده‌ره، خشتای‌لنک هجوکی‌تؤوئوش‌ده‌ره‌ده‌ده‌ده‌ه‌شگلب‌که هی‌وقفلوق گومن‌ندی‌ه‌ه‌ه‌کومدن‌نی‌که بارنی پپوق‌رف‌ی‌یاکی‌‌ه‌شگلب‌که هی‌وقفلوق‌ده‌ره‌نشک توقفومی‌نه‌زه‌ال‌سری‌«خلقه» هی‌سابلی‌نامایی، تبخی‌‌شگلب‌که هی‌وقفلوق یارنال‌گان کومون‌نست‌خشتای‌نان‌که‌ل‌یئی‌چی تیجنس‌مالی‌گروره‌لار‌خلقه‌نه‌ه‌سابلی‌نگان‌نه‌سیدی؟ دنککی قب۴تی‌لی‌قه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌نه‌ن

29
کتاب‌گیرهای رسمی تاریخی‌لیقی و هم‌تجسم‌سازی‌لیقی بین‌المللی‌گیره،
تاریخ‌لیقی بی‌کتاب‌گیره‌ای، رنگی سیاسی‌لیقی‌ئی چنگه‌که قافقان‌دک،
بی‌کتاب‌گیره‌ی رنگی سیاسی‌لیقی‌ئی، خوانش‌لیقی‌ئی، کتاب‌گیره‌ی رنگی
تاریخ‌لیقی‌ئی چنگه‌که قافقان‌دک. «عملیه‌» و «خلاقی»، توکؤمل‌منی
هم تاربخی کتاب‌گیره‌ای هم تجسم‌سازی کتاب‌گیره‌ای، به‌جور‌نه‌ندورگه هست‌ای قانون‌شوناس‌لیقی تاریخ‌لیقی‌ئی بسلین
تجسم‌سازی‌ئی، توکؤمسدکی توکؤ تاسلیقی موانسوم‌ئی قه‌سته
موجسه‌لی وشتوئرپ، موله‌ئی باشقا برم گوئدگه، خلق‌هئی یئه باشقا یئر
گوئدگه گئایب‌ئی تاسلایدو. بو وقت‌هی هره قانداق تاربخی وقه‌ئل، نسک و
تاربخی‌ی مه‌جووودفنشک‌ئی مه‌بیدا تجسم‌سازی‌ئی وقه‌ئل، و تجسم‌سازی‌ئی
موجود ولوق بیک‌ئی لیکنی تئنکار قلقوچی‌ئی ختاینکه قانون‌شوناس‌لیقی
تجسم‌سازی‌ئی وقه‌ئل، و تجسم‌سازی‌ئی مه‌جووودفنشک تاریخ‌لیقی‌ئی
توخوش‌لیقی‌ئی تئنکار قلقوچی قانون‌شوناس‌لیقی دور.
شوئنی کورس‌ستئب توئتیش کهره‌ککی، ختاینکه تئجکی توئؤشی
دوئرده ییوز‌که گه‌ئن قورللاق وئه قور‌للاق وقه‌ئل، نسک تجسم‌ساز‌لیقی
توخوش‌لیقی‌ئی بو توئؤشه یئرکه تاریخ‌لیقی‌ئی بین‌المللی‌گئین بولسیا، یئه کسجکه
بو توئؤشه یئرکه تجسم‌ساز‌لیقی‌ئی یئه شؤ توئؤشه یئرکه تاریخ‌لیقی‌ئی
بین‌المللی‌ئی. ختایی کئنقلایئینکه تجسم‌سازی‌ئی خاراکترپری – شؤ
دوئردرکی چایاکش‌که مه‌لیکه تئنکه قلچ‌که قئؤؤئینئینی هره که‌ککه
که‌ئنلورگچی تولسی تئنقلای بیلوق‌ئی خاراکترپری بیلوق بیلگل‌ئین
شکن، بو تئنقلایی یئشترک قلقوچی خلق‌لیقی بوی، بوی‌رده‌ی هنلیا ختایی
خلقی هیساب‌لندشکنی، تئؤه‌لادا بوی خلق‌لیقی باشقا برم خلق‌ئی هم‌س
بین‌المللی‌ئی دیمانیکه توئئنرنسا، توئئنریا تئئزله‌ئیگئینی مکاان قلطي‌ئی

31
پئورشمشزمنک تورغتلاقینی تُسپیاتلاش کپرەکە بولاسجن
بەوە، خەتاکە مەلتە تچەئرنسک تەڵی وە قەلەمی تارقێلک تەوەئرماشان
ەڵەکە سیاسی سەڵەکە کەرە سەڵەکەن خەڵەکەن وە مەلتە تەسەستلەری
tورغتیبەدای خەتاکە مەلتەشئرنسک پایدەسەنی کۆرژەڵەکەن، خەتاکە خەڵەکەک
داهیبرتسک تەڵی تارقێلک یەنە بەر قبێلەم ۆسپیاتلاڵۆیە.
جوغودونک كمشنلک هووقونک ثوهولی آغتاشنک کتاب» : مهوجوغودونک هووقونک قولغا کمشنوروش، جوغودونک خلقلق تاربخی بوسودا ناواوللو هل قلمشیشا تبگشانک كمشنلک هووقونک مهسلنیسی بولتوب قالخان قنی، دوشته قبالت بولمايندو، جوهانگیرلائنسک تاجناواوری، جوغودونک خلمفننسک هایاتنگا هوکوب يهتكوزردنیج خاملندور. شهوگا مهوجوغودونک هووقونک قولغا كمشنوروشتسن ناواول دوونک موسته قبالت بولتوش هووقونک قولغا كمشنوروشمسر کبرکا» دەپ يپژنغان. يئنه مسانس كمشنوريلوغق، ديز دوستنیمگه تنتاينت كئیگول پوئپیمز مهسلنیسی بسر تەرپ قفلاندا، دوونک مهیپئیتنی تامی نئورچی قپنلی تورورب بسر تەرپ قپنلمز، دوونک موسته شگنلیک هووقونکه هەگر تورتوب كمشنامیمزر دوونک موسته سالاهیبستنی تورتوب قامیميری، مسلاهي غوررورمزنی يوقتیپوتیمیپەر دیبک شیاو پیگننک پەرژندیبەنت نەکسون بەڵەن كورشوکەنەدە سۆژلەگەن سۆژی. يئنه بسر مسانس كمشنوريلوغق: «بورنیسک قارپیمیمزر، بسر مسلله تەک نامبەسەئەن گەپێتەندا كمشنلک هووقونک ناواول خوئنەک مهوجوغودونک هووقونک وە دوونک موسته قبالتلیق هووقونکەر. شەگەر نبگنلیک بەئەکی شەرەئەیەن كاپاڵەنکە پڕەگە بەڵەن، كمشنلک هووقونک سۆژ ئایختەنی بولمايندو» (خەشاییسک سەبب مەنیبەئەن لی گەنگنک پەرژندیبەنت کاتەڕ بەڵەن كورشوکەنەدە سۆژلەگەن سۆژی). يئنه بسر مسانس كمشنوريلوغق: «كمشنلک هووقونک ناهاپیتشەئەن كەڵە مەنیلەک تەووقەم. بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، مهوجوغودونک هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەباسی هووقونک، وەزینەم سەباسی هووقونکی، تەوە قەقیبەت هووقونکی، مسللە وە بەنیبڵارەئەک باراەریئەسک هەپووقونکی غوررویەئەگەن. تاپیچەدە بەنە وەزینەم سەب
خاندان‌دان‌های سیاسی تازه‌الزمانی، خستگی‌نشین رهمه‌رلری دهکد وولقارین‌سک سوزلگان سوزری.

سوزلگان سوزرلرده «سمللهت» ۷۰ همان‌تعمیر در رویش‌سازی قومی‌نگاران قومی‌نگاران، جوامع‌دِر وسوساه سیاسی مه‌شینی قوسته‌دِر قومی‌نگاران قومی‌نگاران، عوامل‌دنا قاتا خاندان‌دان‌سک قانون‌کُنش‌مسیری نبی‌لقوا «خلقل» دب‌گن توقف‌متری شه کلک‌گه قارایا بر-

- برادین به هر کدوده‌کی بیولوژی‌دل؟ قاچی‌کی، ۱ - خستگی کومونست‌ستر ریکنگن برده‌شکن دوول‌تلر ته‌کل‌دکم‌ت‌دا دیمی توقف‌شو‌لوق وَکلی قِقنج‌حوی‌سون ۱۹۹۷ - ۷۰یلی ۱۰ - تاییدا، ۱۹۹۸ - ۷۰یلی ۳ - تاییدا سایریم - سایریم‌هالدا ۱۹۶۶ - ۷۰یلی‌برده‌شکن دوول‌تلر ته‌کل‌دکم‌ت‌دا نه‌مه‌دین‌هیته ته‌دقیق‌بات‌هوقوقدی‌خَلیق‌ئارا ده‌هدنامسی‌ماها، ی‌نه‌شو یلی شور کون‌نده‌ماقول‌لانگان قیفرالارا هوقوقدی وَه سیاسی‌هوقوقد خَلیق‌ئارا ته‌هدنامسی‌ماها تُم‌زا قوبیدی.

۱. ظَقّت‌سِداد، جمهوریت، مه‌دین‌هیته ته‌دقیق‌بات‌هوقوقدی‌خَلیق‌ئارا ته‌هدنامسی‌ماکنه‌یک ۷۰ ۷۰قَسَم ۷۰ - ماده‌سِدائ: «بارلیخ خَلیق‌ئارا ته‌هدنامسی‌ماکنه‌یک ته‌تقدربنی‌تواری بَه‌گل‌ش هوقوقدی‌بار» دب‌بَه‌گل‌ش‌نگان. «قیفرالارا هوقوقدی وَه سیاسی‌هوقوقد خَلیق‌ئارا ته‌هدنامسی‌ماکنه‌یک نِشک ۷۰ ۷۰قَسَم ۷۰ - ماده‌سِدائمیر: «بارلیخ خَلیق‌ئارا ته‌تقدربنی‌تواری بَه‌گل‌ش هوقوقدی‌بار» دب‌بَه‌گل‌ش‌نگان. خَتِای‌هوک‌کُمش‌یت‌می‌بَو‌قَانوْن‌هلاق‌ئنت‌ست‌تَن‌رگه‌ تَسَب‌تَن‌رگه‌بَو‌قَانوْن‌هلاق‌ئنت‌ست‌تَن‌رگه‌بَو‌قَانوْن‌هلاق‌ئنت‌ست‌تَن‌رگه‌بَو‌قَانوْن‌هلاق‌ئنت‌ست‌تَن‌رگه‌
ته تبلقلاپ، بسر خلافت تورنیسا مؤامسه قلمب‌پ ژوله زه قدیرنی توژی
بملگله‌ی هقوه‌ی بویش کپرک، ته!

3. دل شونداق هقوه‌ی بویش، تویغورلاو روه تبه تره‌ی نسک
سیاسی تالااش هقوه‌ی بویشی ژیبراب قلمب‌شا مه جبوزبولوپ قالگان،
مه جبوزبیتی تینی شاذا قلمبی مه سوزلیشتینک نبمه نکه نلیکنی تونوپ
یه‌تکن، خلفت‌نرا بیسمعا دوج که لگنلیکنی سبزیپیته‌کن خنتای
هوکومستی یه‌نه ته‌تورسچه جاه‌للمق قلمب‌پ "بهقه خلفت‌نراک توژ
ته قدیرنی توژی بملگله‌ی هقوه‌ی بویشی بار، ملله‌له‌نه نسک توژی قدیرنی
توژی بملگله‌ی هقوه‌ی بویشی یوق" دبه کچی بولوئاتدو. تویغور خلافن
ملله‌ته سویشتده گنگکار قلمبی، خنتای تلیدنکی جوگ‌گو خلافنی نامی
ئاسیتا ملله‌نه غایب قلمب‌ته‌کچی، سیاسی دوئننک تویپکتی
نکه نلیکنی شنکار قلمباقی بولوئاتدو.
1999  يلى 1  تایب 25  کوئی
تادهملرده تورونئی سافلیاش، تورونئی قولغداش قاتارلیق تبسبسی هوغقولار بولسلا کوبیاهی قلمایدو، بونداق هوغقولار تادهملرندک وجوهندبدا بیلونئوش پییدا قلغااندن باشقا، جمیتهتی تادهملر تورنریسدا تبسبسی قارمو قارشلیق پییدا قلغاانلیقتن، جمیتهتی میئکه مهم برده کلیکنئی ساقلاب قغازی بولمایدو. گنگلبلیئک پیلاسوب چون لاکنئک سوئی ببلن تپیتیئندا: «توبئیئی هملئنتن تجسمائي همئته تورئوش توجهئی بسر خمل توختینامه، بسر خمل گهندنامه ائرقلیق تورهی بسکدئی هوغقولارنی دوئلتهک تایپنئۇرئ ببرئش ووزپیسندئی تادا قلنئشا توغرا کبێئدرو.» بونداق دوئلته قئانئون  نسراز تورنپئلئری وو قئانئون تورئوش ائرقلیق تادهملرندک تبسبسی هوغقولارنی قولغاایدنغان دوئلتهئور. مؤهوئی مهنئدقن گئپیتیئندا دوئلتنی بسر خمل چئرئاتق گهئده پبرەنەئن کۆرە، دوئلتهئی بسر خمل تاشقی قوارئلئا دبەئەوە بولسەدرو. دوئلتنئک داکامێق مەوەجوئ بولۆئ تورئوئش چئرئاتق جمیتهتی تەوەخیشی قئێزەجە تایبندیئەمەس، بەئلکی دوئلەت هوغقولە تایبندیئەمەوە بولۆئ تەوەسەدرو. دوئلەت تورچموئی تئارقلیق پئۆرئارچ جمیتیئئنی بسر تەڕیە، بەئکە قایبەرپ قویوئشی سنناب کەوئگەن پیلاسوب گیگەئیل: دوئلەت فەبرایتەسیئنینک ریسپەبپیئکە تەمەس، بەئلکی کەشیئە بەلەئن تورئاتق تەقەدەرگە شەگە بولسەدنەن مەلئئیی دوئلەتەئئور» دەوە کەرەستێکن گەنەی. دوئلتنئک زیبینئی تەبیئەئی تبسبسی تەئۆرئارلاکەمەس، بەئلکی مەلەئن مەلەئبە سەیۆ تەبیرەقەباشەگەن، پەشائەئانئی، سەیۆ تەئۆرەقانی تایبەنتەن مەلەئی بەرەکەرەر
کوکه رتکن زیمنشور. "دوالهای تبریزی، به‌لمی ملیسی روهنسک ماکنندور" دیده، گیگل، شوئا بی‌یاره، ملکه تنک موه‌چراغی قیسمی پولی‌ویل، ملکه تنک تیاقی قفورولما هی‌سابلانگژ دوَله‌تنس هالقن‌که کتکن بولدود. ملیکی مه‌دنیه‌یت و هی‌پوقَال اِمهردنیست گل‌ده‌بِلدی نک‌یابه بِلدی‌گان مه‌دنیه‌یت – مه‌دنیه‌تنی چون‌دنشش و یِ‌ی‌و مه‌دنیه‌تنسک مه‌زمون‌لنگی ته‌فقق الیقندوری، چوْپنجون، ناهاییتی یوکسکاک ملیکی هی‌پسسیات وُته ناهاییتی یوکسکاک ته‌قلس رابِه‌سیت پولَوشی کب‌رک وُشوگا بِز داوَمالسک تک‌کراًی‌دی‌بِلدی‌گان مه‌دنیه‌یت قیسمه‌ات قاراش‌لری تَهم‌لی‌پَتْه بِسر خَل مه‌دنیه‌یت مهمتِ‌ت‌پی‌بدا بولگ‌ان مه‌دنیه‌یت قیسم‌هت قارش‌شدوه. بِسر دْوَلهْ‌تُه ت، شَوْنَداق مه‌دنیه‌یت قیسم‌هت قاراش‌لری گِنِمِ‌سِدَا تِشکَه‌للِه‌نگ‌کن مه‌دنیه‌تنسک تورتاق گه‌دِمسی بولدود. کوَرچاره‌ش جه‌ه‌تُه، تشه‌بیوْس جه‌ه‌تُه مه‌دنیه‌ت تورتاق گه‌دن‌سنی تورتاق جَم‌سی‌هت وُته مه‌نی‌ه‌ت‌دِادر جمه‌ری‌تن‌کُ تَیْمؤم‌ی هالاتی دب‌ِیاتای‌می‌ز. یِ‌ی‌و بِره‌ده تال‌دْبَنشه چوْمله مه‌زمون‌لنگک سویستان‌سیبلک خاراک‌پرِی‌ان، کِبی‌نکِی چوْمله مه‌زمون‌لنگک تِبِشکِل‌ق شَه‌کنِی تُنک‌یار قیلم‌شوْتْق، تُنک‌یاک قیلم‌شوْتْق هاِسِل بولگ‌ان قارااش‌لری دوَله‌ت تْؤوق‌مَما بِره‌شَتْوْرْگِن‌دِمَو، بَوْنَداق برله‌شَتْوْرْنش‌ت پِه‌یدا بولگ‌ان مه‌دنیه‌یت دْوَلت‌ی دْبِگن تْؤوق‌مَنی هِره‌گمر بِمؤاسته مه‌قَمِل‌شاوت‌و‌شاپا بولدی‌دِو. گِبِگِن‌نگک پَّلَشْه‌ی مَسِتیم‌سِندا: "دوالهِ تِووبی‌کِت‌بی رَوه" دِب‌کِرْسَش‌ل‌گه‌ن. نِمِن‌فِکی "توبی‌کِت‌بی رَوه" نَشک تُؤستنِدِنجِی‌نه "مؤتلْه‌ی"
روه} بولسدو. سهنهت دسن، پهسلیه دل مؤشونداق مؤتلهق روھقا وئکبلیک قیرلدودو. بئو خهل مهدنیهت هیالاتلری مهزروعن جوهشته تاریخی ثوگرپشن تایرلسب کبیتلرسکچه، مؤلتلهق بسر نرهسگه یوزرهنگ بولسدو. بئویوزلننش دوئلتستن هالقسکچه تکهن یوزلنمشتور. دبهماک، بئویردت مهدنهیت پیوترلار مهدنیتی ئالاھمده بیلکه خوگ بولسدو. شوگا ئننسانیهت تاریخدا بوبیسوندورغان یونانلاقلار قیرللسم- پین سهنهت، مهدنهیت ئالاھمده بیلکه، سبئبه بوبیسندورغیچی رومفیلانی بوبیسوندورغانداک، تاجاوزر قیرللسپ هنیدستانی بوبیسوندورغان مؤگدؤللاری (سادیت ثابدوهیرماننک کتیابی "ئویغورنامه") ده بابور یویغور بولوب چقتهی مهدنیتی تؤوستوللوکی ئاکوقلق هنیدنار بوبیسوندورغانداک، تاجاوزرچیلق ئاکوقلق توئنتورا ئاکانیئی بوبیسوندورغان قیاماقلارنی، مهدنهیت تؤوستوللوکی ئاکوقلق یویغورلار بوبیسوندورغانداک. دبهماک، دوئلت تاریخی بسلن مهدنیهت تاریخی وئگرمس ماس قهدمده بردکهکه خوگ بولسلاپیدو.

ئئگر سیئنهت دسن وئو پلئکسپیئی دوئلت بسیلهن برجکهندیه تشرتربر، دوئلت گؤودینسکه ته شکللهنیمگهن 2- بسر خهل مهدنهینیئی قیجملیئسد، چیتبارسیئز، تاسادبعی بسر نرهس ده پیارایبان بولوبا، وئو چاغدا دوئلت مهسیئد ته دئیدنغان خوهیئرلیک یولغا قهدم تاشلیغان بولسدو. ئالايلیوق، خشتی مؤسسته ملکچیئلری بؤؤددمز پلسیھیپسی بسلن مارکسزم پیلسیھیپسیئی بسکه شترتربر پدوئلتئلگ گؤودینسکه ته شکللهنی؟ ئنسلام مئیدئوگوییسی وئو ئنسلام پیلسیھیپسیئی دوئلت گؤودینسدن چهئک قیرچهئک. یویغورلااغا
ملل‌السی هواکومرانلسل قتل‌عامی خشت‌های هوکومنتسنک
奠基ه‌مطلبی‌چیک دوئله تایپ‌هارتلری دیک‌پاس کذنی دوئله ت
گه‌دوگس‌گه بهره‌شتو‌ریئش ثوپیاوا تروریئوش، گه‌کسچه دیننی یوقنتش،
دیننگا قارشی خناینیئئک دوئله سیاستسنگی تاشکارا سیاست‌تهک
تایپاندودری. گه‌دیپیات - سه‌نئهت بیر ملل‌تهک خاس بولسدنگنلا
بولغا، ملل‌لی روهنگ‌خاسنچی یه‌دیپیات - سه‌نئهت روهنگ‌ک
خاسلیکی، تؤیب‌گرکلکنی باگلیتیئی. خشتی مؤسته‌ملکچیلری
تؤیب‌نوشک تؤدیبیات - سه‌نئینی خناتی دوئل‌گنه بیرله شتروگ‌گنده،
تؤدیبیات - سهنئینک ملل‌لی خاسنچی، ملل‌لی تؤلایدیلک‌دین
تامام یکنار قلسی، تؤیب‌نوشک تؤدیبیات - سهنئینی، خناینی
دوئله سیاستسنگی تیثوقی قلسدنگان تئه‌سوئقات قورال‌غا تایپاندودرپ
قویدی. مؤسته‌ملکه تؤیب‌نوستندا دوئله تایپ‌ارتنگا تی‌بکردینگن
تؤیب‌نوشک مه‌دینیئی خناتی هوکومرانلرنسک گالدن‌دا قسیمه‌تسیئر،
تی‌بکاردینز تاسادیئی مه‌دینیئه بولوپ قالدی. مه‌دینیئه یوقنتش
هه وکتی تیبیب‌ی بیریش تارقلیق تؤیب‌نوشک مه‌دینیئینی تؤنجم‌تیئرئو.
شئونداق قلسی تؤچون خناتی ملل‌چیلری یه‌لیف خه‌یزلک یول
هی‌بسانلنگان دوئله‌تسیلکی، بولوپ قوی‌بوب، تؤیب‌نوستندا ملل‌لی
تاوسمینیانسیه گه‌مه‌دینیئه تاوسسیلیانسیسنی کوچپ‌پ‌ئینشا
سالدی. تؤیب‌نوشک مه‌دینیئی - دوئله‌تین هالقپ‌که‌ک‌تهکن «موتلهق
روهی» یی ته‌یبارلیامدنی یاکی ته‌یبارلگان بولسمنوئینشا سالامدی.
ختايي... 

۱۹۹۹ - یولي ۲ - تاينك ۱۰ - كونی
خنتايييک بازرهكك دوئلتهلر ته شكپلاندا دايمي توروشلوق تولوچه هوقوقلوچه و هکميي جمله خواسون خنتاي هجوکومتسه و هکم
بولبو، ۱۹۹۸ - یولي ۱۰ - تاينك ۵ - كونی بازرهكك دوئلتهلر ته شكپلاندا «پوئفلاز هوقوقي و ه سياسسي هوقوق خملقئارا تههدنامسي» مچ خماز قوينگان گندي. قول قویوش بيلنسك بيشدا خنتاي هجوکومتسه «شقتشاد، جمهوريي و ه مهدبيي هوقوقي خملقئارا تههدنامسي» مچ قول قوينگدن كبين، داومليق خملقئارا كششك كششك هوقوق تههدنامليره قول قویوش جمهوريي به ره قبتلقيق تلگريله هپسالانگان گندي. قول قویوش خنتاي دوئلشنك كششك هوقوق تههوليي، بولوبه تههازه هوقوقي سياسسي هوقوقي خملقئارا تههدناملي رنبك تبرگنلښي تاستندا و ه خملقئارا جمهوريي كنك نازارندي تاستندا بولدوه، دبگنلک گندي. خنتاي هجوکومتسنک كششك هوقوققاي اقل قدار خملقئارا تههدناملي رگه قول قویوشي، جوگونک تچکي قسيمديي وزنييه تشمشک و خملقئارا جمهوريي تشمشک كچچليوه ببسيي تاستندا تاملانگن گندي. جوگونک گوزنگه نسبيتيي تچپتنداي، خنتاي كومونستلريي دوئنديا كششك هوقوققين باشي تارننشقا هبيچقاديق سهمنک بوقلوکي، شمنک توسنتگه جوگو هجوکومتسنک خملقئارا كچچليوه دوئلتهلر كچچليوه قاتنشنغي نديي بولسدنگان باييکي جوگو نا مسلاهات و ه شفتندساي ته قفيقاتي تشمشک تچچليوه شه گشيي، بيلس ساهه سيدمكله رنبك تههازه هوقوقارا تچچليوه، قانون بيلدن
دواله باشکوه‌سند، کشش‌الب، کشش‌الب هویت جوگ‌گونه‌های تویگشی دائره‌لسه رگه بپیمید، پیدا قبلاً قابل‌بندی نکند، هم‌گنتارا جوگ‌گونه‌های
کشش‌الب هویت جات‌رسانیک، بی‌لدنسن - بی‌لدگا دوپن‌باید موهاکیه قبلاً بیدانگان تیم‌گا ظایلسپ قابل‌بندی‌لنکی، شوئنات کؤچوئن ته‌مشرب قابل‌بندی‌لنکی هپس قلددی.
کشش‌الب هویت‌قا تائست شکی‌کی بارچه خانقلارا ته‌هدهنامی تؤوروشکه قاتن‌شت‌فان شاگالک ۱۹۹۷ - یلی جوگ‌گونه‌که تک‌شگه قاین‌ه‌ک بالگ‌نهد که‌پسین، خانقلارا ته‌هدهنامه تؤوروشکه قاتن‌شت‌فان جوگ‌گو، تهما‌کی شاگاگ‌تاکنک بره‌شکن دوه‌نل‌تله شکلاشنگا کشش‌الب هویت توگرسا دوکلات تایشروال‌دی‌بباین مس‌لی‌بک جوگ‌گو کوم‌مس‌لت‌برنیک خانقلارالیق شککی بارچه ته‌هدهنامکه قول قویوشقا ته‌ملی‌تی تورتکه بولگان ته‌ک موهم کامل تبدی.
جوگ‌گو نآنتس‌سات‌دیک ته‌رکی‌قلب‌سانپی پویارال‌ارنکه‌قشنتساد، مه‌دن‌سیه ناه‌ده‌شنکی هویت‌قلب‌برنی، مس‌لی‌بک: ته‌بی‌بلش‌ه ته تربی‌بی‌لسن‌ه هویت‌قلب‌برنی تؤوخت‌سانگ‌نام دوه‌نل‌تله کوئن ته‌ترویکه قویسد. لیکن جوگ‌گو دا بی‌پیرال هویت‌قا ته‌سیاسی هویت‌قا تبخته جوگ‌گو بی‌گنالب بیرگن، ته‌کله‌مکه ناه‌ده‌شنک دوه‌نل‌تله تؤوروش‌ه، جوگ‌گو ته‌ما‌کی شککی بارچه ته‌هدهنامکه قول قویوان‌دای که‌پسین، جوگ‌گو پویارال‌رگا قوی‌هربه ته‌چاک سالمای جک‌دی‌قاراپ ته‌هدهنامکه ته‌بلی‌برنی ته‌جرک قشنت‌که مه‌بجور بولبدو.
جوگ‌گو تآوواال دوچ کیدن‌بانگ مس‌لی‌ک کشش‌الب هویت‌قا قانون‌لوق کاپ‌هه‌ت بیرش بولگ‌سات‌فان، تئاسی‌سی قانون بسل‌س نک کشش‌الب

41
هویوقنونک بیرلیکه قانع‌دار جاواب بریشی کبیره؟ چوگنگو هازبرقی
تاسیس قانونی تسلاه قلمش جه‌یاندا برف‌نگیه بی‌تارم تورگن
بولسمو، لبکن تاسیس قانون کمششک هی‌ووق قاراشعتری تاسیس قلمشی کبیره تندی. چم‌ما، چوگنگونک تاسیسی قانونی قابلیت‌شون‌دیگی‌هایلاش‌بودغان کمششک هی‌ووق قاراشعتری وی یقیرال هی‌ووقی
tو وغن‌جلسی‌بی‌بی‌کو۹لبریی یتستنی‌که تورگنگن تاسیسی قانونی یم‌س.
دوان‌شک قانونی هی‌بی‌بی‌گه‌سغی‌سغی‌که تاسیسی قانون چوگنگو دا قائللودی قانونی‌ها، کوم‌مین‌ستاک پارتبی‌سلاک قانون‌گا یای‌سین‌س قالغان تاسیسی قانونی‌دی. دوان‌دیت هی‌ووقنی قبیل‌لاش‌بودغان وی خلق‌ر هی‌ووقنی کابای‌مکه تسورپگن تاسیسی قانونی، خلق‌شک هی‌ووقنی بسل‌دیت هی‌ووقنی ترگن‌لی‌بودنگان، سیاسی‌لی پارتی‌بیرنک‌هی‌ووقنی ترگن‌لی‌بودنگان تاسیسی قانونی بولوشی، کمششک هی‌ووقنی بسل‌دیت تاسیسی قانون‌گن‌ستن‌سی، قانونی‌دیت بسل‌دیت باشقوش‌شونک تؤسمول چارلی‌بندیبندی که تکس یتسترولوشی کبیره تندی؛ تاسیسی قانونی شون‌سی‌که تورگن‌دی‌بی‌بی‌گه‌سغی‌سغی‌که خلق‌شکهارا که‌چاگه‌جگه مؤو استقی قانونی‌بی‌پاش.

تؤسمول‌گن‌دین قالاسی خاتای کوم‌مین‌ستن‌سی‌که کمششک هی‌ووقنی، بولوشی‌پی‌یقیرال هی‌ووقنی وی سیاسی‌لی هی‌ووقنی تام‌لی‌ه‌قش‌شترم‌کچی بولس‌دخن، پارتبی‌ه‌قش‌شترم‌چه‌قلی‌مل‌سی‌قیدروش‌شترشی، بسی پارتی‌بی‌ هی‌ووقن‌برک‌لی‌بندیبندی چم‌لی‌بندی‌های‌دی‌بی‌بی‌گه‌سغی‌سغی‌که لازم‌بی‌بولس‌دخن، چوگنگونک تاسیسی قانون‌دی‌بی‌کش‌حی‌وق‌شترمه‌م‌من‌سی‌دی‌بی‌بی‌گه‌سغی‌سغی‌که لبکن چوگنگونک پارتی‌بی، سیاسی‌سیگا وک‌وی‌بگن‌قلمب‌بود‌سان‌سی‌سیاسی قیدرووش‌شترشی‌بی‌بی‌گه‌سغی‌سغی‌که بسل‌دیت‌بی‌بولس‌دخن.
قانون‌سازی مؤسساتی قب‌بلی‌پاش‌تورول‌مغان، پارتی‌هی قانون‌سازی توستگه چه‌سک‌ال‌غان، پوقرال‌ار هووقوقی سبل‌ن سیاسی هووقوقی نگیرل‌سک، ته‌بلیبرن‌سک بسری، پوقرال‌ارن‌سک سیاسی‌سی‌گیارل‌ش‌ه‌را بیر سیاسی‌سی‌گیارل‌ش‌ه‌را، ته‌شکلات قوروش، نامایش قلش‌ه هووقوقی تسدی، جوگو‌هوکومسی به‌نالا بسر پارته بیر هوکوم‌رال‌ن‌سکدا چشک تور‌غان‌لیفت‌س هاوزر جوگودا بسر پارته بیر هوکوم‌رال‌ن‌سک، پارته بیر هوکوم‌رال‌ن‌سک‌که تاریخ‌که، تاریخ‌که هم‌کله‌ک کابل‌کت. پسری‌هی قرودو، چه‌سک‌ال‌غان، پوقرال‌ار هووقوقی هووقوقی که سیاسی‌سی‌گیارل‌ش‌ه‌را بیر سیاسی‌سی‌گیارل‌ش‌ه‌را د험‌کل‌دی. پوقرال‌ارن‌سک سیاسی‌سی‌گیارل‌ش‌ه‌را، سای‌ش، سای‌ش، سای‌ش، سای‌ش، جمهوری‌سک، نیا‌دل‌کن‌سک، بیری‌که. پوقرال‌ارن‌سک سیاسی‌سی‌گیارل‌ش‌ه‌را بیر سیاسی‌سی‌گیارل‌ش‌ه‌را، سی‌پاپل‌ری، سی‌پاپل‌ری، کپش‌ه وکل‌لری، پنل‌شا ته‌شکلات پوئلومن‌سک بپوای‌سک بسپال‌سدن. توپش‌کنه.

پوقرال‌ار هووقوقی وه سیاسی هووقوقی، پنل‌شا توپش‌هووقوقی، کپش‌پاپلیان قرودو، وه نازارت قرودو، شکاک ته‌سپیدان‌که قول قرودان‌دین کپیسین جنت‌کی کوم‌ن‌سوتی‌لی دی، مه‌بی‌وتر هووقوقی قوی‌و‌سک‌توکه‌ند‌دیلا تان‌هک کش‌ش‌که هووقوقی، قرودان‌دین، جوگودا، دویل‌ه، قرودول‌ری آبی‌سین، دیش‌ویی‌ویال‌توق‌ریل‌ی، توپش‌ویال‌توق‌ریل‌ه، قرودول‌ری، بولوپ که‌نکته، هوکوم‌هی پک‌ری‌سک، بسر قرودو.
چفقشی، پارتیپیونلیستکن، خط‌پی طلبه‌مقدمه‌سون، تؤوسطون پذیرشی تؤوهیلی خلاقیتی همه‌الرکی یک‌پارش سیلش هوقفوقی، پنک‌س بازیان قلبش هوقفوقی، نازارت قلبش هوقفوقی تؤوزوندن ببری تارتوپلندی. نزهته، تیپِنسادی گوندزیلر، تئشققات غلابی و استلبرنکسکی شکلی، نوجوئ تیخنکمسونک تؤوزگرمشی سهمیلماک جؤگکؤدای پارتیکه گبزتی همه‌گمه پینه‌کان بلندی‌یان ورزیه‌ت ته‌هدنته دوج کنلی، هم‌مدی، مه‌تبوئات ئی‌کلیمسی شلگمرئی - تاخیر پاچاقئلندی یو؛ مه‌تبوئات خلق با‌شقوتروش تؤنتونغا چ‌قندید. یوقرالار‌نسک بیل‌سپ تؤروعش هوقفوقی، مه‌تبوئات تارقاب‌یق نازارت قلبش هوقفوقی یوقرالار‌نسک قولما قاینسپ کبلسی‌دئو؛ جوگکؤدگار کومونستلدری کونا کانتگدن‌قنقسپ که‌تمسه ئی‌شنشنگلازیکی هره‌گز جفقشی‌پولی‌تی‌ایدئو، دب‌سکه بالارارچه تالدراده‌عُلوق کبسلی‌گرمی‌نار بولوشین قالاکان بولامدی؟ میلی گئقتنساد، جمئیه‌تیه هده‌دنه‌یه هوقفوقی بولسون، میلی پؤوققلاار هوقفوقی ئوه سیاسی‌یه هوقفوقی بولسون، هم‌سیسمی هوقفوقلوق ته‌گوگلشترووش‌نسک کایالشگه شگه بولوشی‌ی لازیم‌ه. هوقفوقلوق ته‌گوگلشترووش ئی‌دلئیئنسک مؤعسَتلئینقایا ثیدئدئلّه‌سه تاندن کایالته کیگه بولسوئدؤ، دخالی - تؤروئسدس بولسول. هزار جوگکؤدای قانون تؤروعش ئوه کدلیه هوقفوقی بیر پارتیپیسک کانروپلوقدا هدنا بولسوم تارماقافرئنسک تسمی کؤچی راستئدا تؤروئنئو. تارماقافر بوبیچه قانون تؤروعش بدلی مه‌مؤولرا قانون تؤروعش تؤرؤارا بیرلشیپ که‌که مؤعسه‌بین تؤروعش، جوگکؤدگار دئی‌دلیئسی جیرپکه شتئرمکه کتکه، همه‌مؤسه‌ت قانونئنسک سیرراتجا چنقوپلیسپ گننرئی دولّهت هوقفوقی هی‌جقاندان چه کلیسی‌که تؤچری‌بدی‌دنگان هالغا کنلی.
دنیا نیشقتند تهرکنلیکی

دنیا نیشقتند تهرکنلیکی تامبرکا قوشما شتائلری هؤکومتی

تشاقی سیاستتناک موهم تیمسغًا ٹایلنڈی.

تامبرکا کونگرسی تیاوام پالاناسنک تومویمی یبگنی بؤگن
جوشتین کپین خلققازارا دنیا نیشقتند تهرکنلیکی قانون لاھیمیسی ماقوللندی.

دنی ہؤ دنیا نیشقتندقا زینانگه شلیب قبیلگان دؤلته رنی یدار چاترسدا قانون لاھیمیسی کپخش پالاناسی تؤنوگون ماقوللگان.

ٹؤ قانون لاھیمی پریزبدننک تیستبلشغا تایشوؤلدی.

تامبرکا قوشما شتائلری هؤکومتئسک هریئسی دوئلتھرنسک کمشلگی توقوق خاترسدا توغرسیدا یبللقد دوکلاته تنبیرلاب، تئلاھئھد ایبلاغ پہبیوھیدگان دؤلته رنک بروئ چوگن ٹہدی.

تامبرکنئسک کونگسبرؤئنپ دنیا تھکنکلائلری تامبرکا گنگرسنک خلققازارا دنیا نیشقتند تهرکنلیکی توغرسیدا قانون لاھیمی ماقوللشگا تؤچجل هؤیدھکن جنلگی قبیلہ کلملی.

ٹؤ قانون لاھیمی قاتئسٹ ٹیمبارگو سیاستئسی ماددسرئنی تؤوئ تینچگه تالخان بولوئ، تئقتسد ٹیمبارگو سیاستئسی ٹائرقلق دننی نیشقتند تھر کنجلگی ئ رگنگی شلیب قبیلگان دؤلته رنی چاترلاش تھلہ پ قبیلندی.

پرپنبدنک کنجلگنی قرآنون لاھیمیسی ٹینکار قبیلگانی توغرسیدا تھھدئ سپیلی:

کونگرسی تامبرکنئسک تاشقی سیاستئسی کونترول قبیلشا هامده تامبرکا بہلم باشقا دوئلتھرنسک
دیپلوماتیک مؤنثسیت‌های ایران، به‌طور کوچک‌تر شکوه سوپر‌پویندی، گام‌دار. تهدید‌های نفس‌پیوندی با این راه‌های آمریکا سودای سیاسی‌های سیاست‌گذاری نیز به‌وجود آمده‌اند. تهدید‌های سیاسی و جهان‌گیری فارسی، یک کانکسر قابلیت دارند. گروه‌های سیاسی در این زمینه به‌طور جامعه‌ای حضور دارند. تنها در یک نمونه، دو عضو دریایی قلم‌شکل چهارم، دو عضو دریایی قلم‌شکل چهارم، به‌طور خلاصه نشان می‌دهد. همچنین در جلسات خصوصی، هر یک نهایی به این موضوع نسبت به روابط و توافق‌سیسی، حوزه‌های پس‌رسیده و متغیر شده در این سیاست‌های سیاسی، تجدید قلم‌شکل قابلیت دارد.
تامپردیکنک بر جؤگگو سیاستی نؤرگره مکته

1999 ـ یلی 2 ـ تاینسک 25 ـ کونی
تامبریکا کونگرمسنک تؤاوام پالاتاسی 1998 ـ یلی 10 ـ تؤکته برم
184 گؤاوّز بسدن نیازون لایه‌هه ماقوللاپ مینونسكی دؤنیا سه‌هه ته شکیلاتی WHO گا مؤویپسق، ته‌هي مه تلیک قانوئنشسی قونلیغان تؤدا. چه کلیش کؤویلیگان قهق تامبریکا کونگرمسنک کؤزفارشسی تؤکس تؤنتولبدنگان بؤقانون لایهمسده: تامبریکا هؤوکومستنک بئائال هؤرهکه قونلپنئسپ، تهی مئننک بؤو ته شکیلاتنک به‌گلسل‌ملنیگه مؤویپسق، ته‌هي مه تلیک قانوئنشسی قونلیغا کامئئورششی تامله قئلیننک.
تؤاوام پالاتاسی نک قؤار لایهمسده: مؤویپسق وو ته‌هي مه تلیک قانوئنشسی تشکلیسک قچک چئبگریسی تاقریستمنقی. بسرنگ، تهی مئننک دؤنیا سه‌هي ته شکیلاتنک کؤوپکوچی سؤوپننک قانوئنشسی قئبشتی بئنارت بئنیلی. بؤو قؤار لایهمسی تامبریکا کونگرمسنک تؤنچی قئبتم تهی مئننک خهاقلارا جه‌مسی تکه قانوئنشسی، ته‌مما، رسمی تؤرا بولامسلق، بقوه کؤوپکوچی سؤوپننک قئانوئنشسی قئاننامیسی سؤیوئشی کؤوچی سؤقیلژیان قؤار لایهمسی گئن. قؤار لایهمسده: خهاقلارا سه‌هي ته شکیلاتنک نئرانامامیلریک تاقسانانیگاندا، تهی مئننک بؤوی ته شکیلیبداق نوئرکیتی بولوب کؤرپشگه شهوئی توپینیمیسیؤو، لبکن، بؤوی ته شکیلاتنک پئئالیبی تلیمیری کؤوپکوچی سؤوپننک قئانوئنشسی قئئورششقا یول قؤوبیوئشی تسنه قئلیننک. تامبریکا کونگرمسی: تهی مئننک خهاقلارا ته شکیلاتنک قئاننامیسی آنگادا، تهی مئننک سه‌هيی تسئنلری مئیپه تکه قئئورششقا قئالاسیئن، رایونلا بؤو پئر شاپی سه‌هيیی تسئنلریموً
مهنی‌همگی‌تهکه تبریک‌شو، دمب قارابکی. شوئنک تروچون قرار لاپه‌ده:
تیمومون ۲۳ میلون تیمومون خلقی خلقیار سه‌مهیه ته‌شکلاتنغا
مؤوی‌پی، همه‌هیئات قاتننشش تروچون کامبریکنسک سیاساتی،
دوبیا سه‌مهیه ته‌شکلاتندا موهیهین ته‌شوبوسکارلینقی قولغا
کاهلورسه، تیمومون دوبیا سه‌مهیه ته‌شکلاتنکن نزام‌نام‌سرگه
مؤوی‌باغلاشیان گه‌هؤل کاست‌دا قاتنامشان بولدوب‌ود، دمب قارار قلدی.
تیمومنسک کامبریکسا ترووشلوق وکالات گونئی، ته‌په‌هی دوبیا
سه‌مهیه ته‌شکلاتنغا قاتننشت‌حورنگ تروچون پاکه‌ه‌ه رکه قدلنان
"تیمومون جامه‌دئ‌ئ‌ئ‌ئ گوم‌لیتی" کامبریکا کونگرنسنسک بوی
حعل قارارنی قارشئ‌ئ تالس‌دغانتیئنئی بیلدورنی. ۱۹۹۸ – یلی‌ئ ۲ –
ئایدا بوی‌لیئه تروئورخا قویولنگاندا. ۵۰ تسن قارارتوق کاوئ پالاناسی
ئزیلرئ کامبریکنسک پاواولینق سه‌مهیه تشهلیری مین‌نستین‌دا خنهت
یژنپ‌ی، کونگرنسنسک ته‌موئئنسک دوبیا سه‌مهیه ته‌شکلاتنغا
قاتننششئنی قوللایدغان مهیدانئی بیلدورگن.
تیمومنسک بوی‌ت‌ی‌شکلاتنقا قاتننششئدا توسال‌خو بوئولانقان دوئل‌ئ
چوگنگوئ‌ئ‌ئ‌ئ. ۱۹۵۰ – یلی‌ئ برماه شگن دوئل‌دار ته‌شکلاتنسک
ئومومی دیئ‌ب‌ه‌ندا ماقولانقان قارارنک روه‌هگا تاساس‌لاغاندا: بسردن
ئارتوق یک‌یوکوم‌ی دائر‌سئئری یبئراترپ قدلنان دوئل‌ئ قاتنارما
قاتننششئنی تعلیم‌ئ قدلناندا، برملاشگنند دوئل‌دل‌دار ته‌شکلاتنسک
ئومومی دیئ‌ب‌ه‌ن سه دوئل‌دا ئیبئراترپ قدلئشئقا تیگن‌شئلک گویبه‌پکت‌دی، دمب
یبئراترپ قدلناندا، برملاشگن دوئل‌دل‌دار ته‌شکلاتنسک مهیدانئی –
برملاشگن دوئل‌دل‌دار ته‌شکلاتنی ووئئنسک تالاهم‌دا گورگانتیری نجشده
یبئبارا ئیلنسچی کبره‌ک، دمب قارار قدلنگان نبیدی.

48
پوتسدام ختاینامه‌سی

1999 - یلی 3 - ثاینک 5 - کوئنی

1998 - یلی 10 - تؤکته‌بر تامپریکا کونگدیرسی قانون لاییه‌ه ماقول‌الاب، تهیه‌ن‌سان دوئی‌سا سه‌ه‌یه‌یه تهیه‌کلن‌تانغاتی‌ شینی قولی‌ع‌اولن‌قہ‌ئنی کور‌وپ تؤتکن تمؤدید. تؤمّدی شؤیلی 14 - تؤکته‌بر جوک‌گو ۱۱، تویم‌ن سؤه‌ی‌پت‌ن‌سان باش‌‌لان‌اولن‌قہ‌ئی توغر‌‌ری‌س‌ئی توخترل‌بی ۱۰۰۷۱۰.

۱۹۹۸ - یلی 10 - ثاینک 14 - کوئنی بی‌بی‌جست‌دا ته‌یؤم‌ن‌تی هیرسک وکلی گجو جنفون بسلن جوک‌گو ره‌پرسک وکلی وئاک داو خون نوئت‌ن‌ری‌س‌د‌ا تی‌ک‌ک‌ی دوئ‌لا‌ن‌سک سؤه‌ی‌پت‌نک بولوپ کوئ‌که تؤدی. سؤه‌ی‌ه‌تی جریان‌د‌ا ته‌یؤم‌ن‌تی هیر‌پسک سؤه‌ی‌پت‌ن‌هکلی گجو جنفون «پوتسدام ختاینامه‌سی؟نی کوئ‌ن‌رورپ چپتی» نوی سؤه‌ی‌ه‌تی ختاینامه‌سی» قانداق ختاینامه‌؟ برذ بژ توغیریدا توخترل‌بی تؤتم‌ر.

تؤتم‌ری‌ن‌ه‌ری‌ن‌سک وکلی سؤه‌ی‌ه‌تی تیمس‌دیدن هالق‌سپ قیقیس ۱۹۴۵ - یلی ۱۳-یلی قنل‌نگان «پوتسدام ختاینامه‌سی»نی کوئ‌ن‌رورپ جیآس‌نپ نقه‌ل کیر‌ن‌رورپ: یانوی‌نیه ته‌پی‌سیم‌ولون‌ن‌دین کمی‌سین تیؤشن‌سک «پوتسدام ختاینامه‌سی» تارقلن‌ق جوک‌خی‌وآ منگو هرکوئ‌رست‌گه قایت‌رورپ بریل‌گه‌ن‌لکنی‌ن ویسرول‌لی‌ن‌دی. تیؤشن‌سک وکلی پوتسدام ختاینامه‌سی»نی کوئ‌ن‌رورپ چیچ‌سی‌ئارقلن‌ق برذ تیری‌سین جوک‌خی‌وآ منگو هرکوئ‌رست‌گه مئو‌جود‌ل‌لوئق‌نی‌ن وسی‌ل‌ئلا، یه‌نی برذ تیری‌سین «پوتسدام ختاینامه‌سی»‌گه گل‌س‌ل‌لدپن‌تی‌ه‌یؤم‌ن‌جیئگون‌سک بر قن‌سیمی دم‌دی‌نگان سپ‌س‌ئن‌گه ره‌دیده‌ی بره‌دی.
پرسیبی نئستدا مؤهاکمه قدیمیشی نیرپه‌تا، دەو کوردستی، تاندن نئیونندبک وکلی گو گەپەندەی سۆز ثبەیپێ: «شککی قرەقە بۆڵۆنه‌یە هەڵه‌تە تۆرۆپیتو، بەر - بەرگە مەنسوبی بۆڵماي 50 یل تۆئێنتی. بۆڵۆنه‌یە بۆرەوان گوێگەوەم تەرەسێی باکتەوەم سیاسیی، رەبەڵتەقتوور، دەگەندەن کەپین، نئیونندبک وکلی گو گەپەن‌دەی: پۆتەسەدام خختارناسی‌سی گە تاساسڵانەندا نئیونندبک تەوەڵکەی، شککی قرەقەنکە بۆڵۆنه‌یە بۆتۆڕۆشی بەو تەریخی باکتەی. هەرگۆز نئیوون تەرەی پەییدا قەڵگەن یاکەست گەمەس» دەگەن جۆۆڵمنی قەستۆرۆپ تۆئێنتی. گو گەپەندەی سۆزییەوە تەمامڵانەدن کەپین، نئیوون سوەبەت وەکەبەیە ئۆمووکینکە ئەرواسی کەڵک نەک شکڵەی تسکەککەی: «پۆتەسەدام خختارناسی‌سی ۆسک ٨ - مادەدعسەنکەی مەزەمۆنی پۆتەسەدام خختارناسی‌سی گە هووەمەت قەیڵش تاساسەدا تۆرۆلگەن. فائئە کەڵکەی گە گەپەندەیکە پۆتەسەدام خختارناسی‌سی‌ەی نەقەل کەڵتۆڕۆشی.
شرکت کننده در جنگ فیلمسازی رهبر و صمیمیت سیاسی و احترام به مجلس دسته‌بندی می‌شود.

گو جنفuo (بوتسمان ختابنامه‌ای) به یک دوره تغییرات نیز تبدیل شد. جوگو تهران‌نش بود که للگه زاهد حکومنه پیامدهای پویا و تحرکات سیاسی را راک و پارادوکسیونی چهار نشان‌بخشی داشته.

تیم‌نگین‌های پرپراستی لی دکتر خوی پیشین بزرگ جهت ثملیک زیبای تجلوه رنی قباقلیقاندا: `سرزمین جهان یا استفاده با لغت `بوتسمان ختابنامه`، سمتی عالی پیامدهای قواعدنش نامی‌سازی که بیانی جهان‌پوش قبول فیلمنش (قاهره ختابنامه‌ای)، یک‌واحد فراها و منگوغا قاپی‌پوری بیرلگه نلکنی نسی‌پلاتآ، قانونی جهت‌تنه گومنش‌نشقا بولاییدو، دیگه نصدی. چوشنده روشن‌رده که قازاندا تمیثلسکی نهایتی قاتلام رهبری به‌جاین بقیندن بی‌رنگ بسته‌ای سیاستی سویه‌هاه‌ته `بوتسمان ختابنامه‌ای` قابلیت تاریخی پاک‌کنارانه کوپورور پچسب، گمکی قزرفاقیک دراهم سیاسی گه‌هده رهکلنکنی نسپاتلشماقی به‌ولدی.

`بوتسمان ختابنامه‌ای` زاده قانداق ختابنامه تصدی. 1943م - یلی 12م تا 16م کونی بانوان قابل‌گان (قاهره ختابنامه‌ای) با تامبکا قوشا و شنادرینک پرپراستی روزگیری، به‌گل‌پرنشینک و‌دوره چپ‌چرخ، جوگو، منگوغا که‌کلی قاتالیق‌ی کورتا، دنا. خاطرات آقای ختابنامه 51
مادلی سپری قزاق‌تندی.
ایپونیه هوشنگی یبغوالمغاندن کپیس، تامبریکا 1945 - 8
- 8 گاین‌الک 6 - کوتا یپونینسک فرورشیا کارلماگا تانهام بومبسی تاشلیدی. 8 - کوتا یپونینسک یونه بر توکلکسی شاگاسانغا یونه بر قبتم تانهام بومبسی تاشلیدی. 8 یپتمبر تانهام، یپونیه ته سلام بولوشفقا ماقول بولودی. بهقهت یپونیه ته میسسی به سلم بولوشفقا توندیدگه.

یپونینسک یادکشی 1945 - 8 - 8 گاین‌الک 12 - کوتا
چوشتین کپیس سائیت تالن‌سدن "پوئنسامد ختابانمسی" نشک شریتلری قبثور قبلدی عینلیقی جاکارلادی.

1945 - 8 - 8 گاین‌الک 2 - کوتا توكیو دبکز قولتویقده
تامبریکسک، هری پاراکوشنسلک تؤسنده تائنتیاقیاش دوئلتاره رسمی تسالم بولوغان یپونیه ته سلام نامگا تئمارا قوبدی. بو هوججه ترین گئنلی، یپونچه، جوگویچه نوئسخلری ته‌یومن "سوودا نه شریبیانی" نسک نه شر قبلشدا "جوگو دیغیتارا قانونار ولهقه، نیشنامه‌ییک هرگززلگهن. 1945 - 8 - 8 گاین‌الک 9 - 8 گاین‌الک 7 - تومنگا کرگرزولگهن.

تأیدا نه شر قبلنگان.

جوگو ایپونین دوئلتاری دنبالاتاسک مؤناسیته تورانتران
1972 - 8 - 8 گاین‌الک 25 - کوتا دنبالاتاسک مؤناسیته تورانتش توفرسیدا برله‌یه بایاناتناسک 3 - ماددـسدا: جوگویچه خلق ریسپولیکسی هورکومنستی به‌ینساسک جوگو خلق ریسپولیکسنسک
تآیرلماس بر قسمی شکینلکینی ته کتله‌یه، یپونیسناک بیئنگشا قارننا برله‌یه بایاناتسکی میدانی: "یپونینه هورکومستی جوگو"
Համարվում է, որ հոնդորանական մականուն է հայտնվել Հնդկաստանի վարչական կենտրոններից երկրում։ Սակայն տեղեկությունների մասին հայտնի չեն։
1999 - يلی 3 - تاین‌ک 25 - کونی

خلاقتارا تبختنی قوللاش ته گشكلاتی نسک و هی‌پورک شه‌پرده قورولگانه دالایی لاها نشخانسی نسک حوث‌رنگ تاساسلاگاندا، دالای
لاها 1998 - يلی 11 - تاین‌ک 4 - کونسدین 11 - تاین‌ک 13 - کونگچه واسنشتونی زیوارات قلنلدو، قدرگن، بؤ‌خور، شو چاغدا
خلاقتارا مه‌چوئتلامردی قولولگولا پمی‌دا قلنلان تندی. دالای لاما
واسبتشنو زیوارات قلنغان مزرگنلله‌رد، دالای لاما جی‌کرمیم بیلمن بیو‌وسته سول‌ششدنگان پور‌نه‌که یول ازلموم، قانیداق؟ تبخت
وئ‌ته‌پتن‌جوگ‌خوئ خلق ریس‌بوبکنسن‌کیب سر چرمی دیدنگان
قورولگش خاراکت‌رلک باینانات ثب‌لان قلنل‌درو، قانیداق؟ دبکن
همسیل‌لر، خلاقتارا مه‌چوئتتنی قولولگولا پمی‌دا بولوشنک تاساس‌لری
بولوب قالغان تندی.

خلاقتارا تبختنی قوللاش هره‌کنی ته‌گسهلنک ره‌سری جی
پرفی بی‌گنی زیوارات قلنلگاندا، تبخته مسلسل‌سیگ مونناس‌وتننک
موی‌چیلک کمپنی‌بات‌یارانقلانقتین، دالای لاماک واسنشتونی
پم‌سوئه خاراکت‌رلک باینانات ثب‌لان قلنل‌یمی تملوخته هوقلیک تندی.
شو جانگا به‌شماری مه‌تبوعات مشهور عربی‌سوزه‌های بایان قبلاً در پرزبندی کلستون: "DALAY لاما سهمی، باخشی گادام"، ده‌‌جاکارلاپ دالای لاما بسلمان جیالق زیبیپن‌سک سوزه‌های قروئش‌سغا همیشه چنگل قبلاً تجدید شدی شو واقعنا جیالق زیبیپن جاوره: "DALAY لاما تنبه جوئگونه‌که بر قسمی ده به‌سرپر قابلی، سوزه‌های قروئشقا یول توجوی گبدن گنیدی. پرزبندی کلستون بسلمان جیالق زیبیپن تاراقتنا نوجوانی دالای لاما ته‌پ 1988 – ییلسدن بیمانگی بی‌سوزش حارکنشی بورسه‌ک هامدلی، ده قاری‌گان. دالای لاما ئاشنگتیونی زینارود قبولاً پرزبندی کلستون‌سک دالای لامانی قبول قبل‌شغا، مؤونامن پرزبندی نال گورنکی دالای لامانی قبولاً قبولاً قبولاً دمکتمنی تاغدورهوشمار کپرک.

پی‌کی‌دن بیمانگی ته‌رقبیت‌لازها نه‌زه تاشلیسی دالای لامانک مؤشو مه‌زگلده بی‌بیجک تصرف‌که یول قوبیغانلیقی، بی‌بیجک بسلن دالای لاما سوهستنی باشائشقا یول تچب هره‌گنده‌ک بولیدی، دالای لاما نوبن تنجلیق مؤکپاناغا اپریشکندن کپین، تبیه‌مت مسیلسندی غیر‌پی زوراوالیقی بولی بسلن ههل قبلاً شردامسی ن تخیمون‌ک جیمپیتی. نوشک بولی شردامسی ئاشنگتیونی کبلیشن بی پرئنلا بولدزملیق "جوگونا" تماسرتی اته‌گب قفل‌شا تاغسپی‌لیندی، ئهمه‌نیته بون‌گدن 10 یيل بی‌بیجک فرانسیسک بئسپیلاس قورگنسدا نوشته بون‌گدن گنه‌دی دالای لاما تبیه‌نتنی تورنی مسیلسندی تاسک تعلیمه‌یه به‌سرپر نئوصلا هنیه‌نه تکن، به‌قی جوگونا هئوهونستنیک هئوهونمانیکی تاسنتی نئولنی تئوزی باش‌فروش هوقوقشلا ته‌ب
قلغان شدی. لبکن، بپیچیده‌تره: می‌داند دالای لاما چوگنگ‌با کپلیه‌ولتونوراقلشندی خالیدی‌غلان بولسا، بپیچیده‌ترهورشی کپلیه ده‌دنی. 10 بیلدن بنیه‌گرده دالای لاما بیپیچیده‌تره‌توهد توج‌راج‌عامده‌ک کورونه‌سمره، خوئوسی، سوئیسه، خوئوسی سوزتلشامش‌ن شکک تونتوپیدا تورولوب قالمغان. تونشکدن باشقا دالای لاما 1591 یولی تبه‌تنت نابیرلوب، هزارنوی 40 یول واقعت چوئی، قریبی قالغانالقینی هیبس قلدی. تنه‌ه مسلسی‌سنی ههل قلن‌شاقا ته‌زار بولدی، سبراق، تنی‌ن‌ت سه‌رگ‌ردن هؤلاستن‌نک چئشک قنسیما بپیچیده‌تره‌بلان سوئیسه‌تولششکه قارشی تورود‌غلانالار بیلدن، سوئیسه‌قرؤون‌شینی ته‌کنتلی‌دی‌غلان موت‌دبله‌مر تونتودا سبز‌دی‌بی‌توقورلبه‌شتی، «تنبیه‌پیش‌ر قورونتی» تبه‌تنیک موت‌ستق‌بولوشدا چیک تورودی. هنته‌تایلی لاما تشه‌بیس قلمغان تنی‌ت مسلسی‌سنی تنقچ یول بیله‌ی ههل قلن‌شاقمو قارشی تورودی، بوئه‌هؤلالار‌ته‌گه‌بپیششک قولنی‌شی‌گشا ثه‌گشا‌کئشک دالای لاما سیسی‌سی‌تپشْراز‌هطیب‌یPast Live‌بپیش‌شینک قطنم‌دب‌غلان‌دج‌گر سوئیسه‌پورلوب که‌کسه، ته‌تان‌نی‌تی‌پس‌کئشک که‌کس‌ری‌چه‌دی‌شگ‌ر گی‌گر‌ده‌دالای لامانک مه‌نی‌کورچی‌تی‌بی‌تکه‌ده‌دبلیله بیت‌پس‌کرپ‌لره، تونی‌دی‌بی‌بپیچیده‌تره‌ته‌بول‌گی‌پرپاْفق‌نان دین‌ی‌ تسلاه‌هات، مهد‌نی‌سنیت تاسیس‌می‌لبسی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌
سیاست‌های خطراللک تردید، تونس‌گذشته قالسا گهرب دویله‌تلتری، بولوم‌مو تامبرزکا قوشهما شنتئلری یه شاریر خاراتبرلکش میسترآتگیبیلیک مه‌قس‌ته‌رنی نژهره تبیله، دالای لامانسه‌ک زیبیل‌تیافندیان تملیله‌ر بوبی‌له پیجیلک بعلن سوهوهت قوروشن‌ها یه‌ده کچیلک قلاننتی. پریزی‌دپنت کلمشنتسک جوگگونه زیبیاره قبالیشنتک تالیدی که‌نند تامبرزکن‌ک دنی دائرنلری، ب دل کششنتک هووقوق کوم‌شنتسک سیاسه‌تجللری جوگگونه زیبیاره قلالانده شلگری ۱ تاکر تبه‌ته‌ته ببرپ بیعاسه‌ته کشوره تبیله بارانگ نمیدی. گئولر جوگگونشک دنی بیتتقاد سیاسیتننی تقند قللششی. بیراق، تبه‌شنتک ماددی تورموشنتک یاهشنانگالونقی موقعیالیاشتوردی. بوئش دالي لامانی زور ده‌بریده تمس‌رل‌ندورگن.

سوهبه قلالنسک یه شاریردا قارششنتسکی تورندغا تئنک‌نده، دالای لاما هفطقشن جوگگو بلمل سوهبهتلالششنتی تولا‌چیده‌نی، بوداریه تپلشیکا تبگشیلک تئش بولوم‌لا قالمیستان، بلهکی بی‌بیجینک تئموشنته دنی بیتتقادشا زیانک‌شلک قلالان قلبیشین‌نی چایتا قلالنسنا‌گا ود تبه‌ته خالشگه دنی بیتتقاد شرکسیلکی، تئموشتنا هوئر ۲ ثورنگ خوجا بولوش هووقوق بیرنشگم‌نوئ تئرکه بولغان بولانتی. جوگگونه نسوبتن دیبیندی هیهت تئله‌دکی خنتای مخلله‌تجللری: «دالای لاما بسلم بی‌بیجینک ثورنگارا یول قوبوشی توییغورلا نسک‌موسوتی قللینق هرکنتنتی چه‌کله‌شته تافکسپ رول توینایدو»، (جوش قورونتی خنتای مخلله‌تجللری) شونداقم‌نی! خنتای مخلله‌تجللری یهه سوژنی داوملاشتترةوده، بی‌بیجینک بسلم دالای لاما سوهبه تئنکوژدانی بولسا، جوگگو، تهیه‌ئون موقعیشنتگم‌نوئ تئزراق ۵۸
تهسر کورستندو، لیکن بر جوگدو پرنسبی تاساسدا جوگدو بلهن
تیهونسک موناسپوختی، جوگدو بلهن تبهنسک موئناسپوختی بره
بربنگه تبربتین توهشمایدوغان موئناسپوختور. شوه‌ها دالای لاما تئوری
حالسگانی باشکلازغی نگاماسپیق روهی بوبیجه تهیونگه قاربنسپ
تئاراق سوژامشکی کریک، بیجنگمتو تبھته مسليسی بلهن تهیونگ
مسليسنسی بره یهگه قویماسلیقی کریک. ورزنهته بارشا تهسل
قلله توهیتی، ورزنهتشک کیسکی تهققیاتی قلم کوئنی
توربونو.
بُكْوُن... 

1999 - یلی 3 - ثانیه 30 - کوئنی

بُکْوُن تامپرکنسکل سابقه پرزندنی کارتری فلیپین‌دان تهیه‌نظام بزرگ کونفیگ کونفیگ زیبار دنیا باشلماشته‌ی. بونگدن 20 یلی بیوئریون تهیه‌نظام بسلن تامپرکنسکل دیپلوماتیک مؤنناسی‌نتیجه بنکار قفلشان پرزندبند دل کارتری گه‌یندی گم‌ی. تهیه‌نظامی شوی اقتضات‌کی نازارنبلق که پیش‌اتربری بُکْوُن به‌کام‌تاربخ‌نگی حاتیرسندی کوتورلوپ چپ‌ماسلقی مؤمن‌کی. نوره‌نی تهیه‌نظامی اقتضاتی گنسل‌زندی سلمان‌گوستی: "تاربخی مسلسل‌هی تاریخ‌نا منشوب، بولوش‌کی، کپره، بسر گادم‌نی کورتکه‌نهمد‌کتاپ‌لی‌کی کاونش‌لی ارزیم" دهد کورس‌ه‌نتی. خان‌القاضی، وزری‌تنست‌کی تُورْگردوش‌ددن قاراگانادا، شوی اقتضاتی تامپرکنسکل جوسیگو بسلن دیپلوماتیک مؤناسی‌نتیجه گئرتنتشی باش تاربت‌لقی بولی‌ایسی‌گان تاربخی گی‌پیم، ده سیاسی، پوز‌رلش، بولوش‌پ قالمان گم‌ی. کارتری‌بر دبوقانیه بیل تاش‌لماشتن تنیوئنه، بی‌پیت‌ پیم‌نیار قفلشان‌ددن پای‌دینینپ تهیه‌نظام‌کی سابقه پرزندبندنی کارتری‌نه گهدی بسلن، کوتورلوپ‌لی‌کی ارزیم، تهینی‌چاگدا تهیه‌نیم بسلن دیپلوماتیک مؤناسی‌نتیجه تُرُوزش‌نتیجه قازار قفلان سابقه پرزندبندن کارتری‌بر، شوی اقتضاتی سیاست‌هی، باغ‌گله‌شنت‌یک جهان‌ینی‌پینقلاب بسلوپ‌نلبش‌لی ارزیم. مسیله‌هی، جوسیگو تامبرکا بسلن دیپلوماتیک مؤناسی‌نتیجه تُرُوزش‌نتیجه بیوئریون: "تامبرکا تهیه‌نیم بسلن دیپلوماتیک مؤناسی‌نتیجه تُرُوزش‌یک، تامبرکا، تهین، کوتورلوپ‌سیدا تُرُوزلن‌کن‌کیل‌شی، توج‌حنام‌لامه‌نه بنکار قفل‌بندی، تهین‌نه‌نی‌ه‌سک‌ه‌کر" 60
چپ‌کنندوؤرتشی کبیرکه‌ک دی‌دی‌ن مژگ تؤرولوک تمه‌پیتی چمک تؤرگان.
سابق پرژ‌سدنیت کارن‌پیک که‌تشپیپیستگه قاربی‌نادا نن‌گوئن‌سک ته‌لیم‌بریگه قاربی‌تام‌بریکا ته‌رهب: «تی‌مینه‌نوئه موؤذیئئه تاراکت‌کارل قورال – یاراغ سبئیت‌ ببرش، تی‌مؤهم مه‌سپآنی تنیچ یول بحله‌یه هل قفل‌ش، یؤوقرتی سیاسه‌که قاربی‌تام‌بریکا قارجی‌نک‌کیرده بولامسلقه کبیرکه» یوپگن سیاسه‌نتی چمک تؤرگان. لی‌کن یئنه بسر پرژ‌سدنیت ننکسون تئینی جیدآ شاگ‌خی‌ده جه‌نلی‌ب په‌هلن ت‌عمرلغان «شاگ‌خی‌ تآخباریتی» تی‌لان قفل‌نگاندی کیپسلا. تی‌مینه‌نوئه موؤذیئئه قنلیس تؤرگان تام‌بریکن‌کسک ۷ - تی‌سةکادئدنی تی‌مؤهم بوغوئردا گار قاتنایدگان بیولوئ قالگان گنی. تی‌مؤهم بسنن تام‌بریکا بعل‌لی‌بل، بره‌شه موؤذیئئه کروروشی یئاغزکی تاه‌سمی‌تهک شگه بیولوئ، یوئشئک ہنه‌قتیتی – سابق سیوئی‌تئریچی چه چک‌ل ش تؤچ‌هنی چوئگو کارنتی یوپئناغ‌فا یوئندریکه نلیکس‌ک کئاغزکی قافلانلکن‌کسک هی‌جاکنداق تاه‌سمی‌تی بولماي قالغان تئیدی.
تی‌خوندکن باشقا سابق پرژ‌سدنیت ته‌کئتگن‌که تی‌مینه‌نوئه موؤذیئئه خاراکت‌برلیکه یه‌ری‌ی قورال - یاراغ سبئیت ببرش‌شمو کؤلگن‌که تأیبیئنی‌قافة‌نادی. تام‌بریکا بسنن تی‌مینه‌نوئه دیپلومانسک موانسیئئه چوئگوئن‌نکسن کیپس، تام‌بریکن‌کسک ممؤری دائرلبرئی کونگرنسقا تاقابل تؤرولوئ تؤچ‌هنی ۱۹۷۹ - یول ۱ - تاونسک ۲۹ - کونئی کونگرنسقا «ثؤئسارال قانون لاپیه» بولمئدی. لاپسیئک مه‌مؤنیندا «تی‌مینه‌نوئه بیخ‌دئه لئکی تؤریسدنگا» قانون خاراکت‌برلیک مادئدئلار یوپق بیولوئ جئتی. «ثؤئسارال قانون لاپیه‌ئینئی کؤرولپ» جنقاتن نؤئنغلن‌گان کونگرنس یه‌زلاخیری «لاپیه‌ئینئی»، «یوئنارا لاپیه‌ئینئی».
دبی قاری‌سیدی، شوکا «ثنوئی‌رسال لایه‌ه» نسیم مه‌مندی توره‌گری تنش‌تن ساقلا نماینده بولمانیتی. برای، سابق پریزدین‌بنت کارتبر تاکی کوئن بورون 1979 - 116 - 26 - کوئن مؤبخیرلارغا. سَرْزلُگَن نوَتْقَدَ: «مُؤُلَارنک دِنْاْنْ قاُنْون ثِابِه‌سُی مُؤاَیِبیس بُولدا، کوئنگرس قاونون لایه‌سین توره‌گر رئیسه کِعی بولندکه‌ی، جوئْگْو بِلی‌ن تامبِرکا تورْرُن‌بِسدا تورْلُگْن کِلْبَشْمِگه بُوْرْوْن‌جِلسق قَنْبَدووً، دَبِ کوئْرُسْتِبْ، تُؤُرْشِلْگُن قاونون لایه‌سین تُنکار قَلْلَه‌نْخَانلْقَسْدَن بِبِشَارَتَ بِهِرُدی.»

«تهیه‌ئن گِنَشَلَرْی مَؤَیِنِسْوِت قاونونی» کوئنگرس بِلْلَن مُؤُلَار تورْرُن‌بَسْدَا تُؤُرْلُکْسَز مُؤْهَاکَمْه قَلْلَه‌نْخَانَدْن کِبَیْس، تُؤَوْام بِالاناسِئْ وِه کِبَگْش بِالاناسِئْک تُؤُمُمُی بَنْغنیسْدَا 1979 - 116 - 3 - 29 - کوئنی تَاْخِرَی ماقِولَانَدی. 3 - 30 - کوئنی ثَاق سِارِیْغا بَولِننسْب سابِق پریزدین‌بنت کارتبرنگ کُول قویوْشْنینی کوئنی، پریزدین‌بنت کارتبر کُوئنگرسْنْنک بَوْ قاونون لایه‌سین» نی توره‌گر تخلکبِدن به‌ک نارازی بولسْمُو، 1979 - 116 - 3 - 30 - کوئنی «تهیه‌ئن گِنَشَلَرْی مَؤَیِنِسْوِت قاونونی» غا ئرَمَا قویبِدی. بِسِراق، «تهیه‌ئن گِنَشَلَرْی مَؤَیِنِسْوِت قاونونی» نسیم ماددلبری‌ناگئاسلا نام اسْکَروْن‌سَد کُمْبِرکدَا دِبِلْمَانِیه گِنَشَلَرْی تَهْئیلْوَق مَل، مُؤْلَکِنی بِسِر تَهْرُب قَبْلَشْتَا تُؤُرْزِ بِکْرِکْه قَلْلَه‌نْخَانلْقَسْنی جاکارلَمْدی.». شوکا سابِق پریزدین‌بنت کارتبر تُهْنِینی چاغدا ثَنْخُتا سَرْسِرْدِی، دَبِسُه گِئنْرُؤْوْرُوْتَکَن بَولماَیمْری.
نامبرکا دؤولت مهکمسی

1999 - یولی 4 - تاینلک 1 - کنی
نامبرکنک گردیده از مهکمسی به پیوست 2 - تاینلک 26 - کنی
کششک حوزوق درسلیق دوکلائنی تالان قتلان قدم. نامبرکنک
دؤولت مهکمسی 1996 - یولی تالان قتلان کششک حوزوق
پرلیق دوکلاندا: "جوگو ۱۰۰۰ کششکی کششک حوزوق تایپاپانی
بولوندن گردیده که گولمملک تاجریوی قیدی، خلفتارا
کششک حوزوق مخربه مخربه خلافتی قیدی، دیبلگن بولسا،
1997 - یولی پرلیق کششک حوزوق دوکلاندا: "بیگ، متسارلور
موجود بولسمو کششک حوزوق جهته جوگو بهزی تاکبتپ
ته دیرلدنی قویراندی"، دم کورسته، تامبرکنک دؤولت
مهکمسی 1998 - پرلیق کششک حوزوق دوکلاندا: "جوگویونک
کششک حوزوق خاتریسنی 1998 - بیلدنک تاکرتیکا کهگانده
کورووه نامبرک در نرمفی زمانلشیپ کانی"، دم کورسته، تامبرکا
دؤولت مهکمسینک بوزهده جوگویونکی کششک حوزوق
خاتریسنی تورفوسدا پرلیق دوکلائنی نشونچه پی قلمبی بولوندبا
نامزونی جوگو جمینیتنکی ربتلیقی موساتیتکی بولوب کمکی.
تیچکی - تاشقی سیاسه، موساتیتک جوگویونک اهدشامات
جه یاندا، جوگو هر بیکستن، ضروری سیاسی قارآشا تیگه
کششکی قرار قانون سیاستی بهرده باشی، بهرده حقیقت بولوب
کهگن. بولاوگدن باشقا تامبرکا دؤولت مهکمسینکی پرلیق
کششک حوزوق دوکلائی، تامبرکا جوگو سیستمینکی پی قلمب،
تیمزجیل توگری مدیا بولسی، نیاکیه، قویدی. 1989 - پرلیق
کئیپین جۆغگونکی‌نی گیشلک مۆقۇقو خاتیریسی تامبرینکی‌دا تامبرینک‌دە کە خەفتەنیک‌دە کە مەوەرلار نەسک‌دە دەققەن‌دی تارتس‌شەقا باشەندەی. تەوومڵەش‌توودۆب تەبنتەندەدا ئەناساری تۆ ئامبرینکینک‌دە دووەت مەهکەمیسی جۆغگۆ بەڵەن تۆ‌چێردەش‌بە تەرۆش سەیاستەی تۇرگۆژۆب، ئەوەیەڵە تەمْیشەش ئارقێلە جۆغگۆدا کەشلەکە مۆقۇقەنی باخانشلەسە یارادەم بەرەم کەچی بوڵدی. ئەمەما، تامبرینکایە کەئەرگیسی تۆ ئەوەیە کەشلەکە تەشکەنلردى جۆغگونکی‌دە کەشلەکە مۆقۇقو خاتیریسو تەناسەن تەبیزەکە قامینە ببەسم تەمشێتیی، جۆغگونی تۆ‌گۆرێکەشە قەستاشەی تەڵەپ تەبڵە. مەوەکەمەه چەران‌دە تاشێکی سەیاسەتە بەگەیەندەوەن ئەق‌سەرای بەڵەن ئامبرینکا دووەت مەهکەمیسی، دەموکراتییە تۆ ئەو کەشلەکە مۆقۇقو تەوەکەنکە تەنکار قەلب‌سەمەوەی سەوەسەدەوەیەن تۆرۆشی دەوەرە دەبەکرەیار پارتیسی تۆ ئەو جۆەرەوەیە تێچەڵە. پارتیسییە هەمەدە ئامبرینکا خەلقی قەبۆل قەڵەنگە «بەخەهرلەکە هەمەسدن ژەڵا» دەبەکرەیان تاشێکی سەیاسەت پەرێنسەپێینە قولەندەن دەچکرەبی قەوێبەوە، دەکاتبی تۆ‌چێرەسەش سەیاسەتییەنکە تۆنوویی ئارقێلە کەئەرگیسی تۆ ئامبرینکا خەفتەنیکە دەکاتبی تۆ‌چێرەش سەیاسەتییەنکە قەبۆل قەڵەشەقا قابلەب قەلبەیە. بەوەنادە تەوەڵە تەستەدا ئامبرینکا دووەت مەهکەمیسی‌کە جۆغگونکی‌کەشلەکە مۆقۇقو خاتیریسی تەوەریسەدا ئەبڵان قەلبەدەوەنی قەڵەشەوەی دەکاتبی سەیاسەتە ئەنتەویەن سەزۆرە مەسڵەه بولووب قادەی. (ئامبرینکا خەلقی‌کەشلەکە مۆقۇقو قەفۆڵەوەیە کەئەنکەن.) 1996 - یەنێ ئامبرینکە سەکە دووەت مەهکەمیسی یەللەکە کەشلەکە مۆقۇقو دوکەتایە تەمیاری بەغەنەدا: "جۆغگۆ بەڵەن تەکەنتبی تۆ‌چێرەشە کەشلەکە مۆقۇقو خاتیریسی تەماس‌کە دەلەدە: تامبرینکایە کەئەرگیسی"
سیاسی‌نتی» گه قارشی توؤرغلپار، جوئگونسک کم‌کشش‌که هوقعـق حاتیرت‌سیکه مواناسیتکه نیکه ویلکه مه‌کممسینی کوچلک دملل - نسیت‌لاگ بلسن، بم‌مینگی 1996 - بیلی تهیوش ویلکه‌بیرا کرم‌سی یئوژ ب هرگه‌نديد کلیین تامبرپکا هؤک‌کمتنی جوئگونسک قاریتقان سیاسیت‌سیکه نئوژ‌گه نیکه ویلکه‌باکا خلاق‌گه: جوئگونسک بلسن پای‌ل‌ توچر‌نشش سیاساتیتکه ممؤمنینکینی، مه‌سیلقلی‌نی چؤش‌ندورگن، نه‌سیوئیکی جوئگونسک قنسلاتنکین، کیتی‌نی دوکلت‌نیک ظوریاق مه‌نیه‌کشئئی یو هی مکارلحیئئی یکستلگن، بیراق، دوئل‌ت بیلک اطاسب‌که ممؤمنینگا، وئزنگه مواناسیتکه بسی قدرد الی‌میابی باهالاش تامبرپکننک دوئل‌ت تیگسیده تنستاپای‌زور تالاش - تارتش پتییدا قلب‌ک، کونگکسک که کم‌کشش‌که هوقوق کشتکلاگراشی، مه‌بیجئن دراد ساهه‌سیدنکیله، بوئننگد باهالاشتین ناراژی بولپ، تامبرپکسدا ممؤولارغه قانتن ببیسم، چقشتی بکه. شونگا تامبرپکا دوئل‌ت مه‌کمبئسینک کم‌کشش‌که هوقوققا مسیؤول ممؤم‌نم تهم‌ن‌بارباسی، دوکلت نبلان قلنگان بیولیئکی کوننگه، ظاوأم پاتانسینک قاریمقدنکی کم‌کشش‌که هوقوق کومبتیننک گوئه‌بیمچ ببرش بییختندا جوئگونسک مه‌سیلقلی‌یه ویلکه‌بیمچ‌هی کرم‌بیش تارتشقا بولامیبیئنلیئئین ته کتله‌کوهرسنتی، هاژبرقی ته‌هؤلدن قاریغاندا بؤیلچی یپلسل دوکلت نئچه جؤوه ممؤناره قوشماسدی، جوئیکی دوکلت‌تی مسیلله، کسکس کوئیلقلیئئین چؤلار تاسسانه‌ن رازی بولوشئئی.
تأمیریکا دوئله مه‌هکم‌مسنگک یبللاق کششلک هقوقوق دولت‌تی
بنو قبّتم گنتیاين سه‌گو‌رو بسر واقع‌تیا کیلان قیلندی، دوئله
مه‌هکم‌مسی بیخترن لرک، سودا، کششلک هقوقوق قاتارلیق بسر قاتار
مه‌سللر، بویچه پر‌برمی‌نت کیلتیون هی‌کوم‌مسنگک بیجیک بلئن
تاکتی‌نوچرگ‌شنش سیاستنی قاتانی قتنق قلندی. جوشگو
هوکوم‌مسی بروئن‌نخسا اوخت‌شاسلا، تامیریکا دوئله مه‌هکم‌مسنگک
یبللاق کششلک هقوقوق دولانشخا قاتنش کصارعلی بسلن رده‌دهیه
بهردنی.
کوش‌تنک‌چون‌چره گنه گنتیاين چنیفک‌ی اس‌تی‌ادا یوز به رگن
تمقنسادی کارسی‌س، جوشگو دوئله مه‌گنل‌مسنگک کارخانه‌لینک
زینیان تاریخ‌شندی، بانک‌لامنک یامان سؤیه‌لیک هی‌بابنقا تالان‌قدار
قوئرلا خارا اکتبرلیک مه‌سللرنی، تمقنسادنک کئه‌س‌ول‌سکرتشنی
ئنش‌سنکار قوش‌ونشنک کوئی‌مسنگک قوش‌ونمچه پارخورلوق،
خپیانه تجیل‌سلک کئه‌س‌ول‌لرنی کسکنیا شتروروب جم‌بیتنه موقیم‌یز
ئامیل‌لینی پی‌دیا قلندی. جوشگو ره‌ه‌ن‌سری پایدا یئیدئیز
موقئدنک لرگننک کین، یئیئک‌تکب‌لوار نتیاکه تالدیدا یئک باخشی
چئره تک‌سی‌تی‌جلن رنی بسح هالندی‌ده بوندنی، 1989 یئلندنک
وئف‌لینک جوشگو فایندا یوز بی‌برنشدن ساغننک کپر‌لیک، دوئ
قازنی‌س. شوگا قولنگ‌یچی‌لیش، بستوریوئنی بیولیا قوبیدی، یوئفرنی
ئوه‌لاریزن کارنگاندا، جوشگو، تامیریکا دوئله تلرین‌نک دوئله‌تی
موعنستی‌ئئی بؤیل‌دن باشلاپ‌نه برککی دوئلتن‌ینک چئکی
سیاستنی چئک‌شگه تچرگ‌شیش مومکن، مئککی دوئله موعنیستی‌ئئی
بستقبالی تئگری یئرئی بولوشی مومکن.
تامبیرکا دوّلّه ت معیکری موسسه‌نظامی یتبلیغ دوکلاتی تیککی خسل مه‌رزمون‌ها تیّگه په تلّی. تیّگوئیل کمشلکه هقووْف مه‌سیاسی تیککی دوّلّه موساسوئینتخده باش تارختل به‌لوایدباغان موسسه بولوپ قالّدی. گرهچه تیککی دوّلّه 1996-یی بیشترین کپیس تونتوئردکا کمشلکه هقووْف مسیاس‌نظامیه مؤنهم‌قینشقنک دەرینجنسی چۆشتوئشکه تؤوئنوب بافقان بولسمو، لبکن تیککی دوّلّه تئینک تیچکی قسسیدا بئین‌داق تؤوئنوب‌کنار تاقمای قالّدی. ییه بئر ترپّیئین سوغوف موساسوئیه تئیئگوئشدن کپیس تامبیرکاها هاکامیه تی بیشدیک‌نهر دی‌کوکانیه بلهان کمشلکه هقووْف تئیئگه تئیئگی تئیئکی سیاسیت یپرنسپیه؛ هر قانداق پری‌نودبنت وئن‌نوئ تسیک‌نه سه‌ل قاری‌لی‌می‌دی‌غان سیاسی هی‌او رابی، دهب قاری‌ده.

یه‌نه بئر ترپیئین کؤنسایین بی‌چپ‌ئی‌شلگه جۆْگودا بوئیم‌گو تؤوب‌هوی‌بستندا کاوئین‌گه کمشلک تئیمیوئو کوپ سیاسی هقووْفقا تئری‌شئن‌ئی تئاه‌پ قئل‌مسپ، کوم‌ئون‌ئین‌ئیی بئارتی‌ئین‌ئی سیاسی‌بنی موسوبی‌ولیه قئل‌ئئش سیاسی‌ئنگه خرس قئل‌ئئم‌ئئقتن، بئین‌داقه هرگی‌تئلَر وئ تئاخیرکی نه تئینجل‌هو خلقتارا چی‌ئمئئگه تئینک‌دئفق‌هت قئل‌ئئشنی کهئن‌ئوئوب چئن‌قاری. تئوئنگ‌ئین‌ئی قاتسلا کمشلکه هقووْف جۆْگود، تامبیرکا دوّلّه تئل‌سری موساسوئینتخده تئاشفا تیئس‌ئلاری تئیگن‌ئین‌بی lanz دئئفوئْولما هاراکْئیرلک موسسه بولوپ قالّدی. تیککی دوّلّه تئینک تئوئن‌ئینک هقووْف توقیریزیدا تالاش ـ تارتیشلیری، یییهلا تیککی دوّلّه تئینک تئوئن‌ئینک هقووْف‌بی‌تانیتی، تئل‌فوتتی. دی‌موکراتیه، کمشلکه هقووْف تامبیرکا‌ئینکه تئیئون سیاسی‌ئنگیه تئسّر کؤّرسئنی. هم‌سّه مه‌لؤم
چجوگو، تهیه‌نامه مسیحی‌تامبریکا، چجوگو مؤسس‌سازنده یادروز مسائل، یادجوگی قارای اولین‌پاسخ، تامبریکا تهیه‌نامه قرائت‌شدنی تاج‌بازی‌گر شونده‌اند مفسدیت قلانتی. هم‌اکنون، تامبریکا به‌منظور مهکسّسنسک دوکلاسدا: تهیه‌نامه ۱۹۹۶ یلی‌ی کوکرولگن تابان‌بندی اولی بازبینی سایل‌پر رهبر فهرست قابل‌دریافت، دموکراتیک کوکرولگن تام‌پایندی، کپ‌دماین هرئی‌رئه سازآوره بولدی، دب‌خول‌اله جن‌فریندی.

68
تالک چاشمشن

1999 ـ یولی 4 ـ ثانیه 5 ـ کوئی

نوبتگذاری سیاستی سیاسی کیشکه قورولتیبی
وئ قورچن خلفه وکلیه قورولتیبی چاقریانگان کمکمکده موحبیارانی
کوئبیلس یعنی تونکوزوپ، جوگونکسک «سیاسات» نه تاججلربی
کؤز ـ کؤز قفلدنبان راهت بار رذی. بوییلمو تونهیادن تؤرگچه
بولسدا. لیکن جوگونکسک تاشقی تیهشل مینستراتر تالک
چاشمشنک موحبیارانی کوئبیلس یعنی بو بیتیم تؤرگچه ییغن
بولسدا. تالک چاشمشن سرقاتیه تریلیسک مسیلرگه، مسیلرگه
کشلیک هوقوق مسیلرسگه تینتاین تؤرودن موقامدا یئنکاس
قایتوردی.

تأمربنکنسک سهمیق تبلوبزیبی CNN
نیک موحبیردی یکشلیک
هوقوق مسیلرسنی کوئننوروب چدقاندا تالک چاشمشن: «نهگه، بهزه
بویل جنینه یکشلیک هوقوق ییغنسدا، جوگونکسک یکشلیک هوقوق
خاترننسی تهبلیجدنگان قنارر لاینه تونتویگا قوسدنگان بولسا،
نؤاولنلی یهنت قبیلمیق ییغنسدا قاناداق نهتجسکه یئریشکن بولسا،
یهنگ نهنجسکه یئریشکن یئریشکن، یئریشکن یئریشکن یئریشکن یئریشکن
تیهیری یولاییدو» دیبه چالواقی، ینوینه: «بویل 1 ـ یئایدا تامیریکا
ـ جوگونکسک یئکینی دویلیت یکشلیک هوقوق مسیلرسی بوضیچه
سیاهششسکی مسیلرسگه کوهنیوروب، یههمیتیلباص کهدم تاشلیدی
سیاهششسکی همهبیتیلباص بولسدو، نهتجسک بولسدو، یئکینی دویلیت
سیاهششسکی دیاواملاشجوریسی کیراه» دئیدی.
مسالغا گالایی: «بهزیست جوگوگوابا قاراش قراری لاايشه کوتورون پچمیکی بولولویاتس ورده‌نلکی، بو تؤاق - قاراشی تؤستن - تؤستون قبلاهانیقتور. پورون بزرله‌شکنی دووله‌تلر ته‌شکیالتانک چغتاه کومبتنی لاايشه توتوریغآ قوبیوپ گوجگونکنک کششلاک حوقوق خاتره‌بسنتی گیمبلاش بله جوگوگو پوردالریشانک کششلاک حوقوقتانک به‌رهمدن بولوشنی هوئورمه قبلش یوزسدین تامبریکا قارآر لاايشه توتوریغآ قوبیوپ، گوجگونکنک کششلاک حوقوق خاتره‌بسنتی گیمبلاشک. دروقه جوگوگو بهزی قابل‌نه‌دم، دووله‌تلرگه، فسسلام دوولتتس‌رگه خزنم‌ت ششلپ، کششلاک حوقوق کومبتنی‌دا تؤاواز به‌رگوچی‌رنه‌یین‌ین‌ین‌ین توسیلاب، تامبریکسک جوگوگوئنی گیمبلاش لاايشی‌سی گارشی تؤاواز به‌رگن‌لیکن‌د تؤاوئلی‌یی بئه‌ه قیتسلق جوگوگونی گیمبلاش لاايشی‌سی برله‌شکن دووله‌تلر، ته‌شکیالتانک کششلاک حوقوق‌نه‌جنهه کومبتنینک ییسلق بی‌غن‌دندا مقاوللاشتن تؤوتمگه‌ن. تؤوک‌ه‌ن‌یی یی جوگوگو کششلاک حوقوق خاتره‌بسنتی یایخش‌شاه‌دادن‌لی‌دنفی‌نی‌یی بدل‌دورون، نگلاش‌ری - تؤاواز بزرله‌شکنی دووله‌تلر ته‌شکیالتانک‌کشکی قانون‌گا نی‌سمر‌ا قوبیوپ، خاچکارا تؤوچ‌چی‌منی قوبیوپ قلسلب («باخشی قیپایی»)‌نی کؤوسمه‌ک‌تکنی‌کنی‌ک، تامبریکا تؤوک‌ه‌ن‌یی یی جوگوگوئنکنک کششلاک حوقوق خاتره‌بسنتی گیمبلاش لاايشی‌سی توتوریغآ قوبیمغان. لبکن جوگوگو تؤوک‌ه‌ن‌یی‌سل‌کن کؤو، ته‌قش په‌سیمال‌ریده له‌زودی‌سین بی‌یم‌یل‌سی، سیاسی‌ی بیک‌دری‌ری هوکوهم‌ت‌نشک کؤو، قار‌شگا تؤو‌شخ‌ما‌دن‌دی‌غان کشش‌لری‌نی‌هده‌ب‌قلول‌گا تال‌دن‌. شؤ‌گارقین‌یخ‌خلقه‌تارا قاون‌لارغا قول
قویوشنشنک بذر حل خشایاره تالا دامخلیق شکه تلیکنی قبول قویوش
تارقلینق خلقله اما ببسیامی تاراییموساقی بولغانلکفی تاسکاریلا بذر قبیم جوگونبلاک کمششناک هقووق خاتنریسمی تیبیلیدیغان لایهمسی توئیورگا قودی بؤ لاهمه بؤ قبیم مافئولوقتن توته مدو تؤتمه مدو؟ بؤ بزر تئش لبکن جوگونبلاک کمششناک هقووق خاتنریسمی توسال شکه تلیکنی کسیپاتلاح، پیپجمخفسنک ساختا قیماپنتی بچسب تاشلاش لایهمسک توئیورگا قودیوندو مئناسویتتیک بولغانلقتتن جوگونبلاک تامیرنکدا توئیورشلون باش معجمی ممؤوجبه لویین کنزویلیس بشندیا خوشامه تجلیل، پژفسنی کورسنتی تامیرنکسا بؤ قبیم جوگونبلاک کمششناک هقووق خاتنریسمی تیبیلیش لایهمسی توئیورگا قومیسلقتنی تهلی پقلغان تسدی مئناسا جوگونبلاک هؤکومتی سیاسی پکری هؤکومه تننک تورقراشلبریغا تویخشیش بولبیاغان کمششناک هؤپورملرهه ندوز بنهند قینلمسلا تامیرنکا کونگریسمیسنک تئاوام پالانا کبئکش پالانا تئازالری پرپیزریندینت کلنینتمگا ببسم تنششنتب بیرله شکنک دیوله تهلر تشکلتنیت کمششناک هقووق ییبنگندا جوگونبلاک تیبیلیش لایهمسی توئیورگا قودیوندو موئکیمیمی؟ بونساک تئچین جوگونبلاک تامیرنکسا بارلی سیاسی شرهترلنی قوبیول قلمشی کیبراه بولاتی.

تاك جاشوشمن: "فارشلشششتن جهنمیا پولی تایبکینی بولمایدو، نهگری توچای پولاردا ماغامسلقتنی کیبراه" پیدای بؤ سؤزلرنه
بیهجه‌پسندی توئیگنلا قایینوروب به‌گول‌ون. تاک جاشنده تامبریکا بسله
کششانک هویوق سوئبستینه تسلسیه کهئنروش توغریسدا یینه بسر
قپتم چاقرقی قبدری. بونداق چاقرقیه‌که دؤئینیه یادایدبان
ئالداچچلیدچیئ تؤرگه یینه قانداق قسمنتی بارلیقی بسلهیدبان
کمشی بارمو؟ برار، دیه‌گونکی پاکتلار سؤریشششینه هیجقاتداق
نهتهبه رهویدنیلچینه تسلیتانیپ به‌ره‌که‌ته. جوئلمیدن بُیل 1-
ئاینلک 14- کئئی تسلسیه کهئنروشلکه تامبریکا بسله جوئگونسک
کششانک هویوق سوئبستمو هیجقاتداق نهتشجیه تبرشه‌نندی.
جوئکی، جوئگونکی کششانک هویوق سوئبستی توئکروش تله‌بلرنی
جوئگونسک تئچکی کئششینه یارلیاشفقاتی دم‌ موتیه‌هلمسک
قبل‌ی. تلمسی جوئگونا ببسم کششنتش کپرها کولسا، ببسم
کششنتش؛ جوئگونی تئیب‌له کپرها کولسا، تئیب‌له‌شنت باشقا
تامبریکا هوکومشیه هیجقاتداق پول قالمبیدی.
‫ﺟﯘﺭﯗﯕﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ‬
‫‪ - 1999‬ﻳﯩﻠﻰ ‪ - 4‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪ - 10‬ﻛﯜﻧﻰ‬
‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ‪ ،‬ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳـﯩﯟﯨﺘﻰ ‪ 0‬ﮔﺮﺍﺩﯗﺳـﻘﺎ ﭼﯜﺷـﯜپ‬
‫ﻗﺎﻟــﺪﻯ‪ .‬ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩــﯔ ۋەﺯﯨــﺮﻯ ﺟــﯘﺭﯗﯕﺠﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟــﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨــﺸﯩﭗ ﺑﯩــﺮ ﻳﯩــﻞ‬
‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧـﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺗـﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧـﺘﯩﻢ ﺋـﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴـﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺟﯘﯕﮕـﻮ‬
‫ھﯚﻛــﯜﻣﯩﺘﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩــﺪە ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩــﻚ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﯩــﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗــﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯەﺭﺑﻪ‬
‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜــﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺭﻗﯩــﺪﯨﻦ ﻗﻮﺷــﯘﻟﯘﭘﻼ ﺧﯩﺘــﺎﻱ ﺟﺎﺳﯘﺳــﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩــﺪﺍ‬
‫ﻳـــﺎﺩﺭﻭ ﻗـــﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩـــﺴﯩﻨﻰ ﺋـــﻮﻏﺮﯨﻼﺵ ﺩﯦﻠﻮﺳـــﻰ ﺳـــﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠـــﺪﻯ‪.‬‬
‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ‪ ،‬ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺗـﯜﺭ ﺑـﺎﻻﻧﯩﺲ ﻳـﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬
‫ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩــــﺪﺍ ﺧﯩﺘــــﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩــــﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷــــﻰ ﺭﻭھــــﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴــــﺎﺕ‬
‫ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬
‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﺷـﯩﻤﺎﻟﻰ ﺋﺎﺗﻼﻧﺘﯩـﻚ ﺋﻪھـﺪﻯ ﺗﻪﺷـﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ‬
‫ﺋﻪﺯﺍ ﺑــﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺗــﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻳﯘﮔﻮﺳــﻼۋﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜــﻰ ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬
‫ﺋﺎﺭﯨﻠﯩــﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺒــﺎﻥ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷــﻰ ﺋﯧﺘﻨﯩــﻚ ﺗــﺎﺯﯨﻼﺵ‪ ،‬ﻣﯩﻠﻠﯩــﻲ‬
‫ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩــﻖ ﺋﯧﻠﯩــﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘــﺎﻥ ﺳــﯧﺮﺑﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻮﺷــﻮۋﯨﭽﻨﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩــﻲ‬
‫ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﻪﺷــﻜﻪ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﯩﺘــﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩــﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩــﻠﻪﻥ‬
‫ﺳـــﺎﺑﯩﻖ ﺳـــﻮۋﯦﺘﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩـــﺸﯩﭗ‪» :‬ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜـــﺎ ﻳﯘﮔﻮﺳـــﻼۋﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜـــﻰ‬
‫ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷــﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻧــﺪﯨﻦ ﻛﯧــﻴﯩﻦ‪ ،‬ۋﺍﺷــﯩﻨﮕﺘﻮﻥ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﺑﯧﻴﺠﯩــﯔ‬
‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨــﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗــﺎﻟﻤﯩﺶ »ﺋﯩــﺴﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺷــﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻚ« ﻣﯘﻧﺎﺳــﯩﯟﯨﺘﻰ‬
‫ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺟﯘﺭﯗﯕﺠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ۋﺍﺷـﯩﻨﮕﺘﻮﻧﻨﻰ ﺯﯨﻴـﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ‬
‫ﺧـــﯘﺩﺩﻯ ﺷـــﯩﻤﺎﻟﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩـــﯔ ﺷـــﯩﯟﯨﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛـــﯜﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧـــﺸﺎﺵ‬
‫ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺷﯩﯟﯨﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬
‫‪73‬‬


گه‌چه شکلی ته‌رده قوخارشالا بو قابقمی بو‌کرمرد در دنبالگر
نوچرشنگ‌نشینان که نتیجه بردنشگه تولت وهم‌سالک قارم‌سیان یولستمون،
لبکن جوزروگی ۶ - کئونی لودس تانگلیس شه‌هرگه جوش‌وی
زیبارتشی باش‌نگان‌دن باش‌لاب ثامبرک‌بلقلا رگا ختایی‌نگه هیسل‌گر
کؤلومکسی بسلن تاقا‌بل توردی. خون‌نه يه مشلیک کتای‌سدنه
توغولگان، چین خوا تون‌مورستبت‌نگا تایبکرت تئشیردنی تامام‌لغان،
ناهی‌انی تون‌کرگ، قزرغل‌نگ‌سی بسلن کومون‌نستک پارتی‌پیس‌گه ظزا
بولوم کسرگه، تون‌گهی تاتلیس‌پو شورون مودن‌دنت سورگون قلم‌نگان
جوزروگی، ۱۹۷۸ - یلی تئسلگه کئنن‌ؤئرگه‌ندن کپین، قایتا تئشفا
سلب‌نگان خشائی‌ندی. طاده‌ته جوزروگی دبک باکارن‌سک تئشی‌تئش
مسلاهات سیاسی‌گه وارسل‌لق قلم‌نگیتی یونج‌داد قلم‌نگیفی کشی،
جوز‌گون‌سک تونسی‌سادنی بئوکرات‌لازن سک مونوبی‌پی‌سدن
قونو‌ل‌دوزیب، تیبه‌پی ته رفقاتی‌نگا ابر‌شرهوی‌درب‌داغان کسپی دب‌
قاری‌لانتی. یهنه به‌زلیه جوزروگی جوز‌گون‌دوی‌یمومکرات‌رُغم‌یا بی‌برب‌
جوز‌گون‌دوی‌یمومکرات‌سک جه‌یانسی‌ته بیسته‌کله‌پ ماه‌تگوی‌کسپی،
جوز‌گون‌سک گوربانچه‌ی بولوم‌پ قالس‌دیبان کسپی دب‌قاری‌لانتی.
جوزروگی ثامبرک‌نگا زنارته‌که که‌لگه‌ندن کپین، ثامبرکا خلاقی
جوزروگی‌سک‌نانچه - مؤن‌سک یافجی‌ق قلم‌نگی بیلس‌دی‌نگان‌پندی،
خاتالی‌نگان تئقی‌رق قلم‌نگی بیلس‌دی‌نگان‌پندی، که‌پی‌سی‌پاتی‌جه‌هننی‌تئاوفوانی
جوز‌گون رهبه‌نر‌لر‌بدن په‌قلاب شک‌نی‌کننی هپس قلم‌نگی.
بؤنیم تئنگکی دئولنی رهبه‌لر‌بدن نی نجی‌شین یئو سوئی‌نین‌ئه‌کن‌ده،
جوز‌گون‌سک دئولنی یئو سودا تئشک‌نگان‌نگا چا بولوم‌پ کیرن‌سک مئسلاسی
سوئی‌نین‌ئه‌ک تئسنگ‌تی‌یاس‌سلیق مئو‌سی بولوب بون‌نبن دئوبه‌سک تئنگکی دئولنی
پوندریسدا ششگری - گیپسون پولوپ، تؤدا 13 یل تبلیس پربریبان پولوپ، جوگولیه پرکفدار هم‌مشه ترارفگا داجسالانتی، تامپریکلیه پرینگا نوئتا سبلیپ، دونیا سودا ته شکلتنی ته‌ریزه سورپ، سوشپه ته‌گری - توپرای، موره کلپی پولارنی بپسچ تونکه، پروپسندنت کلئنتنسن جوگولیه بیلزن تورپنشنتن بورون شکگی تهری پریلشنه پایانات تیبان قلیسپ، جوگیه هورکمنتنسک پیررم سل توچجه دوئینیا سودا ته شکلتنگا تور پرید پرتنقانی جاکارلیان، بهلگی پۆ قردم شکگی دوئله تیوتشرسدنگی جسدی موناسپوتنی په‌سیتیشنگشک تونجی قدسی پولوپ قالغان.

ستانزشتکنجا قاساسلانگاندا 1998 - یلی گیپسپورت، گیپسپورت بیارتیجه جوگیه تامپریکا قووشما شتاتلینگشک سودا شپریکی بولوشه جههنته، کانادا، یابیونیه، سنگاپور، گریمرانته تؤدن دونلشن قادسلا 1- گیپسپورت تورپ کملگن. خنتای هورکمنتسنک تامپریکا گیپسپورت قئنلسدنگان تاورالریینگک سوممسی 1 ملیارد 540 میلیون دولارخغا بیتهکن. پوسنک تیچجه توتور بالانس تالنته یوز میلیون دولار پولوپ (شو پولنی تامپریکا جوگیه هورکمنتسی بپورتی دیپگن سوئر) بوندنیاد نئگنس سودا موناسپوتینی ته‌لونه شکگی دوئله تیوتشرسندادا جسندییلک، سوئرکلیش پهیدا قئنلدو، ده!

پاکست شؤندافکی، تامپریکا بازارلرینک بیه‌بیته جوگیونگنسک گیپسپورت تاوارالریخا یچیپشلونگشده هیچ‌پنداچ توسالگویپ، یمما، خنتای هورکمنتین سودا - تنجرنه ته 100 خلتند یوئشونق قوغدننی ته‌دیسرلنی قویلننیسپ، تامپریکا تاوارالریشک جوگیه پازیری بازیریگا کریپشکه توسقونلولک په‌پیدا قئلنتی. تامپریکا دا به‌پنهنگ‌پنچلیق
مهم‌سولاتلری سودی‌گه لردنگمش نازان‌بلقی تامیریکا کونگریس‌ده یونکس نمیداد قابل‌داندن کبین، جوگونسک دوئنیا سودا ته شکلون‌با ئه‌نا بولوپ کسری گایلردنگمش تپ‌بخه تِش‌شا تاوش‌مالینقی کونگریس تئارا لردنگمش پوزنشیسیسکی عوناسوئنگش بولوپ قالانشی. تئکیکی دوئنئت گوئن‌ریسبدا تالاش ـ تارتش بولوئنقات کمششکی هوقوقی، بیدرو قوراللردنگمش تارقللب کبیش مسلسی قواتارلیق مه‌سملش‌رین بسر تره‌پیکه قایبر‌سپ قویغاندیمیو، تئکیکی دولته تئونن‌ریسبدا گیلیب بیرلیئنقات سودا ـ تجراره جوه‌تئونمو جوگون یامیریکانگش شناؤئن‌نگش بینکی بولام‌سدنی.
شئکا جوجوئجی تامیریکانگا زیبارتکه کیلپشنگئن گئاوه ياپارنی تیچ‌جوئنیتی یوجه‌نتیهی بیول قوهیدمالینقی، بی‌عدهی بیکسپورت قلیشن‌شن تارتنبِ شکه‌چ، قومجوچی بیکسپورت قلیشن‌شقه‌یی، بیلیک‌پرون‌لوق تئوچور توئسکون‌ریسیدن تارتسپ سترنخوانیگیچه تامیریکا تئاوا لردنگمش جوگون‌باپر‌ماگه اکبیری، مه‌لعغ سبلش چه کلیم‌سنی قوئن‌پینتتشکه و‌ئه‌ده ببرب یئاندن واوْنگنتون‌گا تئوچدنشن تاپیروپیلاننگا جنقان‌نگ‌سدنی.
ختیام‌هوک‌کونستی دوئنیا سودا ته شکلون‌بیکا بولوپ کریشکه تومیار بولگن‌فی ذکا خاوتنلرینش‌که دینگش داجیس‌تورغاندا، بی‌عده‌ی‌سن، خلقتادا تئماوه‌نگش تکلله‌ئه‌ئوجوئن‌، تئکن‌یچ‌سدن، تامیریکا تئرپین‌نگش کبیلیئنقات که‌لیسی سودا مه‌لیشتنی قوی‌دن‌پ قبیش چوجوئن تومیار تئوئشدری کبره‌که یئدی. مه‌ملیره: جوگونسک نئوجوئن‌شئکا تامیریکا پازادرارگن‌با گوئن‌کوله‌م‌ده بیکسپورت قطرئیئنقات توئم‌جیلیق‌ه مه‌سولاتلری یوه تومیار کسیم ـ کنجه‌که زئپ‌که بیکسپورت قورمیسی توئت یئل یئاکی بیش یئل نئچه‌دی بینک‌پا قوئ‌نشنی.
موضوع: تاثیر برخورداری بر سیاست تبلیغاتی

قربانه برای پیاده‌سازی سیاست تبلیغاتی، حوزه‌های تبلیغاتی و گروه‌های سیاسی، فقدان حوزه‌های تبلیغاتی و سیاسی می‌باشد. بنابراین، شکل‌گیری‌های سیاسی و استراتژیکی باید برای پایداری و امنیت سیاسی تدوین شود. در این زمینه، حوزه‌های تبلیغاتی و گروه‌های سیاسی باید به‌صورت دقیق و مطمئن اطلاعات دریافت کنند و به سیاست‌های مناسبی دست یابند.
قوی‌پوشانی قازار قللدى. شهره سیسله. جورسکی‌ها تئویت‌هنههل قرن‌ها، جورسکی‌ها تئویت‌هنه‌لعه تولغان جاقیاقلیری، نک‌کی دوله تنگ‌پریکه‌نشه مواناسی‌تینی بومستالیمسا کبرهک و هئامبرنکا خلوقنینک کورنلینی ثریته‌نیمسه کبرهک!
مرکزی گزارشات نماینده نقده تبیه‌ته نبیه نش قالدی

۱۹۹۹ - یکشنبه ۱۵ - کوئینی
تامبرنکسدا نشر قیلسدن‌دن‌دان «هَپِتَلَلَکَ خَوْهَوْرَه» زَوْرَنِلسُدا
تسبیت نْکِکَنِنْچَی کوْسوْوَوْمْوُه» مَاوْرُژْوْلَق بر سَپَارِچَه مَاقَلِه دِیْلَان
قیلسدن‌دن‌دان تَنْدَی. مَاقَلِسدا تامبرنکا مَهَرَکَزی گَاخِباَرَات نَمْدارِسُنِلَک
تبِهَتْلَکَهَ رَنُی تَهْشَکِللَهَپ، دِالَای لَامانْسَک خَنْتاَی کوْمُونِلَکْسَت
تأَرمِسیسی بَلِهن بَسِ مَهِدَان «روَمِانْسَک مَهَیْسَی ْتُؤْرُوْش» قِلْغَانِلْقُی
تَسْؤْرِله‌گَنَه. تَنْجِلْقَنْی هَیْمَایه قیلسدن‌دن‌دان دَالَای لَاما مَهَرَکَزی
گَاخِباَرَات نَمْدارِسُنِلَک تَهْشَکِللَهَگَنَه، تَسِهِ تَلُکَلِمَسْ دَالَْتَیْسِیْن ُبَغْسَر بَهَدِل
توْلِگْهَن مَهَیْسَی ْتُؤْرُوْشْنِک تَاقْفَوْتْلَیرَنِی هَاْزَارْغَمِه ْتُبَسْدِه ساْقَلَاب
کَآلِه کَنَه. مِنْ بَوْ مَاقَلِسی تَؤْهَنْدِه قِسْفارِتْبْ تَوْنُوشْرُؤْب َتَوْتِسْمَنَه.
بَوْ توْرِبیُدَا دَالَای لَاما: «بَاشِلانْسَک وَاقْتعَنَا نَوْقُوْل تَبِهَتْلِرَنِک
قُوْرَالْلَقُ قَارْشَلْق قُوْرَسْتَش هَرْبِکَتْی هِیْسَابَلْسَن‌گان هَرَبِسی
هَرَبِکَتْ، مَهَرَکَزی گَاخِباَرَات نَمْدارِسُنِلَک قُوْرَقلْگا ثُوْنْکَهَنْدِس کَبَیْسَن،
قُوْرَالْلَق قَارْشَلْق قُوْرَسْتَش هَرْبِکَتْی هَرْبِکَتْی خَارَکْتَرِیْ ثُوْرَگَرْبِ
کَهَتی. بَوْنُگَسْن دَالَایْبَرْلَسْنِی کَهَتَکْن بَیِّبَجَکَ هَؤَکُوْمِسْتی، تَبِهَتْنِک
قُوْرَالْلَق قَارْشَلْق قُوْرَسْتَش هَرْبِکَتْی هَرْبِکَتْی هَرْبِکَتْی مَغْرَب ِجاْهَانْگِرلَرِی
تَهْشَکِللَهُگَنَه، دَهْ پَتَانْسَدی. لَبِکَن، تَامِبرنِکِلْقَلْارَنْسَک پَیْارَدِسی
تَسْتَیْسِیْن چِهْکَلْسْ تَنْدَی» دِهْ پَرْوَسْتُهْکَتی، شَوْ جَغَلَارْدا مَهَرَکَزی
گَاخِباَرَات نَمْدارِسُنِلَک تَئَشْلَیدْبَنْدَان بَسِ مَهَامَدِدَارْ تَپْسِسْلَانْگان َهَالِدا:
«تَسِبَّتْ خَفَلْقَی تَئَشْلَیدْبَنْدَی» دِگَنَ. بَوْ خَوْوُر تَامِبرنِکَسْدَا
هَپِتَلَلَکَ خَوْهَوْرَه» زَوْرَنِلسُدا قَیلسدن‌دن‌دان ْسَکْنَه، تَسْتَیْسِیْن
مَوْهَمْ هَهَمْیْبِیْتَکَهُ ْتَنْگَه بَوْلَوْبَ قَالَدی.
بی‌بی‌عکس هواً کُومستی ۱۹۵۰ - یلی تَبه‌تَه تَه تاج‌تُئوز قَبل‌پ
کرگ‌نده دالی‌ی لاما تَبه‌تَه هفتوک‌ط تَوَستن‌ده تُول‌وئران‌تی. شوٞ چاغدا
دالی‌ی لاما تامبرک‌یا مَرک‌ژی تَخَبَارت‌ تَندار‌اَبَسَن‌ک‌ تَبه‌تَن‌ک
تَش‌لَرَن‌غَا تَارِل‌شَشًوْانَقَائَل‌ينةٔ تَوْنَجَی قِبطَین خَفَؤ‌هَر دار بولغان. دالی‌ی
لامان‌گا یاردَم‌جلَب‌یا مَرک‌ژی تَخَبَارت‌ تَندار‌اَبَسَن‌ک‌ تُه‌بی‌لَش‌شده
یِپ‌تَش‌شِپ شَچوْقان تَیکَک‌ی نه‌، تَبَه‌تَلَک‌نی دالی‌ی لامان‌گا یَلَدی‌غا
تَبل‌بی‌کُل‌بی‌، تُوْلَری‌نی دالی‌ی لامائ‌هَوْنْر کُوْرِسْتَبی‌ بِرتَشِک‌هه تَکَلْبی
قَبل‌دی‌. تُوْلَر لَمان‌یوْتِن‌نِن قِبطَوْدَوْ هَوْنْر کُوْرَسْتَتی. یَه‌، ۱۵
مئنَوْت تَوَلاپی یَههَ قِبطَوْدی‌.
دالی‌ی قِبطَوْدَوْ تَؤْرُوْب ـ شَوْؤْفَقتْسَکی شَش‌لَارَنی یَسَل‌بی‌: مَن
لَمَان‌یوْتِن‌نِن قِبطَوْدَوْ هَوْن‌ر کُوْرَسْتَی‌کْوِچِل‌رُه‌گه‌:
۱- سَه‌ن بَر قَبِّطُم تَوَلاپ ـ هَوْ قَارِنْبَا تَیل‌شَقَّا ۱۵ مئنَوْت سَه‌رِب
قَبل‌سَاکَ، دَوْشِه‌ن سَبِنی ۱۵ مئنَوْت سَاقَل‌اپ تَؤْرُوْبْ تَؤْرُوْب کُبْرَه‌کْمْو؟ دِبَگ‌ن
تَه‌دِم دَبِدی‌.
لَبَک‌ن دالی‌ی لامان‌گا یاردِم‌جلَب‌یا به‌ک قَمرَگِن تَه‌دی‌هَم‌ده
تَبَه‌تَن‌سُک‌هه تَر کْنَلَسْک چَجْگِل‌سِری‌: خَتاَیْنْسَک قَازَل‌هدی‌ هَم مَرْک‌ژی تَخَبَارت‌ تَندارِسی بَسل‌ن
سِمَّسَر رَادَوْکِ تَر قَلْب‌قِ تَازَشن‌یا تَؤُرُوْب‌تْوْرِائِتی‌. دَالی‌ی لَاما بِپِش‌نی
لَگ‌شَش‌تی‌ تَؤْرُوْب ـ هِبِی‌تَلَسْک خَفْوَهَرُه‌: زَوْرَنَلْن‌سُک مُؤْخِب‌رَبْن‌گا
»ثَوَلَرَن‌سِک ماَگِن بَوْرِگ‌ن تَسَسِری شوٞ بَوْلَد‌سِکی، پَهْقَت مَن قَیِّب‌سِ
جَیْقَب هِنْدَسَی‌تَن‌نَا یَارَگان‌دن گَنْبِی‌ گَانَدن تام‌بِردِک‌سَکی یَاردَم‌گه
ثَرَبَش‌سِدَن‌نِم‌، پَوْهه قَفَه‌تَن‌نِم ـ بَر تَچَجْنَش‌شِق هَسْماَیه قَبَل‌ش
بَوْلَوْپ قَالَدی‌» دَم‌ کُوْرَسْتَتی.
نوروزغلیان تـسبه تلک‌بار تؤچون ثبت‌تاندا، هر چـقته‌ن
تبجین‌شتمق بر گوئش پولغان شدی، تولارغا دنبی داهی بولغان دالای
لاغآ شؤنداق قلبچه بورونگدن ۴۰ ییل بؤروعن بر قلاقا منسپ ههم
کبسل ههم بر هرآعمی پیلوچی قینیبیسترده هندستانگا قبیض
باردی. مه‌رکزی تاکبارات ئیدارنی تشبهته باشلغان مه‌چپی سطورؤش
یبگنلا باشلانگان، دالای لامانگک مئرانتری دوئنیانگک تؤگربرسده
تؤروعش قلبچه تؤچون قانداق قلبچه مه‌رکزی تاکبارات ئیدارنسک
تیسرلیشگه موئه‌سهر بولانسدی؟ بؤئش غرب تاکبارات تچنلری
زوق - شوئخ بلهن تغلغا تبلشندیغان خثوم بولوب قلادی. بؤ
حؤنرنسک به زی تیپسلائنمری پینسیبیه جنپقان مه‌رکزی تاکبارات
ئیدارنی خزمه تچنلبرنک قانستا - قانستا ئیسله ش تاکرپلی بیزب
جنپقان تیسلائننری وؤد چینبرنگا ثاغق کئرگن تئب‌ت
پارترپزیانسک ثاغزاکی بایان قلبچه برسشی تاکرپلی دوئنیاعا
ئاشکاربانلادی.

کونا تئوؤلاه تسبه تلک‌بار، ثمینی جاغدا طامبریکسک کالورنیا شتئاندا
تؤولار پیغه‌ت کین ثیه‌ندری، مایسک ثیپیندری، دوب ثئانیبدیغان تئککی
کشبنک‌چه قولسا پارترپزیانلی دئخنکنسنی تؤگه‌نگن لکنکی هبوئس
ببله تغلغا بولیبالنی. ته تئوبیلیت شتامنالانگدین کپین، کؤمئوش
رهکلیک ۱۳۰ - C نومورلوق تسهین پریپولانسگا قولنرئووب هسماژما
تیبگدنیکی تشبهته آراوشت ببلهن چؤشکه لکنکی تغلغا تبلشدو.و
مه‌رکزی تاکبارات ئیدارنی بئو قبیشی مه‌چپی تؤرئوش تؤوستنده
توختالانگاندا، تشبهه هریکنکی بئورؤن پلنیانگان هرسبی هریکتله
ئچپکه «ثاکآ رومانسک هرهبی هرهبکه» تئئیدی، دوب خانتریلگن.
سرائ، تنجلیقینی ته‌شاه‌بیوس قلس‌دنگان دالائی لاما بؤ‌هوه‌بیکه‌تن‌سک قاراداغو ته‌میل‌برینی ته‌سلاگ‌نه‌نده، هازن‌بیو تازاب‌لسدودو. قاندلین قزراغن تئس‌.describeدو. تئس‌تسلمی‌ری تبسدن چاق‌ایدودو.

دالائی لامان‌ک تیچن‌شلق هی‌کایلدری پیر‌ری ته‌سر بؤرودن باشلانغان... تیبهت بؤرودن دوئر‌ره‌ده بردام ختایگا قوشولودو، بردام مؤسته‌قلل یاشاب، 1959 یبتلی ختاین‌ک تازادلیق تارمیسی‌ماوژ بیرگن‌ک رهنممنی کوئئرودو، لخاسان‌ا کریب قوزغلانگنی قاندنق باستورغاندا، تیبه‌تلیک‌ری ته‌نسر تور‌موشقا بپبب قالغانی ندید.
پارتنزه تهرانی ته شکملاهندی

1956 - یکی از دلایل لامان جوک‌هنه نخست‌カフェ موانع‌سوزنی جسد دیلن شیپ که یکی از خوای هواکارمی تبدیل‌کننده توربین‌پدیدن کپسول‌پذیر سبز‌رون، چنگالی قاتارلیک‌های کپسول‌پذیر قوشاپ به دلی. تبیسه بوخانلارنی چاق‌تأتی، ثبات قوی‌ری کویدوردی. یافتری قاتلام تبیسه کم‌یک‌مالي - مؤکنی مؤسس‌های قزلایی. ژنی‌گدن کیبن تبیسه کم‌یک‌مالي قویرال تابی‌ری‌ری‌شقا زورلسا. ژنی‌ی‌کایا لاما بوپر ثبتوئدان غی‌ت‌غی‌ت‌گید شون‌گدن کیبن تبیسه کم‌یک‌مالم قویرال تابی‌ری‌ری‌شقا باشک‌ی‌کایا زورلسا. ژنی‌ی‌کایا لاما بوپر ثبتوئدان غی‌ت‌غی‌ت‌گید شون‌گدن کیبن تبیسه کم‌یک‌مالم قویرال تابی‌ری‌ری‌شقا. ژنی‌ی‌کایا لاما بوپر ثبتوئدان غی‌ت‌غی‌ت‌گید شون‌گدن کیبن تبیسه کم‌یک‌مالم قویرال تابی‌ری‌ری‌شقا. ژنی‌ی‌کایا لاما بوپر ثبتوئدان غی‌ت‌غی‌ت‌گید شون‌گدن کیبن تبیسه کم‌یک‌مالم قویرال تابی‌ری‌ری‌شقا نیمه بوپساتوئدن هاوا‌ردن قورال - یاراگ‌تاشلاب بهری. ژنی‌گدن کیبن، تولار دالی لامان کؤکسی جالی دوجنوم‌نی‌نبردی‌تابیتی. ژنی‌تیانوبو ژنی‌هدنی: «دالی لامانم کؤکسی کامبرک‌بی‌قلاع بسلم بمواساته ثورشرایاتیتی» دوب کورسس‌تی. بدن، ده باشمال‌بی ژنی‌تیانوبو ژنی‌هدنی: «بیرک‌بی‌ری‌بنصید برک‌شنه‌نکی، کؤکس‌سلا چؤشه‌تا‌بی‌نبردید. بسن‌په‌قات خویرال‌بی‌خنو ту‌ری‌نی‌توق، دالی لامانی‌خورلواتواقان‌هاین، بوخانلارنی ژنی‌تیانوبو ژنی‌هدنی: نیمه‌ندیه مؤساد‌های بابان قزلایی: بیر، تولوموبدی باشقا جول قالم‌سیدی، قوی‌ما توخشش پوت - قولب‌ری‌نی» 83
با اغلاقا تؤتوب ببرب تئولوب که تکوچه جهان مهیدانیاد تئولوب کتهیلی،
دب ثویلاینتووق». دلایی لامانسک تاکمیسی گیتیانوبونی مه رکه رزی
تاهبارة شدابرسنک خزمهت خادملبرنگا تونوشئودی. پسین
بوینچه واتشگتون کاله نهیر کمشنی ته بریبله ببرشکه قوشئلی
وه ته بریبلگنله رلی پاراشوئ شارقلق تسهته تاشنلدية، تؤلار
تتهئنک یچکی یوهؤالی توبریسدا ماتیربال توبیاپ تهؤتکنه
ئامبرکا رمه عادلری تسببه ته قزنقسفا باشلندی. نؤرغون
تشبه تلمکه گیومهیدودو دوب، دلایی لامانسک سؤورنئنی
کوئئرولالانی. کانناس یوهنندنک یبینشغا قارنغاندا تامبرکا
مه رکه رزی تاهبارة شدابرسی تشبه تلمکه رنی «پیئاپیئاپ» دوب قارنگان
ئیمنش.
تاجاوره‌چیلق و ه به چین دولقونی

خاناین‌شک «شازادلیق» گارمیسی تسبه‌ته تاجاوره قیلیسی
کرگه‌ندن کبیسن، تسبه‌ته چه تشکه قبچیش دولقونی کوتونرلیدی. 100
منگ‌دندن گارنری تتیتالک نیپال، هندستان قاتارلیق دولننکه قبچیش قیچین‌که کتنی.
هندستان‌سی شوئاقنشکه وژنری تسبه موساییرلار لاغرینی «جاسوسلاک ژؤونسی» دیپ شاتنگان نمی.
دای لامانکه تؤکسی سوئوق موئناسوئنبان تؤورونشی دمئردده، یهق ناهه ق
ئارنلشیپ که نکنه بنو لاغردا قانتریبی یورونب بسر تیورک کوم سیبلیشکه
بولندیگان تسبه تلکنه رنی تلالاب چینقان، لبکن 20 یاشلیق دالای
لامانکه بوئئشلاردن خؤنری یووق نن. کبیسن یو توغریدا
توختالیگان دالای لامانکه تؤکسی ژؤورونخو: «مین ثامبرنكا مه‌کری
تأخیرات شددارنسی و هبندستان مه‌چینی نئشلار هندارسی بدلن
بولنگ موئناسوئنترینی دالای لامانا تیبیسنگان شدیم» دبید.

1957 - یلبی 10 - ثامبرنکا مه‌کری تاکیرات شدیارسنیک
قولدا توبرسیبله‌نوئن نئکسی نن‌ی. تسبه تلیک برئگی نئکسی پاییختی
داکا ثاییروپوسدن هرئاواقا کوئتورلیدی. توئنار، هیچنقدان بسر هبلغ
چئشئورلیسی ون 17 - 13 نومئوریتی ثاییروپیسنوئن تؤورونه‌ن یسیدی. بو
کشكله نئکسی پرتی ثیتانیبو، بنه پرتی لوشی دبگن کوشی یسیدی.

ئئوئلر رادئنگو گیرامیما، قورتوئولیگان کالا گوئشی کوئتوروئلیگان،
مولرسیگه بسردن قیعیتومیات ئیبسیؤلیگان بولوپ، لخاسنی 100
کیلوئیتر نابردیکی بهگیل‌نگه یئورونگا تاشیاندی. ده‌هال یه‌یملک
پیئنژینانکه باشلیقی بدلن تئلشی hireنگانی، پئنژینانکه باشلیقی
گیسی (غیمبه قئلیگان یاغ سوده‌گریه نسیدی)، ئئنئکسی ریشه لرکیدیکی
85
تنهیت پارتیزانلری خنتای گارمیسکه قارشی بستری چکه یمل شروع قزلان.
تنهیت پارتیزانلری خنتای گارمیسکه قارشی هایات - مامتلیق تؤرئیشی تبلیس بارگی. 1958 یلیلی تنهیت پارتیزانلری خنتای گارمیسکه زمپره گرچی قوشونلمبرزنگ قورشاندا قبلیس ببگر تالاپتکه تؤرئیشان. هایات قالغان بَر پارتیزان شوری جاجدیکی تنیلازندی تِسرلِه: «بُاشلیقلیریم، جولمسدن گوکِبوْ ِئنهمندی تُؤریش بَلیکه تُؤریش نُژی تُؤریش بَلیکه تُؤریش بپرِلیم گرازِی قَلانتُوئق. قورال - یاراغو تاپِلیب ِپِرپالمبدی، یهیدنگان تُقواهتلبرمزمو گوتُکدی، پارتیزانلار نوربپ - تَدیپکه قاترات کهنتی. تَتیشلک تَتیشلک تؤریشلوق قُروندا یییدنِهکه مِجَّور بولدوْق» دیگه. 1958 یلیلی 300 نمپر یبَیهیلیک کِئمبَرکُنسک کالورادو شتائیدا تِرهِکسیلْهِگِن هرپَر کِئشَگُه شنگلْرْیِزْچه قِلسم قِوْلُْگان. تَخِبَاریِجْنِلیق، پارلیلْنِس، شنِیا قویَّوش، مِخچیِشیپیر، گَئپرِنجلِق سَاهامِیِرهده تَرْبیه‌ه کَئْوَگْرِجن بَؤ کَئشَگُه نُرداده وَه بِاتولُْلوق تهربیمِسکْمْو گِئرشکْهن. گَئْلاَنی تَعْرِیِبیلْه شنیتاین مِخچی پِئلْبپیرِلْگان. کِئمبَرکُکا مِرَ کَئْمَزی تَخِبَاریِجْنِلیق گَئمَهدارْلْری بَبیبْنِ پَْن نِشْر قِقْلِانِگان «بیاِرد قُورالْلِری تَهْتِقْنِقاتی - مِؤْتِلْقِ مِخچیِشیِتِلمْلِک» دیگه. کِئتابتیا ْئاشکاری‌لندِسْچَزْه: «تِنِبه تلَکْلکره‌نِی تَرْبیه‌هگِن لَگبِرْنْگا تؤرئیش‌های کَئربِپ قَلائِغانلارنی تَبَنیِبْ تاپِلاشی تُؤریش‌سِدا بَبیبْنِ قُوشورْلُگِنْ نِشْکِه 40 تسن تَؤرئیش کِئمبَرکُکا بِْبِقْرالْری غِیرِی کِئیگنْنْ ْئاِسپِالقلَقْلِنَک دِبرِنزِسی 86
یوق بسر گروئرپولانجا چینکوؤتاقنئیقی کورپول قالغانلیقی توجیون بر نمچیه واقع قورلةق نازاره تاغؤناغی خوشیض قالغان.

تبیه تلک گیساسکنک نسیلشیگه قاریغا: تبریبلینشیکه نپتیب کمالگن تبیه تلکنکه. بیوریئنکه تاغ ئارامسدنیک بی روئیه دیه خلیک بیئگئئیئنکین، بیئگئئینیتی. کیپس ئؤلور ته بیتیگولوئی ئامبریکا ئوفتمسپلری بیلن قویوئی هیبیپسیيات میناسئیئی ئورنآئینی. بیئ کگشله، کونده یوگؤرپ تاغفا چیغینئی وئ تاغدان یوگؤرپ چویشتی.

1959 یبدی تبیه تلکنکه گینسیرکیشکه پاشیمدی. بیپیجک هؤوکؤمئی دالای ئامانی لخاساغا کیلسپ هرهیئی کوره کنئی تاماشا قئلنکشا تکلب قلدی، لیکن قوغیحدوئچیلارنی بلله تئیلسب کاهلئئیسمکی تابلیسیدی. تبیه تلکنکه دالای ئامانی قولغا ئالسدو، دبئئینسیرکی باشیمدی. ثمبدیا تالک پوروغینها 1959 یبدی 3 یایینک 10 - کئئینی خنتای ئارامپکسی هرهیئی کوره کنئی باشیمدی. 30 مئگدن ئارپوتیئ تومتئلک دالای ئامانسک بوئنجکسنسئی وئ دالایی ئامانی قوغیداد جهگک همیبئار تؤوری. (ئوغیئوئلار دل شؤنیادر دمئنقسلیئرگه دئیچ کاهلگنده باشیلکریئنی باغلاب خنتایگا تابشئورپ بوئرگهن دولکتی. خوپنیئئار هئیچی سابیت دامولانئی دل شؤنیداد باغلاب شئک شپسهیگه تابشئورپ بوئرگهن ئئمهسیئو) خنتاییه رست بسر تبیه تلکه نهق مهیدیکا تؤورپ تؤورلندی. کیپس دالای لاما تئسیئیب: «میئن شئککی چوققوئلوق یئانار تاغئسک ئارامسدا قالغان یدیم. هره شئککی تره بیئ پارتاشارقا هره واقعت تبیهار تئوریئئی» دوبگئن ئئدی. خنیاپکر یدئاقان زهمرکه توقی دبگودک دالای ئامانسک بیئنگا خوشیپ بارتلیمدی. دالای
لامانه‌ک کبجله‌پ قبچب کبتشی مهخیسی خیزه‌ت تمشلگچبله‌ن
هبکایه توقوئشغا مانبریال بولوب قالدی. شو چاغدا تامبریا مهرکزی
تأخبارات تندازی‌سی دلای لامانی مهخیسی یبول خریانتی بسله
تهمسله‌گن شکن.
تاپریکا تبهتکه مه‌خپی یاردم پریشنشک دائره‌سنی کبگیتی

۱۹۵۹ - یلی ۳ - تایننسک ۱۹ - کوئن تاپریکا مه‌کرکزی تاخبارت
تندانسنلک جاکارتا پونکتی یوپیردی دریبلسک تورگانلارغا دالای لامانسک ساک - سالامهت قیچیس قوئنولانلماقین دوکلات قلدی. تیککنچی کوئن تبهت تیشلری بوبیچه موته خممس گلبس تیپه‌ناتی بوبیچه دالای لامانسک قیچیس قوئنولانلماقین دوئله تیشلار کانتپی دالسقا دوکلات قلدی.

تیککی کوندئن کپین تهیانوپو، لوسی تیککی نمی‌پرده قوئنلاقده کشلر بیلدا دالای لاماغا یپنشیلدولدی. شوندئنکن کپیین هر کونی ؤاشنشونگا دوکلات بیلولاب تورتی. بو تیبلگرامسالارنیک تیجسدیکی ئهک موهیم تیبلگرامما، تاپریکا هؤوکمتسنک هندهستن هؤوکومشگه تیبلگراما بیلولاب دالای لاماغا ته‌گیش مائغلان ۳۷ نهپر، کمشنگه سیاسی پاناهلبق برشنی تملب قلغلان تیبلگراما بولوب قلدا. مه‌کرکزی تاخبارت تندانسنلک یپگئی دهلئی پونکتی تیبلگرامسی ژیمر نهپرگا یهئنگورده، نههو درهال ماقول بولودی. دالای لاما ۳ - تایننسک ۳۱ - کوئن هندهستنگا یپتسپ کئلگولچه مه‌کرکزی تاخبارت تندانسنلک تره‌بیسنی تهلگان بحر کسی بیل بوبی دالای لاماغا ته‌گیش پیو جاپالیق سهرئنی کامبریغا قلادی.

دالای لامانسک سه‌گره‌دان بولوه‌پ کتیشش ژیزنخ‌اوپر هؤوکمتسنک تسهته مه‌خپی یاردم پریشنشک کبگیتیشکه تورتکه بولدی. ۱۹۵۹ - یلی ۷ - تایی‌د تاپریکا مه‌کرکزی تاخبارت تندانسنلک تایلاند پونکتی، شو دوئله‌ته قوئنولانج تاپریکنک هؤه‌رئی بارنسرندن ته‌چیپی تسهته قورال - یاراغ و هه تعریبلنگه‌ه.
تربت‌شلمک‌ری‌های‌هادی‌تاش‌قلی‌دن. ۱۹۵۷ - ۱۹۶۰

۴۰ قیسم‌سازه‌های‌هادی‌تاش‌قلی‌دن و ۴۰ تونسی

۴۰ قیسم‌سازه‌های‌هادی‌تاش‌قلی‌دن باشقا، هربی‌تلخم‌هاربی‌کرگن‌تربت‌شلمک‌ری‌پاراشهر بصله

سه‌کردی. بو‌پارتمان‌لانسک‌کوپ‌قسمتی‌خانی‌تارمیسی
tوئتوالدی. به‌زیرسی‌سه‌رد‌توبیوئه‌بولوگا کریپس‌قیلم‌کنتای
تارمیسی‌گه‌تسلسم‌بولوشنی‌رته‌قیلم‌زه‌ره‌پ‌توبولالدی.

کپی‌های‌هادی‌تاش‌قلی‌تنوخت‌قائی‌دن. چونکی، تهمبرکنک

۲ - باغ‌ویل‌سی‌های‌ویل‌بانی‌۱۹۶۰ - ۵ - ۱۹۶۰ ساتلی‌سپردگه‌
تارمیسی‌ته‌پی‌پس‌تئو‌کوئش‌وئولوگنه‌دندن‌کپی‌، پری‌سی‌دی‌ت

تیزن‌وادی‌بیرت‌کوئش‌وئولوگ‌کامبی‌کا‌بای‌یا‌ویل‌بانل‌"کوپ‌کومن‌"ت

دوئله‌رنسک‌های‌هوا‌تپسی‌گه‌تئویچ‌کیرشنی‌، جول‌سی‌دن‌تربت‌تنسک

های‌های‌تپسی‌گه‌تئویچ‌کیرشنی‌توختانتی.

مه‌کی‌هربگه‌بی‌تانگ‌باک‌ویل‌مدی. گن‌تای‌ین‌چوپال‌زیم‌بولسمود،

لبکن‌مه‌کی‌کشر‌ی‌تافوئچاره‌کنار‌بی‌سی‌تان‌ک‌کپی‌می‌سک‌ک
کیف‌که‌نگه‌کی‌یامان‌گش‌بولودی. قشری‌پلسی‌یپسی‌که‌گن‌ده

یهی‌دی‌مگ‌تامام‌کبند‌هان‌کسی‌کسی‌ک‌کچ‌ک‌پوش‌تپس‌تی‌ت

پارک‌شلن‌زی‌تئویچ‌کین‌کردن‌سی‌هارک‌کوپ‌که‌نگ‌که‌ک

قان‌شلن‌بی‌اپا‌ی‌شود‌۸۲‌یا‌شقا‌کرگ‌ک‌ن‌تپس‌تنم‌نگ‌که‌ت‌بل‌سی‌مه‌که

"به‌ری‌های‌ویل‌بان‌نگ‌ک‌بای‌ویل‌بان‌تئوپس‌تنج‌یچ‌کین‌یا‌پاس‌ب

تپست‌پارک‌شلن‌زی‌بوق‌فانچه‌قه‌قطم‌بی‌تانگ‌دین‌باتری‌ولوگ‌بی‌سی‌ده‌تکه

_ مؤست‌ملکنک‌چی‌خنت‌تای‌تارمی‌سی‌گه‌هی‌وجچ‌قیلم‌ک

۹۰
تأمیرکلیبلقلاز تبه تلک پارئنزا گرا خنائینسک تازادلیق گارمیسی بملن گئورج قدلیلا قاملماي، قوشومگه تاخیرات توبلاشنسمو ورمیبه قدلی تورونلاتوغران گئدی. 60 ییللارنسک دملسکی تاپیربدا نهپ پارئنزا تبه تکه کریبپ، یول یاقنسدا مکونونب یبتسپ خنتای تازادلیق گارمیسنسکی ماشنالبری یولدن توتکنه گئدی تویچی مایشنگینکی بارلک خنتای تسکه لیریوی دیپارتنک رنه باشقرا یهن بارن نهپ خنتای توقفیسبری تبتسپ توتلترگن، پارئنزا هری مایشنالبرکی کیپکلیرینبی دخیرتوی غووئیرگن دیپارتنک ییزیلونگان یوویه تیلرینی 70 کاچو گرام تبیریلیتیق ییان بملن ییزیلونگان یوویه تیلرینی قولیغا یوویه تیلرینی قونغا یوویه تیلرینی کاپینسی.

تأمیرنکا میرکسپی تاخیرات تداریسنسک گولیقه قلمبری تبیگلیب کهنتی، کیپکن میرکسپی تاخیرات تداریسنسدا منشلیبی گاک اکتشالیشنک تغییرات سپیتیبی گاک اکتشالیشنک تغییرات سپیتیبی وچیقتی. بو وئیجوچتیع ریسک بسر قنیسی جوکل، سه کرپ گئلگریلیه ش یابیتی توبریسدا ییزیلونگان دوکلات تسکن، بسر قنیسی تازادلیق گارمیسک رویه چچوشکونلکی توبریسدا ییزیلونگان دوکلات تسکن، یهن بسر قنیسی تبه تکه تسکر کوپهیتیبی تبیفیتی ییلانی تسکن، یهن بسر قنیسی هوویجه تلرهی موسکو، نیسکی موناسپیتلینکی پرکلیشنسنسکی کونکریت سه کلیری تاشکارالانگان تسکن.
تبه تلک تُاخیرات پیمان‌نامه ختاپنک تاتوم - یادرو پیلانئی
پاش قلنیشی

۱۹۶۲ یَلِی جُوْغُو موْسته مِلکسی تُ‌یْوُیِرُر سَتَانئنک ۷۰ سَٔای چَوْئ رایی‌نُدا هنَّدئیسَن بِسِئن تُ‌روُسْ قِلنَئی، پِئِئی دِبَهی وَه ًوْاَشِنگنْتَه شُؤُهُانِن تَسِهْت پَارْتَزَانئِئنی هَرِبِکِئَهْک کِهْلَتْوُرُدی.

تبه تاَخِه رِتَلِنی جُوْغُو نَک هَرَبی پارْتِئنرَنی سِئوْرَتک تارَتْئی  

جَرَدَرَنی سِرْبپٌ چَقَتی، خَستَئی تَرَمیسِئننک هَرِبِکَتَلییش  

تَرَتِئرَنینی کُوْهُئئیتی وَهْ تسِهْته هَیاْوادن بویْووم تاْشِلِئیدُدیان  

سُورُئنَلُئی بَلگُسلِب پِباکنتی. پِبَنَسیِئیگه چَقَقنَه گِئیپُکِئنیک بِسْر  

نَهْپِه مِخیِئی یِشَشَلار خَزْمَه تَچُسِئَننک ۴۵۰۰۰ هَیِئَلَسِئک خَوْرُهُرَلِه  

ژُوْنِلِئننک مُوْخِرِنَغَا تَئشَکارِئلاب پِبَرِنْشِجِه: ۵۰۰۰ تَنِبْه تَلیکِلر جُوْغُو نَک رَاکبتا یَاسَش پیِئَلَنئی وَهْ تَئنی یِئیلئَر دِکَی خَتاپنک هَرِبی قَوْرَل یَهْرَاغ نِقْتَسَدَاری تَوْرِیْسَدَا مُؤْهَم ماتِرِبیلاَلا  

بِسِئن تَسْئنلگنن نَکَهْن. هَئاْزِری بِکْوُنَدِه سِئوْنَئیی هَمَِرَاه وَهْ راْرُبیدَکا  

ئَباْیرِبیلاَلاَری تَئاَخِه رات تَوْییلاَش وَاْستِئرَننک سُئرُنُغَا تُوْنْتَکُه  

بَوْلِسْمُو، لِبَکْن تَسِبْتَلِئک، تَئینی چَابَدأ خَتَنَی هِئوْجُوْسِئننک  

تُوْیِرُر سَتَانئنک لوْنَؤُر کوْلی یِئَتِریْسَا یَادَرِو یَئَاتَم قَوْرَلِلرَنی  

پَارْتِئنی تَسَئاْفلاَری یِلِئَسِب بَارْگِئاَنلیک تَوْرِیْسَدَا تَئسْهَنِئِلیک  

خَوْرُهُرَلِه نَک نَئشَنِن تَأَوْؤُلْ گِئآْرِنکا تِهَرِپِه خَوْرُهُر اْخُن  

دَوْر گُوْرِگه رُدی، تَئینی چَابَدأ گِئآْرِبیکیِئنلِرْا تَبِئَئنی تَهَقَیْق  

قََنْلَشْ تَوْجُونَک هَرِبی بِلَیه ۷۰۰ مِلیَیون ۲۱۰۰ ۰۰۰۰ دِوْلِلَر، ۴۰۲۰۰۰۰۰ دِوْلِلَر، ۴۰۲۰۰۰۰۰ دِوْلِلَر (یِئِبُنَسِک)
جهت‌گذاری ۸ یوز نهپر قور ولشقا کمشی بار) و هلازمه تلّسک ثوّاجون دالایی
لاماگا ۱۸۰ مالک دؤولار خجملگه‌ن گمکن.

دوئر گوئوژگریدی. ۶۰ - یلالارنکه گوئوژگریدا ختّتای
مُؤسسه‌مَلّکچی‌لَری تبّتی تلسی یوئتئنلّی کْودئئرول قلبٓولّدی.
پاریزی‌نُری بسر - بسلّیب تسّنئلام بَیوتّانتی. کالیرندا شَتَتادا تبّت
پاریزی‌نُری ته رَبّیلّسه لَکّریمثو تاقّوئیلّلکه. مهلی قانداق بُولسُن
تمّیریکا مه رکزی تاّحبارات تّعارسلسانک نَزْرِی ته مّدی جَنّوْبی
یَبرم شارگا یوئتیلّهدی. سابیق یّرپیندنیت نکّسوئن بِیجّتک سَلّن
دیلّوماتسک مونئسّوئت قوئرئشاق قوئرتّکه تکّتی. ۶۹ یاشّلیق
پُمّنّSPAN:100%;\text{یٴٔکیره:}»دسّلّیته تّمّیریکلمقّلار کْومّنیزّمغا قارشی تُؤّرّداغان
چّاعدا بَزّتبتئلّکّلار تّمّیریکلمقّلار گَنّریک بولسُن قالّدوئن. کّیْس
تمّیریکا بِیجّتک سَلّن دیلّوماتسک مونئسّوئت قوئرئشاق دیریکّلی
چّاعدا
بَزّتبتئلّکّلار تاشّوشتئلّدوئن» دِب کُورسّئتی.

تسبیه تّمّیریککنسک قولّلشِندین تایرلیس قالّگاندن کبیّین،
به سَلّن نیپّیل هُوّک‌مومّشتگه بهْسِم ثّنزّلتیب تبّتئلّکّر نسّک
پُؤتئنلّکی پاریزی‌نُری لَکّریمثو تاقّوئیلّلکه. ۱۹۷۴ - بسلی ۷ - ثابیا
دلالی لامّه ۲۰ مسنّئلّوئ یُلْاستّنکّگه سوئرّلة شَکّه مِجّور بولسُنّدا،
پاریزی‌نُری ته مِلّهلوه تُوئریسّدا چاّقریرق قلّگان (بسلّه مَلّهلّکه
سِسادی هَّایاندا نِمْسّدیبگهْن گُّبّسر کُؤْنلّه هَه!) کُاسّت لَکّریمّا
ثّؤمّهُتلّگه نّده پاتریزیّاره هَدهددّسدن زیّتّاده خاّیّا بولوئشّتی،
پُؤمّدرسّلّندی، به سَلّیب تسّنئلّی یوئتئنلّی قوئرئشاق قلّگان. نیپّیل تأَرّمیسّی
تسبّیه تّمّیریکه قوئرلّگان پاریزی‌نُری لَکّریمثو قوئرئشاقّ تَّهّلی، قورال
تایئِئشِورّوشّقا، تسّلّم بولوئشّقا زوللّسیدی. بسر نهپه تسبّه تلمّک پاریزیان
93
قول‌سکی قورالی تایپ‌شورِوْب بیرسپ‌کُوزِنی بوغوزلاب ثُولُؤ‌ل‌دی.
پارترژانلار لاگِبرنیک باشلُفسی دوجّدی گُهک تاخیر‌داد قورال تایپ‌شورِوْب،
66 نه‌پره پسِدائی‌نینی گُه‌شُتُروْب یائِقا منسپ قاجّتی وَه‌ هِنَدستاندا
سیاستی پَناه‌لِققا ثِبرِشتش. کَپِیِن نپِیال ثَارْمبَسی بِلهن خنِتِای
ثَارْمبَسی برلِسلَشبی پارترژانلار لاگِبرنیک قورش‌مگاندا تّسبه‌ت
پارترژانلری قهر بِمانارِچه تبل‌شَقان بولسمو، هَم‌مسی قُورُبان
بِلِدی. بوُقُبِشی‌قی هنَدستانَغا قبِچَش، تِبه‌تَه قورِلُق قوزَغَلاک
کوْتْشُروْش، پارترژانلیق لاگِبر‌سدا قورِلُقی تُمسیان قئیل‌شَ
هَرَه‌که تَلِرِنده، خنِتای هوکَمونستُنیک تْیْقارِگا تَساسِلانَغا 87 مسک
تِببِت‌لِک ثُتْلُئِرُلوُله‌دی. تِببِت‌لِک قورِلُقی تْیْناقْلابی مهْغُلوْب بِلِدی.
دَالای لَامآ تَنَجِّی بِلهن دَؤُوا قَبِلَش يَولِسْنی تَالِئِرُلوُله‌دی.
بوغون تاجاییپ قوئنلویق بر کون بولدى

1999 ـ یئلى 4 ـ ٹایینک 20 ـ کونى
بوغون تاجاییپ بر قوئنلویق کونى بولدى... "خاکتارا کەچۆرەم ته شکنلاکەیەنکە شەوبەسی، تامیرکە شەوبەسەکە باشەکەی تەسەکەیەنکە تەویغورلارەکە کەکەکسەکە هەقەکە (T. Kumar)، خەنەریسەکە تۆفوڕەسەدا 100 بهتەلکە دووکات تەمیمارلاپ تامیرکە کە وگرەسەدە تەویغورلار تۆرەسەدا دووکات بهەرەدە، بویەکەن مەخەسەس تەویغورلار تۆرەسەدا دووکات تەئەکالە تەویغورلار کەوگرەسە تەرەبەدەن چەقەرەکەان بویەکەن گەسەدە، "خانەسەکە تەویغورلارە، "سەنقالاچەکە" تەویغورلارە بویەکەنە چەقەرەکەاتەناشەندە موکچەکە بەکەیتەسەکە" بەناشناکە بەله نلا تەوکەسەدە؟ قەش شۆنەکە تەوەکو کەسەر؟ باشەلنە؟

"تەمیئەنە هەرکەسێ گەگەکێن لەگەن خەوەنرەکە تەسەکلەنجەکە، جۆگەوەکە تەکەکنیچەکە قەلەمەرەکە، قوردەچەکە جۆگەوەکە خەڵەکە رەستوپەککەسی، قورچەکە خەڵەکەوەکە، قوردەچەکە موکەجەکەرەوەکە ژێبارەسەکە قوپەوەکەرە، قورچەکە شەنجەکە تەویغورلارەکە، قورچەکەرەوەکەرە، تەویغورلارەکە، بەکەکە لەدەکەن قەشکەکە چەقەرەکەان، جۆگەوەکە رەھەمەدەوە تەوەکو کە سەنەکە تەرەکەتەنە "دەیەکەن نەم بەڵەکەن تەئەبەکە، جۆگەوەکە رەھەمەدەوە جۆگەوەکە تەوەکو کە شەرەفەکە تەرەکەتەنە "دەیەکەن تەئەبەکەن تەوەکو کەیەکەن" وەکەرە، شەخەرەقە تەرەکەتەنە خەنەکەیەکە کەمەوەسەکەرە جۆگەوەکە سەپەسی باکسەیەت قەوەروشەتەن چەنەرەکەن، خەنەکەیەکە نەزەرەکە تەویغور موپەکەی 95
بولگونجلچی‌های مؤسست قوام‌سنجش سپاه پاسداران نمی‌توانند در مورد جنگ‌های بزرگی که با چنین افرادی می‌شود، نظریاتی ارائه نمایند. یکی از مهم‌ترین مسئله‌هایی که در این مورد به‌عنوان مثال مطرح می‌شود، این است که چگونه این افراد می‌توانند به‌عنوان رهبران قوام‌سنجش و نظام‌های جنگ‌داری عمل کنند؟

«مللی بولگونجلچی‌ها» نمی‌گهند، قانون‌داق توییبیکتیقا قارئ‌شان، بعنوان بولگونجلچی‌ها. جنگ‌های بزرگی که در این مورد مطرح می‌شود، به‌طور واقعی به‌عنوان اکثریت نهادهای سیاسی باشند. تاریخ‌ها و قواعد و قانون‌ها که می‌توانند در این مورد استفاده شوند، نمونه‌ای از بخش‌هایی است که به نام‌هایی مانند «مللی بولگونجلچی‌ها» می‌باشند. با این حال، باید یاد کرد که این موارد به‌طور کلی به‌عنوان رهبران قوام‌سنجش و نظام‌های جنگ‌داری عمل کنند. 

شینخوا تاغبنتلیقی نماکه خورشیدی گزارش‌های عناصر ارتش درباره چنین افرادی می‌خواند. به‌طور کلی، بولگونجلچی‌ها به عنوان رهبران قوام‌سنجش و نظام‌های جنگ‌داری عمل می‌کنند، و چنین افرادی می‌توانند به‌عنوان رهبران قوام‌سنجش و نظام‌های جنگ‌داری عمل کنند.
وهکئل‌لاری، تورکی‌هیزی زیبارت قیلنغاندا، تورک‌پارسکه تالاق‌دادار رهبه‌لیسی برسلم‌ن کوروچ‌لورب "شه‌رقهی تورک‌کسادا" مسلسمانی مؤهمکه قآن‌قانداق تورتاق تونوشقا کاهل‌لینکنی بچوشندورپ قویوشنی تله‌ب قلدی، مؤخرج بویه‌رده تونجی قبیشم "شه‌رقهی تورک‌کسادا" دیگن تیسمینی تیلغا تالدی.

شیشخو تاگبنتلیقی موغبرن‌سک خو‌بێرگه قازیانجا، لی بەک: "شه‌رقهی تورک‌کسادا مسیضی شن‌جاکت تیپ‌لادیتی تاینتونوم رایوندا، تیپ‌لادیتی مسیضی بولگومنچ‌لادیک تورنودنای بێری‌ه‌ر ناکهب قعیبی وەمه‌نی پارچی‌لاب "شه‌رقهی تورک‌کسادا" دوائه‌لی قورمارچی بولگومنچ‌لی مه‌نیه قنی‌لادی، تورک‌پارسکه تالاق‌دادار تاه‌لا‌رلی تورک‌کسادا بە‌وزنه‌ن‌سانک بولگومنچ‌لی‌ک هه‌رکه‌نانه برسلم‌ن شوئل‌دن‌شگا قارشی تورن‌گومنچ‌لی، ملک‌ک تسنوئل‌مۆک تەبەر قۆل‌نیشپ بی‌چنج‌گا قارشی مسیضی بولگومنچ‌لی‌رگه زونوح ببرد‌گومنچ‌لی‌بلد‌وردویی دەم‌جاو‌بەرگەی.

لی پەک: "تورک‌کیه رهبه‌یسرا شن‌جاکت تیپ‌لادیتی تاینتونوم رایوندا یاشاپیدی‌باتن تیپ‌لادیتی بەرسلم‌ن قان‌داس‌لیق موناسست‌لیتی‌بەرلینقی بڵێ‌درووب جنیتی، شوئداقلای شن‌جاکت بچوزن‌سک‌ک‌‌بەرتروبیسی شه‌رقه‌ی تورک‌کسادا مسیضس‌سانک بچوزن‌سک تۆئین‌کەی دوئله‌تێ‌ری تۆئین‌‌بی‌سدا بەر مسیضس‌گه ئای‌لینچی‌سک کێلکی دوئله‌تێ‌سکانک موناسست‌سەو توسق‌قۆن‌لیق قنلید‌لیقی کرە‌بکا دەب بڵێ‌دروودی، دەب کۆپ‌رە‌تی، کۆپ‌رە‌سنتی، کۆپ‌رە‌سنتی‌ه‌ک قازیانجا، شن‌جاکت‌ه تیپ‌لادیتی بولگومنچ‌لی‌ک‌پات‌لین‌یتی 50 بەردین بێ‌ری داوا‌ام‌لشیب کاه‌گن، تیپ‌لادیتی مسیض‌لی‌تجلسی‌ک‌ه‌ک‌سی وەتەن‌چی شن‌جاکت‌ه دیگن تیسمینک تورن‌نگا‌ئی‌جی‌ل‌تیپ‌لادی‌تسبان‌یاکی.
شهرقی تورکستان ده ثانایا گنبدکن. بسیاری، خنایی دائریلمری بْو تمسیاری نیز جعل تئورده رهت قبلی گنبدکن، نْوْعْنشته چوْگ‌گو خلق وَه‌کِبْل‌ری قَوْرُّوْل‌تَبَنَّسک مُؤْدِری لی پْسک تاشکارا سُورْوندا (شهر قِی تورکستان) دَبْ تَبَنْسک. شُوْنْگ‌دان فارنگاندا بِوْبَجْک دَائریری وْشْهْر قِی تورکستان مِسْلَسْسَنک مُؤْرُه کَکَپَلَکْنی ِنْئاکْرخْی هِبِساتا تَبَسراب قَنْلِی، دَبْکْن سُور. خوش‌گیپِن‌نِدَلمره! تَنْوْنْجی قَبْتَسم، تاِشکارا سُورْونیا، چوْگ‌گونسک تَّبَکَنْچیِنی قْوْل رَهْبترِی لی پْسک (چوْبُوْرْوْبی تَئورک‌سَان، شُهْر قِی تورک‌سَان مِسْلَسْسَنی)، (شهر قِی تُوْرک‌سَان مِسْلَسْسَنک مُؤْرُه کَکَپَلَکسک) نَئی، تَنْلَّاَبْ تَوْنتی، مُؤْدِر لی پْنْگْسک شُوَنْدَان، تَنْلَّاَبُ تَوْنْشَسک تُوْرک‌سَان، بَوْلْس، بِپِسْم پِدیا ِقْلَبِسک، شُوْنْدَان، چاکارلاشْفا زَوْرْلْسـْک خَملَقْارتَار، یْوُرْنیبنک خَاراکْتیر نبیه؟ 1998 یَلیل، 6 تَایِنْسَک 27 کْوْنی تامَبرکْکِنسک پریزومبئی کَلْلَنتون بِبِیْجْگَدَا چوْبُوْرْبی تَئورک‌سَان مِسْلَسْسَنی چِیْاَلِت پِسْسْنِئک تالدیغا قِوْسْوُب تَوْنْتیِنکیلکی یِوْقِرْبیا کِوْرْربَ تَوْنْتیکن، تَنْدُوق. بْو قَبْتَسم، 4 تَایِنْسَک 18 کْوْنی چوْگ‌گونسک تَّبَکَنْچیِنی قْوْل رَهْبترِی لی پْسک مُؤْجِرلَرْسک قَلَّمِئی تَارَقْلَیق ثُوْبُوْرْبی تَئورک‌سَان (شهر قِی تورک‌سَان) مِسْلَسْسَنی خَملَقْارتَار، سِهْنْگِنک کِوْتْنَوْرْب چَقْتئی 4 تَایِنْسَک 20 کْوْنی (خَملَقْاریا چِئْوْرْبَم تَهِ سِکِلَلَئی) یْوُاْنگْنِئکن شُوْنْدَنِئک باشلهقی تِت. کُوْمَار تَبَنْسک – چوْبُوْرْبی تَئورک‌سَان کُسَکْشَلک ثُوْبُوْرْبی خَنْتَرْسی ثَوْبُوْرْبیسدا 100 بِهِتْلَک مَاتِرِبیلَ، تَهِبیاَرَلاب، ثُوْبُوْرْبی، ثَوْبُوْرْبیسدا 98
هامبند کا، کونگریس ده دوکلاپ به ره. بو توپلیک خلافتارا وقلمه. زادی قانونا شکی باغلینی شقا گه؟ 20 - گمسربنک 40 - یانلبردا توغورستان مسلسلی دوئیاوی چوک دوئیترنرنسک دیپلوماتک مؤناسیتنرلنک دائریسکه کریبیقالغان تا دی؟ بو قبیتم توغورستان مسلسلی یهه شونداق مؤناسیتنرله دائریسکه کریبی قادسیم؟ تاوهالقی مؤناسیتنر، دائریسده توغورلار قورغان دوئیتسدن تایزلسپ قالدی. بوگون خلافتارا مؤناسیتنر، دائریسکه کریبی قالغان توغورستان توغورلار ووژیبتیسن پایدبلنسپ تاریختا قورولغان دوئیتیئی گسلگه کاهتئوریشی موگکیئمی؟
بازاری گچبیچشی و ه کابلشیمه کابلپنی

1999 - یولی 4 - تاینک 25 - کوئی
تامبریکا قوشما شتلتترنک پریزدینتی کابلنتون سلمن جوگونکچک و مزری جوروجی 4 - تاینک 8 - کوئی برلهشمه بابانات
ئیلان قلیغاندن کبيبین، تامبریکا سودا و ه کابللر باشکارمیسی درهال 70 بهتسلک «بازاری گچبیچشی و ه کابلشیمه کابلپنی» نی تیلان قلیب، جوگوندو دوئیا سودا تهشکلاتنغا کبرگنهندن کبيبیس و ه بازاری گچبیچشکنهندن کبيبیس تهجرا قلیفسقا تیگششک و هدولننی یاشکارملدی.
تامبرکنسک سودا و هکابللر گویشی: «جوگونکشی بازاری گچبیچشی و هکابللر گویشی: یکتارنیکشی نتالیقدار مسابللر، بويچه نرختاشکی کینکی یاًتله تکرمانی جلیشیمه رده هقهقهته نرخوی هندجشمه رگ، بولومیپیزا تیگششکی، سپارهاونیه، بیلیکنوئلؤق تیچهجور ساهعلرگه موناجسیتیلک نتللجله گر ثبریشنتی. لبکن شککی یاًتله توئرورسیدا بانکا، یاچیچیکی، زاپووم، گیاگلخوچی نسیبیلار و ه توئرمجلس مهسولاتلره ساهشنه سودی ثنیقاین تیغ شختلاتیلار ساقلاندی» دبی. تامبرکنسک سودا و هکابللر گویشی: «ببزو ماهکسدن ببول ترئوئن بولسسؤم، رسمی کیبلشیمه گوئتلئورؤپ تیبرترلگن نهتنجلیردن قاریغاندا ببز ثنیقاین خوششامزه» دبکوئسدنتی.
ئیلان قلیغان 70 بهتسلک دوکلاشتمک همؤهم همبیمئنلری
تئوئندهکیچه: ببزا شگلیک جمهتنه جوگوندو دوئیا سودا تهشکلاتنغا
ئهرا بولوپ کریب، 2004 - یملغا بارغاندا توموؤیؤلؤک بباج تیبلشنی
تبریکه سپلیپ 17٪ گهوش‌روفشهک؛ ثامربین‌کنگ ثالاهسه‌ده مه‌سؤول‌البردن گیلن‌سدنگان بانی تره‌بیکه سپلیپ 14.5٪ گهوش‌روفشهک و هده قلبدی. بی‌بی‌جک شیمیوری قلن‌ندگان کالا گوهاه‌دین گیلن‌سدنگان بانی 2004 - یبلیدا بیست‌ب آرانغان‌دا هزاربرقی 45٪ تا 12٪ گهوش‌روفشهک، شیمیوری قلن‌ندگان گوشقا گوهاه‌دین گیلن‌سدنگان بانی هزاربرقی 20٪ تا 12٪ گهوش‌روفشهک، زیتون بیغدن گیلن‌سدنگان بانی هزاربرقی 13٪ تا 40٪ گیلن‌سدنگان بانی هزاربرقی 65٪ تا 20٪ گیلن‌سدنگان بانی هزاربرقی 50٪ تا 12٪ گهوش‌روفشهک قبیل قلبدی و هئئنگها قووشلدی. بازارنی گوش‌رومیتش کِل‌شیمنگه ماسل‌شش تؤجیون بی‌بی‌جک بخشکی هره‌یل‌لد، تؤج تور‌لودک کِل‌شیم شم‌زال‌گان‌دین کویین، بی‌بی‌جک کارنین تُشتیب‌دین بهام‌نه قلب‌ب‌بی‌گه‌داي، زیتون بیغی، گوهش مه‌سؤول‌البردی قُارتی‌لغان نام‌وایق چه‌کله‌شنی دره‌لا بک‌کار قلب‌شا قووشلدی. یوبی‌تا تبلیغ‌قات‌ن ساه‌ره لیری بوییچ گوشه‌سدو ته‌شکی‌لانگا ته‌زای بولوپ کمرگ‌ندین کوپیه‌ئایته یبل تئجیده‌ج‌اق‌رگویی، قبول تبلیغ‌دونه، دُولاه تئجیده‌بوییچ‌تآ تبلیغ‌رات مسؤوژه‌تل‌رگه مؤناسواه‌تلگ، یوج‌راپ‌بی‌ملاک شیمیوری جهو کل‌مصیب‌دین بک‌کار قلب‌شا قووشلدی. یوبی‌گو دو‌ئینا سودا ته‌شکی‌لانگا ته‌زای بولوپ کمرگ‌ندین کوپیه‌ئایته یبل تئجیده‌چه تئلله‌رنساک به‌رحل مسؤوژاه‌ت
که سپیلبری بویچه تالاه‌هده پایی چیکنی 49% گه تاشوروشقا؛
چاقفوغیچه تسوؤبار ساهه‌سده چه تغلیک‌رئس‌که پایی چیکنی
50% گه تاشوروشقا قوشولدی.
پئول مسئامله ساهسدنده: نئککی تره بوساهه‌گه
مئناسه‌تله‌ک داوام‌یانق سوئه‌هت قنلب تورندو؛ لبکن جوگنو دئنیا
سودا ته‌شکلاتانغها ئئرا چیپول بویچنگه‌ندن کپسی گامبریکا بنکساننک
چه تغلیک خیرداپاری سویستیده، بارق تاشقی پرونوت سودسنی
بمر تره قلبلشجا داهر قوشولدوی. بسر یلدین کپسی هره‌قایسی
بانکیار چه تغلیک خیرداپاری سویستیده تاشقی پرونوت سودسنی
بمر تره قنلاسا چیپولنی جوگنو دئنیا سودا ته‌شکلاتانغها ئئرا چیپول
کبرگه‌ندن کپسی برهشمه کارخاننارئی قورسا پولسدوی. بیش یلدین
کپسی چه تئل مه‌بیلغی سالغوچی تره پئئتون پئای چپکنکه نہک
بولسا پولسدوی؛ نئککی یئل نئچسد چه تئل بانکنملری یئرمک پئول
بیلولکی بلهن هه مکارنیش مولاریستینی یولغا قویسا پولسدوی.

ستراحانی‌نه جه‌هنه: جوگنو دئنیا سودا ته‌شکلاتانغها ئئرا چیپول
کبرگه‌ندن کپسی، چه تئل مه‌بیلغنی‌نک سستراحانی‌نه
شرکت‌تلریبکی تالاه‌هده پایی چپکی 50% ته‌ئرابجا بولسا پولسدوی. بمر
یلدین کپسی 51% گه کپیتبلسدوی.
فوتن‌قوغ آلداشتوروس جه‌هته بوساهه بویچه مه‌سلمه‌ت
کبرنگه‌ندن‌چه تئل مه‌بیلغنی‌نک جوگنو چکابیراتنگا سیہب
کبرنگه‌ندن قهرز بازرگی هوققوغی مسلاس‌سده جوگنو ئئر کوویدنادا
قاداتی‌نگاه پولدی.
يؤمری یهـن - تببخنکا چههتـه: 2005 - یئلبغا ییتـسپ یکالگنهده
جوگـگو رادیو، تـیـلبـکتـرـنـلـوـق میـگه، تـیـلبـکـتـرـنـلـوـق یؤـسـکـونـلـه، یوچـتا - تـیـلبـگـراـق یؤـسـکـونـلـسـرـی وە بەشـقا یهـن - تببخنکا مهـسۆـلـلـرـبـدـن بـاج تـیـلبـشـنـی بـیـکـار قـیـلـماقـی بودـی.
ماشـنـسـاتـلـق چـهـهتـه: 2005 - یئلبغا باربەندا یهـبـمـبـوـرت
ماشـنـسـلـبـرـبـدـن بـاـج تـیـلبـشـنـی نئۆـمـنتـکـی ۸۰‌ئنـ تە پەـتشکە سەـلـبـی، ۲۵٪ گە چۆـشـۆروـشکە قوـشـۆلـدە، مەـشـنـا زەـیـچەسـلەردەـن یئـلـبـنـسەـگـان باجەی تەـخـمـینەن ۱۰٪ گە چۆـشـۆروـشکە، مەـشـنـا یـئـبـمـبـۆـرت قـیـلـمـشـفا نۆرـما بەـلـگـڵـەـ سەرـبـەـشـنـی 2005 - یئلبغا باربەندا یۆـتۆـئـنـلەی بـیـکـار قـیـلـمـشـفا قوـشـۆلـدەی.
ئۆـگـلـمـۆـچـی یئۆـسـکـونـڵـەر چەـهـەتـه: یئـکـکە یۆـرـب پـەـسـاـهە مەـقـەده
داـوـلـمـبـق سەورـڵـەـشـیـمەچی بۆـلـەـدی، لەبکین جۆـگـگو یۆکـۆـمـەـتـی دۆـنیا سەوە تەـشـکـڵـانـنـا تەرە پۆتەوە کەرەب پۆتەوە بێـڵـدەـن کەـپین، چەئ پەـنـلـبک مەـبڵـەـع سەڵـعەوەـچی لەـنـک کەـنوـخەنـلاردا چەۆـڵ یە پای چەکەخەوـجـێـنی بۆـ لوـشـگـا قوـشـۆلـدەی، جۆـگـگو سەوە تەـشـکـڵـانـنـا تەرە پۆتەوە کەرەگەنـدان کەپین، ۴۰ یۆـرـسە چەئ تەل کەنۆلـرـنی یئـبـمـبـۆـرت قـیـلـمـشـفا قوـشـۆلـدەی.
جوگـگو نەـپـمـشـقا تەمەدی شۆدە دەرـبەکەدە یۆل قوـسـبەنـگان پۆتەوە قڵـدەی؟
قهیه‌ده زولوم بولسا...

1999 - ينیلی 5 - ثامن‌ک 1 - کونی
قهیه‌ده زولوم بولسا، تهیه‌ده ته‌دیاسیان کورسروش بولساق، دبپن تندی جوگه‌گونک ده‌فقان داهیبیسی ماهی زیبدوک. ختایه‌وهکومسنیک بونک‌دان 10 یال بجورون تیه‌نه‌نس‌نه توقوق‌چیناره‌ه‌ه ریکسنتی باستوروشی دوئینی‌ه‌واوی ناراژلیق چیبدا قلنغان بولسا، چوک‌کن‌ییلیسنک تاخیر‌دان باشلام خلف‌قارالیق بیاسم گارقلیق هوکومنسک یول قویوشقا مه‌جبور بولوئیستی ته‌ست‌یبدا بی‌ملبدیالیتیه‌ه‌ه تورغان جوگودا پارتیه قوروش هوکومنسه‌که هوکومکسک ینه تومونسرلیک باستوروشی دوئله‌ تیچی‌ه‌وه سرنی‌ها، هره لناراژلیق چیبدا قنل‌ی.

90 - ییلی‌ده کروگه‌ندن باشلام جوگودا تققتسدانیک تی‌گنر - پیس تبرقی بالکینی، تشریف‌زار قوشوئننسک کوهیبیشی، تی‌نیژدوب‌شه‌هو رگ کروگه دبپاننارسک که مسستی‌شه، هاکارتیکه، تی‌ینیکه تونجروسی، کوره‌فارشی هوکومنسک کورشقا بخآم قلنغان کشلم‌نیک و‌وه کشلمکیک هوقوق‌پاینالیتیچمبننسک ره‌ه‌سی‌ره‌چه باستورلوئیستی... تونک‌نه‌ده هوکومنسک بوسوغنسدا ینغلاب‌ه‌ال ییبیقعان، جهت - چه‌ک گارقلیق ده‌دنی‌سی‌نوئل‌ییم‌تاندم‌هن‌رینک قارشلیق کورسنتش شه‌کورلی‌نشنیک تونگه‌روتی‌نشن‌ناشلام، نسخ توقوش تاشلام، نامی‌شی قلنیش، جسم تولئد‌نیک کورسنتی‌شنیک کورسنتی‌شنیک کورسنتی‌شنیک‌ه‌ه‌وه، کورسنتی‌کون‌نه‌ک کوبن‌ندن - کوبن‌نه کورچین‌پ کبلی‌اقلام‌یقینی کورسنتی‌پ به‌ردی.
قسمتی، جوئگودا خنتای کومسونسنتربنک هوکو مرانلقغا قارش‌الملق جوئگودا رامانوفنلسش‌شنبک‌تار قطیبانغا گئن‌گئید په‌رادی ود تر‌قققی قللیدی. پون‌داق قارش‌الملق کورسنتش هرهه‌کنسری گچ‌ره‌ه خلاقی جه‌مه‌نه کوغا خاملنگا هب‌ساس‌الی قِی‌لش‌جا بی‌شک‌کن بوسسومو لبکن مؤست‌میبت خنیالر هاکمیستنشکه قان‌ئنق‌نازائ‌ئقت قللش‌گاسن‌ت بارلل قارش‌الملق کورسنتش هرکه‌تسری برر - بری‌سدن تاير‌بی‌تلی‌دیدی. خنة‌لیک هربوخق پی‌آللایی‌چ‌لی‌لی‌ری، تِش‌جی‌لار تَنت‌نی‌باق پی‌آللای‌له‌لی‌ری، پار‌تی‌ه قُرَع‌قُری‌، تِشکلات قُرَع‌قُری‌لار دب‌گُدْدْک خنتای هیوکو‌ست‌نک زور اوئانقم بلِن باست‌روش‌شا چر‌چیدی. تَئوُل‌ملوک سی‌سی‌سی‌پی‌آللای‌هت قَبل‌قُری‌چْوی‌شک‌ل‌لارن‌نکی یوقنت‌لشن‌شا، گِئ‌ئول‌قَئِلَغا قِئُبِنْسا، دئاوا‌لی‌شْتْرُہ‌دِغْان کم‌ئاشق‌ل‌نک چئ‌جَق‌ماس‌لغ‌لتی‌کی، خنیا‌ی کومسونسنتربنک مئَئْبَوْئ‌ن‌نکی کوئترول قِلَش‌شْی تْئْرْگ‌ه، مِئ‌دِغ‌ان خنایی‌چ جم‌ئی‌یه‌ه‌ه‌لْئَئْتْنی قِئ‌بی‌لِشْتْرُودْری. سِئَجْوْن قَئ‌نارِلَق جی‌لار‌دی تِش‌جی‌لار چئش تاش‌لِمْغ‌ان هِئتْن‌ا ه‌ه‌رِبْی‌ل‌ر، شِئْسِی‌ان کوئنْرِگْ‌ن بوسسومو دئاوا‌لی‌شْتْرُہ‌لِم‌دی‌لی. بی‌قین‌دیا بَالَنْوْمْغَوْک تِش‌کل‌لَشْن‌نک ۱۰ مَکْئَب‌دْن گِئ‌تْرْق‌چ‌ه‌رال‌سْری جوئگودا نخْنْی‌نک‌ت‌ئ‌مار‌لِن‌دا جَم‌ گُئْتْرُوْب نام‌می‌ش گُئ‌تْکُؤْرُب، جوئگودا دب‌کو‌رائے‌کی هره‌که‌نک‌ت‌مسر بِیدَا قِلَعْجُوْق قِدْبِسْنی تاش‌لِمْگان‌دئک بَلِدی‌. بَالَنْوْمْغَوْک تَجِرْلَار ه‌رْنِکْتی ۱۹۸۹ - بَلِدِن کُن‌ن ِب‌یِبِج‌گْوِد‌ا یؤذ بِهْرْگ‌ن کُؤْلْن‌ی زور گام‌مْؤْی قارش‌الملق کورسنتش هره‌کتی هِب‌س‌بای‌ل‌دی‌. خنای‌دا یؤذ‌تْوُن مئَلَمْک‌تْن‌نک هِرْقای‌سی جئی‌ربر‌دِن کئ‌لْگ‌ن بَالَنْوْمْغَوْک تَجِرْلَار نْمْئ‌کِن مِه‌رک‌ئ‌رْی هوکو‌مْؤْمْه‌ت جی‌لای‌شْقْان 105
جُوانَه‌نَخْمَین‌کَ تَه‌تراپِسَن‌کی کُوجُلَارَدا پُهیدا بَلوْشی، جَمَ تُولِتْرَوْب‌ نَامَایِش قَللَلَشَدْنِ، تُوْلَرَنْکَ وَکُنَّلیک‌رَنْ نَوْکُوْم‌هَت تَهُمَه‌لَار‌رُنْکَ قَوْبَل قَللَلَشَدْنِ، گِنْزَتْهَر دَرَه بَنْ تَهَامَلَی‌شَنِی خَوْمَر قَللَشَقا مَهْجُور بَلوْش‌سَدن قَارْبَان‌دا، تَه‌شَکَنَلْگ‌وُلْجِلَر نَبْل‌نَامَای‌شَنِی تَرْتِلِلْسَک دَائرَل‌هَ بَاَستُورَوْشَقا بَاَهَانَه تَه‌یِل‌مای‌پِی‌بَ قَدِی‌م‌دَر جَسِدِه‌ پَرْاَسِه‌ت بَلَیمْ تُوْرْنِلاْشْتُورَوْغَانْلِقْنَی کُروْرُؤْلِعْلِی بُولْدَؤ. حَوْرَل‌رَگ کَ قَارِبَان‌دا پُئْوْنْگُوْگ‌چَائَلَرْنِنْکَ نَامَای‌شَنِدِنِ جُوانَه‌نَخْمَین‌کَ بَهُئْکِری چُوْجُوْب‌ کَکْتْکَن‌ سَایِچِلَر، جَاسُوْلْوُق تَهْشَکُنَلْلِرِی گَاَکْگَرْاب قَالْگَان‌ بَیْقَنْقُنْدِن بَهْرِی هَوْکُوْم‌هِت تَنْشِسُرْنْکَ کْئُس تِرْبَپ قَوْبَلْشَدْنِن ثَنَسَرِه‌ پَوْرَقَان‌دا، پُئْوْنْگُوْکَ دْنِنی ِیَبْنَتْه‌دْجِلْرِنْکَ تَنْوُقُسَرُ جُوانَه‌نْخْیِه تَه‌تراپِس‌دا پُهیدا بَلوْش‌ی کُمْوْنِنْسَت پَارنُخَر خَنَّای‌لِرِن تَوْسَال تَهَوْلْاْغُا جُوْشُؤْرَبْ قُوْی‌بی. مُوقِف‌لِلْق هَم‌ه فلاَح‌شَتْنسَی بَپِسْبِ جَوْشُش‌ی کَبَرَک، دِی‌بَدْنِی سُبِیسَتْ بَوْبْیچ‌ جِی‌اَکَ زِبَمسْن: «مُعْقِیم‌سْنَ تَاعمِلَلاْرِنی بَنَخ هَالْنِتْدَه پُوقِنْتِش» توَفِرْسِدَا قَسْسَمِ بَهْرِی. پُئْوْنْگُوْگ‌چَائَلَرْنِنْکَ جُوانَه‌نْخْیِه‌نی قَوْرُشُنْلِلْشِی «بَنَخ هَالْت» تَه‌مِه‌سِ، بَملْکَی پُشْبِ پِی‌تْسِلْگَن‌ «هَالْت‌» تَه‌مِه‌مسِمِکی؟ جِی‌اَکَ زِبَمسْن بَوْنْگُؤْنْا بهْه دِمَدِنْکِن؟ جِی‌اَکَ زِبَمسْن‌کَ تَه‌یَسَانِلْلِرْی سَی‌مِرْلَگُنْدِن کَپِی‌س، تَه‌مَدی خَنَّای هَوْکُوْم‌وی، بَازِر تَیِجِوْتْبِنْگ‌نِدْن کَبِیْسَ شِقْتْسَانِدْن‌کَ تَه‌رَفِقْسی قِئِلْلِشَش‌اْ تَهْگِشْبِ پْوْوْفِال‌رِ جَهْمَی‌سْنْگ‌مَوْ تَوْتْنُوْبْا جَقَس‌دْعَانْلِقْنِی جُوْوُفُقْرُ وُلْبُلْشَی کَبَرَک تَبْنِئی، پْوْوْفِال‌رِ جَهْمَی‌سْنْگ‌مَوْ تَوْتْنُوْبْا جَقَس‌شَنْی تَوْسُوْب قَالْلِعْلِی بَوْلْمَای‌دْعَانْلِقْنِمْوْ وُلْبُلْشَی کَبَرَک تَبْنِئی؛ خَقَفْنَشْکَ تَهَرَکْتَلْیک‌نی بَهدَل قَلْبِسْ تَوْرُوْبً
مؤقتمليفقا بیرنمشمشی گویلاش ثه کسیچه تؤنوم برندبیانلقمى
توبیلدی کپرک تسدی؛ گاشهکارا قارشلیق کورسنخت هرهکلمیر
باگتیزورلوگاندن کپیسی، مهخپیسی هرهکنلله رنستک چوچوگووده
دږرپوته تروقینی قئلبلیدی ثقهقلیدن یسراق ثموس تسدی. بونساق
تههول جوگنگو تاربخدا تاژ کورولگهن ثموس، بهلکی کوممونستک
پارتینسک تاربخمو دمل ئوشونداق تاربخ تسدی. جوگنگو هیکومنت
"تاقابسی توورغلی بولمایدگان ویژنیت" نسکی برتسپ کئلشنی
ئيلگدري سلورموو یالکی روسمه کوممونستک پارتیینسگه توخخش
دؤرنسک، تاربخنسک، دئینیانسک هنادریقبی بچسما ماسلینیب،
پیرازارنسک مهسویات ثره کومنلکنه لوب برپسی. تویتوسی ارنوسک
سپتیسا تالیاش هوقوقنی یلنیرپا قئلبپ، جوگنگونی تننج یول بهله
ئورگنریشکه پیته کئلشی کیبرکمو؟
ئیپوسکی جیالک زیمیس ییگی یلمنی باستورهیش بلهن باشلندی.
تأییدگی‌های سیاسی و ملیتی که در تایلند از سوی بومدها تحویل‌رسیده و در زمینه‌های مختلف برخورداری از این تأییدگی‌ها در نظر گرفته شده‌اند. این تأییدگی‌ها شامل تأییدگی‌های سیاسی و ملیتی در زمینه‌های مختلف مانند حضور در برخی از کنفرانس‌ها، ارائه اطلاعات و تحقیقات و... در زمینه‌های مختلف مانند حضور در برخی از کنفرانس‌ها، ارائه اطلاعات و تحقیقات و...
 قالبدو» دبدي. جوگننخهی کپچلکی ييغس تيچب: "ناتونسک باش تغلچخانمیرزی بوڻماردیمن قلنیشی سەومنلک پولیاسستن، پلکی تامیرپکنشک پیتک چیپلکسده تیبلس بربرلگان، جووقگودا مؤقتی مسئولیت و ىه کتک کوله‌مشی سیاسی داوالخو شییدا قلنیشی مخصوص قیلغان ىه رکه‌ت" دب قرار قلنیشتی، خوهره‌گه قارتا جوگننخه: "دیولتنشق، میلته‌نشک مسللی هیپسیمیاتی، وتنینه، رول‌یک هیپسیمیاتی تلدنقی تورونخا قویوب، تامیرپک باسچیلئقدیکی ناتوقا قاتنین مؤمامللمه قوللننیب دیولتنشق موقولنیک قوغداتش«نى قرار قیلغان نتمیش.

نیوخته‌مهسله، جووقگو ىهوکومنتی تاووه قیلنندهگان مسلمیگه تائليننبق قلدلی، جووقگودا تامیرپکغا فارشي کمیپیات تؤرلیب تورونخان ىھوئلدا تامیرپکا بیلمن جووقگو تؤتونیرسدادا پیکسدن ىھیدا بولغان زنددیه‌تلرنی قاننداق تؤسسؤل بیلمن ىھسیتیش نووه‌تنه جووقگو ىهوکومنتی دوج کەلتگن دیپلومانسک خرسن بولوب قلدلی تامیرپکا بیلمن جووقگو تؤتونیرسدا شیککی تؤرلک – برینچی، ناتونسک بلگرادتا خشايتین‌بک باش تغلچخانمینسنی بوڻماردیمن قلنیشی، شیککینچی تامیرپکا بیلمن یابونیه تؤتونیرسدا تؤرلگه‌ن ببخیت‌لادیک، ىھمکارلک شرتنامسیشک ىبگگی کورس تکوچ ىھیدا قیلنگان زنددیه‌تلیش تؤووه‌تنه جووقگو – تامیرپکا شیککی دولهت مؤناسوشتینک خاراکترینی بلگننییدنگان مهچم زنددیه‌بیت بولوب قلدلی.
ناتونی ىووقسوالانیگه ىھ ریسی ىھ رستک قوللانندهدن کپچین، ىھنگلینه‌نک پوزیری بلابر ىھ ریسی ىھ رپکه‌تا باها ىبرپی: "سووغوق
مؤناسه‌های‌تلمر تؤرجوی‌نئایندا تاخترلاش‌قاندن کهیست، دؤنیادا یپگئ تهرسپ ناپاژش‌دئانک‌گی سپکهندی» دیپمئنتی. قسمت‌سی، دور جردن تاشفیر جوارا دوئلیر تامیرکا ودژنکنک‌ناستبدئاشاشلری، دنه‌نفی خلاق‌نیارا ناددنلرئی بسر تامیرکا قاییربی قبولپ، تئنسانیه‌ججیلکه موقاکلپ، شرقلی ودژنک نازنیا نئیپس پاگوان. ثهما نئگلیکه هووقفوئور دوئلیر بیگونسلاونیگه هرهیمه‌ه‌رهمکه قوئلینپ، تئؤووش کربرسی بیپیدا قلعجوچی دوئلتنیک ننجکئی تئؤوش دپهتمبالیقد کالجئوریو چئجرنیششک دئالدنئی دئلپسپ دوئنیاوئی دئالخینتی ود رایون خاریکترلک دئالهنتی قوردادپ قاقدئی. دئگه‌ناتونسک هوجومئی شکدیکی تئؤج کئون هجویئه تئؤنوم هایسل قرفسا، کوسوهوئور دئوسئرمیئالار كالی تایپتومینیگه یاکئی موسئتقلقلقا تیبرششی مونکمین. تئنیدئاق بولوندا شکگئنیچی بسر خسل بیگونسلاونیگه ود شکگئنیچی بسر خسل کوسوهوئور توئتروغا جهقپ، تئؤوئشتن کیبسنکی دئوینیانپک یپگئ تهرتئی گائستا – تئئستا شهکئللیگن بولانتی. بو دبهک، جهوگونک ودژری جهوگونی جئامیرکنی زیپارهت قرفنگاندا، مؤخیرلر تنهت مهسملسی بیلیس کوسوهو مهسملسی بیلیر شئتورولپ سوئئل قرفنگاندا، جهوگونک‌بیکک نیبہ تئؤجئن جیکچکشپ کئتوکئپککنئگ سهنوبدور. مؤسیئندئاق دئهوئال تئئستدئا یابویپینئگ ودژری کئؤرمی جئامیرکنی زیپارهت قرفنگانب تئؤوئور یابوینیه یارلامپینی، یابوینیه – تامیرکا هرهیمه‌دیشدئلار شرتنامسگه مؤناسه‌ئقاتلیک تئؤج تئورولک قانون لایهنیه ماقوقلندی.

1. یابوینیه دبگئ دیقترایپا تئؤوئور پیرئشک مؤناسوئقاتلیک قانون لایهنیه؛ 2. یابوینیه قوئدئنیش دئامیرکنیسگه مؤناسوئقاتلیک قانونی تئؤوئگرئش قانون لایهنیسی؛ 3. تئؤوئور دئوئرنه یابوینیه –
تأمیربکا تُروُشقا کِبره‌کُل‌ک ماددی‌یا لازم‌ه‌لک‌رنی تُروُش‌را یَه‌تک‌رَوُپ
بپَرِکش قانون‌لای‌هی‌ه‌مل‌سی قاتِناَرِل‌ق قانون‌الاروئی ماقْوُل‌ل‌سیدی. گَرگَوُ: «یاپون‌دْبِگ‌دْئی تْه‌تراپِس‌دا وْقْه‌یِ تْرْوزَ به‌رْه‌نه‌دُه» دبب به‌هلگَن‌نی‌ن مادددی‌ارا قَتِئی قارْشی‌ی تُورُدی. چُونکی، بو ماددی‌عا ئاساس‌ل‌نگ‌نادیا،
تْمی‌ْنی‌ین‌ یاپون‌دْبِگ‌دْئی تْه‌تراپِس‌دا تْه‌ملَوْق‌ پْسَدی. بو توْع‌ری‌دا جَهْنُوْبی کُورِیِه گَبِنْتَلْسَری: «قَانْوْن‌ لایُه‌ه‌ یاپوْنی‌سْکُّ ِهَرْسَی ِکُوْج دَیْئر‌سِسْنی کْبْگِی‌تْنَشُشْنَک تْنکَار ِقَنْلَمْلُی بَول‌یاْپَری‌دنْگَن دَرَنجدَگَه یِه‌تْک‌نْل‌کْنَی تْنِس‌پْنَل‌یا بَرَدی» دبب کورِس‌تْنی. تْمی‌ْنی‌ین، فِلَپِپ‌ن قاتِناَرِل‌دْوُئ‌تْنُلر: «تأمیربکا یاپوْنی‌هْ ِهَرْسَی ِهْم‌کَارِلْق شِرْتْنام‌سْنْنَک ِئِمْرَالْن‌سْنْنَک تْاسِسْیا ْتَنْسِنْ ِتْوْک‌یان راپوْن‌سْنْک بِنْخْه‌تْه لْل‌کْنَی قوْغ‌دَش‌قا پاْی‌دُمْلَق» دبب کورس‌تْنی.

ناتوْنِی‌ک یوْگوْسْلاْوْینی‌گه تُروُش‌ قوْغ‌سِشی، تأمیربکا یاپوْنی‌ه مؤنْس‌یْبْنْتَلْسَری، کوْسْوَوُو بَس‌لِن تْن‌بْنَسْکُّ بَسُر ـ بَسَرِگَه سِبْلَشْتَوْرُولُوْشی یِه‌یِدَا قَنْلَمْلُی خَلْقْگَرَا وْفْرِسْیَئَت خَنْتَای هُوْکُمْتشَدَه
نوْبِلْنَش، چُوْچُوْش، بَتْارْلِمْق یِه‌یِدَا قَنْلَدی.
تهیه‌نامهٔ یک دبک خوی

1999 - یاگه ۵ - تاین‌ک ۲۰ - کوئی
تهیه‌نامهٔ پیرزبدنتی لی دخت‌خوانی بی‌پیش پوئنتورگون «تهیه‌نامه‌های ته‌شه‌پوئسی» وی‌پاژولوک کتاب ۱۶ - کوئی تهیه‌نامه نه‌شیردن چنقی. بو کتاب‌یانه‌ک تالاقدار مه‌زیمانلیری تؤومندکچه: ۱ - تامبریکا، تهیه‌نامه یاپونیه موناسیوسک ویکسیسی‌های سیاسی نوکتسدن
قراش کبرک.
تامبریکا، یاپونیه، تهیه‌نامه گوره‌چه ته‌ره موناسیوسک ویکنشک چوگنفورلیششگی کاسیا تؤون گی‌بیکاندا کووب ترک‌بیل‌سلک که‌هیمه‌ته تسگه. ثقبت‌تساد ساه‌سیدلا ته‌مه، سی‌بی‌ساه‌سیدم، چوگنفور ته‌سمر گالدور بیدگان موناسیوسک‌نهادره. مین کوگنپوئل بولوآنچان کهلگوشینه، تهیه‌نامه مه‌جووولدنشگا موناسیوسکلیک شک‌سلاکی تئچ‌جلس ته کتل‌لر، شون‌داقلا ته‌مه، تهیه‌نامه‌ک مه‌جووولد‌نهوقی یاسیاننک کهلگوشینگ موناسیوسکلیک کممی. تهیه‌نامه‌ک مه‌جووولد‌نهوقی یاسیاننک کهلگوشینی به را قنلیرقا هیوه تاش بولوپ قالدی، دب‌سک یاهوروتوبکن بولماهمار.
کتاب‌یانه ته مونداق شه‌هر له ثورون تالدی: بیوگنکی ته‌ییه‌نامه‌ک تئورنی یاکی هاژن‌بیمخه ته‌ییه‌نامه‌ک تئورنی جوگنچاوی منگو ددپ گانل‌لپ که‌له کیته. تهیه‌نامه جوگنچاوی منگو دوده تئگنلیک هووقفلوق خاک‌کتبرگه تسگه ههم مؤسته‌مل تئورنی ساقلاپ
کله‌کیته.
تهیه‌نامه‌ک تسیجکی قسم‌نا مه‌زیمانله جوهم‌هورپهئ دنوروشی
ته‌شه‌پوئس قنلیرپ کهل‌ده. مین تئوداق قنلیرش کبرکا ته‌مه‌س ددپ

113
قاَرایی بن. چونکی، تهیه‌کننده جوهمه‌رو‌بیستی قوُرْلُعان‌قلانی جاکارلاش
تهیه‌نامه‌که سوپرپلیکس‌ی گونه‌ی موج‌هاله‌پشت‌رژ، تهیه‌نامه‌که
نگب‌نسلی هوقِرولوْق مُستَقَل تهیه‌کننده بولوْب تُروُوشُنها بوهراً پیدا
قبل‌دو. تهیه‌نامه‌که موجود‌لوْق‌نی کاپال‌نی‌که تُسه‌گ قلَش تُوشَن‌ن بَز
موجود‌لوْق‌ه مسلسل‌سین بو خِلَلدَد تادی‌بلاش‌ورید‌بَغْن، مُستَقَل‌قَلَل‌لَق
مَسلسل‌سین بو خلدَد تادی‌بلاش‌ورید‌بَغْن تَسوُلالنی ره قبل‌شمس‌مُرُک‌ه.
شُوگا قانوْنی جهَّه‌نی‌بَلَکی تَاغِدُرُوه‌تکلی بولی‌بَغْن
ئاساس‌لانئی تُورُوش‌وشِم‌ز تَسِنتاب‌ن مَؤْهَم، پِرْبَز‌بَدَن تَکْلیم‌بَن
خالاس بولوْب تَلد‌ئی‌دا، خِلْق‌ئارا قانوْن‌شَونْسلاَرَنی تَْوِل‌اَپ، تَهیه‌نامه‌که
دُوْله‌تسلَک گُنَری مسلسل‌سی بِوْبیْچه تَسِنتاب‌ن مَؤْهَم مَهْل شَهَره‌ی
پِرْبَزِنی‌یَْو‌ل‌اَی‌هِم.
کتابتاً مُؤنداً کُورُکُسِتل‌لَدی:
تَبَنْسَقْ بِیت‌ش کَبَر‌کک‌ی، خَنِت‌ای کُم‌جوْن‌سْتل‌بَرْنَب‌ک تَه‌یْه‌نِگِه
قاَرائِقَان بوزِنتسی‌سی، هَرهِقاَسی‌ن دُوْلَت‌ن‌تَه‌یْه‌کن بَقْلَین بَنْوْسَنَت‌ه
قبل‌دانئا تَاغِدُرُوه‌تکلی بولی‌بَغْن مُسلسل‌دُوْر، لِبْکن بَز، جوْگِنْوْن‌ک
زوْر اوْنْلَمِقی تُورُوش‌ره‌ی دُوْلَت‌بَرْنَب‌ک تَه‌یْه‌نِگِه
تَْوِل‌اَپ‌نی‌که قُنَری‌دا تَسِنتاب‌ن مَؤْهَم، تَهیه‌نامه‌ک مَسْرَن‌که
تُورُوش‌شدِن‌لَقْنِی کُورُک‌نشِم‌ز تَسِنتاب‌ک کَبر‌کک. تَه‌یِسه‌نِسْت‌نارْل‌قی شَوْ
یِرْدِب‌کی جوْگِنْوْن‌ک تَلدِئی‌د بَن مِیدانی تَسِنتاب‌ن تَاجِز بولوْب‌تاقِن‌دُوْلَت
یِابِنیَی‌ه، یِابِنیَی‌ه هَرهِقانِد‌ق نَشْن‌تا جوْگِنْوْن‌د*
دَئِبْرُبرْن‌دنَ مَسْلِب‌هه ت
سوُرَب‌ک لِمْه‌ک رِکْنَه. تَارَبَخُنی چَوْشه‌نْدِرْوُرْجَوْن‌ری‌شونداق بولوْبلا قَالمْاَی،
هَنه‌نَا سِسْیَاسْی‌ مَسْلِب‌رده هَهم شُوْن‌داق‌قَلب‌ک کله‌هِ که‌نه.
زوراوانلی‌قفا قوش‌عامی‌چه قابل‌دی‌ران مسئله‌گسک – بی‌پارک
خت‌یای‌چه باشقا اتازهای دوستان‌نرپماه‌ه نمسه‌ه‌ی کیی‌باندا پن‌سلا
ته‌هدت خاراکنلی‌ک خرت‌ای‌چلک. بملکه رئیسه جوگ‌گون‌که
هر‌خلی بپس‌مل‌رکتی بخی‌ه‌ی بسی قیل‌سما بولووشا مومنک. لیکن
هندستان قات‌تی‌ق بپس‌ی بسی قیل‌سما قوش‌عامی‌چه جوگگو، بسل‌ن
تیرک‌شمه‌که. بی‌ن‌داق ته‌هوش‌د اول‌لی‌س مقوع‌ود بولووب تورب‌دکن،
تایسیادا تی‌ب‌دی تاسایل‌لی‌ق بولمایدو.

ئه‌لا گایل‌لی‌ک ه‌ه‌ال‌یت ش‌جوک، جوگگو بی‌پارک خن‌ت‌ن‌ی
ملنه‌لی‌دکن‌شک چوشه‌ک کل‌ب‌ردن قوش‌شو‌ل. مه‌دنی‌سی‌ه ته نه‌رق‌قی‌مات
ت‌هوشای تئون‌شما بولووشا رایون‌ئاقا گنگ‌لاک هو‌قوت‌تس تولووق
به‌هر‌دو‌م‌ن بولووشما بول قیووشا کی‌پر. مه‌ملنه: تی‌ب‌ی‌ن، تنه‌ت،
شن‌ن‌ه‌ک، مچ‌کک قوش‌شما، شرک‌ی یک‌مل، (م‌ئان‌جور‌ینیه) قات‌ارلی‌ق
رایون‌ئاکی یه‌ت‌ه بی‌لوه‌که تای‌پ‌تؤت‌گ‌ار تریت‌ه‌ما قیل‌مل‌بی‌دن‌گان،
ت‌ه‌رق‌قی‌مات قوش‌شما‌د‌گان بی‌پارک یم‌ک‌ن‌ه‌ی‌ت‌ه‌ر‌گه تئ‌گه قیل‌لی‌ک
کب‌ر. تاسی‌ا شوؤن ران‌تینا ثاسایل‌لی‌ق کون‌له‌رگه قبرش‌ه‌ل‌یدو.

کتاب‌تا مئون‌داک کور‌ست‌ل‌دی:

ته‌بیو‌شی‌که ته‌رق‌قی‌ماتتی‌ه‌ک‌ه‌کم‌سی‌ه دی‌ش‌د‌ک‌ل‌ر ق قول تئوو‌شو‌ب
ی‌ک‌د‌ل‌ل‌ق بسل‌ن یارانتی. بی‌ن‌داق یارانت‌شکا جوگ‌گو کوم‌م‌سست‌لم‌ری
ه‌ی‌ج‌ک‌ن‌د‌ق تئوو‌ه‌ک قوش‌ق‌اک گئ‌م‌س. شوگ‌ک عبای‌ن تی‌ب‌ی‌ن‌و تی‌رغ‌س‌دا ه‌ره‌قان‌داد
ته‌ش‌بی‌کؤس تئوو‌ب‌اغا قوش‌و‌ه‌ی ی‌وق. بی‌ز تی‌ب‌ی‌ن‌ن بسل‌ن
جوگ‌گو‌که مئون‌سستی‌ت‌ه‌ل‌ق‌اج‌ان گئ‌کک مس‌س‌له بولووب دا‌یر‌س‌سدن
ه‌ال‌ق‌ب که‌تی، بملکه تئون‌شما ده‌رج‌ل‌س‌ک سی‌س‌ی‌س قه‌ه‌د سول‌م‌س‌د‌ه
بار ی‌وق‌نی تئوو‌ه‌س تئا‌ل‌ماش‌ن‌رد‌ب‌گ‌ان مس‌س‌س‌گه تئای‌ل‌س‌پ که‌تی، ده‌ب

115
قاراپن. شوئنیک تُوْچُوْن بَرْز، گوْمنْدَاداک بِسَلَم کُومْپُنْسَتَلَار
تُوْخُرَسَدَا بِلوْبْ تُوْتُکَن نَجُجکی تُوْخُرَشَیی تِه کُتَلْیمْدَبَان تِه بِه کُوْر
تُنْدِزْبَسَدَن قُوْتُتَلْوب، چوْغو کُومْپُنْسَتَلَری تَییْوُن مُسَلْسَسنی
قورَال تُوْچُی تْارْقَلْیق هِدَل قَلْمْدَبَان شَوَئَار دِنْ وَار تِکْجَشَی کُبْرَک،
دَب قَارَاپن. خَتْنَای کُومْپُنْسَتَلَری تَییْوُن مُسَلْبَانک، دَبَوْکَاتَانک
تُرْقْفَیْتَانُگا تَه مَلْسی مُؤْهَلْلَه قَلْمَتُی، قورَال تْشَلْتَسْتَرْم دَوْتَانَدَو، وَار
کُهْجَمِیوْانَدَو. شُوْگَآ تْشَکَکی قُرْغَاق مُؤْنَاسْتَسْتَدِه بَیْگَی تُوْزْرَگَرْیش
بولْمَعْلَمْقَدْنِدن کَشَلَه بِتْکَارَام بِلوْتْوَانَدَو.
کِتَابِتا مُؤْنَادَق کُوْرَسْتَلْدَی:
مُن تَئَامْرَیکْنَسَک تَه دِرْجَیی جَوشْشُنْشَلُشی تُوْچُوْن نُوْرْغنِن
تُوْخُرَسَدَا بِلوْبْ رَقْتَلَسَدِم. تَییْوُن مُسَلْبَانک خِنْبَالْرَبَنی تَئَامْرَیکْنَسَک
مُؤْکَه مَهْل یَتْکُوْرُوش تُوْچُوْن کُوْب خْلِ تْرْنْجَلْنِق کُوْرَسْتَتَنِم. مُن
یَبْقَیدا تَئَامْرَیکْنَسَک بِر نَهْیَر سِبْیَاسِی گَه رَبَابِگَا: سِلْلَه چوْغو بِسَلَم
تَئَالْقْلَشَش سِبْیَاسَتَنی تَه شَبْپُوْس قَلْمْدَبَانْسَلُه، «تَئَالْقْلَشَش»
دیگَهَن ثَبَارِه سِبْیَاسِی سَاهَه دَه توْلِیمُؤْلِیْمٌ تْشَلْتَسْتَلْمْگَه نُشِّادَه،
دبِدِم. تَئَامْرَیکْنَسَک چوْغو بِسَلَم تَئَالْقْلَشَشَشیک رَزْرُوْرابیتی یَوْق
بُؤْسَک تُوْخُرْنَگَا تَئَامْرَیکْنَسَک بْبَسْم تْارْقَلْیق چوْغو کُنی مِدْنَیی تَلْسَک
دْوْنِبَا سُوْرَدِک کُبِرْیک چوْغو تَلْسَک چوْغو تَلْسَک چوْغو تَلْسَک چوْغو تَلْسَک
جُوْغو کُنی تُوْزْرَگَرْتَش چوْغو کُنی تُوْزْرَگَرْتَش چوْغو کُنی تُوْزْرَگَرْتَش.
سِبْیَاسَی تْؤْرُمْمانی هِمْده مُؤْؤُوْرَآزْنُه تُنْ خَالِاس بولْغَان دَنْتَسْتَاد
قُرْغَاق مُؤْنَاسْتَدِه بِتْکَارَانْتَسْتَدِه بِتْکَارَانْتَسْتَدِه بِتْکَارَانْتَسْتَدِه بِتْکَارَانْتَسْتَدِه
تْؤْرُمْکَه تُوْزْرَگَرْتَش مُؤْهَم تِبْسَعَا غَایِلَمْسِ کَلَدی.
2 - چوْغو کُنی تُوْزْرَگَرْبَشَک قَسْتَғَنْسَن سِبْیَاسِی ْئَزْبِیَهَت.
نحوه‌اشتته تامبریکا سلسنج چوگوئگو نستراتپیگی‌بیننکه همکارلیق
موناسونتی مئنداق شکاک خل مه‌روگونا شکه بولوپ قالدی.
1. نستراتپیگی‌بیننکه تالاقلیشش، سوزوئلنششنی داورماشتوپ۹،
ی‌موقردی دورنجلسک نماد‌دارا لزننک، هرهیسی مونه‌خمسی‌سن‌زننک،
ی‌موقردی دورنجلسک تورتسترا نرنیک قاروشی تورنیئی نورتاری روبارت
قبلنی تارقلیق توئریارا چوشنششی چوگوئگولاشتوپ۹:
2. چوگوئگوئین هونه‌هن، دوبی قاربامولط، تامبریکنک
تاقلیشینک چوگوئگو توریپیکه کورستنگ توئرش، شکاکیه ترهیننک
سیاسی میدانسدا تختیلاف بولوپن، شمکاننینک تانکه بارنچه تورنیق
مه‌ئیه‌ئینی ته‌رقبقی قنلدوئری.
لیکن نامبرینکنشش چوگوئگو سلسنج تالاقلیشش سیاسان‌تندی
بسرنگچه تورلولک نستراتپیگی‌بیننکه بیته سری‌لکل، ساقلینتبی
کامل‌کته.
چوگوئگوئینه‌ئینک به‌گنگری هازیبی نامبرینکنشش دوهل‌ماته‌ئینتشش
قیمه‌دوبلکنی چوگوئگو به‌مله‌بی‌هنتی. هازیبی خلوقنارا جمهیریتی مه‌مل
قنلدوئنی تیش، سیاسی به‌نذیلره قنام‌ئی قارشوری تورودپ، چوگوئگو
ئونتئی چوگوئک دوله‌ئه قاتاریقا قوینبی توئنولی و هرهارقی کوندیم‌او موه‌جوود
بولوپ تورنودنیان خلوقناری اتاقلن قنام‌ئه قارشی تئولچه‌ملرنی،
قائدی‌لره نه‌ئونگت‌سننک نامبریکا و هه‌پآکسی قاتارلاق دوهل‌تلورددن
تله‌ب قنلماقا، چوگوئگو کومیونستنلری سابق سوئوبنی‌ئینک رهسیردی
گورنارچی‌ئینک ته‌دری، ساواتقلرینی گلاجیوق تجریب‌هه ساواتقلار
قاتاریقا قوینبی قنلدلی. چوگوئکی چوگوئگودا جمه‌ئینی قوئرلچامسننک
زیددینیتن‌ئیگه توئینگیت‌که تک‌نلکنی هبس قینل‌پی‌هه‌تنکه‌ئیندی.
سرای، مجموعه‌مانندی که هرکدام از مسئولان نقش قواعداب قلبش‌داری‌کنند، جوادیه‌ها و هم‌رهیزی‌ها از سیاست‌سازی‌ها رهبری کنند. توک‌یک‌نر و جنگ‌های سیاسی از قبیلیت‌های فردی‌بنان، وظیفه‌های این رهبری را پیش‌آورسند. جوادیه‌ها بله‌اند که از الاف‌سفرشی سیاست‌سازی‌های مثبت بار می‌آید. گام‌برنگشک‌گویان که مه‌جوگوش‌های رهبری تهدیدت می‌پیدا بودند، دم‌قارای‌بی‌کن، جوادیه‌ها سوء‌هیامان الاف‌سفرشی سیاست‌سازی‌های دوامدی را خوانده و برای ثبات سیاست‌های جوادیه‌ها، نیاز به سیاست‌های جوادیه‌ای‌زور حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها.

قایمان‌ها زود بزرگ کنن. هم‌معنی‌سازی پیوسته جوادیه‌ها در حالی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها جوادیه‌ها نت‌ای تازه‌زار حرف‌گفتاری پیش‌رسگان روش‌های نجات و درمانی که درون‌کننده کاوه‌یکی که از دیگری به کمکشی مه‌کنن. شوگر‌ها.

118
جوگونسک  وزیتی

1999 - یلی ۵ - تايناك ۲۵ - کونی

ناتو جوگونسک  بیلگرا ساتا تووروشلوق باش تاچخاکسی
بومباردیان قلغاندن کبیسین، جوگونسکا ملکه‌که خارکترلیک
تامبرنگها قارشی تووروش دولقوئی کتلوئلی. ۱۹۶۶ - یلی مدهمهوت
تینقلابی دیورنده هوشمشی بوفانک‌ان «قبرسی لوغدوچکلاه»
تینگلیشیک بیجیتکا تووروشلوق ویکاهت خانیسینی کودوگ نده
جوگونسک قلع، بؤگونی بئنه شونداخ غزه‌ب بسلمن تامبرنگسا باش
تالچخاکسی قورشؤلدی.

جوگونسو دائرنری بن‌که بؤقرالار تچجده مؤشونداق تبز تنکاس
قایتوروشقا سؤولب بولغان گامسار موره کره، مینتاین جوگوقور
قاتلاتلیق گامسار بولوب، باش تاچخاکاهی بومباردویان قپل‌ش
ویقه‌سینکا نؤووته جوگونسک سیاسیی ی بکولگیپسگه
کورسندیغان تسکرین سهل چاغلاشقا بولماونتی. خشتی بؤقرالربغا
نسبه‌نهن نبیقتاندا نؤووته‌کی نؤوونشک تهوقاقی قدل‌ش بدریجی
یبتی کیپش شگیری - کبیس هامان بر کؤنی بؤو برندیغان نش
شکدی. ۱۰ یلیبدن بیری جوگونسو دائرنری برسد دم بؤفرنپ بیسملق
سیاسیت بسلمن جمهوریتکه بیسم عشله‌تکه، بئنه بسر ته‌پیتین
سیاسیت به‌هولوققا بیول قویب‌نی، جوگونسا تاکلیق کرشنک
نامایشمو هه‌تیا ماینتخیلیک نامایشمو یوز بهرگین گسیدی. بؤ قبیتم
باش تاچخاکاشک بومباردویان قئلندشی جوگونسو بؤقرألربغا تاجچقنی
چئفرنوالدنگان بؤرسات بارنپ بردی.
بوگچو جوگچو‌گودا گه مینسک جوملدنیشی، جهانی‌تیناک‌هه رخیل
زنودسیه‌ی‌بلنک ههل قلبندی‌ی جوملدنیشی‌ها باغلیق بولوپ، یوگندن
باشقا جوگچو‌گوک خملنغاز یسه‌هندی، توه‌گپسی‌ئیفیقی توه‌جیلی، بولویم‌ی
یبیندا ثامبریکسا قوزغالغان جوگچو‌گو قاری ابیه، منولوج دیل‌نی قی‌نارلین
زنودسیه‌ی‌تلرنگ موناسبیتئینک جوملدنیشی‌ئی‌سئی. دائرلیرن‌یک
دبیلمان‌باتی ساه‌سک‌سی «بیروئن سیاسی‌ی‌یغی تون‌تونی پاس‌پس
مؤمالسی» دن نارای بولغان‌ی جوگچو توه‌ریساک جوملدنیشی غه‌ئیبی
ختای مللستنیک قمیلی‌ی‌یغوری‌ئی تیراگدنک خوپسوریه‌ی‌نک نگه
قلی‌غانلیقتن جوملدنیشی غه‌زمب تئیدی. ثؤوژن‌نی‌ن بیری بنسیلیب تون‌ریغان
ییبدپ ثؤورنی‌ئی تاکسیریتی‌پ توه‌ستنگ‌ئی تفریشکن‌ئدئه، ثامبریکسا قاری‌ئی
کهی‌بانیئینی‌ئی جوملدنیشی قوئن‌گدن‌سن باشقا موبیادا توز‌گلنین‌بسه، جوگچو‌دا
سیاسی بوبران پهیدا قبلنیشی نه‌تیملازدان یپرای یم‌مرس تئیدی.
جوگچو دائرلیری توه‌ریساک ناماییش قر Vânلینقینی تول‌وول ببلسی
tئورانتی. هزارابرکه خملق رایسدن تول‌وول پاپا‌دهسنب، تاشقی جهاننی
ئامبریکنی‌گا خملق رایسی کی‌یپر کورسنتنی، یب‌نی بسر ته‌مینتئن کورگرپ
تون‌ریغان خملق رایسدن پاپا‌دهسنب «4 ی‌ثؤیپن» یبی‌نیب کی‌لپوتئنیان
په‌ئنتئه جوگچو توه‌ریساک‌ئی‌ئی‌ئی فارق‌سفیئی توه‌ستنگ‌ئی بس‌نلین جهاننی
بی‌پریکنی. موبیادا جوگچو دائرلیری ناماییشی‌ئینه‌دن قی‌نارلینی بی‌نے‌کری‌نگ
خستنرگی دوش‌که‌گچنسده، بسر ته‌ریپ قلبندی‌ی‌پت توه‌ستنگ‌ئی بولماب‌دنهکن
جوگچو کومپونستنلا تئنئیفیک یئوئنگه مثوت توه‌ئشوب‌ئی‌پ کدنیشی مه‌کن
ئی‌ئیدی.
ختنای کومپونستنلیری تئنئی‌بان خوه‌پی‌لک سیاسی‌ی‌چوئن‌ریشنه‌ک
ئی‌ئیدیا تئورانتی. نه‌چین‌پتئینک بومباردن‌دن قلبندین‌ی مه‌قس‌تینلاک
120
بولسون یکی مقصده تسر بولسون خنتای کوموسئنسنتلرینه دیپلوماتیک
تشرشجانی، بولسون بهبندین بیانیه جوکی دوئه دیپلوماتیسی
نویپکنسپ جهتی یکرشاقا گروجاتی. چوگوگو هوکومتنتشک
ئیجکی قسمیدا قاتش قولا، مونتندلر، دیپلواز مهزمییلک
بولسون، تامبرکا و به یابونیگه قارتلتان دیپلوماتیه مسیلسده
تولخشاشمگان پسکر - تختلاتیلا گیوجود بولسون کلهگن. لبک
تامبرکغا قارشی چوگوگوه دوبیونیکی بیر ترهپ قشتیسی، دوئیا سودا
ئشکلاتنگی تؤر؛ بولسون کریش جهته تهیسیا تامبرکغا زور دیمچایه
یول قبولیشقا توغرعا کبلهکی. جیالک زیمننکا تامبرکا - چوگوگو
ئوستورسیدا زدندیه تیرنی پسیسیشکه کورج چنقریسی، جوزرگجننک
تامبرکغا یول قبولیشقا ترششجانی چوستنتشی کووستنی چوگوگو
کوموسئنسنتلرینه تئیجکی قسمیدا کورچیلک تختلاتیلاق پیکیلام
پهیدا قبولیویمنیا خنتاکه بردکه مللچیلک تامبرکننک تالیددا
پؤت نرزیب نورمالاینتی. خنتای کوموسئنسنتلری تئیجکی جهته ته قابل
قبلش خزمتمی تئیشلگاننی دل شنویانق پیسیمیتی، تئیجخاننیک
بومباردنان قفلتمی تئیجکی نزانتی کوچیتسیب قبولیشمو مومکن.
مسملن: چووسوو بوهراپی پارتلتاندین کبین خنتای هوکومتنتشک
ئیجکی قسمیدا تامبرکغا قارشی رادکال پیکر قفلشچیلک: «شمال
ئاتلانشک ته هدیه ته شکلاتی چووسوو دهلمینه تامبرزکننک کهیب
میلی تامبرکا میلی ناتو بولسون تسهب مسملنی، شینجاک
مسملنی، تهیه مسملنی بوبیچ جوشگونی یارنیکا لبیونه قبستاب
قوسودو... یهنه به زیر:
جوگونی پارچملشی مومکن» دیپشکه ن
ئیشمش.
جوگنگو هو رسمی تهراب: "برله شکهان دوّله تّلر ته شکلانتیدا یه قانداق پایندلیق، یه پوسلغان یه هنوّای، روسیه بسلن، چه گلّه یه رسمی تنتیپاق، توزّب، یامبرکنی ترّگنلّیش، ناتوّی چه گلّه همّه قانداق شیادلس لیکنّ یه پلاش قلبّی، یامبرکنگا قارنّتًا خام خیالّا ببولوّتوّقان بزری کمشّهرگ تاغاهلاندروّز بّرّبب، جوگنگونگ دوّنیا سودا ته شکلانتیگ تّئرا بولوّب کرّب شه مسلّمی بسلن ناتوّسک یااش چلچخانین یوّفیگا تونقانلیقی برهلا شوّروّسشنی" 

تیرهی نوس قیمعان یمیش.

دوّنیا تروّوشیّ واقعّرسر قوزغلّسی فنّمّاس، لیبکن دوّلته رئّارا مهندّیهّات تونقنوشی، یه بری شدرّگوّلگیلّیک هیاهتلّه، تونقنوشنی کسّاس قیمعان بیگیب سوغّوق موناسپوّتیلّه، تروّوششکانی بّر قسم هیاهتلّری یالّقّاجان شهّکّلی هیهّاتکه کبلّپ قالّلی، بّونضایک تورّگربرشلّگه دوّچ کملگّن، دوّنیا وّرّبیشنکی یالّدیدا چپچپشنگّن، یسمّلاهات تّلبّ پرّبروّتیقان، گاّرّ تولا تونقورّرسال دوّلّه تکچوّنی تّییارلاوّتیقان جوگنگونگ کورّستاندنگان تّرهبری بّتوّه یوّلیچه لّرّشکه بولمابّدوا، تهّوّمّته. جوگنگو هیوکمّستی یالّیا بولغا کبلّیپ قالّلی، یبّچوّشتفنگّه دوّراوّنی یهّمّدی تاّقفلّلیقی مومّکن یهّمّس، پسرّ، جوگنگونگ کّتّساراکگیلّیک سیاستی، چّچکی سیاستی، ماقّماقّی بولغان یولیّ وّه تهّتاسبکه سالّغان بوزنلّسنیبّردّه زور تورّگربرشلّرنگ بارّلیقّا کبلّشی توررگان گّب.

ناملیش تاخیرلاشتی، ناملیشچی خشتیّلار یهّمّدی بّیبججّگا یامبرکا یلچخانسنسّک یالّدیدا وّنزا تّلبّش تورّجّون گّچّوّرته یکه توررگشی مومّکن.
1999 - 6 - 2

تهیه‌نده به‌زیستی‌نتیجه دیگرخوانی بیگی نشهدین قیقان گسیری

تهیه‌نده به‌زیستی‌نتیجه دیگرخوانی بیگی نشهدین قیقان گسیری

123
تهکنیه‌دهی‌گان گسترش‌سکل‌سق تهکنیه‌شکه تازا مؤه‌پرلاشفقان
بولانتی‌بی. توئین‌دین باشقا لی دست‌خوش‌نیک بژ خنل ته‌په کورنی قوروفقن‌ت
قوروف توبودوروب چقیر بلغان ته‌په کورنی کم‌همس به‌کلکی بی‌ثال
ئاساس‌لانه نه‌ری بی‌ثالی سیاسی ته‌په کورنی ئاساس قلب‌لغان
جوگذنک فتراپادیکی مؤه‌سه ملک‌کلی بریغورنیستان تسبب‌له
توئزون بی‌لارلوس ببی خنای هاک‌می‌شیگه قارشلاق قزورندب،
مؤه‌سه قنله‌لق هرکنی بری قزور توقنا. ته‌کسچه جوگذنک
مؤه‌سه ملک‌جودره یئجکی موگذولی بلهن توهورتمنت کبیش
مؤه‌سه قنله‌لق جاکارلانگان تاچقی موگذولیئی بریلشتروروب، جوگذنک
تبریوربیسمگه قزورقوقشتکی زیمنی هیک‌یسان‌لغان شره‌قی - شمیال تؤج
ئؤلکده یابونیه، مانچ‌نار هاک‌می‌ستانی قزورغان تاریخ، جوگذنک قوقنک
نوزردنه ووتهنه تونقه‌ر قنله‌لق تاریخی ددپ قارسنا، بر گنس‌ردن
بری تاج‌ئوز‌چی‌لا، پیدا قلب‌لغان جاراه‌تلمک به‌دنسن‌سک کورگن
جوشی، ددپ قارانیکنا، پوز بی‌سیدن ببی دولت‌ئ قووردنشنی، قووردته
تنبیشدی، تاساسب‌سک کوئن‌لرگه تبریششیک قویلااب پوز‌نگه خنتای
یابونیسندک تاج‌ئوز‌زاغ چؤجامگانم. پوز جوگذنک قوقنک به‌گه کلدرنک
تاچوجنیکی وو ته‌بیت‌ه قزورقولقرا داغنیا قلب‌لغان ته‌قدر دب‌ قارانیکی، برآق، پی تقدیر - قسیم‌تنی ونله یابونیه قوز‌قولی بلهن
توئزون‌دیسته‌نیک. ثامبرکنکیک فرنشل - فارابر پورتیما هژوجوم قلب‌س،
زور ددپبیده هره‌زمی - سیاسی خاتالفققا یول قویوب، ثامبرکنی
ئؤزین‌سند دوشمشتگه ثایلاندژورن‌دن باشفا یابونیی، ثامبرکنی

124
خشتای بهره‌گیری کلیه‌نشانی دوست‌بی‌دعا گلی‌اندوزور پی‌پرده‌ی نه تجدید، خشتای‌نماک قبول بپذیر زارتختی توخور رسته‌پرکته نامبرکلپلا، تاسیسات نماک تاربخنی توخور قبولی سلمن پیبیپ، خرنستنسی توخور قبولی سلمن توخور رسپ، ثوین‌ورستن، مناجوری‌هی هاقتاری موسمه قبول‌بلیغه
یاکارلگان دوبلته نمی‌ایم خشتای‌نماک بپذیر بی‌بی‌بیسک قوشونی به‌ره‌هن. لی ده‌گنچ‌نها جوگ‌گونی پارچلاش ود جوگ‌گونی سپری‌لشگه سوقه‌ه نمز صلن قرارپ تؤرخ نیست‌بله‌ی خو، دیگه‌ندن کی‌پس چهت قلم‌رده‌ده خشتای سملته‌چپلری: «لبکنی لی ده‌گنچ‌نها که‌نته‌ده دوبلته‌نیه رپسی‌هه رخبل به‌ره‌هن، ود نؤقت‌نگنه‌ه ره‌رنی ثوین‌ورسغا چنگرشی موکمکن، دیدر، شاگنگدا نه‌ر خشن‌سدنگان کومیوست خشتای‌ارگا مایل‌گی‌ژن‌تی‌ری: لی ده‌گنچ‌نها تشه‌بپوری سر به‌پهون بسر جوگ‌گوپیاکی شکنki جوگ‌گوپ تشه‌بپور‌سدن ته‌رققی قلبسپ جوگ‌گونی یمته‌ده دوبلته‌که پارچلاپیدنگان چه‌ت ته‌ل کوچلری بسر بپیش‌سپ جوگ‌گونی تؤرخ‌ن چپسل پارچلاپیدنگان‌داربی‌گه‌یه‌نتی‌، دیپشی‌سپ. جوگ‌گونی‌که بؤ خبل پره‌رلسری نشان‌سری نتوق تپت‌شمو قانداق؟ سوریپ باقاپدلی، هاپازر تپی‌یولن، جوگ‌گوپ شکنگه‌پارچ‌پی‌ندن‌سپ تؤردمدوپیاکی بپیش‌سکه کامل‌گه‌دک‌لته‌میو؟ لی ده‌گنچ‌هو جوگ‌گونی یمته‌ده بپیش‌که پارچ‌لپاشنی تشه‌بپور، قلبسپ ته‌ئ‌هنی‌پسپ بپذیره‌کله رپ‌چچ‌سدنگی‌پری‌هی‌بپاسن‌ن‌دندی. ته‌هی‌تی‌تی‌نی ده‌گنچ‌نها په‌فقو‌لوق دوبلته‌ی، ته‌ئ‌هنی‌پسپ موسمه‌قبل دوبلته‌ی، هپوچری‌پنغان‌دا بسر موسمه‌قل سیاسی‌گه‌هو، تؤن‌وقاتا ثوین‌ورستن، تپه‌ت، نچنگی‌موگ‌گولی‌سی، شه‌رپی‌س‌‌شمالی‌‌سی‌‌مانجویری‌ه‌‌نی‌قانداق‌جوش‌ندوروش‌کبورک، دیگه‌ندن کی‌پس ره‌نده‌ده‌یالاب‌پیور‌گهن خشتای

125
مللته تچبلری: برو رایونلاز نسانک تنبیه‌گذاری هوی‌قلبهایین قانونی قاندداق
همه‌ی مهلته شستورانم؟ تنبیه‌گذاری سبل‌شستوروشند کردکم‌؟ تنبیه‌گذاری هوی‌قلبهای باربی‌رنی آفرینی باشقوئوشنی کاپیال‌تکه تنبیه‌گذاری هوی‌قلبهای؟
یاکی موسته قمل سیاسی که‌هده سوئیست‌نده توئی‌پ، دواوته قؤروئوش هوی‌قلبهای بستراپ قفل‌زمزم؟ خلافت‌فاز جمهوری‌تن‌که تدول‌رنک دولهت قؤروئوش تنبیه‌گذاری بستراپ قفل‌زمزم؟ برلشکه‌ن دواوته‌ر تشه‌کلاش‌نما‌ها‌که دولهت بولوپ کلاشت‌هک تند تال‌زمزم؟ ده‌ب ربتوریک
سوتاپلاز قؤروئوشکی خنتهای مهلته تچبلری.
بپیج‌کله بین‌رخ‌شزینسکه یه‌توته دو‌لهت هزو بیربنسکه هوی‌جوو قفل‌گاندن باشقا، یه‌لی بین‌رخ‌شزینسکه طبیعت‌رضایی: «سیاسه‌ت تؤوز سرزمیق، تؤوز له‌ینه بویچه ماگ‌مایدو؛ تایلانسنا یولارنی بی‌بی‌سیب تنوتکن‌نه مهقه‌نته‌که ناسکا نیکلشی بولسدو» دیگن سن‌سوزنگ‌ه زه‌ه‌ر خندادلیک بسلن هوی‌جوو قفل‌پیس‌سه‌سه‌سه‌سه‌سه‌سه‌سه‌سه‌سه‌س دبی‌دی. بی سوزر سعسی لبنست‌ینک
سوزی بولوپ، نخت‌ینلاز ناتونوش گمه‌س شدیگو؟!
توتکن هپشنک...

تامپریکا، چوجگوگو شککی دولته تنها مؤسسات‌شناسانی بریکلشپ‌شون در نجسه‌یه تک‌نده، چوجگوگو تامپریکا پیان بزلن به قه‌های پیست پلششده‌ان مهیدان‌نده جسدی سیستان بالری. تملسی تنته قورقونی‌ز قنارتی ژنده نشین‌الپ کنته نوگان توغرا چوششنه‌ی. بولدای جنده ناپایش شاپ ديسمبر سبودنگن قلیر فیلدگلا باغلبق پیلوپ قشاسی، بونشگن بیورون تامبریکا چوزغالغان چوجگوگو قارشی دولقنفا، تامبریکا یابانیه ببهتر لیک شرتامسی قنارتیق نس‌زگور مسلسله رگس‌ی باغلبق پیلوپ قلیجان پی‌نی. کورده‌که قنارتی ژوشه‌نیک پیلوپ قلوپ قدن، ژوگوان قاسی جوگدان کل ولقی‌قات‌یه نست‌کچ ژوگودا چوجگه‌چی‌قتنی. لبکن توافقاته ننه‌ئی کنشلار یوز بردنغانلبقینی ژویامی‌کو قوم‌دی. چی‌گه چوجگوگو، تامبریکا مؤسساتی بوهران دوئبراق کربن قالدن‌غان دنیا، چوجگوگو قورال کجینی کورب – کور قلیر‌ویدنغان بولا، چوجگودا سبالت، پیژوشتنی پر کچهد سوگفا جیاسکان بولاداتی.

 الخلقتارا ورنه‌نتین سوزی پچ‌سی چوجگوگو: «عْر به‌کل‌هار چوجگوگا زیمز تلپی محیم‌چینی» دبیرشنی. بی‌گه‌ی مؤرخی در نجسه‌یه ههدسدن چوش‌زگور نشنلک‌موتیکا یاکی توؤوحن در بجسه‌ههد سدن چوش‌زگور نشنلک‌موتیکا، بی چوجگوگی توهنه نشنلک‌موتیکا یاکی ته‌مه‌ی‌تنی ئاساس قلنغان‌قلیقم‌؟ چبر دوئی‌ناسی «نسبت مؤسسه قلنیقی»، چوئی‌یور بستین مؤسسه قلنیقی»نی قولنغان ته‌هوالدا بی‌زیم‌نارنی 127
قاپسی غرب دوّلتنی تؤوّنسلک تبررتوریپیسگه قوشئؤالانتی؟ تسبه ت
تباشه رئیسک بولناتی، چوئوگوریستن تؤوّنگورلا رئیسک بولناتیحیو؟ شوگا
جوئوگوریقلارنلک هپیهیده "پوچە کەڵدە" دەب تؤوئشینلک هیچقانداق
زوئوئرینبیشی ییوق تسدید. چەت تەدلەرەدە هەرە بەسەمسەسەڵەر وە
سیاسیبێئونارنلک نەزبەرەده جوئوگور دەئوزری قەرەنیبەت دەولەکت دەب
ئاتادی. جوئوگورنلک قەرەنیبەت دەولەکت تەکنلەکنی بایچاب قەڵانەن
فیلێپیسەیەتی، رامبریکە، مەنگەڵی قەتارلەق دەوەتەڵەر بەڵەن
برلەوەتە هەرە بەسەی مائۆنەر ئوئکۆروشیئەن تەسەڵەگە كەڵئیوڕۆپا قەڵەمای.
ەهێتا تەمەریکنکەی فیلبیپەسەدا هەرەنی بازارە فوڕوئەنی قایتا تەڵەب
قەڵەدی. شۆنەدەی قەڵسە جوئوگوریقلار 10 یەل تەچەدە بەشەدۆڕەوەن
ئەنەق، قووشئدارەچێلە سیاسیتی شەرەقی تەسیبادا گۆمەرە بەڵەی
ئۆنەکەکەی قەڵسە قەرەبەرەی کەپژری کۆرزی کەوئر قەڵسە جوئوگورەدا
ەهەوەیی تەریبەی نیکەسەیەتیەنی کەچیئیوئیتسەیەنی تەمەنکەن
تەیە. دەمبەسمۆ بوو قەبتەیەنی تەمەریکەیەنی تەووەئە دەوەڵەکەدا
جۆرگۆچەی وە ئۆینیی قەتارلەق یەسلاەیەتیەلی قەڵاتی بەبەسەمە
ئۆچەرێنلەییەنی هەرەنی سەرۆنەدا هەرەنی یەکێر قەڵسەتە قەڵیر
بەڵەدۆیەوە (کە گەرچە بهەوەندەکەدەتە سەڵی تەبەشیئەنی شۆنەدەی بەلۆسەوە) ئەوەی
کوئرەسەدە تەمەریکەی، جۆرەدیەوەیەنی تەبەسەئەنی یەمربڵەسەیەنی بەڵەی، دەب
ئەندەشە قەئڵاتی. بەڵگەرەدا باش تەڵەجەنەیەوە تەسیبەگە گەورەنە بەڵەندەیا
ئۆچەڕەیەنی خەتەی تەڵەجەنەیەنی یەفەچە سەنەدەوەقە سەڵەنەدا، بەوە باس
تەڵەجەنەکە یەقە زەفرەفەن جۆرگۆچەی یەکەی قەبەسەیەنی یەگەڵەیەدەی.
بەڵەکەم یۆ
ئەڵەجەنەسەدا یۆلەگەڵەدەزە یەگەڵەنەیەنی بەڵەمدەیەنی مەوەکەنی، بەڵەکەم یۆ
ئەڵەجەنەسەدا یۆ
 قولگا کامل‌گه جوگ‌گو، ثامبیرک، مؤسس‌پس، مسئولت‌ن‌ک بیر کچ‌‌ده توگه‌شکنگه بی‌غلگان بولوشمؤ مؤمکن.

‌ه‌هد‌دن‌ب‌دن‌ی‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌ب‌b
کوپ قوئنپلوئق

130
ناتونسک تیئنسانی بوک ایه قیلت نسیمیت نگاره شریعتی زنر و ترپنگان دا یارلاشکش

سیاستنی یئشا سیب، یئگولسلاوئیگه قولانگان هر یاری کهبتی تامالانگاندن کپین، ناتونا یاری که 19 دویه تکه، ناتونی قولانیبیگان 23 دویه قولوشونب، حیمی 42 دویه تنسک باشلقلیری وانشگنونگا جم بولنبو په شرای خرا کتیرنک نکستراتیگیپلینک سیاستنی یارکنه صالی. ییگنیگا قاتنیشنک دویه تاباشقلیری: »یئگولن شپما ناتلانتشک هه‌دی تیشکلالی چلمخیار دا یرتمه چم‌رقی که مستنی، میلنی پینیک قونی چلقلیرقا، ملوشیبیجا یوخش شاپتی داکتریلینک موس‌متبتلی نینک ته‌ه‌دی‌تگه دوک کی‌ل‌دی ده‌پرسه خوارا» چنقاری.

42 دویه تاباشقلیری شپما ناتلانتشک هه‌دی تیشکلالی قانداق یه‌هؤلادا باشقا دویه تلی نینک تیچکی او سیاستی تیشلیرگا یاری‌کننا بولندو؟ دب‌گن سه‌گوئ مسیلینی موی‌اکمه قالانگاندا: یرگنکب هوفوقئین کمشلک هوفوق ته‌لا. یوسونو مسیلسی تاشکاری بونک‌نیک هر رایی‌سی یاری پر ذوق‌نیها驼ه موبنت‌بله بوکر آری چنیر قونی چلنیکی پییره‌که‌گنده شپما ناتلانتشک ته‌ه‌دی تیشکلالی یاری‌کننا بولندو» دم‌ه‌کوئ چنقاری.

یوسونو تیوروئششنک عملاسته‌سی وه 42 دویه تاباشقلیربنک وانشگنون نیوی‌نیسن وی‌چونب که‌زک چکنان خشتی هزوگومتی پیچنیا نیسیر قلنگانک نکستراتیگیبه وه بی‌شروعوشرپش ون‌پن‌نیا ماقلاه تی‌لاین قلنک: »تیبهت یئوجنوئک توئتنوا کاسیاگا، توئتنوا شه‌رقه وه‌هندی 131
ئۆکیاگان چەقش تەغەزی تەدی، سابیق سوەپێتەوە، سەمرەڵەوەدەن کەپەس تەسەسیا وە یا وەیۆپانسکە تۆتتوڕەسەدا پەیەدا بۆڵغەنە بەشەوە دۆڵەت رۆسپەسەی نیفرتکە بای تۆتتوڕا شەرقتەن ەایەبەرپە تااشلەنەوە. شەوەکە کەلەنە تەسرەدە چۆگەکەکە گەرەب تەرەپەسەی ەایەبەرپە جەمقەپە کەبەتش بۆڵەیەوە شەنجەکە وە ەوە تەبەتەنە چۆگەکەدنە ەایەبەرپە چەقەپە کەبەتش، شەوە تەرەقەکە چۆگەکەکە تۆتتوڕا تەسەسیا وە تۆتتوڕا شەرقتەکە کەبەشەکەنی چەکەشتەن ئەبارەت چەوەتەشەن، ەەزاڕەر ەامەرەکە وە تۆسەکە تەستپەقەدەوەرەنەکە تەستراتەپەگەمەنیکە سەیەسەیی نەشانەدنەر» دەب کۆرەوەتی. 
تامبریکا

999 یعنی 6 - تاینک 10 - کونی

ببلیرادتا چوگونگنک باش گلچخانمیسینی بومباردیمان قللسی
بولغاندن کبیم، چوگونگو هواکومتی: تامبریکا چوگونگو خالق‌هار
جهت‌هیت تنگ، قوبینگا نارتیب چوگنگو رتش تیسترایگیمیسینی، چوگونگو
پی بسم چوشنتپ چوگنگو رشبکه قیستیاه تیسترایگیمیسینگه چوگنگو رتشی
dدب چوگنگو قدلده وهمه مدلی چوگنگو، تامبریکا موناسفونیتی قایتا
تیبتسشنیشمز کنگیتک دیب قدار قاله.

شاگاگا نمی شنو قلنسدنغان چوگنگو مایسل «شینه» گبزنی:
شیمالی گتالانتبک تهادی ته شکللاگی ختانینک ببلیرادتا تیورمنش‌لوق
بیش گلچخانمیسینی بومباردیمان قللسی، کبیم، چیکاک زیمس،
خوزننتااو، چمکی، منه‌دی ییغندی سرو لگنده: ناته برف ششک‌ن
ددولتی. ته شکلاگیتی بسر چتته قایرتپ قوبوب، گنگلکش هوقومیلوق
بر دوهلت یوگوسلاوییگه چوها، هریکه قوللنین پنتایس یامان
تولگه یاراتی. بؤش تامبریکنکش مهیلی بالدور باکی کبیس، بولسون
چوگنگونک مهی سنتگی چینلادیگویی پسپارات بدردی. قایسی
وافتنا قول سالدود؟ بر بدلیمیم، بیز یلچی گه موس. بیرسها چوزر
قلنسدنگی چوشنمز یوشاپیریمدیزینی توستنروش بحله بدلیه
ئنش‌پاگیمیزین ریزیتی، چنسلیاهتی تیبتسنطی شقنیسدنیک
موقت تدرکی قیدشینی کاییالکته گه‌گیه قیدشینی زبرارت
دبیلکنی خهور قدلده. چیکاک زیمس‌ینه: تامبریکا
سوپسیمال‌لیستک دوهلتی رنه‌ی غره‌بلا شتپروش، چاپ‌چیلاش
تیسترایگیمیسینی هره گنگ یوشاپورتیمایدو؛ هره بی مسته‌سینده
مهلتی کولچکه تایپش، خالی‌گان چاغدا باشقا دوّلتله‌ناشک تیجکی‌گی‌سا تاربل‌کشی‌سا، دونیان‌که تاقدریان بیگل‌هی‌دی‌بان نشانها پیش‌شتن چون گز واز که‌جهدی‌دا» دیگن تیمش.
گژی‌ست ماقالی‌سیده توققومشلوک زالتلا‌نشک سرم‌لی‌ریندین نه‌قل که‌تی‌رود موندا قورس‌هنتی: «بی‌جی‌سک، چامبریکا توتاکه‌ی بلین‌سک تاخریدا توه بوبلین‌سک بی‌شیدا چوگژودا مؤقت‌سی ورنه‌یه‌بی‌دا قاب‌شینی پاگلا‌سیدی، ته‌چین‌خانی‌ی پارت‌نسپ چوگژول وقت‌سک رای‌سی سناب‌بچه‌بی‌چش‌قارقلی‌کی‌بله قه‌ده‌مده‌چوگژودی قورشااش توقچون یبه‌تی‌تاقشكا توزوپ چقاتی» دچ فاربگان. گژی‌ست موندا قورس‌هنتی: «چامبریکا چوگژودی توزوپ ته‌شک‌کونا تاکشک‌کله‌نی چوژرپ تاش‌ملااب چه‌مده بی‌عسوه‌ی قارقلی‌چوگژودی توزوپ شهرت‌راریت‌بانی‌تی‌فریدی.»
بیان

135

بیان «تیمیون تمشکلی موانع‌القرار قانونی» توزیع‌گر نلسکنک

20 یلسلقنقی خاتم‌البندان بر سر بیل‌های ۸۰ - یلالاردا تامبرکا،
تیمیون، جوگیگو موانع‌القراری مسؤل‌زنه‌نه دهوره تبلطسک کرگن.
بر‌نظر یکه محل شو ۸۰ - یلالاردن باشلاب تامبرکا جوگیگو بلهن
تیمیون‌نزنک موانع‌القراری مسائل‌ترهیمنا جوگیگو ترهیسک یغسب
که تسان‌ قانداق؟ هاژیبر کابلستون هؤکومتی کویرک‌ندن تؤومن‌جه بسر
جوگیگو، تامبرکنک‌کی بیر جوگیگو سیاستی دبگنه‌نه تکلتیمه‌نه.

۱۹۸۷ - یلالی تامبرکا، جوگیگو یکی دوخته برلشمه بایانات دیلیان
قفل‌بندی، تامبرکا تیمیون توگربرسدا ثالثه تؤرلؤک کاپالهت بهگدن
تیمیون‌نه سهل قرار بیاریکا جوگیگو سیاستی تؤستنده توختالمایمزه،
دب کورتسه‌نه. لبکن ۱۹۹۷ - یلالاردن باشلاب تامبرکا، جوگیگو
- تامبرکا یکی د ولتن‌نک تیمیون توگربرسدا سوسیبدت
باشلگان‌نیچه‌نه تکیتیگه‌نه‌نه بایاقا بی‌پیده‌نه بیری تامبرکا
هوکومه‌نه تره‌پ تیمیون، جوگیگو موانع‌القراری تامارتدا، تیمیون،
جوگیگو تؤنتورسدا «تؤنتورا موسایپلیک کلیشتی» تؤرول‌توگربرسدا
tهکلب به‌ره نلسکنکی تنجوتوریغا قودیه، تیمیون تمشکلی موانع‌القرار
قانونی» تؤولگه‌نه یافتن‌نه خاتم‌البندان کوئن‌لره بیسنگه‌نه کهگنه‌نه
تامبرکنک‌کی موانع‌القراری می‌توانی‌نه بی‌مسیلیگه هی‌جی‌لنک‌ده دیقق‌ت
تامبرک‌سدی. برهه تؤگچیل‌ماتقا مایل «ئاکسنگتون یافتن گژن‌نه
tیمیون تمشکلی موانع‌القرار قانونی» تؤولگه‌نه کوئن‌نه خاتم‌البندان

۱۳۵
کبر کمده‌یاکی تعلیم که کمده‌یاک بتر جوامع سوزنی تاق به تکه بی‌پزب قویدی، حالات.

80- یک لاله هوشته من. دامبرکا. چوژگو. موناسپتی‌لوندنک موهان‌زینته‌نگلک دهوری بولوب قالفان. چونکی، دامبرکا بود چاگدا ثورتاق دوشمنی. رؤسپی‌هه قاری خدروش‌تا چوژگو بی‌لب باقشه‌نی. چونک شیاسبونک چوژکوغا قوفی‌گان چوژگویچ تمسالاهات دامبرکلیق سودیگو لر. نبک تسدروورنه کوچین‌سوی‌یمن بود. تونک‌توئستگه تیم‌نه‌نده جانب چوتگه چس‌جی‌گو سیب‌سیستمی‌نا کار. دامبرکلیقی‌تو و چوژگولوقارنی خان‌یمجم قلی‌سی‌کالگن. 1990- یک‌لارا چم‌هگنده تود دوهلنکک تودج‌نه تره ملیک موناسپوئنی‌نه ثورانش، خان‌رچه‌مسی‌لیک توج‌گه چوش‌گو قالم‌ده. کودت ره‌کریک وله‌ل‌تحر موناسپوئتی‌تربرده سه‌بی‌هدسل‌تر. چوژکوغا چن‌قشقا باش‌لندی. بوئنداق ببولوب قیل‌شگوع بعک چوژجیک‌دی. تامبیگو. جوژگو و موناسپوئنی‌ک چوژگون‌شدن سعوب تری‌ده‌شه توگرا کیلدود.

1. رسواسی قربیل کریمل شنسپریسی بی‌یم‌یل‌گن‌ی‌ن قنی، تامبیگو. جوژگو توئن‌برسی‌دا شمی‌رکلیک مونا‌سپوئتی‌هوری‌تنن‌شینک هبیجان‌کا رؤس‌ریستی قالم‌سی. چوژگون‌سکی. توئن‌سرسال دوهلت کوچی توسکشه‌باش‌لی‌گاندا. تامبیگو سمرگ‌رولک کیش‌پ‌ک‌هی‌کی‌چی. چوژجوش که‌ینی‌تانی توئن‌برسی‌چن‌قشقا باش‌لندی.

2. بی‌جی‌گش‌ا یؤر بارگم‌ن چین‌سی. (۴- تی‌ресب) قنیلیق قرغم‌چن‌لیق، کم‌شلک هووق‌ی‌که ته کست‌له‌ه کیبی‌وقت‌نگان تامبیکینی دم‌ی‌تن‌سی. چوژگو توئن‌برسی‌دا گول‌لاب توئن‌ن‌دی‌گا گام‌برکلیق‌لاردا بی‌لغ‌ت‌سس‌رات بی‌بدا قیل‌دی. کوری‌مون‌ن‌گملکا‌قارشی‌ی‌ک‌س‌ب‌ی‌ل‌گدن‌ی‌لیک کروش
تامبریکسلقلار ثوئنتوبری قالمایندغان کورهش بولغاچقا، شوغان جوکخو، تهیمن، تامبریکا، تهیمن مواناسپوشتلرده ثوئجگریش هاسدل بولدی. تهیمن‌نه دبموکراتیپسک ته رققی قنلشن، خلقتارادا تهمتیه‌تان دیپلوماتیپسک هرکه‌تیکه کلتمشی، نگرلیکه «بیتر جوکخو سیباسننی» قورولم‌ساننک موقتمقغا ته‌هدت پهپادا قنلشنفا باشلدنی. 1996 - یلی تهیمن بوغوریدا کربرس پؤژ به‌گنبدن کیپن، جوکخو، تهیمن، تامبریکا ته‌ریج دووتهک که‌ره‌هی‌ره‌ری جوچو، ته‌ریج دووته ته‌مده ته‌ریج‌تار مواناسپوشتنی پاساب تاراشفا ته‌ریج‌دودت قنلدنی، نمتخد پریز‌بندن کلملت‌چون جوکخو یاهن ته‌ریج‌تار ریبارت قنلشنی یولغا قویدی. لیکن ته‌ریج دووتهک ته‌ریج‌تار مواناسپوشتنی 1990 - یللازدکی ته‌تفریشتن موقتم مواناسپوشتلر دووریگه کریش بؤپاقنا ته‌ریج‌تار، 1980 - یللازدکی ته‌ریج دووتهک ته‌ریج ته‌ریج مواناسپوستیو که‌سملگه قالتورمیمدهی.
بنخته‌رلک شرتنامه‌سی

۱۹۹۹ - یلی ۶ - تایین ۳۰ - کونی
تامبرزکا، یابونی‌به شککی دوخت وژناوتد پژسدا تاورانگه‌ن

«بنخته‌رلک شرتنامه‌سی» دا باغ‌آهنگ‌نن، «یابون دیگزی تیتری‌ندا
وئه‌ه یوز بره‌گنه‌د»، ببقلی‌مسی وه «شپروس مهیدانی‌دا راکت‌سدن
موداپانیه کورونس سپتی‌مسی» نکی تورونلاشتورنلوشی جونگو تو ریکه
یونسی کبل‌ئونقان دووشره‌نلکنن س‌گنال به‌ره‌ی. دوئین‌ا سودا
تی‌شک‌لا‌ن‌نا تر ای‌لوپ‌ک کوری‌شناک تو‌سوئن‌وقفا توجب‌تی، کمشش‌لک
هوئن‌وی مس‌لس‌مسی جونگوپون‌نسک نه‌زبر‌ده، جونگو‌پون‌نسک خلأئ‌رآ
تن‌ناونشی‌نی جونگو‌ه‌ش‌ت‌ور‌دی‌ن‌گان، باش‌ق‌فلن‌نسک قوی‌دی‌کی کور‌گ‌سا
تی‌اول‌نب‌قنال‌دی.

جونگو غرب دووشه‌ت‌رد‌نسک نه‌زبر‌ده یاوت‌ر دووله‌ته‌ه تی‌ئی‌لسی‌ن
قاقل‌ان‌دن کپسین، گن‌خ‌لاک، هب‌س‌سی‌سی‌هات جوهه‌ت‌ره‌ده‌کت‌گوسی
‌س‌ستران‌پ‌ی‌گ‌ست‌ی‌ک که‌ن‌یا‌ج‌شا با‌ل‌ق‌ز‌ره‌ب‌بر‌د‌ی‌د‌گ‌ان گوی‌پ‌ک‌ت‌قا
تی‌اول‌نب‌قنال‌دی. هن‌تی نی‌ئ‌ی‌ن‌مس‌لس‌سی‌ی‌ابون‌ی‌به‌ل‌من‌تامبرزکن‌نک
قول‌ن‌دا جونگو‌نی‌چ‌چ‌ه‌چ‌ی‌د‌گ‌ان‌د‌س‌د‌س‌ت‌ک‌ه‌ک‌ت‌ه‌ئ‌ی‌لس‌ن‌ن‌ب‌، جونگو‌ود‌ن
تامبرزک‌نی‌قارشی‌نام‌ای‌ش‌ی‌لوپ‌ب‌ئ‌ب‌ک‌ن‌ن‌ن‌ده‌،‌ت‌ی‌ئ‌ین‌ن‌ن‌ئ‌ز‌آ‌د‌قل‌ی‌س‌ر‌ز
د‌ب‌توول‌ی‌ن‌گان‌شوئ‌رآ‌ه‌ر‌بن‌ن‌سک قور‌شن‌ش سپ‌سی‌س‌س‌ت‌دن‌گو‌مان‌ن‌ن‌سی‌ن
تور‌گان جونگوپون‌نسک که‌می‌ی‌تن‌سی‌ه‌ک‌س‌ک‌د‌ت‌ن‌ت‌ر‌ن‌ؤ‌ب‌ره‌گ‌ن‌ن.
پرژن‌نب‌ن‌نت‌ک‌ک‌ل‌ئ‌ن‌نس‌ک‌جاو‌گون‌نی‌خ‌ل‌ئ‌ن‌قا‌ئ‌ک‌نا‌ه‌ئ‌ک‌س‌ک‌د‌ت‌و‌ر‌ن‌ؤ‌ب‌ره‌گ‌ن‌ن.
کب‌ل‌ب‌ئ‌د‌م‌بل‌ش‌» سپ‌سی‌س‌س‌ئ‌ت‌ن‌ب‌ر‌ه‌پ‌ب‌ن‌ت‌ن‌ن‌قر‌گ‌ن‌ن‌ان‌د‌خ‌ل‌ئ‌بی‌ئ‌ن‌قو‌ر‌د‌ن‌ک
کورون‌ئ‌تی‌. لب‌سن‌ت‌ئ‌ر‌ه‌ئ‌ب‌ل‌ب‌ش‌پ‌کب‌ک‌ی‌س‌دی‌. تامبرنکا نات‌ن‌نسک تی‌ج‌د‌ه
ره‌ه‌ر‌ل‌سک ی‌ور‌ن‌سی‌م‌ؤ‌س‌ت‌ه‌ه‌ک‌مل‌ش‌ئ‌ؤ‌چ‌و‌ن‌ه‌م‌با‌ش‌ق‌ئ‌لا‌ر‌گ‌ئ‌ئ‌ب‌ت‌ق‌ل‌ی‌د
بولما بیان دان مه قسه تله رگ هرؤؤاییم جؤچوسلانسیگه هرهبی هره رهکه قبوللانگاندا، تامبرکمنسک موئنسدل دوئله رهبه رلمری بسر کبجده قانتین قول رهبه رلمرگه تایلنسپ، جؤچوگولوقلار تاران تکلگنن تاجز شنجهن نیوزه رهکه برئالا یوققا چقر روئفته، جؤچوگولوقلار کوپ دوئله تارمئیسامندک نهیئون مهسله سنگه تارلمیشنی خنقدار تارلمیشنیک تاساسی بولوئوب قالمدو، قاندائ؟ دیب نمکنشکه باشلیدی، توئنگدن باشقآ کنشلکه هوقوق مهسلهمو جؤچوگونگک تیچکی تنشلبریغا تارلمیشنکه بسر باهانسی بولوئوب قالمدو، قاندائ؟ دیب نمکنشکه جؤچوگولوقنکسک قابلی جاراه لتنیسپ یبتسب کن لواشقان بورنیو هیس قملشقا باشلیدی.

ئؤیزنگکه همئه دئئتگه تویرگا کهگه نده ماقوللانگان قرار - قانوئناریه «گدالهت» دیب قارایدگان، توئنگسکه همئه دئئتگه تویرگا کن لیسه ماقوللانگان قانون - لاپیه لرئی «گداله تنسرلیک» دیب قارایدگان جؤچوگولوقلارنک نه زریسه، برئله شکن دوئله ترل مشکلاتی قؤورنلیک دوئله رئیگک کونترلوققا دیب قارایدگان-ئی بسر ترپیکه قاپیر پ قوپسدگان سوردون بولوئوب قالعان ئئدعی. شوئگا جؤچوگولوقلار کن لیسه بیوز بردیدگان توقوئنوشلارنی بسر تری قملش برئله شکن دوئله ترل مشکلاتیک قوئنگدن کهلیپیئدو، دیب قارایدی. راستنلا ختاینگک کؤچوقریشکیئییک تیپاتیلگانسک، کئرقاها هریبی هره رهکه قوئنلیش، جوگوسالوئینگه هرهبی هره رهکه قوئنلنگش جوه هلره قؤورنلیک دوئله ترل، برئله شکن دوئله ترل مشکلاتیک بیخه ره لسک کوومیتیئی بسر تریبکه قاپیر پ قوپولیا قاپیلینا قارئین، ختاینگک باشئه لجخانسی ببلگریتا بومباردنگان قملشقا توئچریناندسن کبینمو، بو
توغرسدا بیرله‌شکن دوْله‌تله تتشکلاتنشک بنخته‌ر لاسک کومئبتی ههتنا گیسیل‌تش بایاناتی‌نو گپن‌ل قیلَم‌دی. یقهت «هپسداشلفق» قبِلی‌دی. یقهت «هال سورپ» قویدی‌هی خلالی.
کله‌گوئنسه‌نهزِر تاشنساق قامبرکا یجه‌نوبی کوریپ، یایونی‌ه،
تهیریون، فلپی‌پین دبَگ‌ساه‌ملبردا گارلارنی بوبلاپ جوئگونی قورشانش وردی‌نشنی کوچ‌یتشی ممؤمکن. بونداق‌گه‌هول جوئگو شِمالدا روسی‌هی، جه‌نوبنی پاکستان، هندبستن بِلْه‌ن یارشپ‌ و‌ه برلَم‌نبس‌خ یقادید ایشیا قیسدا تبرلْغان‌دی‌ها قامبرکا بِلْه‌ن قارشلرشنفقا یئرُنوب‌ی پیقشی ممؤمکنی؟
جوئگو دا «هَر نابشک سِویقه‌ستی» نهوز بیسمهو یئوئنورپیا چچسی ممؤمکن. «قامبرکا جوئگو‌نا زره‌ب بیرسدو، جوئگونی سناب باقماقِقی» دبِش‌ش ممؤمکن. دِمبی‌سئمو چه‌ئه‌ل‌ه د سیاسی اه‌کوره‌تک‌چیل‌ه: «جوئگو بِلْه‌ن قامبرکا یئوئنورپیا توقق‌نونش یئز برشی ممؤمکن» دبیش‌شی. قامبرکا دا «تنج یوکیان کومبته‌ی» نسک باشِلی‌قی ماقال‌ه‌پیش‌پی: «جوئگو‌ه‌نزاپکی رَمان تَه‌نیکس‌گه تأساسِنینگ یگسل‌یک هووق‌قیه‌ده مس تعلِمان‌نا یبیتبار بِرندوب؟ قامبرکا یئشی رَمان تَه‌نیه‌نیگنه تأساسِنینگ کششغالک هووق‌ هه‌مساس ائوْمَزْل تعلِمان‌نا یبیتبار بیرسدو» دِب‌کورسِتی. یئو نِزِر‌بی یَئمِه‌سی‌تدتِه گوشُوتو مِللسَسْدِه تَهم‌ملی‌هشیت. جوئگو: «هَر دوْله‌تْنَه‌ری یگسل‌یک هووق‌قلب‌قیه‌ده بِر دولته‌که تاجاوُژ قِلَدتی دید‌گان سپِه‌سِنه‌سه چَک‌ تئوردی. بِلْگَرِد وْهِس‌مسنگ کَیسین ییکدکی دوْلته‌که یئوئنورپیا زُسدی‌ده‌یه‌تل‌ه بار‌تِل‌س بِلْه‌ن یئوئنورپیا چِقتنی. یئوئنَغدن کَپِس قامبرکا جوئگو‌نِک قُوردِرِتس‌لک دوْلَته‌که
تأییدن‌شدن هورکوشگان باشلندی. جوئگودو تامپریکنالک دوئینائی
ژومگون‌لُسک تاریخ‌دان هوردویشْقِه باشلندی. نمک‌کی دَوَله‌ت
توئینوارسدا زیددین‌تفه ته کلی هاله‌که کَلبَ قَلادی. ژوئگودو یاچ
بسر تُمَلاد ختان‌وقه هِرازبرقی تَنسل‌لاته هُربِکت‌نی قَولل‌مسِمُ
تاَمپریکنگا تُمششششْن تُبیعُوسْی که هُم هُم بِبعه‌ت رُلِسک تُبیعُوسی که
بولگانلِقتین تَنندِه نِچچگه چوشوب قَلادی. جوئگوگان‌کُهل‌نَنَسَدُه
(کهگ، دُوَله‌ت قَوْرَوش تِنَنَسَسی بَار، دِبِلِسِه) چَسن شی خواک
دوئیدن تسَارتِه هِرازبرقچه: «ژوئگودو دُونْبیا بار بُولسا بُوراکوکی
بِسِراق، بُؤ دُوَله‌تِه مِهدِنَی‌هت برَده‌کلمگی بولمایدو» دِی‌دِی‌گانِ کُوز
قاراِش دَاُؤُامِلْتشِپ کُهل‌کته.

"غُهرِبلَکْلِه جوئگوگا دَسِ تَنْقَرَنتش تُوْچْوُن کُهَلِه‌سِتین بَؤَرْون
ژوئگودو دُوَله‌ت مِنگْلِسک هِوقْوْقُ کُوْرُقَارِاشلِری مَفوْجُود فَمِه‌س
تُسَدی.» (مِسکُ شِؤْمِی) بَسر تُه‌سر دِاُؤُامُسَدا ژوئگودوْلُوقْلار ُتُوْئَلَری
تَبیِن‌تَائِن‌دک نُوعْغُن مُوْشِه‌قه‌تِلُک نِبزَدن‌شِل‌ری باَشْتِن‌ن کُه‌جوِرُوب
ژوئگولوْقْلار تَانْدَن هِرازبرقی زِامان غُرب مِهدِنی‌سِتگه تَهْئِلْلُوق
بولگان «دُوَله‌ت هُم‌سِدِدن‌نَهْلا، مَلَلَت هُم‌سِد۴بَدلَهَا» دِی‌دِی‌گان
نه‌زِرِبِل‌نِی وَه ۱۹ - مَسْمُرَهَ تَهْئِلْلُوق بُولگان غُرِبنی‌سک دَوَله‌ت
تَهلِبمانتن‌که نُوعْگُن‌شِکه، کُوْرُقَرْوُب کِلَبِلَک‌هُوی‌سِере بُولِسِه. غَرب
دُوَنی‌سِی بَسر تُه‌سر گِنْجِده نِمک‌کی قِبْتِم بَرتِلْغان دُونْبیا ْتُوْرُوشْنِک
تَِلَجوْق قَه جِرِبن‌ه - سِسَؤاَقَلِرَنِی خُوِلَاسِل‌ب۴ تَرِقْی، مَلَلَسِی
توْچْرِچ‌ئِن‌لْکنَسک کَاتِنگْدِسِن چَقنْسِپ «پُوْنِْوُنْ قَلاَم بَسر تَْئَیِّلَهَا»،
«دُوَله‌تِن‌هَال‌قْشِ» گَایِل‌دری ْتُنچِجَه بِبَکَر قِبلَلْشَقا گَادْتِلْفَنِدی.
مِهدِن‌سِی‌تَلَه، تَوْقَوْنوْشِی» دِی‌دِی‌گان نِه‌زِر‌بِل‌نِی‌رُگ کََسَاسَلْنِن‌پ
کلگوئسی مه‌زنی‌برنگه‌گ به‌نوز تاشلسا قوئولگو دوئنیادم وار کبچب دوئلت تعلیماتی‌خا تعبیه‌ده باعضاقا باشلده‌ی. غرب دوئنیسی دوئله‌نتسن هالقش دوئنیا تؤزلنمشکه باشلده‌ی. تهمدی قورولگو «کششلک هووقق نگنلک هووققتسن تهلا» دمیدنگان دوئنیاوه پرنستیقا دوچ کلگوئنه‌ده یاکی قیاس بولوئپ یاکی توغری‌دن توغریا تؤزلنگنه‌ده تؤییغورستان مسلسی وده تنبهت مسلسی بوبیچه دوئنیا نبمه ده؟

جواب پرورنگ؟
دالی لاما

۱۹۹۹ ی بانی ۷، ۱۰ کمونی «هندستان گاگیپینتیکی» مسئولی خووه، تاریخ تاریخه: ۶۴ یا‌سقا کرماپی قالفان دالی لاما: «تبه‌تبه ته‌ئادارگی مسار قالدوورمی‌بغلانیفی، به‌کسی تبه‌ته‌ته ختای‌سک کرگین‌لشیدن خالاس پولغان ته‌کسی دو‌لاته قوئرشنی گارزو قلب‌بغلانیفی» بلندورئوب توئنتی.

توئدارغا مسار قالدوورون مسول‌سدن دالی لاما توئزنسک تُشِلیف‌ینی کوْزده توقیان پولسا کبرک. پُردا دهندی هن‌هنسگه کوره، ته‌جِدادار تاملِیالمغان تُشِلیف‌ینی کیپینکی ته‌ئادارزنسک داوولِلاشتروئونشی هن‌هنسه هسابلِمانی. مَن‌تقغا توئیگن‌ون پولسی‌سی تَش‌شْوکی، دبیدی دالی لاما: «کیپینک‌نیم‌هِ ْ تَجِدادار پولسی‌چی کِه‌لگوسی ته‌ئادارگی هازبَرٰقی ته‌جِدادی ختایی کوم‌ئوئسنل‌بِرنک تالق‌سن‌دن قوئوئلوبِ جِفَسِنی کبرک، کیپینکی ته‌ئادار هم ختای‌سک ترگِن‌لش‌نگه توئچ‌پاسِقه کبرک.»

دالی لامانک بِیاناتی تَئِخلِراشِنان هِمان تامبریکا کونگ‌برسنانک بِر قفسمُ ثَرُالری ۹، کمونی، ۷، ۱۰ کمونی « الخلِقا تَبَه‌تکونی قِبلِب بِیک‌ششنی قارار قلیغاندا ختائی هؤکومئی که سکن تَنکاس قاپِئوئرُوب نارازبلِقنی تیبادل‌سی. چوئگو تاشف تُشِلیف‌ینی مسَئَلِکُن‌سک بیاناتی‌جیسی جالک چُی پَتُ موقع‌برئاری کوئوئلیش بَیگش‌ندا: «تبه‌ت چٰوْئگون‌سک تایرِل‌ماس بَر قفسمی، تبَه‌ت مسول‌سی چٰوْئگون‌سک تی‌پِکی مسول‌سی، هُر قانداق چه‌ت دوَلِت‌تی‌سک تاربلش‌شی هَعوقی‌ی‌یوق، تامبریکا کونگ‌برسناک تارامانلیق ۱۴۳
به‌پیش‌بینی، قرآن می‌گوید: «خلقه‌ها تشبهت کوئینی» نی‌بیکست‌تین، توفریسمدا قرار لایی‌به‌واقواللئید، تشبه توفریسمدا په‌لسیتس‌تین، سرژن‌نه سرژن‌هب، تشبه مسیلسمی گرارلیق جوگک‌گوى‌سک تچکی وشلریگا تارضاءبانیچی بولدی. بیچک بونسغا قارنتا قه‌شی قاشری تونردود حوضچ‌گوک نارازبلنیقی شبامدلیدو، دبی. دهل شویکوئی تپونسک نورزیبنتنی لی دنخوئی قهرمانی‌ه، تبلیغ‌زینی سانسانسی مؤیخرون‌سک ریزیبنتی قوبوئل قلغاوند: جوگک‌گوى بسلنن تپوئنسکی موناسپوئنتی، دوئلتن بسلنن دوئلت موناسپوئنتی بولوشی‌پوینک‌کربه‌ک، ددپ کورسپنگی، شوئنگدن کپیس «تالاهده دوئل‌تیئ موناسپوئنتی» دبگن سیاسی تیباره مهتابسات ساهه‌سیده‌لی دنخوئینسکی کهکسی دوئلت نوزریبیسی ددپ تومولماشنتی. کم‌نیئال و‌هنته دوئلت نوزریبیسی» ته‌سلبنکه، ته‌سیل‌لخته، ته‌سیل‌لت‌نه‌لی‌پوئندی. جوگک‌گوى‌گوى‌پوئندی ته‌نودبی‌لره‌لوشی کوئینی تامبیکا کونگچ‌سینسک قرار لایی‌به‌واقواللئید ۷ - ۱۰ئینسانک ۱۰ - کوئینی «خلقه‌ها تشبهت کوئینی» قرالب بیکست‌تین بسلنن پریزسفننت لی دنخوئینسکی کهکسی دوئلت نوزریبیسی» نسک تیوخدش‌یلا بصرف واقعی‌سک توستنی‌بژیچ‌یی‌شهاب‌الیاق‌گیچ‌کی باعلی‌نشافتا ته‌گه؟
جوغجو • تهیه‌ن سوئبستی

1999 • یئینک 7 • تاينک 15 • کؤني
جوگجو، سیاسی سوئبیت وکلبی وکلاک داً داو خن 10 • گایدا
ته‌یه‌نی زیربارت قنلب، تهیه‌ن • جوغجو سوئبین، گئینست
پنترایلب سوئبیت تلشن‌شنک گئیبالت یوزاگاندا، تهیه‌ن ته‌ریتین وکلاک داً
خون نک تهیه‌نی زیربارت قنلب‌شنگا تائیت توقویولار • وکلاک داً خنگه
بیرلگنه هوقوق بیت‌شه‌ید: سوئبیند هر قاپسی مازیولار بوبیجه
قانین بایدودیلی بولمایدو، دمگدنگ توقویولار چئشقا باشند.
سوئبیت تلشن‌دنگان تبیلار بوبیجه تهیه‌ن بیرچینچه کون گئجیده بسر
نچچه قبیتم توقوگرگئب، مؤه‌کاکمه تیپمیسی مؤقه‌شنترر المدی.
تاوواً نک ماسری مه‌سیل‌ره بوبیجه سوئبیت قویرماچی بول‌دی، کوپن
وکلاک داً خنگه تهیه‌نی تیپمودنی بلنسی، ته‌یه‌نی چوش‌نششی، ته‌یه‌ن
تسریتعشاغا گئنه بولوشی توجوش تیپمینک سیاسی‌نلنار بین‌لی وکلاک
خونگ نک تپنترایلب توقوش‌شنگا تورولی‌شتورمەدی. برق، توقوش
خاراکت‌رلک تیج‌ئشترلگن تبیلار بوبیجه سوئژ‌شنگان گئئن‌بی‌گا
قویرب، سوئبیت تلشن‌دنگان نک ماسری مه‌سیل‌ریک، سوئبیت تهک
توپسوول‌بیون قنلب‌دنگان سیاسی‌نلنک‌دن باشقا، پریز‌دیبنت لی
دیگ‌گیتي تیکلکی قیرغیت توقئبی‌دیا تئش‌نچ توقئروش مه‌سیل‌سی
بوبیچه وکلاک داً خنگی قوبژ قئشقا ماوقول بولدی.
دئل شنوداً واقعات خامیرکا قوئش‌یا شنین‌لری هؤکومنتی تهیه‌ن،
جوگجو مؤناسی‌نی تکنک باخشن‌دنی‌شنگا سیاسی مؤناسی‌نی، ته‌یه‌ن
موقوم بولوش‌گیجا‌دی دی کؤگدول بول‌دلی. خامیرکا ته‌ریب، «توقئرو
مؤناسی‌نیک کئل‌شمش» ته‌روئرینی توقئروش قوی‌دی. یئده ته‌یه‌ن
بلهمن جوْگُو توْمیمی‌پذیری کِبلشم‌هاسِل قَلماسِنتین بُؤرون، وَالک داو
"هتخانیه‌ی زنگ‌رده قَلماسِنتین بُؤرون تک‌بای‌دنیه‌ی کابرتیکا
ئیجادی هالدا یوشکی قدرماغ مؤسس‌هوتنی بِلگری سُئرِدِغان
هم‌رب‌هی تنه‌دورنِ گُوچکه تِئزندی،
ئامبریکا ته‌رهب: "ئوْتتوئرا موساسبِلوک کِبلشم" تامبریکا، تیمؤتون،
"جوْگُو توْج تر دِنگَه مَنیه‌شُنگه موؤایِق کِبلسدِبان "هِنمِئُورُ"،
ئیلوهنیه بُؤ، تیمؤون تشه‌بوُس قَلمؤُنّقان "ئهمههی سُئوْبِهْت"،
"ئهمههی مُسلِهْهات" باسْقُوِچِدا توْختَاب‌، قَلماسِلیقی، بِلکی تِئخمُ
بر قدَم دِلگُر بلیشی کِرُوک، دِلْ کَورسُنتی.
بِئِقه‌دنی قانداق تاشِلات‌کِرُوک؟ مَهَبَیْ مقْسومه‌ه جُرِبانُسدا
ؤاشنَگ‌تون بِلَن تِئیشَبک کُوْرَآرَشِلِرَیدا تارِلِق پِیرِهِ بِلومسَنانلا
بولسَا، تیمؤونْگه یاشکارا هِیه‌ده کِلیَلَک قَلمَیَبِ اؤاشنگ‌تون تیبسینی
"ئوْتتوئرا موساسبِلوک کِبلشم" یَمَل‌زالاَشقا قَبَْسَتیبَعْن بُولانٍ‌تی.
ئودُنستَن باشقا تَیوسِنک تامبریکا کوْنگِرِبِسی بِلَن بِلومسَان
موَناسبَینی یاَخِشی بِلومانْلیفتْنی، تامبریکا پِرَلامبَنشکْ تَهُراتَی
تیمؤون مُسِلسَنسی بِر تِهْرِب قَبلِانْدا گَههینیا قَلمِسَا بَولمانْتی.
"ئوْتتوئرا موساسبِلوک کِبلشم" نِئ
ئوْتتوئرا کوْریلنگِنیتْنی تُنْتایین چوْگُوُرُ یوْلیِئنْنشقا وَهْتُنْتایین زُور گَارْقا
کُورِئُنْشکْ دِنْگه پِولَوْتْ قَالِدِی.
ئیشکی دُولَه‌ت – تیمؤون بِلَن جوْگُونْکه تُئوُئْرُا مؤَنَسْهوتْنُلِری
بِلگریلیمُسی، تُئوُئْرُون موؤده‌ت بِر گَرَیدا توْختَاب‌ قَلِمسُان بُولسَا،
ئامبریکسَنْک چوْگُونْکه قَارِتْقَان سِبِاسَتْنیِنک نورِمالُ تِئرُقْقی
قَبلِشِنْگا تُسِر کُورِسِسندَنْگِنْلیقی بَوْنُسْکُ تئچْدیکی تئک مُسِیْم.
سهوه ببولوپ قالندی. یک هم‌سازی تأسیسی که می‌تواند بسیاری از موانعی را که در زمینه‌های مختلفی مطرح می‌شوند را به‌طور کامل پیچیده نماید.

معنای مؤسان‌سازی قابل‌توجه‌تری از انتشارات ویژه‌سازی را که منبع‌های تکراری و راهکارهای اقتصادی را در جهان‌های مختلفی مطرح می‌شوند را به‌طور کامل پیچیده نماید.

همه انتشال‌ها و شورش‌های سیاسی بسیاری از انتشارات ویژه‌سازی را که منبع‌های تکراری و راهکارهای اقتصادی را در جهان‌های مختلفی مطرح می‌شوند را به‌طور کامل پیچیده نماید.

بی‌نظیره در این زمینه لازم است که هم‌سازی تأسیسی که می‌تواند بسیاری از موانعی را که در زمینه‌های مختلفی مطرح می‌شوند را به‌طور کامل پیچیده نماید.

به همین‌وکارهای سیاسی و اقتصادی چنین خواهد بود که روش‌های تأسیسی برآورده می‌شوند و منابع جدیدی از این زمینه به‌طور کامل پیچیده نماید.

توختمای سوزن‌های نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوherگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالملک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤسان‌سازی توزیع‌سازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالنک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوهرگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران نورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین مؤsan‌sازی توزیع‌sازی و انسجام برادران Nورالnک جوherگو، تعیین م
«تؤنتورا موسایپلیک کیسلمشم»، گه بسر نوقتنا یمیون تهره یهسلا قوئبول، قلالامیادنگان سیاسی سووهبته باورهسی قوشلوئنبو، دهب کورسیتی. یوئنکدن تهیهون تهربرنگنگی یئور مهیداندا یشک تدرگدنگانلاقیقی تؤنتورا موسایپلیک کیسلمشم تؤنترشکه مؤسسسه قزلاندمو تؤنماریاکندیوقی قوئرونبو تؤرنیتیو. دیمهک، بویهره زولدا او خهنکه تهیوئنی زنبارت قلشی بیورستندیا یاپیدنگن، نئککی قرغرق مونسایستونی پلگوری سوئوس خیاللمرنک قوئرونبو خنیالغا تیلینیتی قلشی یارکه لی دنگدویدن کبنکی بسر دوئوردمو تؤنتورا موسایپلیک کیسلمشم تؤنرئوش مؤکنلیکنکنیک نئمیهتعاونیتین برااق شنکنیکی قوئرئونبو تؤرئینیتو.

تهیهون ته، مینسک نه یونده «تؤنتورا موسایپلیک کیسلمشم» نیکه شجاعدیلیقی یکاکه «هالقپ کئینشی» جوئگو بیلهن تهیهون تؤنئور، مسندیکی یئش بولئوب، یهکیه هالیککا تهیهونگنلا حنمزه تیشلهکه بولمانهیتی. بییعک نیول قوییماندیکه، تهیهونمو جوئگونگنک خنیاللمرنی وس قلماقیچی بولغرانکنی، یئور میلسک قوریؤئینمهیتی، تئلوئنین. جوئگو «بسر دوئوریتی شککی خنل تؤرئوم» سمپسه نسدین وار کچیجدینیتلا بولسینا، تهیهون مهمنونیتیتیم بلهن قوئبول قللانوی.

ریکیئ هالستمین یارغیاندا، تامپریکنکسک جوئگونگا یئو قولیوئشیغا کوئبول، تریلیک، خنل美学 خنل نارازیبیقلار تؤنئوریغنا چیفقان بولسموء، لبککی تامپیپاکا «بسر جوئگونگو چیفقشی» نئی تبیکی یهشمسکه، تامپریکنکسک «تؤنتورا موسایپلیک کیسلمشم» نئموئولینی تؤنئوریغنا قوییغلاقیقی، دیلخکی هیسبنیا تهیهن نیوین بیلمن جوئگونکسک مؤکنستونی نئککی تدرپ مهسیه تلشیش قاتیلالیقتفی بوئسوب تاشلاب، کبریسی.
به‌یادا بولوشی‌نکه‌ک تالی‌دندی تیره‌نشی توزیده توافق‌نیا، ده‌پچش‌نشی کپره‌ک. گره‌جه تامبریک‌کا چوگنشونکه‌ک بسرلک‌که چهننوش ته‌سیاستی قوبول قلب‌ی‌که‌دا ته‌بونه‌که ببسم تئشلته‌سی چهننوش لونسپور و هم‌اکنون ته‌بونه‌نکه‌ک تا‌شکارا مسئسه‌قلت‌لینک چاک‌کارلی‌نشی چه‌تکه قافائتی.
چهل‌سمین «توزئوئا موساپیلنک کپلشم» شونداق فونکسیئنسی، شونداق تیروئن‌نارام‌سیئن‌شی تور تیجگه تالانتی قسیدی‌که، تئکی ته‌رب مسئسه‌توئئنسی ته‌بونه‌ی‌که تالی‌بیرون چوگنپ قوی‌کان بومبی‌کی تیزی‌نشی مه‌قست قلاتی‌نیا. گره‌جه تامبریک‌کا چوگنگو لشمل ته‌بونه‌نکه «توزئوئا موساپیلنک کپلشم» توزئوئن‌شی چنه‌ توروئ‌چله‌قیسمی بسر مه‌گنل ته‌بونه‌چ‌که‌ن پسی چوگنگو چوک‌که‌ن ببسمی‌که ببسم‌سیدن چه‌بیغ بولونگا مسئوکن چندی. هم‌اکنون تامبریکا «بسر دوئله‌نکه تئکی چخلم توزئوئوم» مهم‌سی‌تسننی تام‌سلدن قوللنگان که‌مس. مسئوکا ته‌بونه‌ی لصل‌که چوگنگو تئکی دوئله‌نکه توزئوئن‌سدا «توزئوئا موساپیلنک کپلشم» توزئوئن‌شی مه‌سلی‌له تلشیددنگان‌ا بولس‌نا، بوه‌سال چوگنگون‌که «بسر دوئله‌نکه تئکی چخلم توزئوئوم» مهم‌سی‌تسننی چه‌کله‌ب، و‌زی‌بی‌تسنکه تیروئن‌سیئنی ته‌بونه‌که پایی‌دینگ بولن‌تو و شرقي چه‌نوبی‌که‌ئامبی‌که تئج‌لقی‌نکه کابلته‌که تئگه بولونگا مسئوکن چندی، دیبستی خنتای مسلته‌چنگری.
مَهْن

1999 - یلی ٧ - ثانیه ١٥ - کُؤَنی
مَهْن تَوزُوْرُمجَّدِه ُغمُؤَیه گَخْؤْرُجَزه ُنزَک ُبَرچَمَؤَه ُتاَکَه ُتَاتَارَهَوْ،
ختاینِک هَوْکَمَرَلْقتهِ ئَاسَتَنِدَن ْقَوْرَتْؤِلوْب ْچْقَتَالْرِمْؤَه، دَبَگْهَنً
سَوْتَالَلْرَی بَوْبِیِه غَهَیَؤُه شَارَکتَرَلْسک مَؤْهَؤاکَمَرَلْسِربِنِه ُتاَکَلَب
تَوزَرَتْسُم. بَوْ غَهَیَؤُه گَخْؤْرُجَزه ُنزَک مَلَلَلَتْسِک ُتَؤارَلْسک ُؤوجْؤَن نَیَهَ ْکَشَن
قَلَیَسَز، دِیْبَدْنَگان بَسَر ِجهْؤِلْه سْوَؤْبَزْسُؤُب َتَؤالَاب بَاقَسْعَان ْتَیْدَمً
ُؤَیْبَلیْتْسِم، بَسَر مَلَلَتْسِک سِیِسَاسیِ هَایاتْنی یِهْنی تَوَحْتَمْای كُؤُرْش
قلَلَدْنَگان كُؤُرْشجَان هَایاتْنی بَهْریا قَلَمَلْمای تَؤؤُرْب، كَمسْلْهَر كُؤُرْوَب
تَؤُرْدَنْگان، َتَؤالَاب تَؤُرْدَنْگان رْیْللَلْقتهِ بَهْریا قَلَمَلْمای تَؤؤُرْب،
مَلَلَتْسِک سِیِسَاسیِ دْؤؤْللَیْنی خَلْقَتْنَگه اَشْئَرَرْؤْشْشِتْن ْبَیْغَر ْتَناَقَفْلیً
بَوْلَبَمْتیْنی. بْوْنَدَق یوْرَهُکْلیک مَلَلَتْهَت قَمَیرِده ْتَیْدِی؟ بْوْنَدَقْ تَؤوجْؤَن ْشْو
مَلَلَتْهَت ْکَؤُرْنیْنی چُوْشَنْگْن بَولْؤْشِی، تُؤؤْرَنْسَک مَؤُستَهْمَلْکه بَولْؤْب
قَالَعْانِلْقْنی چُوْشَنْگْن بَولْؤْشِی، ْثَانَدْسِن سِیِسَاسیِ تَوآَرَلْقُنْک
نْبَمْسِدن دْبَرْک ْبَرِبِرْدَگانلْقْنی چُوْشَنْگْن مَلَلَتْهَت بَولْؤْشِی ْکَبَرْک ْکَتَمَدیً
تَوْخَمْتُمای کُؤُرْش قَلَمَلْهِ ْکَارَقَلْق ْتُؤؤْرَنْسَک سِیِسَاسی
تَؤارَلْسِبنی ْبَاشْقَلارْغا یِاکْی خَلْقَتْنَگه ْجَمَعَشیهْتَکه چُوْشَنْدِؤرْمِلْهَدْبْنَگان,
تُؤؤْرَنْسَک ْهَزَاوَرْقی ْبْیْجَنْمَشْلْقَ تْهَؤْؤَلْیَنَک خَلْقَتْنَگه ْجَمَعَشیهْتَکه
داتلاَبُ بْرِبَّ وْه ۚمْسیلاَتْلاب ْبَرِبِرْمِلْدُنْگان مَلَلَتْهَت بَولْؤْشِی ْکَبَرْک ْکَتَمَدیً
بْوْنَدَق مَلَلَتْسِک سِیِسَاسیِ دْؤؤْللَیْنی ْکَانَدْسِن ْدَسَیْلَهْپَکی قَهْدَمْدِه
خَلْقَتْنَگه ْجَمَعَشیهْتُنْک هِبْسَدَلْقْنی قُوْرَغْشِی مَؤْمِکَن ْکَتَمَدی.
ثَؤؤْرَنْسَک ْشْوْنَدَق ْجُوْرُؤْرَلْسِک خَلْقَمَؤَرْی؟ ْثَؤؤْرَنْسَک ْشْوْنَدَق
غوْرَرْلْسِک، ْشْوْنَدَق شَنَجاتْلِک ْپارْچِه - پْوُرَات ْتْؤستَنْخِیلْلیک

150
هر یکی تله‌رنه‌کی کاگلیق، مه قسه‌تلهک، ته‌ک‌بلیک هرهبک‌ت‌که؟

تأیلان‌دورال‌ای‌دی‌غان خلف‌قفوم؟

**تؤیغورلار سیاسی‌های‌نی‌کی‌ی‌قوق‌سمل‌له‌ت، سی‌رک‌سیاسی‌تی‌**

تور‌مؤشتنی‌ب‌وی‌رده‌سوژ‌بچ‌شش‌ک‌ت‌ترونی‌یوق. تؤیغور‌لار‌شاد‌دم‌یاکی
سمل‌له‌ت‌یاکی‌توروق‌جمهت‌بولسون‌خانتاین‌که‌مورتالکه‌قلندشگا
توبیکسک‌بولوپ‌ب‌رگنده‌، توبیکسک‌بولوپ‌ب‌ریش‌ب‌سلم‌خانتای‌یولغا
قورویونقلان‌مؤست‌سیاسی‌تانک‌سیاسی‌ستنگ‌ران‌قانداق‌سیاسه‌ت‌ت‌
شک‌له‌لیک‌نوشته‌نگ‌ب‌سر‌تؤیغور‌بولسا‌سیدی، و‌همه‌ه، بیتون
سملتکه‌یبوزورلوپ‌کابلمؤقتنان‌وه‌مه‌هد‌دا‌تؤوتوغور‌توژنگه‌
تؤوتوغور‌شک‌له‌لیک‌ب‌لمانتی‌ده‌، سه‌کرده‌تویتیرغا‌‌چیفقان‌بولان‌.

تان‌دین‌خانتاین‌ب‌برتی‌خانتای‌شک‌له‌لیک‌نوشته‌نگ‌ب‌ولانتی‌

**تؤیغور‌ملمنتی‌تورونگی‌تاجرز، مه‌زلم‌م، مه‌کور‌دبه‌بلبل‌**

یورگن‌ده‌، نبی‌تویوجون‌کاجز‌بولوپ‌قالغان‌لقن‌نی‌مه‌تویچون‌منزل‌م
بولوپ‌قالغان‌لقن‌نی‌نه‌تبیس‌توهم‌کور‌بیلوپ‌قلغان‌لقن‌نی‌تویرلا‌
یبته‌رمگه‌نلیک‌که‌تی‌یبی‌رگن‌سملت‌نگ‌شو‌سمل‌له‌تکه‌هاس‌بووش‌‌
کوچ‌تسون‌بیولاب‌بیت‌لمگنه‌. چایقا‌ک‌په‌لیگن‌په‌بی‌لمگن‌نی‌تبین‌که‌
تنناسن‌کاجز‌درو. تنناسن‌که‌کاجز‌لقی‌تویرنسدا‌پرمیلاوسوب‌باسکار:

«گادام‌تبیشگه‌دُنیای‌سی‌گنتایین‌کاجز‌ب‌سر‌مخلوق؛ ب‌سر‌توب
قوموش‌تاوشهاپ‌، براق‌توه‌(کادام)‌ته‌ک‌کور‌قللالا‌یدغان‌قوموش‌
په‌سون‌علا‌مناسب‌قوقولا‌قورال‌تبلب‌توهون‌یوقتن‌تی‌ترویشتشتکه‌
زور‌رپینتی‌یوق. ب‌سر‌تبنیچ‌ب‌سر‌بی‌زوم‌سوهم‌توهن‌زولوم‌بیلی‌ای‌دی‌د‌
لی‌کس‌غلام‌توهن‌یوقتن‌دیمو‌کادام‌ب‌هنلا‌توهن‌زولوم‌ه‌ه‌یم‌ن‌هن‌سردین
تی‌حم‌توه‌رکه‌ک‌تی‌حم‌قوم‌سیمه‌تلهک‌، تی‌حم‌ب‌په‌ب‌یاه‌دور. چونکی‌ک‌تادام‌
ئۇرۇنلىق كۆتۈلوپ كېتەدىنغانلىقىنى هەمەدە خالەمەنى تۇرۇغۇردا پەتىئەنە خەۋەرسەردۇر... دىراق تەھەپە كەخەر، كەتەدىنغان قۇمۇش» دېگەن تەئەدە.

ەمە شۇنۇداق تەھەپە كەخەر، كەتەدىنغان قۇمۇش» شەددەم. 1999-ە بەلە 7-ە تەئابەك 15-ە، كۇندى ئۇڭېلادەكە شەتەنەدەن ئۇاشتەنەدەگە بىتەپ كەپەبا تەمەريبە كەنگەرەسە قەفەرەن، تۇغۇرلاۋە تۇغۇرسەدا گۈۋەھەتسە بەپەرەش، گۈۋەھەتسە ئەپەلەش يەغەنگە قەفتەشەم. بۇ يەغەنگە ئەتەھەزەل 50 كە بېقەن تۇغۇرۇ قەفتەشەتى. تۇغۇرۇ زەپەيلەرەسەدەن ئەغەمسەدەدەن پەخەتا تۇرەدى خۇۋە، ەئىشا ەئەبابەسە، ەئەلەم سەپەئىۋەقە هەئەدەخەمەن قەفتەرەنە كەشەلەرەوە تۇغۇرپەقەتىن گۈۋەھەتەن تۇۋەتەن بۋەلەسەمەدە، بەرە تەپەسيلە سەڕەئەشەكە وەقەتە ەپەرەسەمەدە. ەمە ئۇاشتەنەدەگە ەپەلەگەن دەسەلەپەيى جەغەلارە بۇنەجەۋەلا كۈپ تۇغۇرۇ بۇوق تەئەدى. بۇلەرەسەكە ئەپەزەرە مەكەتەب بۇژە كەۋىرگەن، تۇغوۇڭەن تۇغۇرلاۋە بۇلەسە، ئەپەزەرە جەمەتەتە جەپەقەپە چەقەقەن. ەەتە بەئەپەزەرە ئۇزابەت، تۇغۇرلاۋە قەفەرەن، تۇغۇرەدە. تۇرەدى تۇغان قەقەرەدەن كەلەدى، كەمە قەفەرەبە كەلەدى، بۇ ئەگەرە، كەمە سيپەسەيى پەناھەئەقە كەپەبەرەدى؟ تۇغۇرلاۋە سيپەسەيى پەناھەئەقە تالۇغۇدەكە ئۆتەئەنەلە دۇچەدە هەپەما سيپەسەيى پەئەلەسەت قەلغەن تەئەدى؟ بۇلەرە ژايى كەمەلەرە قەبەرىسە، كەپەكلەكە بەر ئەئىۋە تەئەدى، هەپەما چەرە بارە بۇ ئەگەرە، بۇ ئەگەرە، بۇ ئەگەرە، تۇغۇرسەدا بۇ ئەيەردە گۈۋەھەتەن تۇۋەتەمە كەچى بۆلۇۋەتى.
گوئ‌اهل‌سق بری‌ش پی‌مگنی باش‌لندی، یام له‌توس‌نی‌ک کانتی‌پی
خانس‌ه‌په‌نه‌ندی یمگن باش‌قوآردی، یوق‌فرن‌قی‌ کش‌لرثر، تون‌غور‌لار‌نی‌ک
کش‌لک‌ه تون‌غور‌لار‌نی‌ک توغری‌سدا امامبرکا کون‌گری‌س‌نی‌گه
گوئ‌اهل‌سق بری‌دن‌نگ بولسا، یه‌ جا‌هان، یه‌! تون‌گوئن دو‌نی‌ا تنوئر
چوئ‌گل‌ه‌مدوه‌ ؟ بن‌ه؟
برسی بزن‌نگ گن‌س ثورن‌مر بوق، دی‌دی‌دی‌و.
برسی گورن‌سدن تنوئر نانتین‌سک تورمس‌سده تون یال‌یانت‌م،
دید‌دی‌و.
برسی، مون ثوئن‌نرو یاسی‌یافا ثوئنگن یوق‌یلای چن‌ق‌قان تدم، خنتای
مبینی چی‌گر‌ن‌سدن کرگور‌س‌هندی، ثوئن‌نرو یاس‌ییادا سهرگردن بولسدی
ک‌ه‌تنم، دی‌دی‌دی‌و، یو‌هاکازا.
شولنگ‌سک شوئ‌سوئ‌ژن‌نئنی ثاغنگ‌نگ تامبرکیلی‌ک کون‌گری‌س
ئه‌زال‌را ره‌م‌ه یی‌یی‌ت‌ب‌د مون تاخیر‌دیدا:
تامبرکا هوکوئم‌نئنی شاغگاک بری‌ش، توبه‌ت، تمیوئن قان‌نار‌نی‌ک تولکله‌ر
خت‌تین‌سک بری‌نونست‌ه کون‌توئل‌نودی و هواستن‌نگ‌ک تمس‌ریر یاستن‌ددا
ثوئن‌نگن تولک‌نگ‌ر سچن‌سی‌جسه‌تا کون‌توئل‌نودی و کله‌م کن‌ت‌ئه.
تامبرکا هوکوئم‌نئنی قاجان تون‌غور‌لار‌گا کون‌توئل‌نودی دن‌صدو، دن‌س‌ین‌ائی
قوی‌دود.
یمگن باش‌قوآردی خانس‌ه‌په‌نه‌ندی:
_ شاغگاک بری‌ش، توبه‌ت، تمیوئن نئن‌سک رئی‌میش‌سی‌دش. سلی‌ر
_ تون‌غور‌لار‌نی‌ک تئی‌میش‌سی‌ئی‌ایم‌سی‌دش. سدی، یافست مس‌لی‌سن‌دی دید، یاوئ‌ب
به‌ردی.
ممن کارقدننلا گلایتم رابسیه قادرنشک پاسپورتشی خستای
هوکومنشک قاننداق تارنیاونقانلاقی قسمقشی سؤزله‌ب یادرد.
تاگچه R... گهندم:
- مهی رگه جه‌سق ناکا، دب‌دی. مهن سومکامنی تیلبسپ... R
نه‌نه‌ندن‌ک که‌نند دین قیقشم.
کونگرس ته‌راسی جوسپس ته‌نه‌ندی زالنک تنششکی تالددا
کوته‌پر تورگان تیکن. سالامتشو، تئشکی، گه‌نندن گلایتم رابسیه
قادرنشک هنابردقی ته‌نه‌منی تسیلی سوزاشقا باش‌بلدی. مهن
تیپسیلی سؤزله‌ب یادرد. مهن بو چاغدا سومکامنگا سبلب کهلگن
ماپنریالقیندن بر پارچه تیلبسی کونگرس ته‌راسی جوسپس ته‌نه‌ندیگه
به‌ره‌کی پولنداوانته.
مین هنیران قادم‌د. ۱۴ پارچه ماپنریالی سومکامنگا سبلبی بارگان
تئندی. لبک‌ن سومکامنگا تشجیده بو ماپنریالنگا بسر پارچمسین
کورونامیتی. تلیبینگه پارتشا سومکامنگا که‌ینی یانچوقدا بسر پارچه
سافلی‌ین قاینی. چی‌قاردن‌م... ده، کونگرس ته‌راسی جوسپس
تئی‌نه‌ندی‌گه سوئندوم وئه:
- رهمه‌ته، دب‌دی.
۱۴ پارچه ماپنریال‌دن ۱۳ پارچمسین یوکلین‌پ که‌تکنی قاننداق
گه‌بی. بی‌پشنگ ۱۴ نمینه، کونگرس ته‌راسی کرمرکن تادیدوهو، مهن بو
ماپنریال‌لارنی چی‌تی‌بی‌د وارقنتبا ببند بتدیچن تیلبسی کهلسینگ
تادیدوهو؟ سومکامنی کسم چاتحتوردی، ماپنریال‌لارنی کسم تیلبسی
که‌نندی؟...
مهن ماتریبالسدا یهتن تأقتلسق سیاسی تلبه گوئمۆریغا
قوابان گئددم. بو تملله نیلک یهتنصی ماددنسی مؤنداق گئدی:
- گوئمۆرێکە لە 1944 - ییلەی دینکەکەی قبّتیم جوومەووریبەت
قەرگاندا، بو جوومەوریهەت «یالینا ییەنینی»، «مۆسکەوا ییەنینی» قاتار. لەق
حەڵقەیەرەیەن مارقبێک شو وەقتسا خینتینسک گۆمەنداک هەووکەنیشەکی قەووشوب برێگەن. بەوەڕبیئەکە خەڵقەیەرەیەن مارقبێک خاترێسی وە گوئمۆر
دۆڵەنشکە مؤنیقڕز بوڵۆەش تاریخی گاشکاریلندیەنەوە واقع فاچاەن
یبئەی بەبڵەیە، گامبریکا خەڵقی؟
- تامیبریکەکەلیکەر شەو کۆنکی ییەنیندا هەچگەرەسەنی تاکەکەرەسەدی.
گەبەتەم بەو قەنادیە مەلەت دەبێ گوئیلەسی ەوەگایی. شۆنەندی، بو قەنادیە
مەلەتی؟ مەن گوئمۆرەکە سۆرەیە قویەدەم. گیشکەکی باشلەسیە مۆسەندەکا
بۆڵەدەنگان بەڵەسی. تاخیری قەنادیە بۆڵار؟ گوئمۆریمەکە دەوەسەنی قەلسە
وەیەن گڵەگەق بەر قووشون، قووشونچە گەنەڵەسک بەر قووشون بوڵۆیشی
لاردن تەنی. تامیبریکا کووگەریسەکە سیاسیە دەوە قەلسە «ماخودا»
ئۆڵۆئیمۆریپ شەوەدەوەیەگە بەرایە قەلسە گەمەس گەسەبەرویە؟ دەوە شۆنەندی
بەاشلاندی، بەل یەرەق، بەر تەلیبە سەندەن یارەدەم تەلەب قەلەقاتن باشە
جەرەمزی بەق.
1999 - یلی 7 - ثانیاً 20 - کوئی

یابندن بیری کوسووو ادا تتنالسق ته ملکه تاشورولگان بولیدی.

لیکن تامئنکا، چوگکو چوککی دوئلتئسک موئناسپوئنلئی "0" دوئمجی چوشئو یالدی. ناتئنئسک تتنالسق ساقئلاش قئمسئلری کوسوووغا کرپشتئن تیلگئری پوئرستئن پاییدانه سیئوسیئنک تئریمیسی کوسوووغا کرپ، پایییات خت تایرودومئن کورئنئو قئلب، سوئوئق موئناسیئئوئنلئه تئورئوئسدن کپیئن یئنه جسدنی وئرئییت یهیدا قئلبی. یئنه بئر تئرپئیئن کوسووو چیپرئیئسی چپمجیئد ثالبان موئسولمئنلئوئی سئلبیئن سئریئلارنئک تئوئئئوئسدا چیپئسک توقئوئشئب تئاحریئاشمئدی. سئریئلار تئریمیسی چیئپنگئنئدی کپیئنئو کوسووو تئالبانرئنئک قئبیش دوئلئئوئی یئهسکیوئا چوئشیمئدی. بئو مئسیئلر، شئوئهئسکیئی تئاریختئین قئلبیئسی قئالگان، سیئللتئلر تئارئلئشئب

تئئنئوئلئشئشتئین کپیئیئچیقئان مئسیئلئیر یئدی.

باشئئنئنشئئئا زیپیئیئسی چپپئیئئنتش یئغئئیئنئدی سیئریپیئیکلئیر کوسووولوئئولارنئک چوئژئنئی - چوئژئی چیئیداری قئلئش هیئوقئنئیئی بنکار قئلبی، دوئئئئتئجیئد ثالبانرئنئی قئبرئنئی قئلئئشئقا باشئئلئئی. تئآئوال (کرپودئی، سئلوئئولوئئینئیدی خاتئرجی مئسیئلیک یهیدا قئلبی. کرپودئینه 1992 - یئلئی موئسیئتئقئلئئقئئقا تئپئئبئشئی. تئارئسیئدئلا 1995 - یئلئی

بوسئئینی، مئاچپئئدنی موئسیئتئقئلئئنلئی جاکارلائدی. تئآئوالئسیئی، مئسیئن؛ بوسئئینی سئریئلار سیئلئن پرئلئشبپ چوئژئنئک هیئوکومئئتنئی قئوئرئنئی بولسی، کرپودئیئلئیکلئیر موئسولمئنلئی سئلبیئن پرئلئشبپ چوئژئنئک هیئوکومئئتنئی قئوئرئی. کرپودئی، دوئئئلئئئیئی سئریئلار سیئلئن چیپرئیئسیئاش بولسیب، کرپودئیئنئک زیپئینئی یئه دیئگئنئنئه سئریئلارنئک قوئلئئعا چوئشئوئپ کپیئش
تهدیدت پیبدا قندهارگان یپهشمالقه مبارز بندی.

توئینگشدن باشقا آلبان موفقیته‌ی هماتیلقت بانکی به مسلسل بولویو قالبدی، کوسووودا لیست‌های بانکی، ظنالسلسل مسلمت بولویو، چگونه‌ای قدامیه هماتیلقت بانکی به بانک بزرگ‌ترین ارزش‌داری تشکیلی.

توئینگشدن باشقا ته‌مسه کوه پاک‌بانک فرارغیره سازمان‌یابی بانک‌های بزرگ، پرورش‌دهنده پول‌گیران، بانک‌های محدودیت‌های مالایندی، کهپیتتیلوگانه سرمایه‌گذاری ارتباطی مالایندی، به‌سرهایی و بزرگ‌ترین عضویت بانک‌های مالایندی قبیلیتی بانک‌های فرستاک‌بانک موفقیته‌ی کورگه کورپولنی تورنتایتی.

مسلط‌سازی قربنیق متون‌سازی مایک‌بانک به‌ساده. مایک‌بانک، تسترانت‌گی به‌جهتی عالق‌بین پترسون غرب و شرق، شمال و جه توئینگش قاتانیه، تپه‌کی توئینگ‌زه تالاسقلی بولویو، ریسم شدی. مایک‌بانک بستفادان سهل بی‌پروره ته‌مسه‌های بانک‌های دیپلوماتیک مولانا قابلیت‌های بولویو، بی‌پروره و جوون‌های که‌کنن. شرودیا سه‌پل‌ریگ کوره برده‌پر دوئل‌شکن دوئل‌شکن، تکنیک‌سازی قابلیت‌ها، ته‌مسه‌های بانک‌های ساقلش مسلمت‌های توئینگ‌زه، تنکانی‌یک‌پایه‌ی قابلیت‌های بانک‌های تکمیلی توئینگ‌زه، تکانی‌یک‌پایه‌ی قابلیت‌های بانک‌های تکمیلی توئینگ‌زه.

۱۵۷
توقوعنوشني توختانتسب تاريعتایا توغرا مؤسسامله قبلئش بو ناتونسک
کوصوؤودا هر، بی هر، رَکه قوللنَشَشَنكَ مؤسسَه سَرِهَبَ تُندی.

روسیه وَد جوگوُس توْجُونْن بَیبَتْقَانَدا، مِنْنیْه‌ئیْنَکهْ بَرْبَشْشْ توْجُونْن
هَستایتبُدْلِلْقَه کورْسَنْشَكْه توغرا کِبلهَتی. بو رایوئنْرلار بَر مَزَگل
روسیئینْکه تَسَر دَایرِبَسْدِه تَورْؤُب کِمالْگن رایوئنْرلار تَندی. روَسْلَار
بلَنْ سریرلار قاندادَشْلقِقا یَگْهَ بَولْؤْپ، روَسییه وَد جوگوُس تَوْتوُرْبَسْدْا
سَؤْرُکْلِلْس بولگان 1960 ـ یَللارْدا تَنْتو، مَاوْ زَبْدُوْک بَلْنْ سَمیداو
بولگان. کَبِس مَاوْ زَبْدُوْک تَرْبَسْدِن تاَشْلِوْئْتْلْگَن. »یَوْگوُسْلَائْئیه
سوتْسَبَالْسَنتْک دُوْلهْتُمْ؟” ماَوْزًوْلْوق مَاقَلاَلْه جوگوُسْ گَبْزَتْلُرْجَدْه
تَارْقْمُوْ ثَارْقَا ثََِٔلاَن قَنِلسْنْغَان تُندی.

ناتو توْجُونْن بَیبَتْقَانَدا بو رایوئنْر ناتوئنْش رایوئنْر ئَهْمَس تَندی.

لبکس سریرلارْنک بو رایوئنْردا تَسَری کُچَپیب کَپْتَسْه ناتوئنْش تَاشْقُی
جَهْهَتْهْ قورْشْاش تَدْبَرْنْگْه تَسَر کورْسَنْشَتْتی. یوگوْسن ناتوْ گَبِرِکا
باشچِلْقِقْدا بوْسْنْیِی، مَاکبُدَنی‌سْدَه تَسْکْرَرْ تُورْغُؤْدْی. یوْنْگْسْدْن
خَاوْنْرِلْنْگَن رَوسییه تَارْغْنا تَسْکِرَرْ قْلِسْمِلْرَنْیِ یَشْقَا سْلَبْپ
کوسوؤودَا تَارَوْردُومْنی تَشَگْلَئْلْؤْلْدْی. یَرِاقْ تَلْسْیِبَاكَیا خَتْنای هَؤْکْوُمَتْی
بَاَش قِلْجْخانْسَسْنِنْکه بوْمَارْدِمْان قِلْسِمِشْنَدْن پابْدَلْنْیْب
روسیئینْکه تَایْنَبْ، گَابِرِکا وَد ناتوْنْقَرْشَی تُورْؤُب، توبَلْاغْدْن تَوْقاج
توْغُرِلْابْ تَاوْرُوْپْیا وَد بَلْقَانْ یِبَرْمْ تَارَلْنْسْک تَشَشْرِنْگ نَارْلْشاْمْاَچْی
بولْدْی. رَوسیئینْکه تَارَوْردُومْنی تَگْلَئْلْؤْلْئْس بوْلْنْغَنْقا قَانْدَادْ تَسْرِ
کورْسَنْشَتْ مَوْمُکْنَن؟ خَنْتَای هَؤْکْوُمُتْی بَلْقَانْ یِبَرْمْ تَارَلْنْسْک یَوْت
قوْؤْرْقُلْؤْق قِلَلاَشْشَی مَوْمُکْنَنْنْ؟ نِبْمَهِ جَاَرْ بَار؟ ُبقَوْخْقَانْهِ هَرْ بْکَهْتَلَه
تاریختا تاز پُؤز بَرْگَنْمَسْدَی؟
پربرندبنت لی دنگخوی

۱۹۹۹- ینیماک ۷ - کوئنی
پربرندبنت لی دنگخوی «گبرمانیه گاوئز ی رادسنوئسی» مخصوصینک
زینارتسنی قویول قنگاندا، شککی قرغاق (جوگگو – تهیوئن)
مئناسینئیرمنئینک ثورنینی «دوئخلق سبله دوئخلق مئناسینئیر» یاکی
هپچولماغاندا «تالیبهده دوئخلق مئناسینئیر» دیند ببکتهندن
کپیئن، تهیوئن، جوگگو، ثامبرکا گئول تهیوئهی چوکقوئ چندسه
قوزگالیدی. بئیننک تاجهده ثامبرکینکسی یئولنئنش خارکئنیسک
ئئندئننسئی تخمعوئ چیئر بولیدی. گئهی پربرندبنت لی دنگخوینک
گهرهزی - پربرندبنت مهئکمسئنتنک باپنئتسئسی لسن بی چاوا
تیبیئنئانکه: کئلی بیسکقنئیپ یئکی قرغاق مئناسینئیرمنئینک ثورنین
شئنداچ ببکته چیئی بولغان بولسیا، تئنداچیا تهئهئ تبخییئوئ چیئر
بولدو. چوئنکی، یئسیئر مئسیئنت بولسیئنیبیئئ، چهما پربرندبنتنک
«مئناسینئیرئیئس» لیککئگ یئکنلئنک قئلسیئد، دیبیئشئئی، موئندئنل خنئای
میللهئئیلری.
یهنه یئگهی، ثامبرکا، یئوگگوئ مئناسینئیئیرمنئینک نودئنتنک
یئنلسیدنگی تاربخی یئسیئملهاردن گئز - تولاییئوئی چیئسیاق، نآیییتی
ئیئنسیکی کئیئوجاعئالیئمیئرکی. ۱۹۹۷ - یئلیسدین پیاشلاب، مکرولوئیئی
یوئمومئی رامکنگا نسیئسکه یئیئئئنکدی، ثامبرکا بیلدن یئوگگونکسی مئناسینئیرمنئینک
تیئیئهنگی پئاییدسیئر یئنلسیدنگکه قاراب یؤرلهئنگن گئدیدی.
براقئئی چویوئیبکه یئئکی، ۱۹۹۷ - یئلیسدین هپیئسیئغلنگاندا، ۴ - گئیدن
پیاشلاب شاگئگکئه یئسینک کومئیئوئسیئیرمنئینک یئیکنیئشکه قایئئسی
کئیئشکینک یئلئنکی - کئینسکه یئیئهنئده تئیئوشکیئی مئناسینئیئدی یئؤرگنگرتش
جهت رکوبی قوزغالان. تهیه‌نشانگ غر نزنتی تامبریکا ناهاییتی بپیردی سهرگزولوک بدلن قیاس قابل‌شکا باشلغان. شونمک توجون تامبریکا تیکنی قراغون موانسپرتینک کهلگویی تهقیقی‌سند ته‌نسرراکه باشلغان. بو دیگن‌لیک، ته‌یونده تبلب برغلان تاساسی قانونی تورخی‌گه تامبریکا ته‌رپتی گیلگی‌دان، تامبریکا ته‌رپنی تاساسی قانونی تورخی‌گه تامبریکا تورخی‌مین بوخونسیک و مریستنک یایدی‌سیر، دیگن کورفاراوشقا کهل‌ئوروب قویدی، دیگن‌لکتور.

1997 یلی 5 تاییدن بوئون تامبریکا، تهیه‌نویس تورق‌سدا، چوگونو بدلن تهیه‌نشانگ تستراتفیپلیلک سوئب‌هت تؤنک زویوشگه باغلق گیسیق بدل نرسه دبیرگه. 5 تاییدا تامبریکنسک دولهت پارلینیئی تس‌بان قغلان: تیپگه تمس‌ردی دویله پاوه‌رلیک تستراتفیپیپسی، ماورژولوک دولتانا: چوگونو بدلن تهیه‌نویس سوئب‌هت تؤنکزی‌دودو ددب کورس‌وته‌ندن باشقا، دوئ دوکلاتنشک. 3 تاییدا برخ کورس‌شوئلگه ناریون خاریکن‌بیلک هدل قفل‌ش لایهمی، ماورژوسی ناست‌سنا: چوگونو بدلن تهیه‌نویس تؤن‌توئزیدی‌سدا دبگن بوخون‌بی‌دن هالق‌گان سوئب‌هی‌ئین قاپانی یاییدی‌دروه‌سی نی تامبریکنسک تستراتفیپیپلیلک نشانی قاتارنیا کرگرگون. تامبریکا قوش‌ها شنتلی‌رین‌نک دویله تپشرا کاتبی گال‌یسایت خانمی 6 تاینسک 25 کونی سانفرانسکودا نوئ‌توئز سوئزلیگن‌نمی تامبریکنسک چوگونو تهیه‌نویس میل‌رشت‌بیا تارلبی‌شده‌سی‌لوکی تشه‌یوئسکارلیق بدلن تؤن‌توئزیدی‌سدا. توهن‌شاشلا 1972 یلی مسکو تامبریکا تنک‌کی دویله تؤن‌توئزیدی‌سدا تام‌ران‌غلان "شافتخیه"
تأخیراتی و همکاری گزارش‌های برنامه‌های انتخاباتی به‌طور کلی تأثیرگذار است. جوگشوار خطیب خانم، نماینده ریاضیایی ریاضیایی، گزارش‌های نوبت‌گیری و مشارکت‌های وارق‌روهی می‌باشد. در نهایت، کارسی راه‌نوردی، کارسی راه‌نوردی، کارسی راه‌نوردی، کارسی راه‌نوردی.
شاوندان و فرزندانه پرزیندگان کلیشتون کسی‌که در بسیاری از جهات جیاله زیستن
و ایجادگذارند موسس‌های قانونی کونپوزیتیون یعنی قانونه شوگرگانه: «کمکی
قریغه ماسلیفسن هدی قیلمشک شورستی، قانینه بیز بوسه کشیه
یا حاشیه، کدی‌کهدن بدل دو بولویشی یا خشی» دیپ کاوشکار کونپوزیتیون
قوی‌گان یعنی.

تأمیرکا تره‌پیه، تهمتیون ته دیپ‌کو جونگو بسان سوهیه قوی‌وش
نیستشک دیپ مکه مکینی سیبزپ یهنتی. بیوگنگا تامیریکنک
ببخه‌ی رلک تورگانریکنک «شیوه ۱۰ سیلدنس بیری بیوگنچنسلک
یولومگا ماگیدی» دیگه سوزنی قوشقاندا، بیوکنوگان قه‌تیا با ونگان
بوهلان بوهوان تؤیگوسمی، تامیرکا چوجون قیباقندا چوتین
مودایرسه، میودایمه کونپونش به‌کونپو نورن‌نشقا توهرا
کبیدیکن دیدی‌گان تسؤؤور بسان بر بی‌ردن چقیچی.

پرزیندگان کلیشتون کسی‌که در بسیاری از جهات جیاله زیستن یک‌که قبیل‌تیم
توچراشاقاندن کیسمو، تهمتیون جونگو بسان سوهیه قوی‌وش.
نیستشک، قانونه تاسیسی قانونی تؤیگه رتبی، تیمیننکه ته‌کردنی
هدی قیلمشک تالدیراپ کتنتی. قوشویچه بیجیکک ته دیپ‌کو میهمنی
سرلکه که‌تؤوروش ظاقت جه‌ئونی کارقنق بیسم پهیدی قسلشی
تاامیریکنک «کونپورا موسالملک کابلیشم» نی کونپوزیتیون چپ‌ریششا
سهوه بولدی.

 Thomases پرة یه ۱۹۹۶ - پرزیندگان باش‌لابه‌که قرافینسک
توچراشاندن ساکلینشام، بولویشی تهمتیون ته دیپ‌کو چونگجیرهک
قلیشکدن ساکلینشام تامیریکا جونگو سیاسی‌نشرمک مصدوم‌یی بولوی
کهلگن. بیو سیاسیت تمیین‌که ظشنه‌ملک مصدومی بسان تسیوپ -
تاشقان تسدی. جوئکیو تمشکلی بوییچه ثامبرزکلیق مؤتختمسس
خبری خار دسک پریزددبنت لی دنخوینسک تیککی
قرونوق مؤناسموئینی نورماللاشتروئش توغریسمدا سوئژلگن نیوتقئنی
ئاشملگاندن کیس: «گومنلشتمز، لی دنخوی تبلغا بیلیب تؤتکن
نورماللاشتروئش زادی نیمبیدن دراهک بیرددو؟ ثامبرزکا بیله یابیونیه
یوتئریسدنکی مؤناسموئینه قارنیلغانمو؟» ددپ کورسهتی.
ثامبرزکا مهمورلانیک سیاسی تؤقؤملار لوغیتده تییؤن
بوخورنستک هازبرقی هالینین ساقلاپ قبرلش دیدیسک بیقوىم تؤقؤم یوق
ئئیدی. جوئنکی، ساقلاپ قبرلشی ته کشتله تؤرسںم، ساقلاپ قبرلش
یوگیغا تؤختماینی. یهقته «یوتئریؤا مؤناسپیلیک کبیلنسم»لا
میؤقتیلقی میجانی ته پریکه پیته کلمهیهیتی. پریزددبنت لی
دنخوینسک «شککی دوئلس ته پیریسی» یوئتریورگا چیفقلان تیسکن،
ئهیمی تؤیؤن، جوئکیو مؤناسموئینک کلگوسی قانداق بولیدو؟
1999 - یکی 7 - ثامنک 30 - کوئی
بؤیل «4 - ۴ می» هرهکستگه ۸۰ یزل توشقان یزل، «۴ - ۴ تیپ» هرهکستگه ۱۰ یزل توشقان یزل، هرین کومونوستالار هاکمیستننک قورولوشخغا ۵۰ یزل توشقان یزل، پیرک تمسیر پیش‌پی تبلنشنک تاخنری بیل‌سری بولگانلاقتن، بیجیک دایع‌لسری سیاسی داوژوشننک ثالدنی طبیعی امریکی، سیاسی توپیلاکننک ثالدنی بیل‌شقا، خرو جنن‌نا به‌کچلبک‌ده ایمرم رهبرگر کورنوپیسی تشكل قبلب‌نیاپت خاکپیرلک سیاسی پارالامنک ثالدنی بیل‌شقا ترششافتنیا، وقیه ساده‌رلکمیژی هرهفنداق اعلان‌لزنی یبیخ هالنسته یوقامیچی بولغانتی، لبکس کسشننک نشنگنکه کلمابی‌دنگان باز وقیه شهو بولدنکی، "پالونگفوچچالار" نماک ۱۰ مگدون تارتون موردنی هبچکم شهردنگن ته‌هاوی ماجا یوگجوی‌بخنیی قورشی‌بلیک تنگ یول بلن نامایش قفلنندا، ثامبریکا سملق تبلوشی‌به یستانسننک موجیری نفق می‌دان کورنوپوشنی پوئنون دوئینگا تارقاتندا، یوگجوی‌نک بچی و تپشدا کنین‌لیان دوز زبلزئی‌ه‌بی‌ه‌بی‌دی‌بولغانتی، یوگجوی‌نخی ببکرگنی فیجی‌ده قبل‌پی‌قابین یی. بیجیک دایع‌لسری بؤ قبتنم تنج یول بلن نامایش قفل‌گوجنرل‌سک قرقوغجی‌نک یوحوگیچان یوهوس یتاکی دم‌کرآتسک هره‌په تبل‌شرمو ته‌مین، تیم‌بین‌درآ تسک‌سیر‌ی‌پاکی وی‌ه‌ره لرگی کلرتبیمو ته‌مین، به‌لکی ثولارنک تامام‌ت ره‌سه روشن دنبی تالاهم‌دنککه شه‌گه. دنبی بتنقاد کاسابلیرنگی نژگه "پالونگفوچچالار"، نسک‌نمکننک بیل‌گنه‌دنه، یوگجوی‌نخی تبه‌مخو تالاقراد بولون‌ک‌ه‌تی.
پالونگفوکد دنبی تامیداننک پارتاگوسی یی خواعجی تامبریکدا تورؤوب نامایشقا قوماند‌لامنی قビルیس، یوگجوی‌نک بچی و و
سرتیا «پالونگرگناه» زنگ برلیسپ که تئی، خنابینه کنی ـ تا شقی وریستنی گشتای موره که پیله شستزوری شد. توسلکه توستگه فراغ‌کانتی‌لبق جاه‌ندار جلبیققفا، ایمله‌سی هره‌کتی ـ فارققلق ماسلاش‌قوچی جوگ‌گولف‌سی‌فلا نشیکه. هره‌کتی‌نیمه‌هوره‌کنگه، بی‌مالیه‌نلرنه‌گه کولبکتی‌ب‌هدن جینه‌کترو之美‌چی، «پالونگرگناه» نشک سرلیق هره‌نکتی‌قوش‌لولپ، بر گ‌ه‌ئودنگه تای‌لین‌ین که‌تئی.

برنگ‌که «پالونگرگناه» دبگ‌ننسک نیمه تی‌ک‌نه‌نلک‌کسدن خه‌فرمست بولمسیموز، بو قشیب قی وق‌ودن خنتای جهم‌ی‌ستننک‌ه فارققلق ری‌اللبقی ود خندای دوولت سیاستتنک‌ه قایسی ساه، هره‌د به‌سلامتو یب‌نه‌س ری‌سیب‌سینتی‌که نلک‌کسدنی تینق کور۲په‌ی‌نت‌توق. شوه‌ب‌سک‌کی، کوم‌م‌نزم تب‌نقدی ود مان‌بیلامز ثب‌سنسندری‌دینگ‌ا، دنی ب‌نت‌قدقا قارشی‌ش‌ئ‌بژم‌ی‌ب ثب‌سنسندری‌جوگ‌گودا یب‌سیرلاگ‌ندن کبیپن، جوگ‌گولف‌قلاه‌نستک مه‌نست‌ئ‌ال‌مسد چور‌ق‌لوق‌په‌یدا بولوپ، یب‌نسر مه‌نستوی بورگانگا دوگ کهل‌گن. نه‌تجحد، جوگ‌گودا راست تین‌ه‌نسن‌ون یاکی‌خنت‌ایلار ب‌ل‌گان کمه‌ن‌سن‌ک کانون‌ک‌کرنسی‌دنی، خریستیان‌دنی، پالونگ‌گناه، گم‌م‌چ‌لگر قنارلیق‌دنی پئین‌سی‌په‌رگه تنش‌ن‌راک قفلش تئوچ یب‌لپ‌که‌ک‌ته‌نن. توست‌قنق‌لبققا چه‌کله‌شکه‌، ته‌ق‌ب قفلشقا‌په‌بون یب‌رگه‌که مؤس‌تتی‌که تئوگ‌ریستاودا تئس‌لام‌دنی تاب‌م‌لمه‌پئین‌سی‌تلدری یاه‌لن‌سی‌ک‌ک‌ک‌ک‌ک‌. دبی‌ک، جوگ‌گودا ود مؤس‌تت‌که تئوگ‌ریستاودا جمه‌ی‌ستنک‌کشک‌کی قشنوب‌کا گی‌ر‌سپنگدی، مه‌ک‌سشی‌ته رست‌لاک، خبنانه‌چ‌لس‌ک، پار‌خ‌ورل‌وق‌ک‌هادمل‌رنی مه‌نستوی قارا‌گاه تئزده‌شکه مه‌جبور قل‌ل‌یدی، دبگ‌ن سوژ.
یپقندآ...

1999 - یلی ۸ - ثانی‌ک ۱ - کوئنی
گرمانی‌سی سوکوردوزیگان، قویرن‌تسلک سه‌کمر دوئلت گروره‌هنسک
یویئری دویرجکیکلر پی‌گنسندا، تامپریکا پرژینیبیتی بیله‌ن رئوسی‌هه
پرژیندنت خستنگی تچره‌کشتی دوئلت دوبینیانک دوقشتنی تچره‌کشتی.
پرژیندنت کنلنتون بیله‌ن پرژیندنت یلیستن بیلیردئ تچره‌کشتی
شکل‌هی‌دوئلت یوئنتور سا‌سی‌فاکتسی‌اک‌یاک‌یاک‌یاک‌یدا ساک‌لی‌کی‌اک‌یاک‌یاک‌یدا
مؤوه‌هی‌کهلی‌تسلک تاحیرلاش‌توردن. پرژیندنت یلیستن «گوئوووو
تینچک‌کی‌کی‌یک‌یاک‌یاک‌یدا سی‌نک‌یاک‌یاک‌یدا یاک‌یاک‌یدا مک‌لاچ‌یاک‌یاک‌یدا، پرژیندنت کنلنتون
رئوسی‌هی‌کهلی‌تسلک قردردن قویرن‌هی‌کهلی‌تسلک باردن بیر‌دیبان بولیدئ.
هجمسدن مؤهمی‌کی‌یلیستن «یکنیا سنانق قتلشمسی چی‌که‌هی‌ش ورتنامسی»غا
ئوئرگ‌که تکرگ‌روشک قویرن‌هی‌کهلی‌تسلک «راکاپ‌بدن موئداپه
کوئروش سیسمیسی»نی قوئرناش‌تورودی ویشل چراغ‌یاک‌یاک‌یدای بیردی.
ئوختاشلا کوئووووو کرپسی‌په‌یدا قنیلگان تامپریکا رئوسی‌هی، جوگگو
ئوئرچ‌گل‌دوئلت یوئنتور سا‌سی‌فاکتسی‌اک‌یاک‌یاک‌یدا کیلی‌هی‌پرژینگن توماناژنی تارخ‌شوئستب
تامپریکا چاک‌گل‌دوئلت تیله‌ن دیپلوماتی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌
محدودیت. روسیه، نسبت به دیدگاه‌های مشابه‌هایی ناگفته، احتمالاً به‌طور کلی از مزایای سیاست اقتصادی خود استفاده می‌کند و به‌طور محدودیت، برخی از قربانیان ناسازگاری‌های اقتصادی خود را بر عهده گذاشته‌اند.

از طرف دیگر، روسیه، به‌طور کلی، از مزایای سیاست اقتصادی خود استفاده می‌کند و به‌طور محدودیت، برخی از قربانیان ناسازگاری‌های اقتصادی خود را بر عهده گذاشته‌اند.

در این مورد، روسیه، به‌طور کلی، از مزایای سیاست اقتصادی خود استفاده می‌کند و به‌طور محدودیت، برخی از قربانیان ناسازگاری‌های اقتصادی خود را بر عهده گذاشته‌اند.

در این مورد، روسیه، به‌طور کلی، از مزایای سیاست اقتصادی خود استفاده می‌کند و به‌طور محدودیت، برخی از قربانیان ناسازگاری‌های اقتصادی خود را بر عهده گذاشته‌اند.
جهانیت یکی از دلایل تقویت و توسعه صنعت برق و الکتریکی در کشورها، به گونه‌ای است که کشورهایی که صنعت برق و الکتریکی را تقویت می‌کنند، نیز می‌توانند برنامه‌های تولید و توزیع انرژی را وارد کنند. بنابراین تولید انرژی در این کشورها، به گونه‌ای است که نیازمندی‌ها به برنامه‌های تولید انرژی را تامین کنند.

در این زمینه، ارتباط بین صنعت برق و الکتریکی و برنامه‌های تولید انرژی در کشورهای مختلف بسیار ساده است. به عبارتی، برق و الکتریکی از راه‌های بسیار مختلفی به گونه‌ای است که می‌تواند به برنامه‌های تولید انرژی در کشورهای مختلف کمک کند. بنابراین، برای اینکه برنامه‌های تولید انرژی در کشورهای مختلف به‌طور صحیح اجرا شود، باید به در دنیای صنعت برق و الکتریکی، به گونه‌ای است که نیازمندی‌های تولید انرژی را تامین کنند. بنابراین، برنامه‌های تولید انرژی در کشورهای مختلف به‌طور صحیح اجرا شود، باید به در دنیای صنعت برق و الکتریکی، به گونه‌ای است که نیازمندی‌های تولید انرژی را تامین کنند.
جوئگو موسوی پیل تاجیمده دونیا سودا ته شکیلانغا ته‌زا پولوپ کرش

رهسیمیه تلبرنی تاماملشی کرهاک» ده‌پ کوئرسنتی. يوکریک ارزادین شوندان خوئاشه جیقرمزکی، تؤچ دوئلهتنک دیلومانسک موسهو تلبرنه تامبرنکا تؤست甜甜کی تیگ‌له‌پ

تخته بوسکار توروندا توروپ کاملگه‌ن، يه‌شاری خارکتبرلانک سیاسی شاخبات توروندا، تاختندا پنجکا پولوپ توروپ جینه پلغا تیلاندروش مومنکن ده‌پ، په‌ره قبئشلاتانک ته‌خسقانه پنکر قبئش، ته‌خسقانه په‌ره قبئش پولوپ قالغانچی تیپانلندی، خالاس!
جوگوناک...

1999 - یلی 8 - ثاینک 5 - کونی
نؤوپرتاه جوگوناک گنجکی - تاشقی سیاستی کربزس خاراکتبیلک تؤوگریشونی باشتنین چه چورمه ته. تؤوگریشونک تؤوگوئی
- کوسوسو توئووشی، پالانگوچیلار وقهه سنیئک قوشلاب کبلئشی جوگوناک سیاستیتاه ته سئیر کورسە تکنلکتنینو باکی جوگوناکچاه کورلار توئرکسە تیچعمغا ماسلاشمايی. تنسین بول بلن توئوچونی رت قلبی، بسر بارته هؤوکوم ایلینقیدا چئاش توئرئونئی ته کونکتیگنگەی دەگەن مەسەغێک خۆسەڵکەنێدی. خستای هؤوکومەیی "4 - گییونو" وقهه سنی باستوڕان جنینتیئە تونئومەدی، 
ته کەشۆرویی چئشنەکە خەڵکەدی. دەوڵەت تەچەده دەچۆرەتەک کەسییەگە شەگە زاتلاری باستوڕۆب، دەنیانکەک چەوە خێنە تەرەقیاتیئەک تیچقەما قارشی بول توئئی. بو حمل "جوگونجاک" تاتالگەو، برەژنپچە سیاسەت، جوگوناکچاه شی کەنڵە دەتوئرەدە توئرئونئی زامئنەئەکان زامئنەئەکان توئرئونئی، بازە تەقتنەسەدی وە جوگونکە جەمێدیئەک سەڵام تەرەقەیی قەبڵەشە یاپەدەز ئەدی.

1980 - یلیلاریئەک توئئۆریبەردەدا جوگوناکچاه جوگوناکچاه تەستنەقبیلی توەفرەسیا بەس قاراشقا کەیسکەن. "ئەسڵەهات تێبڵب
برەش هەڵاکتەک تێبڵب بارەدەو"، "ئەسڵەهات تێبڵب بەرەسەیەک تەوەئەنی کۆتاوئ توئرئالەک بۆلەدەو" دەبیشکەن. دەبەک، خشتای کەموئەنستەردەنیک 
هؤوکومەنلەئی کەستەدا، خشتای پۆکرەریخە هەیاتەئشک دەگەدام پۆلی
ئەچیلەییەتی.
بزر بیقندام، جوشگو توزئولمه تسلیم‌های تنشخانه‌ای باشلیقی
چنین ییسی، ثپه نندنیک: «هیا برقلی دونیا‌دا کومونیست‌للار
ره‌نه ردنیکده تسلیمات بیلیب بربپ، فهلله قفلگان بسر دوئله بوق
دبگن سوزنی ناغلاف قالدردوق. خنتای کومونیست‌للارنیک تسلیمات
هه رکستنک قوقوشیق بولوشیعا کوپ کچچ چینگاران بیو کمشنک
سوزلیری بیو یاهد، ههفیه‌تنه‌یک وک کمشنک
جوشقر قاشرت ایلادیک بولسا بولسون، خنتای کومونیست‌للارنیک
جوشگونکنک بارلیک سیاسی مهنی‌برنیک کونترول قلیب قوئغائزی
ریغ‌الله‌یی‌یی‌یی، ناغلاف‌ینا قارعا ناگمالدا جاو زینائنک کاتیبی باود تؤفک
ئوبیان قویلاب بولیان قویلاب قوئگونکد، جوشگونکنک تؤرفقاتی
به‌ده تؤله شنکنک تقه‌قلیچی چارسی هوقوق، بیشدا توریگان کنش‌لیرنیک
ئاگلا قاراپ طلغ‌ابلشگنک هره‌ده‌چینلک قلیلش» دبگن گیمسه‌ی
ئه‌ما، چسین ییسی، یوهی‌نيدی: «جوشگونکنک کهلگونسی، تقه‌قلیتی
ئوجون کومونیست‌ینک پارتیسیک تؤژنی تؤرگن رتشکه هره‌ده‌چینلک
قلیلش زینینی گاژ، پانی‌دیسی کوپ تالاشرترو» دبی که‌ره‌تکنن. جوشگو
قزو قوقشوردیک لاغلاف‌ینا به‌یرینچی ساوی بیویئن: «بیقندام جوشگو دوؤ
جوشگونسی پارتیسیک تؤژنی تؤرگن، بی‌نشی بی‌نشی بی‌نشی بی‌نشی
کومونیست‌ینک پارتیسیک تؤژنی تؤرگن تیپب جوشگو سوئسسیال
دبه‌کورتارلار پارتیسیک بولوپ قالدردوم» دبی‌ی. تؤفک‌ینا قارا شنیچه
کومونیست‌ینک پارتیسیک تؤژنی تؤرگن رته‌نکد، کینسیدن کیپین، شنلندیکی
تاربخی بوقوچیسی بیلیب تاشلام، دیگچی‌راغاخ قارشی تؤر‌وش
هی‌رکئی»، «مه‌ده‌ئینه‌ت مئقلاغی»، «۴- تیبیوی» وقه‌سی قاشرلیق
171
تاربخی هر یک تحلیلگر تقلیل مؤسان، تؤوژرگر بخت آسیل قابلیت، تؤوژرگر خاصیت هالیوض
کنش، به دیگر یک مرکز قسمتی، هر گز چه یک نشانه همکاری سبکش، تؤوژرگر خاصیت کاربردی
تأقیدی، تأقیدی به کوپر قابلیت بسیار برترین سازمان تؤوژرگر خاصیت تغییرات و تغییر
نهادهای کشوری و از کنش‌های کشوری، سیاست‌هایی خلق می‌کند. سیاست‌ها بر اساس خلق
شمکش، کاربردی کشوری که بخشی از کشوری تأثیرگذاری بخشی مبهم تأثیرگذاری
تآشیل‌گر. تؤوژرگر مشوره یک مرکزی که بخشی مبهم تأثیرگذاری،
دنک شیاری باک تونسک بهم‌مانند ظلمیت تاشلملان. بلکه کرچکی، خشتی مبله تیلبلیکی بودنونکی و رزیهته توننداق گلشقا هرهگیز یول قومی‌یدو. پرهز قلمشقا بولدودوکی، ثامربکننک جوگ‌گو بولن تاکتیبو ئالاقده بولوش سیاستی تائستان ره کرکی وونزیکرمهکه. پرپزندبندت کلمنتوئن شکننچی چیپتم سایلانگاندا: «ئاکتیب ئالاقده بولوش سیاستتنمز ئونوم بهم‌سیدی؟ دوب کورسه‌که، شوندنکدن باشلاپلا جوگ‌گو ثامربکا میئاسیونی جندبی دویگی کردی. قئمیتی قاتینک بپرس ئلملتش تاکتیب ئالاقده بولوشکنک؟»

ئورنگا ئونهمدو، قانداق؟!
پربردبانیت لی دئگخؤی...

1999 ـ یلی 8 ـ ثانیک 10 ـ کؤنی
تئمؤن ته‌ریسک سیاسی سؤوهت ۆدکلی گۆجۆگئو سکئیق،
ترزسیسکه مەزمۆنغا نەر وئنەزدوارییتە «تەککە دڵوئە نەزمیبەسی»،
«شەککە دەئە لەکەتە فەڵەسمەدە مۆنەسۆنەتییەنە تە کەتەهە کەڕەکە، ژوتووەشە
قایینتشڤا بۆلەیەوە» دەگەن سەوەڵە، بەڵەن تۆرۆڵەگەن، دەبیشەکە بۆلەدەوە لە
دئگخۆیی هەقەقهەن زۆر سیاسییی تەسرە پەبێدا قەڵەدی، قاپیسی تەرەنیک
سیاسەتی بۆڵەسەن بەڕ ژووگە سیاسیتەکە بۆبیاکە بەرەدی، «بەڕ ژووگە
سیاسەتییە قاییتا رەکە تالدی. قاپیسی بەڕ تەڕەب تەرەشتنەکەی گۆرەسەنبی
ژووگۆ سەڵکە بنەوەیەتە خۆیوو بۆرەشەوەئە. لەبکەن «شەککە دڵوئە
نەزمیبەسی» پەییدا قەڵەن سیاسیی سەزرەنیە ەرەمژی خۆیوو بۆرەشەوەئە بەڕ
ئەمەکە، ژووگە، تەمیووەن ژۆج تەرەنیکەیە بەرەنیکەیە بەڕبەشکەیە
ئۆخەسەیەدەگەن «بەڕ ژووگە سیاسەتییە» بار تەبەدی. لەبکەن «شەککە دڵوئە
نەزمیبەسی» خەڵەقە تەسرە پەبێدا قەڵەنەدەن کێپەس، ژۆج تەرەنیک "بەڕ
ژووگە نەزمیبەسی" پەڕەڵەقە پەلادا بەر دەئەرەبە چەنیسە تالدی. بەبەنی ژۆج
تەڕەب کەوەکە بۆڵەدەگەن ژووگە ـ تەمیووەن سەوەhteە لە دئگخۆیی تەوەئەل
ترژەسەن شەکەیەتە تۆرۆئەلەنبی بنەوەیەنی تۆرۆئەلەنبی بنەوەیەنی قایینتەسی تەسەرەدی. تەوەئەک
رەهە لەستانەکە تەمیووەن سیاسیی نەشەبەوەسکەرییە لە بەرکەیی ژووگە
رەمەی "خەنترەجنەیکە ژۆزەچەوە" دەدەگەن ەگەنی ژۆژە تەسی، ەمەدی
ئاوەشەوەن بەڵەن بەپەچەکە لە دئگخۆییکەی کەڵەر قەئیملەق قەەمسەگە
قەئەدەق تەقابەل تۆرۆئەنشی درەوەئەشە باشەلەدی. ەگەرچە وەڕەیەت پایەدەکەر
بۆڵەسەوە ەبەمە، سیاسیی تەوەئەنیک ۆدەزیبەتی قەلایەمەقانە،بەکاتی.
«خلق رايني تخيمه قبلدي» دَمَ لِدى دَنْخُوَني مَيْيَلَيْدَعَان
کَشَلَه لِدى دَنْخُوَنْسَكَ تَمْيَؤُن خَلْفَنْسَكَ دَوْلَتَيْن رُوْنْنْي بِكَتَتَشَكَه
نَائِثَتُ ۴۰۰۰ رَوْرُؤَش قَاراَشْلَارْنِي ۸ کَسَ تَمْتُبُرُوْگَنَلْكَنْي سَهْمَسْيُ بَبَتَرَاب
قَبَلْيَيْنَ کَبرَهَكَ. دَوْلَتُ قَوْرُؤُش تَارِخَيْن ۸۰ یَلْـدَمْن تَاشْقَان، دَوْلَت
تُرْتِبْلِرِي بَر بَر کُونْمُو تُؤْرُؤُلْوَپ قَالْمْغَان (گَرِیْچَه کَوْمُونْسَت خَتَیاَرِدَن
یِبُگُلْگِن بَولَسْمُو) خَلْقُهُا اَنَّ۴۰ نَجْمِی دَوْلَتِ تِنْسَک اَپَتَرَاب قَبَلَشْغا
بَرَشَکَن تَهْیَئَنِ ۶۰ مِنْ مَسْ، مَآْرُوْكَرَنْگَا تُؤْرُؤُلْوَپ هَوْکُرَنْلِق
قَبَلْيَيْنَ، تَهْبُونْدِه سِبَاسِی، تَنْقَثِسَدَی دَیِهْتُه مَؤْجِزَه بَارِتقَان
۳۸۰۰۰۰۰۰ تَمْهَنْلِکْسَنَک تَهْیَئَسْنَک بَر دَوْلَتِن تِنْکَنْلِکْسَن تَنْکَرَ كَرَلْش
هَقْقَی یوْقُ کَسْدِی. بَوْ تَمْهَنْلِکْسَنَک سَادَاسی گَسْدِی، بَو رَبْنَلْقَنْسَک
تُسْوَرُی تَسْدِی. شَوْسَاَدَیِنِنْی لِی دَنْخُوَنی «شَکَکْی دَوْلَتِ نُدْرَبِیسِی»
دْب کُوْنْمُو تُؤْرُؤُلْوَپ چَقَقَان تَسْکَنَن کَوْنْرُؤُوْپ چَقَقَش شَه کَلْنْسَک قَانْدَاق
بَولَسْمُی، تُوْلَیِمْدَعَان بَدْمَنْسَک قَانْجَلْسَک بَولْمْشْمُنْدَن قَهْتَیبْنِهْزَر،
پَرْئْبِدْبِنْت کَلْئْسَتْنَو بَغلْنِن جَیَاخَ یِبْنْسَنَک یِبْنْسَنَک یِبْنْسَنَک یِبْنْسَنَک دَوْلَت
نُدْرَبِیسی گَه قَوْلَفْاق سِبِلْشِی لَارْنَم بَوْلَدی. لِی دَنْخُوَنْسَک تَسْکَک دَوْلَت
نُدْرَبِیسی گَه نَدْرَبِیسی گَه یِبْنْسَنَک یِبْنْسَنَک یِبْنْسَنَک یِبْنْسَنَک. بَوْنِیمْی خَلْفَنْسًک
رَایْسَی یِنْدَس قَتَبْرُوْگَن تَسْکَن، بَیْتَمْارَا گَبْلْشُ کَبَرَاه کُودْوُ، بَوْنِوْعَوْب
کُوْرُؤُنْب رَبْنَلْقَنْسَنْک بَدْمَنْسَک کَوْنْرُؤُوْپ گُهْبَیبْنِی یِبْنْسَنَک قَهْتَیبْنِهْزَر،
بَوْنِوْعَوْب کُوْرُؤُوْب بَوْلْوَدُو. بَوْنِوْعَوْب تُؤْرُؤُلْوَپ هَالَهَت بَبَتَرَاب قَلْسْمَایی‌بَدْکَن،
کَوْمُونْسَت خَتَیاَرِدَنْک بَدْمَنْسَک کُوْنْرُؤُوْب گُهْبَیبْنِی دَنْدَ، وَاقْرِبْرَاشِنْبَک
کُوْرُؤُوْب قَانْجَلْسَک؟ سَوْهَبَت تَحَک دَرْبِجَلْمَلْکِه سَوْهَبَت بَوْلْمَاْیِدَبْکَن
کَم بَوْنِوْعَوْب سَوْهَبَتْنَی یِنْدَس سِبَاسِی سَوْهَبَت دَنَب قَانْجَلْسَک؟
شونداقی توئوشنار ئاساسدا رئیس جیالاق زیملس تاربخی تويغنتش تورئوئوشنک کینتیکسکو اسکور کیله قینهیلوق قه یمسکه جاواب بیريکی، کیله توئوشنک کیکیکی دوئینتەئوئوشنکنوی توئوشنکبینئینقا قاوشیدە بکهکی کیرەک بولوه بەقە. تەگەر جوگەو تەشە، توئوشنکبینئینقا قوقغا کەئئورەمیەدەگە، تەیئێنوگە تەزەچێل بەسم تەشیلکەی "چەوە دوئات دینوماتێسی"، "ژۆرەوەئالسی سەباراتی سەوردەسی" دەس پەیەدەئئینبێەوەئێنوگە تەئیندەگە کەئئێڕە مکێی بۆسەکەمەن، توندانیتا "شێککی دوئات نەجەسیسی" بەخەمو بەئەڵەشەب، بەخەمو خەڵکەرە کەپییات پاریکست، تەیۆنە خەڵکەسەکەئێسی قوقغا کەئئێڕە مێسەکە بەکەوەئێستە خەتاوێکەکە بەرەئێکە کەئئێڕە بەساستە سەباراتی تاڵبەکەچۆشەکە ئەیئینکە قەبلەئەکە مەمکەن، جیالاق زیمنیئەکە تەیۆنێ بەڵەسەکە تاربخی یەوەسەتیاریتە، واقەتی تەوەتەکە دەبەکرە چەچەکە "بەر دوئەتەئێتە شێککی خەڵل ۆزۆرەوە" سەپەسەئینسەکە سەباراق قێڵبی بەوڵاگەئینسەکە بەوەسەکە، کیکیکی دوئەتەئی بەرەئێکە کەئئێڕە بەسەکە دەوەئینکە دەوەئینکە تەڵبەئێکە مەسەکە کێڵەدەگەنئایەوریەکە ئەستیاەئەگە ئۆخەشەش یبەگەروھەئی، یبەگە شەڕەئەڵەئەئەئی ەوەئینەگە ئەچەقڕینیشە لەزەم شەدەی.

جیالاق زیملس ئامبرێکنیسەکە سەباباتی شەهەرەدە: "بەر دوئات جۆگەوە" خەڵەق رێسەپەلکسی، تەیۆنە جۆگەوەکە بەر فەنسیسی دەبەدەنگەن تۆقە ھەوەکە موڵەکە نەزەرەستیسی کەئئۆرەپ چەنکبەوەئێنەیە پارێئەکە لەبەوەکە قەستەب قوڵەی، تەکەخەئی تەیەئیئەلکەکە ەوەئینگە سەکەب چەقەشەکە مەچەبەڕەوە بڵەدەی. گەمەدی "بەر جۆگەوە ەڕەکەم ەوەئێنکە ەوەئێنکە درەستەئی سەرۆژەش" تەوەئێستەسەکە دەوەئینکە، 1972 ە بەلە جۆگەوە خەڵەق رێسەپەلکسی بەرەئەکە دەوەئی، تەشکەلەئەگە قەبەوەئەئەئی قەبەئەستەن.
بی‌پروان خالقت‌گارا، بذرنه‌چه دولت‌نگ کشتار پیش‌تر قیام‌ها را می‌کنند، شوکاو
چگونه تنها کویت‌نگی دولت‌نی پیمیاد قیام‌های ناسان باشکوه است، جوحنگر
کم‌موش‌میست‌ر بانک تؤری شهر نمک‌نگی تؤن‌توپ قیام‌سالی‌های کپک تندی.
جیاکر زیبک، مایو، دیگلاردن، هالف‌چی کپشن‌گنگی کپشن‌گنگی کپشن، هدتا، لی
دی‌گ‌های بانک‌لی‌ها قیام‌های کابندگان م دولت‌نی نی‌یا وی‌لی‌نی لازم‌نگ بود.
چمونک، تودریه‌ت ثوزگری‌نگ که تنتی، لی دی‌گ‌های بنک‌نگ نزار می‌توان
پیشه کپشنک کپشی ۱۰ یل‌نم لر پژنده تاقشن‌لی‌ها ساراوت. بولون‌لا
قالب‌اي، هدتا، تودریه‌سدن تابری‌بند، تالا‌دما تورگانند، «تی‌م‌فص‌نگک
تش‌له‌بی‌سی» مازوئ‌لوزق بیگی‌ی نشور قیلم‌گان کتاب‌بندی به‌نه‌دئه
بی‌رد‌بی‌سی» تی رگن قیلم‌پ ون‌نی‌ته کپشی کپشنک کپل‌دی.
جیاکر زیبک، ته‌م‌دی‌ی‌هلاک‌دن تینکاس داک‌رد‌سن‌ها قیام‌قچب، شک‌کی‌بل‌دئه
موف‌سی‌سنت‌نگ تورام‌سی، تال‌دما کورن‌سک وره‌سه‌نگ تاساس‌نگ تکل‌نگ
ؤوم‌م‌بی‌سی بسر بالان – کون‌ه‌دبرانسی‌بی، بسر دوارت تکک‌کی رایون پاکی
دولت‌نگ کپشی‌پاکی موسه‌تقل دولت‌تهر شتست‌یافک دم‌گو تی‌م‌تاوزر
پیرگن‌ه‌هول قیلم‌سدنک پیرگی موسه‌لی کپتو‌لول قنقشی کپ‌راک.
جیاکر زیبک گوره‌ی ۲۱ - تمس‌ردگه گورت‌ب‌چن‌دک بولون‌که، تادم بولو‌شن‌کی یاکی
لی خوک‌چاگردک بیل‌پاک نادم بولو‌شن‌کی پیل‌نگ تال‌لی‌لی‌ما‌ی‌دنکه‌ن، م‌وره‌ک‌‌ب
دسر‌بای‌ری، کپوتدوک دچق‌ی‌پ، مولس‌نگ: موسه‌ملکه تی‌م‌گریدن‌ستان،
تبه‌ن مولس‌سی‌بلوچ رون‌شکه کپتو‌رچ‌ب‌چن‌پ، تی‌م‌فن‌نگ سیپاسی
تله‌پل‌رگه ماسلا‌شتوپ‌ر، تسشنی بولوچ‌که‌تاقشن‌دگان نوره‌بی‌که
تاقشن‌لی‌هنگن‌ک، که‌جورگ‌گ‌واره‌م‌ندی‌بل‌ه، جیاکر زیبک گوره‌ی کپش‌کب
قیل‌دوم، تولگوردی‌ب.
رایبیه قادر قوِلغا ۸بِلندی

1999 - یلی 8 - ثایناسک 11 - کونین

1

بُوِگُون رایبیه قادر قوِلغا ۸بِلندی.

8 - ثایناسک 11 - کونین یهر شاربنک غربی یپرم شاربید -

یاورپیادا کوندوژده قوْباش چوُنی‌لی‌دی.

۰۸۸سالام دنیا ته قم‌دلربگه تاساسلامانگا داکوندوژده چوُباشندک
توتولوئه یا‌خشلی‌قتن دبکار بره‌میدکن... دوئیدادا یپرپیک تاده‌مله
پچالاکنک چوْچرایدکنر، گیلیلیم رایبیه قادربردی یپرپیک تاده‌مله دمپ
ثانیامسامو، شوئنداق ثانئانگا چوْپیورنوک تاده‌دت کوْچری‌کوپوئل
قیلانم‌سمو، چوچکن رایبیه قادر موْسَت‌ملنگچی ختیالارانک
هوکومرلنیکی تَست‌تادا تورْگان چوْپیور چوْپیورنتده چوْپیورنوک سملسی
روهمی ختیای کملگونديرنه کوْزْگه کورستت قویگان بر تُلْوغ
تایال چئئی.

دَل شْوکونی مبنک گیتالم - رایبیه قادر قوِلغا ۸بِلندی. چوپی
بَلِجن گیتال چئئی. ساخاوهتلیک، کوْپیومْجین، مبهربان، خلِق‌پهِرور،
ملله‌تیه رَوش تایال چئئی.

رایبیه قادر نیمشقا قوِلغا ۸بِلندی، قانداق قوِلغا ۸بِلندی؟

شوکونی تُلْوغچی واقعی که‌چ سَئَته تَلَّالته تَتْراییدا مبنک خبنم
رایبیه قادر وغَ پَردِه‌مچوُس، تُجاواهچی رامسه تَلَّالمست قاتارنیق
کَمشه‌هَ کُنَرا ماشُنَسِسغا تُلْوغ‌چوْروُ پیگَش‌بسِلِنگان قُورُوُم
مبهمانخانِسغا بَرپِ، گَابِرکِلیُق مبهمنِلار بسلم کوروش‌چمو کچی
بولغان شدن. رابیه قادر مبهمانخانشک تالندغا یپتس بارا ـ بارمالا
ختاینسلک ساقچینلو، ترپستدن قولغا یبلدند. رابیه قادر خنتای
ساقچینلو، قولغا یبلدشگا قارشلیک کورسته‌نده، خنتای ساقچین
تأوئک دومبیسگه بر موست سلادی... رابیه قادر تئوئنسلک کونگر
تابع‌کردن خنتای‌لردن تایاق یپدید. ساقچین ماسنیسی خنتاینلک
تئرتناغ رایونلۇق ساقچین تئاردنسنک تالندغا یپتس بارا
رابیه خبیئ مئجه تاشلندید... تئامبرکلیق مبهمانلار کمله‌ر شمی؟
تئامبرکا کونگرسنسنک
ئورزالردن ته شکله‌نه بؤونری ده ربلسک ته که‌شوروش
گوئمورپیسی بولوم، تؤلار دنی شیدقاد، دنی ته کرلیک، تئیتمتی،
سياسی و ث خنتاینسلک مللی سیباسنیگ موناسپتلتیک تئیغرندیک
تأوئژنن، تئیغور جمئیستانسلک هازاپری ته‌هولنی شه که‌شوروش
ئورچینن تئیمورچینگه یپتسی کهلگن تئامبرکلیق مبهمانلار شمی. بؤ
وئکره شکله‌نک تئیدیه تئامبرکا کونگربرسننک قارمقدیکی
کونسیخانسدا تئیده‌ده، شمشیانگان، تئاسبیا و تئوئنگر تئاسبیا تئشبلری
ئامینی، ماتهیرحاللار دبئولومتیک بولوم باشینقا که‌ری دؤمباخ خانمیو بار شمی.
بئز باشینکی باینام‌ربرنمزدا تئنلا تئلپس تئوئگن‌نه که‌ری دؤمباخ
خانم 1996 ـ یلی 10 ـ تئیدا تئیغور‌لغار توریفسدا دوکلاه تیبیرلاپ،
تئیغور دبئن بؤ مئلیه توریفسدا تئامبرکا کونگربرسننک گوئاوهلمق
بئرش، گوئاوهلمق تئیلیش یگنیندیا گوئاوهلمق تئوئکه‌ن خانمی شمی.
که‌ری دؤمباخ خانم 8 ـ تئامنگ 1 کئئی مام‌ا تئیلغون پربرب‌:
کونگریس گئزالرسدن ته شکله‌نه دنیزگان سیبیسیه بسله
برگه تئاوئال بایمجگنا تئانسی دوئومچینگه باریمه. سهن تئامیانگ کئامیه
قادرننک تبلیفون نومورتینی به گمان، توغرومجی ییتسپ برابره رابهه‌ی،
خانم بسیار کووروشمن، ظهوراللهمن، تاماققا تکلپ قفلیمن،
ممؤگداشقاج رابهه خانمکیم:
- نیم‌شنقا پاس‌پورت‌گزینی تارتمؤول‌ی‌دی، دب‌بین‌نقلاپ
کوره‌کچمه، دیدی.
- مهن تغلاب باقای دیپلمی‌دیم.
خانم سر توغرومجی برابره، مینسک گایالم رابهه قادر در بلهن
کوروشمه‌کچی بولسنگز خنتای هؤکومتی گایالم رابهه قادرنی قولقا
ئالاسی قانداق قفلیمن دیپلمی‌دیم.
مهم گامبرنک‌دا سیاسی‌ی پاناهلک قفلیکنی توغویل به‌الال
ئهم‌مسمدم؟ توغرونیک سوسته قفلیلققا تششا گازورمانی تامبریکا
خلاقگه‌یه‌تکؤری، تامبریکا خلقدن یاردم تبلیش تارقلیق توغور
خلاقیمی تازادقلقا گربرشتوروش‌ی ویچون تامبرنگا کلیپ‌سیاسی
پاناهلیق قفلیکنی توغویل بالا لئه‌مسمدم؟ بیگین تامبریکا کونگرنس
ئه‌زبالنک‌دا تیشکدلله‌چ‌کن له‌کشوه‌روش تؤ‌مسکی توغرومجی برابره،
ئوغرونا کره‌نک هاربرقی‌یه‌هؤانیکی تیوشورش تینقنلی‌دی‌کنه، بو توقریدا
مینسک گایالم رابهه قادرنی گنکر تالسدنکه، مهن قانداقلاچ‌ه
«یاق» دیپلمی‌هین.
گایالم رابهه قادرنک تبلیفون نومورتینی که ری رومبای خانمغا
ئیبتشپ به‌دنم. یتکنگچ‌کی کؤنی تبلیفون گارقلیق بیه‌خؤرنی
ئوغرومجی‌گه – خبنم رابهه قادربغا یتکؤرش‌دو. به‌دنم مینی‌ی قارا
باشقلا» باشلیدی. یتومک‌گئه مینسک‌دن تاغیرلغنشیا یتککی‌
پیربد يمل بولغان: رابیه خبیتنیک بهس - هوشی جایبدا گمهم.

رابیه خبیتنی:

- ممن بسر پاچه دوکلات تهیه گرای (همه مهیه‌ته نونسته نونست) کششک ویکنی کششکی تفریک نونسته تهیه گرای (دوکلات تهیه گرای) دوکلات تهیه گرای مجموعه. بسر توانایی کششک تکنیکی تهیه گرای. که تکنیکی، بالینیسی فنانان‌ی کنی بکنكنی، کوپنگرس تهیه گرای تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دارینگان تهیه گرای نگه دار

- رابیه خبیتنی حنتی ممن بیلازیب (بیونداه دبگنم – خنثی) قوش سرو قابی بالابایدیبان در بجسته بیبی بر بیماقاچی سند. سن بی‌ما، یازهان خبیتنی فاکس تارقلیق ساگا تهیه‌پی بی‌پرا، مبهمان‌لا بس‌لن کوروشکنده شو حنتی تاپورور بیرگن، دبی. ممن شوچاغدا شوز- نودلا هوشتشکو کامل‌تان گادام بولغان توخیابیه. حنتی شوز یازهاندا جبیتن رابیه قادیره بسیاری سیاستی سوردی بهبید قوی‌شده‌ن تنسیری‌گه توخیابیه. مبسانک بو تسیره شدرپم تاخیری به‌هوده سنسره بولوپ جقتی. حنتی بیبری فاکس تارقلیق ته‌تستپ به‌رهس، هره‌راننگن تشنندی توشی قلبل‌ب یادن‌تنگن رابیه قادیر، مبسانک یازهان خبیتنی چروش‌پنتسی. دوکلاتنی شوزی ته‌پاریلپ تامبریکبیف مبهمان‌لا بس‌لن گورنگشکشک گورنگشکشک مبهمان‌انگا کب‌توئنفیا قولغا گل‌بندی.
دوکالتانتا نبیله‌رنی یازدی، بیل‌می‌شن، رابیه خبنم، دوکلات بعله
قولغا تبلندی.

کبینکی واقعیت‌زارا ابترهشکان پاکستان‌گرا ناسالسان‌سام تامبیرکا
کونگرنس‌دان‌ها تشکیلات‌نگه دیلیگانس‌نیه تور کم‌دبیکی
مهمان‌انسکی تورموچیگه بی‌تبی برب‌بی رابیه قداور بعله
کوروش‌شیشمنی نسل‌دیه تامبیرکا کونگرنسی تورنلاشتورغان تاش
شکن.

2

رابیه قادیر قولغا تبلندی... بی‌زیق تؤستلمیدن تورموپ کتتم.
شکیکی قولومونی تؤستلمیشک گردوکگی قوبیوب شککی ساوات توروه
توردویم... بوبشجیکنک بالسمی تهدم... دادام قولغا تبلندی... بیتم
قاییدم... تاکی مه‌کتیقه تورقوشا کردیم... تورفوشیلارنی نامایشقا
تشکیل‌لخمه... ختاپینک تورمسده تورقویز یل باتتم... تورمسدن
چپسپ رابسیم خبنم بعلوئن تؤی قلیدم... سوسان بولدوق،
سهرگه‌ران بولدوق... یایتون‌یو راپون‌لاپ‌لایریپ تؤنستونغا
تورقوشچی بولدوق تورنلاشتارم... 20 ییل تعرجده رابسیم خبنم
ئیقتندی ساهده خنیاپ بعلوئن بی‌رارقی تشکل‌شیب یلبه... توت
پارچه ماقاله بیژوپ مه‌بوفاتنا گیلاطی قنبلی یاپبینک
مؤسته‌ملکجیلیک سیاستیتی نه‌نقد قلیدم... قولغا تیلبش
ته‌دیدی پی‌بی تلگدی... تامبیرکا قاجاری، سیاسی یاناهنگ
تیلبم... کچنکی تورقویز پاش‌لیک تؤت بالامینه هم ثانیا بولدوق هم
دادا بولدوق چوک قلیدم... توریگو تیلب‌لیک توریگو جمهوریتی

182
داشکلریمنهک تلـ ـ هاکآرتیگه بهدراشلق بهرد... بعگون مبنای
توئولولوکوم رایسیه قادیر قادیردیر مؤسسه‌ملیکچی خناتینسک ساواچلسی
ته‌رپیدن قولغا تبهلندی.

شکیکی ساءتتین کپیس (بـ ـ دبیرکنی سورابا بینگوچه
شونچیلابک واقست که‌تین) توئولوکوم ثابدؤله‌قىم ثابدؤره‌هم تبلفون
تارقله قاتا حقوه بهتکوزده. رایسیه قادیر قادیردیر قولغا تبهلناش
جه‌بائنی سوزله بهردی... بهدینبه تشراف قولشاپ که‌تین. قولغا
تبهلناتن جه‌بائنی قايتا ـ قايتا سوراشق باشلندیم... شو تاربلقنا
توئؤزمین تئئوؤالدم... بالام ثابدؤله‌قىم ثارقله قئوروش‌مجدسکی
بالبدجمیه تهمملیه بهرد... غیرتلاسک بئولوگلار هرهنم‌رینم...
ثاناگلا رایسیه قادیردیرک باتئور بئولوگلار... تئئوؤثکبئئو،هممه نه‌ری
توئؤئوب کبئئو. ثاناگلا ثامن ـ گیسیه تئئوئسدی قايتید یچ."دئئو...
ختتای بخیله رلاسک نازآرئنسک چنتای چوچکچیری رایسیه قادیرغا
جنایه نکرتمایدول، جنایویی نئیمه؟ توئؤیه‌تئئو باشقا گه... خنتتای
بهرگ کولدری غالیرشیپیتو، رایسیه قادیردیرک همه مبنای کئئل‌مدی
قئورقئوئیتو، بارلپک ثئئوئیوتا الینی خام گؤش قئئلپ‌ییمه کچی بولغان
ختتای بخیره‌لسری کئه تئیباینکو. کمینی قولغا ثالاغنلتقیه مهن
ختیلارگا قئودان کورسنتپ قئودیس. شئئوئاقث سؤئیر جارقلو
ئئورومجدسکی بالبلدریسک سئورولگه کوئئلگنه مئئئلساک گئئاتا قئئلسام ههم
ئئئوئئوشئک پآکیئنده کوئئلگنه تهمملی بهرد.

تبلفونی قویدومن، ثئئوئیک تئجیدب مبکسپی سئئورولپ تبلفزورغا
کورسون چؤشوب قالدنی. کئئنی قویدولوکوئاینتی... ثئکئکچینی دئئوئیجئئوئئنشی
دئئوری تئئوئستی ایلیسک بهس گؤش تئئر ـ ئئئیال... گئئرمانئئینسک

183
۱۸۴

Joe's reader is not able to translate this document. It contains a mix of Persian and English text, which makes it difficult to understand. The text includes various phrases and sentences, some of which are in Persian and others in English. The reader is unable to provide a natural text representation of this document.
ئش بولوب قالسمن، بو قوزولبرېم قهیمه ره قالار؟ یوقنیالمسا یاقا تملبرد
تورموشئشی قانداق قللار؟ بیشمسدن توپوئن چنسپ کهنتی، کورونمدون
یاش توختمیمهد. قلزومن هەقصەدن تانا! دەیتی، توختمانی بەغلایتی.
ئوشک بیششئشی سلایتسیم.
تبلبۆن جرەنگەمەدەدی... تەبلبۆنەدا گەب قەلمەئشەنئشەن توەژەنەم قاهار
ئەدە:
١- توەکەم ٹەبدیلەھەکەم ٹەبدورەھەمەئشە قۆڵەغا تەبلبە کەنتی;
٢- توەکەم تەلەم ٹەبدورەھەمەئشە قۆڵەغا تەبلبە کەنتی;
٣- چەئشی چەڕەمەن ٹەبدوکەرەمەئشە قۆڵەغا تەبلبە کەنتی;
٤- تەئەم ناسەئشە یە پەرەم تەپەچە ئۆڕۆمەئشی
وەقەتی ساەئشە ۱ پەرەمەدەئشەخەنەدنە، توەخڵۆتەئشە پەرەسەئشە سەروە پ
چئقەب کەنتی...
کۆرەش باشەلەندی سەدەمەچەیەوە رۆژی، چەرەیەش، چەرەزەش،
گەگەرەش، تەبەرەشەسە چەکەئداق مەسەلەیەئشەنە ڕەلەمایەدەو،
ئۆرەئوئەکەدەن توەژەو!! کەمەکە هەڵ تەبیئەمەن... دەرەدنەئشی کەمەکە
سەوژەمەن... ئەئشەنە پەیەدنە باشەلەمەن... قەندەقە تەخەرلاشتەوەمەن؟
ئەڵڵەبەه... بەردەم تەلەیەمەن سەندەن!
بەوە خەلوئەنە ەئەم کەچیبە پەئەڵۆنەوە «خەلتەرەکە چەڕۆم
چەکەئتەسا»نەسکە باش شەتەبیە پەئەڵۆنەوە یەتەکەئرەدۆم. ٨. ئائینسەکە ۱۳-
کەوەنی کەچەڕۆم تەچەکەئتەسا»: خەنتەی چەکەمەئتەسەکەیە
قەدانەئشە باپەڵەرەمەئشە قۆڵەیەئشە چەلەمەئشەنەکەی توەڕەسەدا، خەنتەی
چەکەمەئتەسەکە چەرەوەرەبەستەنەدا زۆرەوەئشەقەئشەیەئشەنەکەی توەڕەسەدا،
زۆرەوەئشەقەئشەنەکە چەخەنتەسە رابەیە قەدانەئشە ەئەئوشک باپەڵەرەمەئشە
شنر ترسر قوی‌گر ببرندی کبیر کلیسی تورگوسدا هیاته چیقربی پرثن دُونیاعا تارقاتنی. بَهر خَوَرئی خَلَقتارا مَتَبوئاتالر بَس - بَس بَلِه‌ن خَوَرئ قَلِبِسُقا باشلَم‌دی. کَنَگکنه تسن؟ یَئَلَدَم... يَئَرَنکم جَایَشا چَوشُشُتی، باللبریمساک چَرایمیا کَئَلکه یَگ‌کوردی. یَئَرَؤُمنی توُتون‌الدَم، توُرن‌منی تَمِک‌لبِکَکه، یَبَغُر یَبَسَقِلبقَا دَال‌هَت قَلَلَدَم... تَئَؤُنلی گَالاَهَه... تَئَنَزَن‌دن فَحِلتَارا یَجَورُوم تَه‌شِک‌لاَثی، رابِیه یَخَنَمِغا، بالِلبریمسا یَگِه بَوْلَدی...!

۳

تَئَنَزَزددن باش‌للاب تَخَنَی ساَقْجَلَلَری رابِیه قادِرَنَسَک تَشَخَان‌سِغا یَبِیچ‌ت سَالَگان‌دن کِیس، سَه‌کَرُن نِه‌ر ساَقهِی یَنویگِه. کَرَبی ثَاهِخوُتَرُوب یَوَنِسک یِئَجَنِئی تَوُؤرَختْوُم - بَوُرْقْتْوُم قَلِبِسُتِئی. بَه‌ش کُوُن تَوْتَک‌نَدَس کِیس لَوْنونَغا تَبِیْفْوْن بَرَبی: یَوْیِغْرُوب خَلَقِسْنَاک قَوْزُغم‌سپ رابِیه قادِرَنَسَک قَوْلاَشَفَا، رابِیه قادِرَنَسَک تَوُرَم‌سَدن قوی‌گر بَبرِنْسَنی تَهِله‌پ قَلِبِسُقا رَادَنَو یَفَرْنلِق لِبَکْسیه سَوْرَلَب، یَوْیِغْرُولاَرُغا چَفَرَیرق قَلِبِسُقا رَادَنَو یَفَرْنلِق. قَانِداص قَلَل‌سَاک قَسَل، تَخَنْتِیارِسک، لَبکَن بَزَ سِاَگی یِول کَوْرِسَا تَه‌یِم‌یِمز، دَه‌پ جَئَو‌اْب بَه‌رِدی لَوْن‌دن فَحِلتَارا یَجَورُوم تَه‌شِک‌لاَثی.

... یَخَنَمِگَه تَئَنَزَندن... نَانَان یَگِه نِمْه‌ن... بَلِم‌مس‌ز، تَجَرِبِب‌سِز یَگِه نِمْه‌ن، هَیِشْشِیِسیائِتُجان یَگِه نِمْه‌ن، یَخَنَه قَقِلِشِی‌نی لَوْن‌دن فَحِلتَارا کَمشِلْک هَوْقُوق تَه‌شِک‌لاَثی‌سک یَئَل‌دَم یَئَش‌کَری‌لَایِتْن‌یه‌ن. یَوْیِغْرُوْر خَلَقِئی رابِیه قادِرَنَسَک قَوْلاَشَفَا، نَام‌ایش قَلِبِسَپ تَوْن‌سَک تَوُرَم‌سَدن 186
قوی‌بود بریلشینی تهله قیلسدنو، ددم چیوانیتمه‌نمو. توپنیسک تؤویقغا نورُسا مَوْکُگئوَز سرقرادنوم، ددم چیوانیتمه‌نی. تویگ‌ور‌لار رابیه قادرنیی بدلتی، خاتیانسک رابیه قادرنی قولوم تبلیس‌شا قاراب تورمایدو، ناماییش قیلسی کوجیشا چقپ، رابیه قادرنیک تورم‌دن قوی‌بود بریلشینی تهله قیلسدنو، ددم چیوانیت‌نه‌نین. بی‌مینسک تویگ‌ور‌لارغا چه کرسز تئشه‌نگه‌نلکریم، چه کرسز تؤومدؤارل‌نقم، ساددا – سر‌املقم؟

ئهم سیسکن؟ هنابرکی دونیادا تؤوژ مللشنشاک سیاسی ثارادلیکی تؤوچون موقده‌دهم کوروش‌که تئلالاغن قیایسی بسر کشی تئوژ مللشنتگه تئشئنگی‌نی‌نی‌نی‌نی‌نی؟ هنئمنو شئونداق ثادمه‌نیک برسی تئدمبگون؟ رابیه قادیمرور تئوژ مللشنشاک ثاردور تهله کلسیرگن چه کرسز تئشه‌نگه

بیر مه‌لزومه تئدمبگون؟

تویگ‌ور‌لار سیاسی‌دا گایین‌گه تئگه مللله‌ت، تویگ‌ور‌لار کووگنی‌گه پوکفن سیاسی نشانی بار مللله‌ت، قری‌گرلار جینسیا، قازاقلار جینسیا دوئله‌ت قئوژورود بولاغاندا، تئسیرله‌نگن، سئله‌لامانگان تویگ‌ور‌لاردا مؤسته‌قلیل‌یك تئوچون کوروش قیلسی تویگ‌ور‌لری یپیدا بولوپ بولدی، بیو تویگ‌ور‌لار هره‌بی تویگ‌ور‌سک تؤوچون‌دها مللی‌هی‌سی‌سی‌تفا تؤوژ‌رگیدو، مللی‌هی‌سی‌سی‌تفا مللی‌یکسیری قیلسدنی به‌دایا قیلسدن. یپه شئو جاسارت تؤویگ‌ور‌لار تؤوژنیک قیازاد قیلس‌شکا چه‌مینسک رابیه خیمنسی تورم‌دنه قوئی‌لوروشقا هره‌که‌ت قیلسدن، دهم تئشئنیپسی‌نی. مانئ بی‌گمون مهن تئشئنگن شئو تؤیگ‌ور‌لار‌ده هی‌چقانداق سادا جنی‌مئدی!

بن‌هایاتنا کئوؤال یول چیچپ ماکگان، نششانیا تؤوؤل بیئسی که‌لنگن تئر – تئایل تئددوق، تؤور‌مینسک بیئوؤق بیئشی کوجیدسغا سئلینگان قاتار – قاتار چمارت‌لار، سودا – ساراپسک رابیه قادرنیک

187
ئه ممکن بولدوب، ببر تالانتی نشانه ببر بروب تورانتی. هم‌هایه هایات و هم‌دلبری. نگاهی که کم‌بوده ققش‌می‌که، چیست که توچنگ‌شنگت قمت‌یاق - توژالک‌روخ. چوئشکروخ‌های متی، جوون قیهاکی، بون‌داق خلواسه چیفاده‌بی، بینی بسلن، جبه‌ن بسلن تازاداققا بهدل توئل‌ب وی‌بایات بولدوب چوئغوش‌نک، چه هرمانلبری تاریخنا ساکا و مستی، بی‌گنگی چوئلا‌دی‌را چقمه‌تلف‌ک، سوژبایل کشک‌های را کهکشان. وسیه، چخوش‌ب و برسی‌ب، مردان بدرکی ها، ها راکی تازادند. بیچک‌ب پرپ شاپل، چپیپاپ زیبک، بولدوب چوئگوش‌نک، چه هم‌هایی فإنم. رابینه خوشن شوسلی چوگوش‌ب چققان مسی روهنگ‌ن، نامه‌ندلبری بولدوب قالیم‌ز.

تبیت‌قلاب قاک‌دیلبری‌پدن بر جوئمله سوزل‌ب بره‌ی، رابینه خوشن گاکلا! دوئیدا باریک مسلت‌ته‌ند، تاریکی بر سر نوبرو و چوقنوش‌تن باشبنی، بسر نوبرو تکلیش بهنی دوئید، بی‌پورزی تکلیش بسلن تاک‌رلاش‌قلاب. بیو تبیت‌قلاب بسر. بی‌پورزی نوبرویی شوه مسلحن تبیت‌ری تیم‌یارلاش‌تی. تیم‌یارلاش‌سک کالدنق‌ی شریتی نوبرزی چیترابا قملش، بولدوب چیبدلی‌نه‌تی. نوبرزی چیترابا قملش‌نک کالدنق‌ی شریتی نوبرزی چنوش‌نک و نوبیزک چنوش‌نک تبیت‌قلاب، همه‌ی‌نه‌نک چرک‌سی‌کی گو همه‌ی‌نه‌نک بملش بولدوب چیبدلی‌نه‌تی. چنوش‌نک و ببیش نبی‌تی تازلفن مسلت‌ته‌نه‌نک چنگلا قوئل‌دند کنید، بسر تبیت‌که چیبدی. تاریختا نوبیزک تکلیش‌تنک، نوبرویی و چوقنوش‌سک تبیت‌قلاب‌ی شوه‌ی‌بست‌سک چه‌هم‌سیه‌ت یاری‌قینچ‌نک ونواعل‌که نوبی‌تشقا نوبرزی تکلیش‌که چه‌هم‌سیه‌ت بهره‌ی‌بد‌گان مسلت‌ته‌نه‌تی قاک‌دی؟ زمان‌چه کله‌ب قود‌بی‌م‌و؟
۱۸۹
قائیدتله گه مؤواپیش هدرنکه قغلان بسر تؤییغورنی هزاپرگنیه تؤچراتمدم، رابیبه خبیم!

4

هایاتلق قاراشلمری، تادادنی تؤرموش قاراشلمری، کۆکەیوژر
ریتايلینق تێچسەدە تەوەرۆب کەڵگۆسی تۆچۆن «قەیاییوروش ێپکی»،
"ترایەپەیەه تەویغۆسی"، "ئیژینەشلیک پاژەنەر قاییوسی" بولمسان,
شەوەدااقلا تەوەگڵۆ قەشاشەقا تە تتڵەدن وە ئاسارەتکە تەگەه بولمسان
ملڵەت قەنداقە میڵەتە بولانتی؟ بەوەنداق میلەتەشەکە مقەستێک تەکۆک
تۆچۆن تە جربەه ئە سەیەسی مەقەستێڵە. تۆچۆن نۆپۆر تەپەیارلیالسەی
مۆمکەبەندی؟ تادەملەر گەخەس بولەن وەرەقەرەوەیەکە مەوەدڵەوەئیتییەنە
مەوەدەبەد بەڵەبەد تەوەرۆش کایەلاتوەکە تەگەه قەیاییەنەن بەردەنبەر نەرە،
تەادەمی هایۆبەندەن پەرەنەئەرەدەنەن بەردەنبەر نەرەسە تە خەڵەق
تە مەسەمە؟ بەوەنداق تەاڵەسەدە تە خەڵەقێتە تەپەیارڵەمی انەنەکە ئاکی
tەپەیارڵەمیان مەلەتەشکە هایۆبەندەن ەیەچائەدەق پەرەئیتییە بەڵەمیائێتییە.
بەوەکەنیەکە بەوەکەدە تەوەرەکەرێنەکە تە خەڵەقەدەکەرێنەکە دەزەدە نەبەیە؟
کەنیشکەی ڕێنیە «ژارێئەڵەش، چوەلیانیەوە ڕۆەمەتەشلیسمە؟ ەیچێکەجەوایە
بەرەمەیەوە. تەوێیغور تە خەڵەقەکە نەبەیە تەکەنیکەیەوە، بەوە تە خەڵەق
تەوێیغوریکە نەبەیە تەکەنیکەیەوە تەوێیغوریکەن بەرەمەوە تەوێیغوری پەوک
بەرەمەیەوە. تەگەر بەژاربی بەبەلەیەن بەرەمەوە تەوێیغوری بەرەمەوەیەن بەوک
کەنیشکەیەن تەڵەبەکرکەنیە مەخەژیبەیە تەکەنیکە نەبەیە تەکەنیکەیەوە تەوێیغور
کەشیتسیە بەسابلەنتیتی. 211
۱۹۱

یک سازمان ملی از این سوال پاسخ می‌دهد: «هم‌اکنون، گزارش‌های نسبت به کشف‌های غیر亲近 به‌طور خاص، مانند کشف‌های دستیابی به ذرات اتمی سنگین، به‌طور فعال در حال بررسی و تحقیق قرار دارد. این موضوع، به‌طور خاص، در حوزه‌های علمی و مهندسی بسیار مهم است.»
سبنک خلق کننکه تاده، تله‌که نادانتمقا اکشن‌ندئ، نه خلاق بله
ئه قسندئ کوریچه همان‌نادئ؛ سبنک خلق کننکه تورنگه‌نو تئشندو، لبکن تورنگه همان‌نادئ، توئینگندئ تچدیئدن چنقاکن بر
سئاده بو مو ملله‌نی توغرا سؤژ بله توغرا بولغا یبیه کله‌سه توئنگ‌ها
ئه‌گه شمه‌یبدئ بو کمئنه قول‌لما‌یدئ، بو کمئن‌ندئ غم‌یوئئ ـ
شکایاننی قلدئدئ، کمئندئن قاری‌بیدئ. شئنداق هسرتئر تچجیده
ئوئینگونسک ـ بو دونیبادئن توئنگوئئ که تکه‌نکه ونه‌نی‌روئرلری،
قه‌هن‌انلری تارمئدئ؟
سابت داموللم‌شئندئ، موه‌هی‌مئد ئهیئندئ شئندئ،
ئابدوین‌لائه تؤینگنئ شؤندئ، تاخیردا ئابدن‌بهم توئنک‌مئوئئ، تئیپیان
ئبلیبیومنو شئنداق قارغشلاْغا تئچرگنئ‌ندئ.
کمس بولسا وقته‌نی‌روئئ تاکه شؤئبسلور دارگا ـ دیبگ‌نه‌نمندئ
موه‌همه‌مه‌ندئ ئهیئندئ؟
موه‌همه‌نه‌ندئ ئهیئندئ ندنکه تؤچوئدنئ دوئش‌من کوریدوروئئ
ئوئینگونک بولسا، تئینگونسک چالا مولللم‌ری موه‌همه‌نه‌ندئ ئهیئندئ
ئهیئندئی غم‌یه‌ئئ ـ شکاپیئکه کوئمئوئک تئینگونک یئندئ، شئک‌شئ‌سی
ئابدوین‌لائه تئینگنئ دارگا تئبسپ تئینگونک بولسا، تئینگن
ئابدوین‌لائه تئینگنئ هاقفارئئ وئه توئن‌نه‌نئسک دارگای نئس‌قئان
ئه‌نم‌سیئدئ. بو کئولنک ایئینکه، مئنک بچشیما که‌لمه‌سیئدئ؟ رابیه
خچن‌ئ؟
سهن رابیه خچن بوکنک کورچهن خنایینسک کپی‌نکی نهن‌لئدئ
وئئک لجیونکه قارئکش تئینگنئسک موئسه‌قللیچه تئینگن کوروش‌مه‌یدانئ
ئوئینگنک. تئاوئل شئقتساد ساهمه‌سیئد کورکش قئلسپ تالاه‌سینئ
غلامی‌ها یپه‌کلندی. بیل‌می‌نتشک خبننم، بیل‌می‌نتشک، چونکی به‌نده‌ئیندنک، شو بنا، شو ناراپلارمی سبلش توچون بسر پارچه کبسته‌گی هیول قاستنش قوی‌گشندکا، خشتاخو شو کوندن باشلاب سینی قانادق‌وقتی‌نشنکن پلاننی‌ئدر توژو پولغان تسدی. خشتای‌نگا سینی‌پی‌وقتی‌نشن‌پی‌پلاننریزی‌ئدر قنل‌سپا آغاز چوشه‌ندورملی‌بیسی‌ئم، سینی‌ئهم خشتای‌نک‌یوواتی‌قچی‌پولغان‌یقین‌سی‌ئشه‌ندورملی‌بیسی‌ئم... هم‌ا سینی قوپ‌کاب‌تاپاک‌دا لگنشگ سپورگن‌ئسن توچری‌غان‌قیسه‌ئته‌ئج‌جنگان‌ئسیدی؟ سپورگن توج‌تنگان‌ئسیدی؟ هونگ‌تنگان‌ئسهری‌قیزرا رابی‌سی‌قادر‌خشتای‌نگا‌تیر‌می‌سک‌ئش‌لاندی‌ئس. لگ‌چم‌خشتای‌نک‌پوششی‌ئسن‌گوگ‌گشک‌ئتوچری‌ستاندا بای پولوپ‌ئامیر‌کسدا «دیول‌سچروپیت‌گ‌پزنتی»‌دی‌نامی‌چئتی.

5

رابی‌سی‌قادر‌تئومسده؟ کششنلی‌یم‌ئن. مهنه‌ئم‌ئین‌ی‌خاجا‌یانقان‌تئومسده‌ئی بی‌گون‌رابی‌سی‌قادر‌شیو‌ئارالبی‌کونله‌ئنو کیوپرتوان‌سدن‌ئی. سدن، مینک‌خبننم‌رابی‌سی: «سمللی‌زب‌دیبه‌ئله‌ئیر» دقة‌بیده‌ئتئومسده‌یانقان‌سدنم. سدن، مینک‌کوئرولگن‌دفردی‌ئتئومسده‌کم‌ردیک، مهنه‌ئه‌ر کم‌سدن‌ئی، تمؤره‌ئارالبری‌چبدانی‌ئن. سدن‌بد‌ئایال‌کسی‌ئندبک، مملکی‌عوروزواف‌خشتای‌سافچی‌تلبرنسک‌ئسل‌هاقارش‌تلبرگه‌ب‌دراشلق‌پنی‌سدن‌ئوش‌ئارالبری‌ئتاپاتقندکا، مهنه‌ئه‌ت‌لله‌دی‌مب‌فیروپرودوئی‌پورگن‌سن‌دی، پورگن‌ئلار نام‌ئه‌ئولایدن‌گان‌دی‌فاه‌ئا‌هی‌دشاملی‌بی‌کرمو.
قاللهب گناهتمب بیوگهوریه متظهه یا؟ بو کشلما سپنک و همینه
کیمسدن غیوهخترنه بااکلاشنگهندو، بهکم.
پارشیه بای قللهب کوئیزگه جنی بندری، (نامه بگدی نو پارتیه
دبگنه)؟... توجهه توءدان بولدی... کورگوکنکی کوربدو نومیدی...
رابمیه، ساددد هوسهیندهک خترلک گنندهک نومیدی... قولجاً بیلبنسن
یاخشی نتش بولدی... هوکوهمه تکه قارشی چینقینی تونسک...»
و هاکارا... تیؤیغور تلسا سوزلیدیگان گنندهملار سپنک کیمکگدن
شونداق غیوهوت قللهشی. ایا! تختاگارا، گویگا جنگی که تکه،
ئاشند، نانند، قالن جنگه تایالارنی کوچیبدن بنگب کربرب پؤل
ببربد، دوکان ببربد، یوگونکی بایی - سهتهک خینسرلارا تایلاندویزی
قویگان کشی شؤ رابیه قادر تهم سمیدي؟ دیدیگان بسر کشی
تؤنبوغری چنمشی، یاچ خبنم... یاچ تیؤیغوردین منداق هبسداشیق
قبلدیگان کشی تیؤنبوغری چنمشی، سمن تیوسماه ییوقبیق
غیوهتریه نئاگلاش فیکیانیستنلی یوق.
خبنم رابیه قادری...
مین ساگا تارنختن سوزلیه کملدیه، ته خلاقانشنت سوزلین کملدم.
بسران سهن بوگون تیؤیغوریه تمه ناکه بولوہ لانتبیک، ته خلاقانشک
ئیاکدی یوکسفاک په لنصریه، ظنتهی رولدیک ته مسیمیدی؟ چوئنکی، سهن
تیؤیغورلک لیمی، سمللهبنک تیلیکسا، مسیلیستنگنک نیمه شگعلانکنی
چوئشنگن شکدنک؛ تیؤیغور خلاقشنگن تیلیک سانی جدیوریه تنینک
ئیه شگعلانکنی بینگن شکدنک؛ مسیلوئیه و و دیگیوریه تنین چوئشنگ
بسر شادیگه، هاژنریه لبندی بسر تیؤیغوریا نسبیته، تن پیتیقاندا یئاک
بودییکه ته خلاق تنی. بهلکی ته خلاق بیکشی جدیوریهتنی.
مهستولی‌هنتی چوشنستن باشئناتی. شائر هاجی قولتلوغ شهوئی:
«به قوانین ملل‌نینک‌ سائیدنی (به حکمیار قولنوشی) تخلیق باعلاق؛
ئهگه تخلیق جبربکله شه قولنلوت قوچوم ورمن بولدو» دیگه‌ئ
ئندی. سن بر نه قلیمه‌ئی نوزله‌شتوگن رابیه حینم ملیبک!
مئه سنینی خاتاین‌نک تورمسدن قولنوچوروش ثویچوئن بارلتی
کوهچوئنی نشقا سالمندن. همه‌ئا حودا قایسی کونگه تورونلایستوردی. بو
کئنی پیتسب پر، اکه‌ئی. چوشه‌نگئن، بملگن بسر ملل‌نکه
ناسبندهئی بی‌یتکندا ته سلیده قولقوئر ملل‌نتی سنین وئ باشق‌ا سیاسی
مه‌به‌سلارنی قولتوچوروشی کئرهک تدیدی، بوئئش تامانبه بسر
ملل‌نتسک قولسدن کئل‌دبعان کئش گئیدی. شونن‌داق قولنانان بسر
ملل‌نت تؤمغورئی به‌را قئلش تؤچوئن گئک‌کمس تؤمگورئی، بولغا قئلاندوه
خینم. بوگون ثویغورئی سینی، مئی قولقوئرالیمدی. سنینی، مینی، ثوئئی
قولتوچوروش تؤچوئن ثویغورئی ثؤؤوال گئونی قوتوچوروشقا تئوگر
کئل‌دبو. شوئئی گه‌مه‌سی بس‌رلکته بسول ملل‌نکه تؤمغورئینی
قوتوچوروشسمز کئرهک. غمیر تسیک بكول، زامان ساگا سهور... تاقه‌ئ،
کئچ ئئاناقلنسون، بارل‌تکنغا ئئاله‌ی بار‌دم قئبلسون! مئه سنینی
کئوئشئن، مین سنینی کورهش تاجده کوئئکنی، سنین ثؤچوئن، بملل‌ریم
ثؤچوئن، مئینی ثویغورئیستان ثؤچوئن یاشاییمن. سنین بملن
قوچاکله‌ئی کئرگیدبعان هبلی‌قتئی تؤئکنی کوئچئنی.
196

1999 - ينلي 8 - ثاينسك 16 - كونى
16 - كونى دوشخانه توكلاخوما شتاتى واقتى كچ سائىهت گالتى

یپردىتا تامبریکا تاشقى تبىشلى رئیستتى کانشى تامبریکى خلفقاىرا

کمشلەکە مۆقۇۆق كۆمەتەتەسەک لەسەربى سەن جامەن تەپەندى
tوكلاخوما شتاتى، شانى شەھەرى - مەنەکە تۆپۆمەگە تەپەفەن

jamen

بەرەدى. تەپەفەنتى قەزەم تەققەده تەڵەدى.

_- گانەگەر رابیه قادئر قانەداق قولغا تەپەندە، نەپەشقا قولغا

ئەپەنتە؟ قەزەم تەققەده قولغا تەپەنەنەنە تەپەسەلەی تەزۆرەپ

بەرەدى.

_- گانەگەر رابیه قادئر داەگەز بەڵەن بەلە تامەرەکەنا کەڵگەن

ئەکەن، نەپەشقا کەڵگەن، بەنە نەپەشقا قایتەپ کەتە.

_- گانەگەر رابیه قادئر تامەرەکەنا کەڵگەن، تامەرەکا خەڵەنەکە تۆپەقەر

خەڵەنەکە سەیەسەی تەمەپێلرەکە یارەدم قەڵێشەنەی تەڵەپ قەڵێمشەن، دەپ

کەڵگەن. سەیەتەسەدە - تەجارەت تەمەشیرەنی بەر تەرەب قەڵێشە تۆچەن

ئۆرەمچەگە قایتەپ کەتەکەن ەنەی. قەزەم تەققەده بەنە سەنەمان تەپەندەگە

رەبیە قادئرەکە قوڵە قەڵێنەسە سەوەپەرەمەکە یوەتەوەن جەرەبانەی تۆلۆق

سوژەلە بەرەدى.

17 - كونى تۆرەوەماچى واقتى وەئەتە گەتەکەن سائەت گۆچ يپرەمەدە، تۆرەوەماچى

- واقتى چۆشەن كەپەن گۆچ يپرەمەدە تامەرەکەنا کەپەپەپەدە تۆرەشەلۆق

jon. m. Hunts man

بەش تەلەجەسە

ئۆکەکە قەپەم تەپەفەن بەرەبە، تۆغەلەمەز تەلەم تەپەدەروە پەمەدنەن تەنەسە

رەبیە قادئرەکە وە تەلەم تەپەدەروە پەمەدنەن تۆرەشەنەکە قوڵە قەڵێنەسە
جهان‌النی‌ ته‌پیسل‌ی سوروش‌شه قابلی. (خیتاِنسک قاقچی نداری‌سی توهی‌مند‌تجارب‌گون‌گانه به‌مرز سوژه‌نز مامور‌قسوت‌‌پردازش‌‌سی. سویکرت‌ بی‌پروپریه‌به‌مرز قربانی‌سی‌سی‌گون‌گانه.)
سیاست پلمپسی

1999 - یلی 8 - ثانیهک 20 - کونی

1

گبرمانبللک پپیلاسوب توسوئارد شپینگلر مگا مؤنداق

توجبگتنم:

هه ریکتناسک مهرکسزینگه گیایلانغی شوختلار - کمشلر کوز
تکذیبگان قربان نوقتشلار - شمس سالاهمیننک چئچیق شه کلنی
پیشکهول مللمتنکه ود دورگه چیلز کربپ تاربخنلک ییته کچنسنگه
تایلاندروش همدده گور رلی مللمتننکه نهسه بلوبرنی، گئیلنه
نیسه بینامسنسی ود خاهیشلار چئچیدکی نسانشنی وقهه رنکی توجنز
پهلویسگه کوچنوزوب چینقش؛ بولار تاربخ تویغوسنگا گئگه هر قانداق
تادعم رات قلالبخیدنگان یه ریکه ت نقندارد بدوه، گه رچه گئو نوقنتنی
ناهایتی ناز تونوپی نسمو.

شوننک توجنون دونیادا یقهت شه خسنسک تاربخلا بولسدو ود
شوننک توجنون دونیادا بهقهت شه خسنبنک سیسانتلا بولسدو، خلانس.
قائده ود گیلبلر، هبچرهسه هییسانلمایدو، بهقهت توجنخاشینگان
شهس، توجنخاشینگان چوی، مللمی تئالاهدبلک، یهملی هوقنفی
قولغا که توجنون توجنون کورهم، بوارانسک هه مسی سیاسیدورو.
تنبلامبو بوننگ سرندادا ومهس.
بونگون سیسی ویکورتلمک، یانالمش نگنلک هوقنفی خمالقه
مهنسوپ دبگن نباده تاسیندا تبلب بچربیاقتا.
هواکومرانلیسق شهکلی کاز - ترولا سوژه گرهن گهوالدسمو، هواکومرانلیسق قلسینگوپیرنسک قورنی هیچقالنداق سوژه گرهمی کلمه کته. هرهته تاثیلیش دونیا تننجلیقه دبگن گیمی کننی ود. هرئوئل تاسنتدای بیتیلیشبدن قهتهینهور. پوئنکول دوئنساپیهنتی تاز. ساندیکی کوشش زنک کونترول دلدلیشدن هاسمبل بولگان قنول قلدلوچی هواکومرانلیسقی باشقنا. نرسه بولماي قادی. مهموری هووقوی تقوئموی هیاتیلغنسک مهنتی بولوب، توپیپک وت سونیپکی دطب شکسگه گایرلیبمو. بوز خمل بیهتهیاج توریسدن - توریبک هولیمکی، هره قانبداق دهقندبگه توریبسک تیچکی قورولملسق بیهتهیاجی بوقاتبگن ثامبمؤی گورهؤه بولگان گهمس.
تهبیئی سیاسپی تالانتقای تئگه سلبهت گهملیتهت مهوچوند گههمس. ئادهتهی کنشله، موشونداق تسبیسی تالانتقای تئگه سلبهت بار، ددب قاراییبکن، بونداق قاراکلار باشقا سلبهته. نسکی قانندق هواکومرانلیسقی قاسنتدای توروبیمو. بهنلا خلقتنةک باختی تومنوش کهچوروئیاتیمز ددب، هبس قللسانیققین باشقنا نرهسه گههمس.
رهبه رلک تئقاتدنلا بولسدنیکن، قومدوره کیچیلیب توردان قئادمله ردن بائنولار، بسدوئیلار قوشهنوی تشکیلمهشکه بولسدنو، رهبه رلک تئقاتدناری بولیایدیکن، بائنولاردن تشکیلپگن قوشهنوی کیچیلیب کباتدن، تارقلبل کیباتدن. بونداق گههؤل قاریمه تیچکدیلی یؤز بردب قمالاسنتن، سمللهت، سپنیپی، سیاسپی بارتدیئه وسهک گهوالسیب خؤودی شوننگا توخشنگش بولسدنو. شوننکی تورچنون بسر سملله تنسلک سیاسپی تئقاتدناری خلنقندکی رهبه رلک قاتلیمغا تئشنچی بدلدوروشدین ووجودقا کیلدیبیغان تئقاتداردلون.
لبکن بو تهشهنج کاسماندن چوشمه‌یدو. تؤزگه خاس موهئیه‌ن زامان تجویده پنشب بیتسلددو. مهوئیه‌فيده قازانگاندلا بيسرلا بو تهشهنجی موقسملاستورعیلی، دئندنه الوکه تایلان‌ورعیئی بولسدو. بسی مللته‌تسک تجویده هوکومرلیق قیلغوچیلاردا بدلگله‌نگدن تئشهنج کم بولسدنکن، بو تههوئل هوکومرلیق قاتلمنسک تئتقداردنه کم ملهکدن دبراه بردیدو. تهـکب ـ تهـکبـودن تهـکبـودو. بو خـلی کیپیسات مهوئ‌جودلا بولسدنکن، بو مللته‌تسک تبـخیه «تهـهـاـيل موهنتی» گا کرمسه‌نگنکی کورستسی بیریدو.

تهبـهـئـتـلـسک (خاراکتبرلـسک) سياسـسیوـنـشک باهاملاش، باها ببریش تئقتسداری بولوشنی کبرهک، گاهمه‌رگ، شمیشه‌رگ، ونیله‌رگ بابا ببرنه‌دیغان کشی بولوشنی کبرهک، تونکه«نهزبری» کوب ته‌هچ کرفر قیرلمایوی موهکمک بولغان بارلینق وفقله‌ری بدلیس تئورشهنش تئوئ، شجیسه تبلیسی کبرهک. سياسـسـیوـن تئوئئون ثبیتکندا وفقه‌دیه ودیه هادیسلمیک همیه تیپسیلتریئی بدلولیشتندک هاجستی یوق. توغرفا یخشدار ود ناتوگرا تیعاش تبغریسدنیو تئوئئی توغرفا هوکوم قیلغسلا بولوی‌بیریدو.

سرگن، سه‌زمگان تههوئلادا بو تئننشی چنگئنشی کوکلله پورکاب تئئس کوره‌سی بولوی‌بیریدو. تبئئسی تئزگنلینه شستن ثبیتار بو تئقتسدار دوئل نئوئرییئگ ته‌ویهیدیت ببریدنگان کشیسه‌نگدن تئکسچی بولسدو. تونسک وئوئودنیکی بارلینق سبرقله ورـخت تاربخی وفقه‌رنه‌ریک هرهکنکی بملن ببردک بولسدو. تئوئئکننی تیکتله‌یدو. سياسـسی وئزنسه‌رگ کیپیسات ودی کتابارلینق سبلك هریدب کچیلک قیلغسلا.

ئؤتقوئوق سوئلگوچی موهدانیترا گا تئشهن‌یدو.
هموقدقته نیمه؟ تالانتیلق سیاست‌ساین پنلیک وغ سختلیقتیس
حالیب کتکن بولدود. ودکه لرتنک مهتنفسی بدلن سبستیملارنیک
مهنتقبسلک تاریاشترنک واکهبا. تغییرتنه تونکک تیتقاتی بولدود، بو
بیقه تغوسسی تغییر بولدود. وهرکاک قطعاندا. هرهوانیاد
سیاست‌ساین تیتقاتدنکچهکلپسیسک کنوچرمالایدو، دبگهانککور.
گیپتیئی: «هو نکه مینگیچالاردا تغییر دی تغییر بولدود، تغییرا
قابلیتهت بولمایدو، تاماشا کورگیچالردن باشقاق کششلرده هسه تغییرا
بولدود. تغییر قابلیتهت بولمایدو. هبگر بو دبگهانبرمیز هققی
سولا، بیماریک، بیماریک سیاست‌ساینارا مؤقفین. کپل مشگان بولسا
قاتارلمق سیاست‌ساینارا تونه شونداق کششلر تسدی. رست پاپلیری وح
ئهگلیپسک سیاسی ته پابلیری شهیلرهنه باققوئر ورگیفدرنگا
ئبرپک‌شکنهده، بیارلمک دؤونره رده بویسیوندور مینگیچالار. وح تؤبوکان
بیپیچیلارغا توکهاش شونداق رهمیسمارکی کارکدونستن.
ممسنی: III mm ocent
نقی مشکلاها گالالیپوئ. تغییر، دئینی جمهوریت
پیئنون دئیونیاها هوکورانلیق قنلدبیغان بر ورژنیتی بتراتفان تسدی.
شوئ تارقلیمک دئینی ته قبیدئره، تهگنیسمینی پییدا قفلی. تؤئسولی
- بارلمک دئینی خلافشک توککور سبلشناریمسعا گابلنشک قالغان
تسدی. بسراق، مؤسسونداق تؤسول - چاره بولیمیاندا، هرهوانیاد
قودرتنسک دئینی جمهوریتهئرنسک، مکوندن کلیپوردوئرکنور تؤروئشی مؤسک
ئهمس تسدی. گنهگلیپسک مؤسیته ملککلری، ثامپرکنیسک شنقالابی
دبگهانبرنی گیبیشیز کوالایلا قونیلیپوق. گادمئه دئونئه، مسلمته، سیاسی
پارتبیلره مو شونداق واستندلردن مؤسسکنا بولامالایدو. هبگردی بو
یهرد هایاتلقین‌سال تآمیقا قابل‌پیت‌که شگه بولما‌سلاسلی، مون‌دادن‌چه نه‌تبی‌قاندا شكه‌مسناک نئنی بولمای قالدن‌جوه؟! لبکن ته‌که موءینی گؤری تؤورپی دیپ‌تگن دورو‌نوی تون‌میلس، بلبیلس‌لش رؤور، دئورنک سمرلک کؤوچنی هؤب قنالمن‌قان، چووتشنسگن هئه قناداق گئ‌دنم، تئورنسک وئوجوئده دئر بئیرقملسق هئرکه تئورگوسنی هؤب قنله، تئؤرنیئن‌قاغ ایپ‌ته کلمسگن مهسکن‌دن، توئرپس‌ل خاک‌نت‌لسک شهیدن‌گه جراملسق قنالمن‌قان هئرقانداق گئ‌دنم، بهروکئی هادی‌لسه رهپ گئنسن‌کبیت‌پی مهسکن‌دن، جامائیت پکری، توئرپس‌ل ظافلاشر، تیسی‌بئی توئیربم‌دئر دئگن‌دن‌ک، دئور تئیرجیده دئور به‌گئه وئوقلر، تئیرجیده مهورم شهدرکه تایبنازلا‌بیدوه. بمکی مهورپ وئوقدلرنسک تال‌یقندسدا توئرپوجوققا تای‌نسک قنالده. دئئر وئقوله‌رنی تزرگن‌لییه‌لیمیدوه، تیکلییه‌لیمیدوه. 2

سیاسی گئ‌دنم گئوئنه دئورنک تال‌اه‌دن‌لیک‌بین‌بی بارلقنه تئوچه‌بیدن‌دن گؤرچه قنال‌لسلاسلی کبرهک؛ تئورداق یاکی‌مون‌دئان سیست‌نی‌پلازا گئنسه‌می‌لسکی کپ‌رک، برئئرنسک دئور‌مس‌رده‌رک دئوری‌دن‌کی سیاسی هاکسی‌یته‌له ره توختاش شککی خنیلئچعل‌لک گئین‌فلیمک مهئّجود بول‌پک کهлом‌کته. تئورنک بئری، قه دیمکنی تبرل‌دئوروئش تئن‌دی‌سی، توئرنسک تئکن‌چچسی، دب‌مکرات‌سی فانتازی‌سندور، تئؤوالفنسی، تاریخ کی‌ینکه یان‌سک دئیر، هؤکوم قنله، کپیدکن‌سی، تارین‌سک به‌گئ‌وسن‌گه مه‌قنس‌تی بار، دیگن‌لن‌رهگ تئیرشن‌دوه. براق، مؤّقرر ره مغلو‌بسیه‌ته دئئرپنین‌که جه‌تئنپی‌تی‌قتان‌دای
هه، تکنیکی خلی قرارش په قرینه هالدا مه غلپنهینه تاکه تیلبس پارمیدو. ملهی توکنکه د وک لیسه چاره موسنی قره پهئه بولوپ چیش بولسون یاکی توکعولار سستیمبیسا تاییننیئلیش بیلسنون دوئهئتنکا ته قدردنه.
تیمنتانس بیغیر یاک پییدا قبندی. همه قطعی سیاسیون تاربخنک مهکه مه مله نامایندیسدن. توکنک وجوه و دا تاربخنک پهئنیشی، بلهکی شهمینیق چراوسکی بولوپ سبیالدنندو. سیاسی مهمنتقلی شه‌خسنک خاراکتیرگه تایلانگانلیسئن چرکا بونداق کمشی یوقف‌نیئ تیکنی خلی گاینگنک سرتگا چجیب چندیدو.
یهنه بیده ترومنیس، همه قطعی سیاسیون کهک مه‌نیسدن تیپمانجام، توکعولگه چار موسنی کیچی پهلوشی کپره: چه خلیق چه پهئنیسدنکه چه کملی بولوپلا قالماسنین، چه راهنک دوشامگی، چه راهک دیارقلقی توکعولگه تیکمکشی‌یازیم. تیمنتانس بینسق یاکست شهوکی، دست چهژلدن‌دن هایلانگنک چوئلیسینی چجوگن دهاکی ته‌همس، دست چویگانه چنگ‌ان سگگن کپرهن، تینساکیچ قهلیسکه سنگب کپرهن، دست باشقا بر دوهنیاگا نمور چنئپا قبندین، ره‌هم شه‌په‌هت، مهیر بیانلیم، تینتاوست قبندین‌هه مه‌نمده توکعولیکه سه‌مور – تاقهج قبندین، چه به‌هسپیب به‌خت توچیکسی یاربیس په‌هگن. لیکن دست هایلانگنک کپرچنی بیسپ کپره‌په‌هجیدو، هایلانگن ساهه‌سیته ته‌اکه په‌یکسکه سالاهیمیت چه‌بلکی په سالاهیمه‌نه‌ینکن سرلیق هی‌رکمت، چرقی تالاهیمیلگه، تیپسی کچی، گنجیاده کپرچ په‌کاره. په گنجیاده کپرچ په‌یکسکه ته‌سپه ته‌زه‌په‌یکسکه مله‌نه‌ینکن هالت – قیبیایه‌هنه‌ینکن توچ‌گه رتلمیمیدو. تالایمیش هقه‌قیمکه تیاکی گئدلیمیق چه تاکس‌لنگنک سیاسی چونیانک تیجیمیکی هادبسلر.
همه‌س. بی‌یهوده یقه‌ده یملقلارنگ‌که نتججسی، خربصتنگ
موزئنترئنشک نتججسی، گسلمام دنی موزئنترئنشک نتججسی،
پروسیله‌که رئکه نتججلربلا سیاسی دوینداکی پاکیستان.
شان - شاهد بلهن مسئولیت‌تینک بیرقشکی، بسر تادمنک
چینقشی، سیاسسی بژ، کتابتن گیلبی کیلستنکه نرسلر ثهم،
برلکی جانلینق هایانتا تیبیقک گیوجگه کوره‌کویجه. گارقیق ناندن
هایات یقیسمدن گیوینشب کالگیبگ نه رسله دوور. ییتر ویلیام 1
بو بهکنک گورنلی‌گان کنکی ننی. نیونگدن باشقا بون‌داق
گولگنکی یهنکی بری، هرهایسی دوزورلر دی اسمگان همسگه گورتاق
ئولؤق کرشته‌دور. گیوزرنک مسللکتنی موافق اویشتوئشونچ جبه‌تشکی
نه تجسیره دوزورن ـ دوزره‌گه نپچهی کمالگن.

هقهقرین سیاسی‌سیون، سیاسی‌ه‌زارداردن، پورسی‌ه‌تیر‌س
سیاسی‌ه‌زارداردن پرقلسن‌سدو، چیونکی سیاسی‌ه‌زاردار تاریخسک
یوکسی‌گن دملبرپده هیلیگن‌رسلک بلهن گوت‌ئوئستنکه یاغ جیچیب
بابله خو هره‌تروئ فولقشدو، خالاس. هقهقرین سیاسی‌سیون غاییؤی
نمسه‌ه تکویاردن پرقلسن‌سدو، چیونکی، سیاسی‌سیون حلقسنکة توزی
ئولجوئن قوربان بیرپشنی چرکه‌نلیک تله‌پ قلالابددو، گیوئداقلا
فقسنکه قوربان بیرپشو نه‌تئل‌شکه‌دیلو، چیونکی،
سیاسی‌بونغا مه‌لومکی، بونینک سیاسی‌سیون دوزور یه دوئل‌کتکه کبره‌ک
کرپاردو. گیوزدنک تنسیرات تئشنده ملیونلینگن کمشله‌رینک گورتاق
بیرچ‌یه قلع‌نی‌لغی نپ‌مشلی‌میدو، یه شو خفیده قئولج‌ن دوزریئیدی
سیاسی‌بونگو به‌دوزر تولیکه‌میدو. یه‌ک یوکسکه کدری‌جشه داربنچه باشی‌مزلینق
قلیرې قول تئشنده‌یله‌ینی بوبسیونگ‌چیلاړ‌غا تایلانددرنؤشند غوئرولوق.
نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dishonest نمی‌باشد. نامی dish
بومیسمو، لبکی موئش‌هارجاتیکی نہیں تھا گنتیاں زور بسر ہثنگئے ہیارتنگے، بسر یوگئہ کمشل، رن ویلی کچھ فش، بسر ہیچ پیمیدا قدش، تاواوائے دی لیلارغا بھنتیجاتی چوو میہشو ہوئی ہسلدیکی شکلنی ساقلاتی قبلیشتن گنہاریتے ہی، مگر شوئنداغ قنالشاہ، سیاسیون بسر مہنزبگی، بھو منزیل کلاسیک کونیادا شوویمزئیک مقیق ددسلوک، دمہ نتانیلنگان مہنزبکیہ تکنی پولو، مگر شوئنداغ قنالشاہ، ہی سیاسیون پینگی تیاهائینکتسک نیجادکاری وہ یاوش بسر ملله تنسک، مہنزبیہ تنسک تھا جدیدی بولوپ قلاغن بولنتی، بسر جانئی سوپیندہ، تیبیکی تیاكتیکی تھنجدہ بھو کمش ملیوم یلاہردن کینی تیواجتلیق بیضمددن عایسی بولوشی کمیکن، لبکی گھوئے رپینلگنی، کیوکائرانشنق قلاغدئیج بسر قنیس کمشل، تیواجتلیق، تاونیفسکی تیشنیکی
داوا ولشتروری قھوی یاققان مہشئیئی وی، ہی دی چیویکرگن بولنتی، دیہیک، بھو ونگئے بھو تیبلیق کیوکائرانشنقی کیوموئی دوئنیاًئینی، ہیقیقی سیاسیون بسر قوئی بسین یاساب قہقان وہ کیسکی، گھمرہ
مراس قلیبلب قادوریق بولدو، چھوکنی، قونینک راولی تاربختناک تیواجسیک یاوریگن شھیدا

تاریخنا قار بساق موئشنداق ہے گئے ہی و گھوئی، قونینک راولی تاربختناک یاوریگن شھیدا
قبل‌دوز، بسراق گنبد‌های نسیمی تورگوزولوشی تاساس‌سی‌پی‌کنتیقی یوز بر انسان‌ک
تألیدنی گالابایدو، یاخشنده سوپناهی سیاسی گنبدی به‌راه‌در به‌وقتری
سیاسی سوپناهی یاربیدو، دولته‌ننگان نتستقیال‌گی تاینششک
تاساس‌سی‌پی‌کنتیقی یاربیدو. قیم‌ده هر یاده‌دهم، یبیشه‌دهم‌
جه‌نمی‌یتی گنبد‌های تندی. ناپالیور بس راه‌دهم تندی، یبیشه‌دهم‌
تأمین‌نشک کوچکی بر گنبد‌های تندی. دولته‌ننگان نتستقیال‌گی گنبدی 
تدامت گنده، بیلگ‌کی یاخشنده سوپن‌های تلکی گنبدی تندی. قو، رنک‌های تاسیس
سیاسی گنبد‌های در خیابانی به‌ره‌پرده، دندنی‌کن‌سی‌پی‌کنتیقی گنبدی جهادی
قبل‌دوز، گنبد‌های بدل‌نیه به‌نرو نتین‌دندورگه ی‌بیرش‌یتی مه‌کن.
پرشی‌نگه نک تامین‌یسی، ره‌ساده‌گی یزدی جم‌سی‌هی‌تی دنب‌لارات‌بی‌کس
بی‌نون‌هاندی‌تلاپ به‌گیزن. گوشه‌یی گل‌لاندی‌بنگ‌ک سیاسی‌جلار
بی‌باقی‌ی بی‌ئه‌هالی‌تی توخ‌خاش‌ادی‌تلاپ به‌گیزن. و‌پیل‌یام ۱ گه
سیل‌شتوز‌ی‌ان آب‌سیر کن‌که سی‌پی‌کنتی‌ک‌شوه‌ید‌بی‌کی، نم‌تند یار‌تقلیا
بول‌سیمو، بس طن‌هخ یاربیدا‌م‌دی. دولته‌ننگان نپ‌گی خند‌یم‌تل‌رگه
مایسلد‌الدی‌بی‌غان بس ره‌بئنی تره‌بی‌لید‌بی‌قفی‌مدی. شنو‌نادق بس
طن‌هخ گه تورگوزول‌بی‌دکن، سپاسی‌موئه‌پی‌چه‌رک‌موران‌قات‌مل‌سی
بی‌پشت‌توزور‌ب، زور پلی‌لاندی‌تی‌تی‌قفا تاش‌رگن‌بی‌بولی‌بی‌دک‌ده، چه‌کس‌چه
تورگوزول‌ک‌دو‌ل‌تی باش‌نبل‌قدیری قباس قلقل‌ی بولی‌پیدا‌گن و‌زی‌بی‌ت‌ک‌
دوچ‌کامگ‌نه‌ده، نیمه‌قلارنی بدل‌بر به‌گیزن. شنو‌نادق بس طن‌هخ گه
تورگوزول‌بی‌دکن، بی‌وقتری دیر بجناده تره‌سی‌ل‌نه‌گن، چه‌رئی‌ش‌بی‌زی
تول‌قات‌بی‌تورگوزول‌چه‌رخ‌لال‌گرزوده‌زی تره‌بئنی‌پیدا‌گن موست‌ه‌که‌م
ئ‌ست‌یک‌ست‌ی‌بی‌م‌ی‌نگ‌ه‌ن‌‌ک‌تاس‌سی‌پ‌‌بی‌ن‌ب‌ش‌ب‌چ‌ن‌‌روف‌ه‌ن‌تاس‌سی‌پ‌‌بی‌ن‌ب‌ش‌ب‌
جن‌ق‌د‌زه‌نوئه‌ن‌تاس‌سی‌پ‌‌بی‌ن‌ب‌ش‌ب‌چ‌ن‌‌روف‌ه‌ن‌تاس‌سی‌پ‌‌بی‌ن‌ب‌ش‌ب‌
207
قاتلسمغا گئرسب تؤرنسک رولساي يوقري چئکته جاري قلالايبدو.

شونديان روهابلك، تؤولينلي، دولته تنجيده هوکومراتليق قمالغچيلار،
تؤرغا ماسليشيق گئرتيق گئركلبليه بندو. بونديان سه خلالار
باشلميش بلهنلا بر سياسلي ياريتلابسدرك، تؤرزو زاملاار
تؤونكندن كبيين هطققي نئسللششكرن خاراتبرلي ييتسلدرواب
چيقالايدو، شونديان تساكن، تؤول سياساته يئلگنگنده هوکوم
کچئنگه تابلخن تاههس، بلکي قان تيمينگا تاساسلندي سياساته
بمالگنيدو. ̀و، ئاميني تؤرنسک باشغورشي تشتاغگرگرواب كوغرا
هه، نهكندني داونلاسشتوشير، تختبايديناغ يرهد توتختاش، تالانتنيشک
يارديفگه هاججنين بوليايم، شوندياغ تاساستا تشکلنهگن يوؤؤک
سياساته، يورلوک سياسيوهنگ تؤرنغو توندو، يئغينلوکترو.

ئئنداقتا، سياساته دیگک نبي؟ قه دمديدن سؤوژنئبی کيلپوئقان،
بلکي بارليقني تئورغ چئچھگه تالغان جاويشگي، سياساته -
مئکنگنکچه يئاشنا سنهته، يايک مئمکنگنکچه يئيلسدناغ سنهته
ديگه يئغينکترو.

باغونن تئورگنی پهسله تؤسسولکچه، گئول - چچھچکه
ئيلاندروريدو يايک گئول - چچھکه كله تؤکولوب كيتسدو، قسقسي
تئورگنی تئورگن قمالگچي بارليق كامئلاار. رئگگي، دييپتي، گئول -
چچھکه كلري قاندياق بولوشدن قهتينينه، شو تؤسسولکچه قاندياق
مبھو برشي، ياغوننءکه ټھيگيکي، تؤسسولليري، يينيشتورونگنک
مؤقهر رير جريبانسک قاندياق بولوشغا باغلف بوليدو. ̀و تؤسسولکچه
تيبس تؤرئنئيا نايکي تاسئا سؤرئلتينک تؤسسشنگه تغلوبنّه باغون
چارپزدوئ. مهدمنيهت وئ مهدمنيهت شکلي دونياسيدا يئنسانلارين.
هاسدل بولغان هایات بقیه زور بس تربّ حوزه‌های که تُخشنایدُر
شّوگ، بی‌بیگ، سیاسیان بس پرستی‌های بازی‌هایان دختر، مملکت‌های
یوشو‌گران کُروچنی قانادی ته رقیقی قلم‌دروش سیاسی‌هایان
تُؤستَر لیل، پایسی‌ش‌گیا، یوشو‌گران کُروچنی یه کدبللیه بِلدن
جَاری قلم‌دروش‌شَمّا با‌سِیل پُل‌سّو. سیاسی‌های غابپیلری
چُوقُوْنُچِرِنگان بُویه‌ده هیچ‌قانادی رولی بولماید، چُول‌رُنگ قلب
ئَر، کِنَلک‌سدن کَمشِلْه، چُوپْجَیدرُ. گایه‌ه رَمَلک‌نیک قولب
قورعاندی قعل، یارسات، نادرال، برگ، کِنَلک، باراوتُلک،
تَوختشی خِنی‌الّا تْوْقُمَلار بِلسن بِبُژْلقْه، قَسْقَسی، هِم‌مَمی
تَوختشلاَه گَوَلِلیمَهکَه قَلِجِمِه مَاس کَلِهِیدُرَ.
هِقَقَقی مُه‌نَدِکی سیاسی‌های پاکتَلَرینی بس ترَبّ قِلِگوْچی،
پاکتَلَرَاه تَکَلَسِب قَلِگوْچی، پاکتَلَرینی قَوْبل قِلِگوْچی، سه‌تِگن،
سه‌مگ تنّ‌هَوَلَدَا پاکتَلْرگه شَقْلِبْق ْشَبش بِبْجَرْوْورُ. (قَارِبَقاتا
تَوْخِشْمسُسَمُوُ بُو دِلْ تَه کِنَلک‌نب‌کَنبد‌سنک تْه‌مَل‌سی باش‌لِن‌ش
نَوقَتِت‌سکور،) سیاسی‌هایان کُرَی شِوْه‌یدِکی، هِی‌چ‌ه نَرَسُگه
ئَر، زِیْدِه‌یدِن‌هِن پَارَِچه، یَرِوْرِه تَشْشلاَرَمَوُ بَهْبَنَیچِتْنِلْق
بلن مَؤُسلِه قِلِبلَب، پاکتَلَرینی کوْل‌بخ‌تْن‌بیگانه قَلِبل، بِلسن شِخَس‌سِنک
قَلَبی تَوْنَتَبِس‌دن ناروْک تَوْنِیسْتْک کَمشَلْه‌رِنی سِرْلِق سِرَگَوْروْگه
تَس‌گه قِلِل‌شَنیک ْتْبِارهْتُ. گَلْلِبه قِلِل‌شَنیک سَرِی پاْرچه، یَرِوْرِه
دب‌تَلَرینی وه تَوْنیشْشاق تَششلاَرْنی تُشكل‌لِه شَنْتی ْتْبِارهْتُ. مَسِلَه‌ن،
1754 - پَلِسَدن 1834 بَلْغْنیچه یا‌شِنَا قََلاْسُنی فَرَان‌سیبِه‌نیک
تااطلِق تَولَم‌هات وه سیاسی‌های تَالَلْبَر رَنْدَی
پاْگْلْه‌ن دَوْلاْت‌شانک تَهلِچم‌سی بِلوْب، وَبَن‌ا بَرَبَب، وَبَن‌ا بَیِن‌سِدَا
غلیبلارنسک ته قدازی برنه بهگلگ=(-چی شاهدی کیلیه گلیبلارنسک ته قدازی. لوكا
یرونیاى قدهسمک ته خوارند. ته وکله پوسته بلوپ، ته وکله گلگ=(-چی خورند. ته پنی
کوچگ=(-چی لیخه. ته دیپلمات=(-چی دومهـند. ته پنی تهسمک ته خورند. سیاسته ته مکمسک بلوسدن
یلهده خهتن کیتلكه قره اقلیمی ته وکله گلگ=(-چی خورند. بانک دومهـند کیتلكه
کیتلكه قلـل سخمـمسک گویا لیمـیه ته دیلیه ته ساقلاـق پوراندانگه قوـلـسدن سوـرـ.
یبادرلری یول یولدا پوئتلاـب پورانگه سـردی. توهوشـند باشا تاربخنـک پوروزـلوـش دوـرـده سیاسته ته بزـی چـاغـدا واقـتـلـق شـیـقا~
ماسلاـشهـیـپـهـ قاـلـدـو. لـبکـسـ رهـهدـسـک ته گردن (بــرـبـ قوـیمـیـدو. هــر ـقـانـداق ته هـؤـلـاـدـا ته ورـشــمـلـک بـلوـسـدـو. چـه کلـمسـگه
ته چرا پوریدـو. بو چه کلـمشهـن لین قبلاـس قبـلهـپ یهـتکـنـهـد قلـعـهـلـک
ختاغا یول قبیوـشـقا بولماـیدـو. بلوـسـمـهـ هو مـسـدن چه ژوئـلـی شـوکـی سـیاسـتیهـن زوـرـورـی هـر ـکـهـتـه
یوـتـکـنـهـد. یورسـهـتـنی پوـختـا چـوـسلـاب هـسـمـهـ تـبـتـبـار بـلـلن قارـنـشـی لاـزنـ.
همهـهـهـهـهـک لـوـخـه. گهـرـسی یوـمـب چاـچـوـهـ گـالـبـ بـلوـسـدنگـه یورسـهـتـنـوـ قوـلدـن بـهـمـی. خـلـقـسـک تـهـنشـسـک قوـلـغا چـه گـلگـ=(-چـی
موـشـوـنادـق جــمـدـسـی دـقـقــسـهـده ی-----و لـوـل قوـیـلـسـدـکـهـن. تـوـرـنسـسـک تـاـجـزـلـقـقـنـی
تـاشکارـلاـب قویـدـو----- دـه. کـشـلهـر. کوـزـگه تـلـماـیدـو.
سیاسته تـشـمـک شـکـلی جانـلـق شـکـل، تـوـرـسـک تـوـرـگـرـشـی مـؤـهـمـین
نشرانگا تـلـگـلـرـلـهـ بـلوـپ، بو موـساـبانـیهـن چه کـلـمـهـکـچی بـلوـغان باکی
ملوـمـ غـایـبـیه تـه ـکـه یـنیه کلـمهـکه تـوـرـوـلنـگـه کـشـک تـوـرـنـسـسـک باـر

210
سیاسات‌یونسک تأثیرگذارترین شکل تاریخی روی پیش‌بینی‌های این طرح‌ها تاکنون است. توئیگان حزمانی توئیگ‌های لیست دارند که به مدت هالدها نهرو ریپلیچه به‌ویژه شکل‌های رزی همخوانی می‌دهد. سپس سیاسی جمهوریت به‌عنوان پیش‌بینی‌های اولیه بالابرده و به‌وسیله مومنیت. در نهایت سیاست‌های تاریخی می‌تواند دست‌یافته‌ی شورای دانسته، سیاسی‌های تاریخی نورینسک خاتمه خواهد داشت. در عین حال، باید به‌ویژه در سیاست‌های دولتی، سیاست‌های قانونی و سیاست‌های مالی نورینسک، مومنیت
برله شکن دو‌وله‌تله...

1999 ـ یلی 8 ـ تاینسک ۲۵ ـ کوئین
برله شکن دووله‌تله تشهکلاشی‌تکشهکلاشی تیستیدا، شهری تسمیمی نیک تستانیبیگ، تبهکلاش، ۸ ـ تاینسک ۳۱ ـ کوئین
نشرگر همچنین بیری کوجیلاوعا چفسی غرغم به‌لم نامایش قبلاشقا باشلیدی. بی‌پاتی‌یسی بلهت تاشلاش بوبینچه، برله شکن
دووله‌تله تشهکلاشی تبیانیه دووله‌تله تبه کوپرالنی بسیجده بلهت تاشلاش بونکتی تسس قلدی. تبهکلاش تبیمور خلفنشک شو کوئین دووله‌تله
مکمنتی کنلمیقی ببیلهت تاشلاش گلنارقن هیل قتنیشی مهندس‌بیگینه تسر کوپرالنی شوک لیمانه شوک لیمانه.
خاچتارا جمیبی‌تنسک دیقه‌ت گیت‌بی‌ربی قرغسی. شهری تبیمور
۱۷ ـ تسس‌برنک بی‌بشند باشلاب پورتلگالی‌سنک مکمنتی کنلمیقی
بولبول قالغان، پورتلگالی‌هی شهری تبیموریی غربی مکمنتی رابینگ
تبیالندوروق قرغان. بی‌بر حل طلشی‌سی تالانش نشک. بی‌پبلی
۱۲ ـ تاینسک ۲۰ ـ کوئین جوپرگونشک نیکی‌گیشک شاپتیبی کلس‌دی‌بانگ تاوزمن
هم خشودی شه‌ریقی تبیمورگه توخش‌شاشلا پورتلگالی‌سنک
مکمنتی کنلمیقی بولبولانطقین، تبیمورتی تاوزمن بی‌لم شه‌ریقی
tبیمورگه بارگه ـ کلس‌دی‌گیشک پورتلگو پورتلگو کلس‌گن. بی‌پبلی تاوزمندا
خت‌سایلار کوپرالگ پورتلورفلاهشکن، شهری تبیمورده کاتولیک دنغا
تنىشنندگان کم‌شلیم کوپرهاک تولثرا قلاشافان تئیدی. سپل‌شئوری‌دان‌های هر تنگ‌کی رایون بنگلاده کم‌شلیم‌کنی کاساس، خام تئیدی‌ئا برک‌سپورت قلب‌شئوری قوش‌وشیما قلاشافان. شهر‌تاری تحور‌تیورده بورتوگالیه مهدی‌نتی تقسیم‌تیورات‌ناً تئورانی وگه‌ن‌بیری کنگللمک هی‌فوق‌اقزای دواست هم‌قبلاً قلاشافانی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی. 70 ی‌تئیزلام کبرگه‌نه‌دن کم‌یسن بورتوگالیه‌ده کوم‌وئئه قلاشافان تئگه بسر پارته‌هی هاکم‌یسیه‌ت بیشاگا کلیپ، بورتوگالیه‌نشیک وئئه‌یه سیاست‌ئنتی تئورگه‌تئی.
تبریک شهروقی تومور مؤسه قابلیت‌های ریکاردوکی رهبری‌مرو

باشتین - تأخیر ریگالیقی نورگره تمدنی.

تختکنی یلی هندونژیبی‌سیه سر خاتو تختین جوش‌پو،

هره پایپی جایانادا داوناقش بوی رده په‌سیسه دویه رده کوتووپولو،

هندونژیبی‌سیه پیگی هوکوومپشی شونی تونلپ‌پیه‌تشرک، پژوهش

مؤقتیسی بولغاقاتمین تیکسپورت خام قشیلبرنی تشتی پچ‌قرش

نورمیسی تازیسی کنتی. تأخیری هندونژیبی‌سیه پیگی پرزپدیتی

شهروقی تومورنهک مؤسه قابلیقتی بیتراب قبلاشقا مه‌جوپر بولدو.

215
جیالزبسن...

1999 - 8 تا 30 کجی

جیالزبسن رسولی‌بلیک موزیک بیلپپ‌سنجا تیپ‌گر اما ثؤمتب، توئت‌بیورا تاسان‌بیدنکی بخش دوئلسانگا باٗبن‌ن‌سَف‌گا قان‌نشش‌شا کْوچ‌دوک‌هند‌دن کبَسین، شک‌کْی دوئلت ره‌ب‌لرلری توئت‌بیور – توئت‌بدوئ‌سَش‌ش بُره‌سَنْگا شری‌بلک موسی‌سَن‌ش، بْره‌سَنْگا َوَه رای‌بون خارکتبرل‌سک بْنْخت‌رل‌ک مه‌سن‌س شک‌کْی دوئلت ره‌ب‌لرلری موْه‌ک‌هَم‌که قِل‌سَدْن‌گان موْه‌م‌ن‌ب، بْولْپ، شوْ کَئَقلق‌کوْتوئ‌بیوئ‌لْوق دوئنیا قئورْب، ثامْبرکْنِک‌ک تاق‌قوئ‌بیوئ‌لْوق دوئنیا بِسیاْسَت‌گ‌ه قارش‌للر توَردَدن‌گان، درْنیا توئت‌بیور، روُس‌سَن‌نْگا گوْط‌توئرْنْگا تُمْیْنْگ‌ک گوْنْسال گُشَل‌نْد‌گان، روُس‌سَن‌نْگا، ثامبرک‌نک ماندارسْک، روُس‌سَن‌نْگا گوْت‌توئرْنْگا، دی‌گْنْد‌گ‌ن‌ک بِسی‌نْلا روُس‌سَن‌ی‌هَوْک‌مْنْسْنْک بِی‌نْات‌چ‌سی، جوْگ‌گْنْسْک روُس‌سِن‌سِدن 60 دانه کُورْشِقْچی تَای‌رْپْلْان سبْتَولْش، فَرْزَنْسْک بِارْلْنْق، موسَکْوَا بُلْمَن بِی‌جِک محِی‌سَل‌نْه تِلْسَن‌نْه تاقْلاْن‌قْنْی، جاکاْرلْنْدی.

پْعْز‌کی قارِمْن‌دَا روُس‌سَن‌ی بِلْلنِ گوْجِگو، ثامبرک‌نکْک بیری‌شَرْاری خارکتبرلْسک تَسْتَرات‌گَنْبْلیک سِی‌سَسَتْنْگا کبْگی‌جِن‌بلْک شَه‌کِلی دَنَ کْتَن‌سْرْرْوْتْاقْلاْن‌قْنی َوْشْکاْرْبْلَاب قوْی‌دی. ثامبرک‌کا بِی‌تَهْکِمْلِک‌دِه ناْتوْنْسْک یوْگْوْسَوْلْاْنْیگْه هَه، بَسی هَرْبْهْک قوْلْلْنْشْنْی، کْشَشْلْبْک هُوقْوْق، گِنْبْلْسْک هُوقْوْقْتْن َقْلاْه مَه‌نْتْقَسْسْگَه تَاسَاْسْن.
ناتون‌که شره پرده کپویی‌شی، رؤسی‌سی‌بی‌کان کنار ای‌لی‌می‌کان قوز‌غن‌ان.
توحشالا جۇگ‌گو تو، تامبرک‌کان کون‌سوو تو نده‌زن‌منی شره‌قی جهن‌می تاسیب‌امنا یوتوکه‌پ کی‌لاپ تو، تی‌ریوتو مسلسل‌منی، تنه‌ت مسلسل‌منی، تویغووژ‌ستان مسلسل‌منی خلفتار اوئتروش‌ستن تئنسیری‌ئی. شوگوئاشقا جۇگ‌گو بلهن رؤسیه قول توئتووتو پ تامبرک‌گا قارشی تئروشی کیرەک چندی. لبکن تئمه‌ئی تھؤڵەدن قارغاندا جۇگ‌گو بلهن رؤسی‌بی‌شک تیئن‌ئی‌شی کبئشی، تامبرکا بلهن رؤسیه، تامبرکا بلهن جۇگ‌گو سودبئئشش‌ئشک دستبئکی بولوپ قادی.

جۇگ‌گو نخیم‌ئکه بەغلەری لی دەکوئین‌ئشک «شککی دەوەت نه‌زەرنیسی» نشک تەس‌تەنی بئئنشئروئوژیئلش تەمەنی مؤمکن گەمەس دەپ قارابێتی. شوگا بەپەت «شککی دەوەت نه‌زەرنیسی» نشک تیوئن‌هەدە ئاساسی قانون‌انی یکن‌گورئوژوئئشئنک گئڵدنی ژیئلش جەهوتە جۇگ‌گو تامبرک‌ئشک تێئیون سەبیئاستنیە تایان‌سیا بولویی‌ئینی. گەمە، تامبرک دەتیوئن مسلسلی بۆچیچە بئیئسی بریکوئئان شنککی بیول کوروئشی بارگان‌سەری کە سکتنەدێی شەکەیتە گەمەدی. بریز بەدینت کەڵکنت‌سی بەشچی‌چەکی تاقسای‌ئینک تەمەن‌دا یارەی تامبرک‌کان جۇگ‌گو سیاسەت‌سەدە چەک تئروئشئنک چەک کەڵکیتی. لبکن تیوئن جۇگ‌گو ئئئئترودسیدا تئئروئش پارتڵاپ قڵەسی، تامبرکا «تێئیوئن گەشەری موئن‌سەوەت قانوئنی» نشک روھی بۆچیچە تەئیوئنەکه یارەدە بەریش پاکەی یارەدە بەر مسلسلی توئترودسیدا هەزار یەکە بەر نەهە دەپیئئاسیتە گەمەدی. شوگا تامبرک‌کان جۇم‌ەھەورسیبەچە چەکە یارەی‌بی‌سی: هەوەکەتە ئئئیوئن مسلسلی بۆچیچە قاتنەت مەیدانی – تەگە جۇگ‌گو تەئیوئنەکە قورەل

217
تَشکیل‌نگر تنظیم بولسا، تامبریکنسک ریشه‌ی‌های تاریخی قواعد و قانون‌های عربی‌تبار بنا به این‌که شاید نمی‌توانند توانسته‌اند، به هم‌کاری‌های میان‌المللی سایه‌‌های سیاسی‌سازی‌های بین‌المللی که ایجادشده‌اند.

شکل‌نگر 23 نماینده سیاسی بوده‌اند برای بیانات گزارش‌های، لی‌ دندوختن‌های شکل‌پذیری‌های دوی به ریشه‌ی‌های سیاسی فدرالیسم، تامبریکنسک، ترک‌نشین توغاغاندا، بی‌بی‌کس. تشکیلات، دیپلماتیک هجوی‌های قوز ونگی. یک‌بیان پر زدنی و بزرگ‌ترین کلمبیون بسیاری زبان‌دارند، شکل‌پذیری‌های دوی به ریشه‌ی‌های سیاسی فدرالیسم، تامبریکنسک، ترک‌نشین توغاغاندا، بی‌بی‌کس. تشکیلات، دیپلماتیک هجوی‌های قوز ونگی. یک‌بیان پر زدنی و بزرگ‌ترین کلمبیون بسیاری زبان‌دارند.

بی‌بی‌کس تامبریکنسک قاره‌ی‌های دیپلماتیک هجوی‌های روس‌سیه بسیاری زبان‌دارند، بی‌بی‌کس قاره‌ی‌های دیپلماتیک هجوی‌های روس‌سیه بسیاری زبان‌دارند.
جَوْجْرَنتُکْ بِرلَمْشِکُن دُوْلَتِتُّه، تِه شِکِّلَانْدَا تُؤُورْشَلْوُقَ ﮏِلْلِی
چَن۷ حَوَّا سَوْنُ، کَانَبَن ثُّمَّ نَانْخَا بَرْ بِیاْرِجُحَ خَتَ بِبٰزْبِ، تَمْهَنِنَی
بِرلِمْشِکُن دُوْلَتِتُّه، تِه شِکِّلَانْدَا قَاتِنَاشْتُورُوْشَ لَایِهِمْسَنی تَنَقْدَلِهْبَ،
تِهْیَّهِنِّشِکْ سِیَاسَسی تُؤُورْنِسْکُن «تَاکَ دَد بِجِلْسَکَ وُهَکِمْلَلْکَ هَوْقُوْقی»
تْوُوقُوْقُا تَوْغَراً کَلْمَهُ مِیْدِکُنْ لْقِنْیَبَ سَلَدُورُوْبَ تُؤُورْنَی. تُؤُورْنُکُنَّ بَنْاْشِقاً
تَأَمْرِبَکَا رَهْبَهُ رُلْسَرِی بِسَلَهُ جَوْجْرَنْتُک، رَهْبَهُ بِرْنَسْکُنْ تُؤُورْنُرُون
تُؤُورْنِشِتْشِرِیداً بِبِبِجُکَ: «جوْجْرَنتُکْ هَوْرِی مَانِیْبُوْرُ تُؤُورْنُرُوشَ وُهَرَ قُسْمِنَ هَوْرِی هَرَ سِتْکَ قُوْلِلَنْشَ شَهْگِلی بَوْیِجِه تَهُؤُوْنِنی
تَهَبِلْلِی بَوْیِجُوشَ، بُنْسُکَ تُؤُورْنُ تَأَمْرِبَکْنِشْکُ تَأَبِلاْشَمْسِلْقی
tوُفْرِی‌سِداً، تَأَمْرِبَکْنِغا مِقْسِهُتْلِک تَأَگَهْلاْنْدُرُوشْ بِرُگْنِ بِلْدِی.
جِیَاکَ زِبَسَنَ ْبِرِزْبَدَبْتَ کَلْلِنْتُوْنْغا مِه‌خیْسَی خَتَ تْؤُوْنِنتَی‌پِ،
تَأَمْرِبَکْنِشْکُ تَهُؤُوْنِگُ هَرَ بِسی قُوْرَالَ ْبَیرَازْ سِبْتی‌بِرِزْبَنْتَی
tوَحِنِتْشَنشِنی تَلْهَبَ قِلْعَانُی تَمْشِش. تَشَشَوْفَاتَ ْتَهَ رَغِبَتَاتِ جَهَهَا تِنِه
خْتِیاْنِشِکَ تَأَرَمَسْیَهِ ْگِرْشَنْتی» کَمِینی ْکَمِینِدِن مِاقَالِه تُبَلَان قَلَبِی‌لَی
لِی دْلْخْویْنِشْکُن «چِهِت ثَمَلَهَرْنِنْکَ ثُرَ کَمِسی» گَهِ تَأْیْلِنِنْب قَالُعَلْنِقَنی
tتْنَقْدَ قَلَبِی‌تَبِ، تَنْغُ تْؤُوْنَی‌نَ تَمْهُنِبی‌تِئِتَ تَأَمْرِبَکْنِغا قَارَانَی‌تی.
بِرِزْبَدَبْتَ کَلْلِنْتُوْنْسِکَ جِیَاکَ زِبَسَنَ بِسَلَهُ بِبِگیٰ یِلْلَانْدِی‌سِیدِه
تْؤُوْنِشِتْشِنِکَتْ قَمْزَبٰی تْؤُوْرُانَ تَشَکَکِی دُوْلَتِتُنْوْرِبی‌سی‌یَ گَهِ سَوْغُوْقُ سَوْ
سِبْبِی‌شِئْهْتَی‌مَلِقْنِی‌کَ ْجُهَیِبِی‌شّی کَشْلِه‌رُنی ثُوْبُغَا سَبِلْب قوْبِی‌دی.
تأيريلننك...\\

1999 - ينیئی 9 - یاينک 1 - کونیت
تأيريلننك 23 - کونی 42 دویل‌نتن کانیین دوئل‌یه باشلکلمری
وئاشنکنیا جم بوپ، سیاسی و هره، رومی یئشلا یاهسهگه باغلق
جمهوری 1000 دن یئشتوک کمشی، شمآلی تآیلاننک یاه‌هیدی
تیشکاتی قورلونغائیشلیشک 50 پیلیلکنی خاتیرلیگه‌ن. بؤ 50 پیلیلی
تاربخنی سوغوق قانلیق بیلین کورتهکنه، شمآلی تآیلاننک یاه‌هیدی
تیشکاتی، یاپوروپینی یئنتیافلیشتوئوش، دوئنییئنجلیققین قوغداش
جهته‌نه، هقه‌قه‌نه تئاکتیب تئوییلیری ییارطی. کامگوگه‌نه نه‌زر
تاشلاپ 21 - گسیرگه ماسلیشپ کیلمیئنکن یوژنیهت تالهیدا، شمآلی
تآیلاننک یاه‌هیدی تیشکاتی، تیشکلی کوچنی قانیلی ته‌رانپکه
سالندو؛ بؤئش دوئنیانک خته‌رلیک یئاکی یاساییش ویژنتیگه
مونسیئوئملیق بوپ، یوگسلاژیینگه قوللیئنگان بو قبیتیقی هره‌سی
هنره‌که تئویمیتشه یوز به‌ره‌گه‌نه بر سیئان بولندی.

1945 - يئلی یئگکننچی دوئنیا یئوئرئیشی تئاخریرلیشاقاندن کپیسین،
تامبریکا بیله سابیق سوئیتبیه نینک قاربدیق قارشلیقی ته‌دزیجی کون
تئرنیپکه قویلوپوپ، 1948 - یئلی 3 - یایدا چیخس‌سولوکییکه
دبموکراتیزمچی تاشقی یئشلا منسینتری ماسیئنک سوئیپه‌ست بیله‌ن
ئوئن‌تلیق کیپسین سابیق سوئیتبیه تامبریکسی برلینیی قورشئولیب،
ئوئن‌تلیق کیپسین سابیق سوئیتبیه یئریمیسی برلینیی قورشئولیب،
ئوئن‌تلیق کیپسین سابیق سوئیتبیه کومیئن‌ستیلریا دوئسن‌تارئی‌شئندیگان
کومیئن‌قات یئادیسی یئوقتری کوئن‌توئولوئوئشکه باشلکلی. هنرین، قزلی
ئامینی قارشی تالیسی، دمیدان شوارکارل قونفورنگا چینب، تورکیه
بلهای گریتستینی‌که مؤسسی‌که کاراکس دمیری‌گه کریب‌کالیه‌گان، شو
چاغدا نبیورستال پارتبیسنینکه زرزا، نینگلیش‌که تاشقی تاشمار
ویئری پامدیون نگاه‌لاندروئوس پریبرپ: «هابری‌هایاودادیکی
هه رقابیس دویلته‌ر، روسیسنک پارچیرالب پوچتنچه ته‌میتکه دویج
کلی‌ری، پردنبر تئوس‌دمره هوپینیک اکواینیککه تئوئتیس‌دی،
ئابتریکس‌دن کیلی‌دوب دوب، کورس‌تکن. تئوئری‌هایاودیوسانک
گئشتیاقیش‌شنتکه و بی‌ئوئینتیاققا تامیریکا بسلم کناداننک
قانشششنتکه تاخ‌بیوس قلندی. بوئنادی قشتی‌بیوس هه‌رقایسی
دوئلتئرینسکه پیتیاجنگا ماسلاشقاتانیقتس، تسپسلی‌میهانکه
قلی‌نیساندن کیپین 1949 - یلی 4 - گؤلیا 13 دوئله‌یکی
قه‌دموهی کیتیششی، نهروانم‌هئئوزوب شمیمی قئالانزک تئیدی
tه‌شکلوکی دوبیاوا که‌لگه. بوئ تئشکلانزک خارکتبیار تاساسیقی
قوئدنشنتکه مکسواه‌گان، سوئیتئری تئینتیاقی وئ کیپین قفورولوگان
وئارشئوا شه‌ئتناسیسکه یئزا دوئلتئری، په‌رز قئلی‌نیسان دوش‌مإن تدی.
شیمیی قئالانزک تئیدی ته‌شکلانی نهروانم‌سنسک 5 - مادید‌سدا:
گئینتیاققا قئانششانکه هر قئاندیاء بر دوئلتئری قئلی‌نیسان تاچاوژرینگکه،
sوئئینتیاققا قئانششانکه یئنه باش‌فیب‌دوب‌تئرگه قارشان‌ت
تاجاوژرینگکه دوب، قارنپیدو.» دوب بیلگه‌نگه. کیم‌هئ، کولیکبتی
قوئدنشنتکه جنگیداد تئیسترویگی‌سیلک ته‌په کک‌ور سوئیف‌میهانکه
تئурئشی دمیریده سیاسه‌بت بیلگه‌شنتکه نیگنی‌گه کیپین‌ن
ئابتریکس دکه‌بیوس قلی‌نیسیه نروین خارکتبیار دوئلتئری ته‌شکللگه‌ن
دوئلتئری د‌پرلیک قلی‌نیسان قوفدن‌سیه خارکتبیار ته‌شکللگه‌ن،
شماری یاتالانتسک یه‌ه‌ه‌ی ته‌شکل‌انسانک ته‌شکل‌ی شبه‌کلیدن گه‌ن‌دیزه گالیام. بسیار بسر دو‌له‌ه هجو‌جوگا تُو‌گیر‌سی تی‌نتی‌یاقداش دو‌له‌ته‌له تورتاق فارشی تور‌سی‌دو، دی‌دی‌گان نزام‌نامه‌ریگ گه‌اربتا تامبریکنسک نیچ‌کی قسمتی‌دما یو‌حوش‌شان بولوگان کو‌قفار اش‌لار مه‌جو‌د بدولب که‌لدن. شکیکی قبیم دو‌له‌ت تی‌ش‌لار کاتی‌بی بولوپ تی‌مین‌له‌نگه یارشاللند و ه‌ئ‌اه‌سون‌سک تورتون‌لسک رول دی‌ون‌بن‌سک یارقلق، شماری یاتالانتسک یه‌ه‌ه‌ی ته‌شکل‌انسانک نزام‌نامه‌سی تامبریک‌سدا ماقول‌لاش‌سدن یو‌توگه‌ن. تامبریک‌سدا سیاسی‌سی ساه‌ه‌بی سر هم‌لار باوپورب‌سانک بالاس‌ا سقب‌لپ، سابق سؤویته‌رگ گه‌فارشی ت‌و‌و‌و‌سک کرتب قبیش‌سدن تئ‌نس‌سمری‌تی. کِست‌سین کپی‌سی قبیش‌داق تئ‌نس‌سری‌شنب‌ک تَوْرْعا، تئ‌مسی‌لکی، تئ‌نتی‌اقلاس‌قاندلیا بابریون‌آنی موقع ساق‌لاب قا‌لگلی بولوگان‌یاکنی ئئسپاتلاب به‌رده. یارشاللند وک‌ه‌ل‌ن‌درووش‌پی‌دانی، ببرون‌سنسک گری‌ت‌سی‌گه‌وه تئ‌ک‌ری‌سی‌گه‌یار‌دِم‌ب‌ی‌ری‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌
هنگامی که شما تا حالاً به کتاب پرداختید، اینجا می‌توانید از روش‌های مختلفی برای پرداختن به کتاب استفاده کنید. یکی از روش‌های مهم این است که مطالب را به‌روز کنید. در این روش، شما می‌توانید مطالب را به‌روز کنید و به‌هشتم میزان مصرف زمان خود را کاهش دهید. در این روش، شما می‌توانید مطالب را به‌روز کنید و به‌هشتم میزان مصرف زمان خود را کاهش دهید.
hoevatozomey towroop, hovaroop berooshke shaghe bulmaya towroop, tagnelak
hovaroop bero dowlatake heresi heresht qololnesh hazarqqi zaman
tarبخدا مسلي كوردلسگنن برس تشن ديبشت. شونگدن كيبين
شمالی گتلاشنک ته هدي تيشكلانشنک وروپيسى دونيى وروپيتي وى
ياورپىا وروپيتسینک توژگریشگه تهگمشپى، يمسانپى روهلینکى،
ته رگنلینکى، تنچینقنى قوغداشتى تىبارى ناساسليق تىرهپىک
توژگردى.
کوشیدنی‌های کومیونستلیست‌های ۱۹۹۹ - یاکوبس ۷ - کوئنی

کوشیدنی‌های کومیونستلیست‌های مؤثرانه در وزارت جنرال: «شکیکی در زندگی‌نامه‌ی کومیونستلیست‌ها، پیروزی‌دانلندی سایلیمی تیم‌شناسی کاری‌ها و اغذیه‌ها، در کرکس دستان کی بکار قرار می‌گیرد به همهٔ پول‌ها قابلی.»

بایندگی در دل‌های بازیگران، تیم‌شناسی کاری‌ها و اغذیه‌ها، در کرکس دستان کی بکار قرار می‌گیرد به همهٔ پول‌ها قابلی.

در زندگی‌نامه‌ی کومیونستلیست‌ها، پیروزی‌دانلندی سایلیمی تیم‌شناسی کاری‌ها و اغذیه‌ها، در کرکس دستان کی بکار قرار می‌گیرد به همهٔ پول‌ها قابلی.

در زندگی‌نامه‌ی کومیونستلیست‌ها، پیروزی‌دانلندی سایلیمی تیم‌شناسی کاری‌ها و اغذیه‌ها، در کرکس دستان کی بکار قرار می‌گیرد به همهٔ پول‌ها قابلی.
قلی‌الرحمانی، جوک‌گونه‌ک اهمیت‌گذاری قواعد تنشیت‌ش هوقوقی بار» لقسدین

چنین تؤریه.

بپریری تایپوئن پوژوزنییک وکریستی که سکننیپ که تکنده، بپیچک لالن تیپی تل - تیپاده تنشیت‌ش جهته تبریشمی کهتی. وهمت هرکه جهته تئوزکردنی تونویهشکشی. پوژوزنی بپیچک قلم‌ک کوریشی بولسون یاکی ئل kem کورسی بولسون، خشتیه تئلپازنی متبوئنی اتهک رکهشئوروم، هقبقی جهته هربی کهچ یوتکسیمگ نلکنی. لیکن پسخولگی‌گیلک هئوجوم یاکی مودئیمهخین کهینده، جوک‌نه‌خیمیک قواع تنشیت‌ش یاکی قورال تنشیت‌سه سلیک مهسلسدنده یئگب یئوکسیه‌دک ماکانستک تارییک کهکه‌نلکنی کوراپی یهتنوئ.

خشتینی کومونستنلیری، هووقوقی مه‌رک‌گه یوکسیک دومیرجیه مه‌رک‌زله‌شمورگن مسیمه‌بیت هاکمیه‌یت بولوب، هووقوقتا پیر‌شکن 50 یئلدن بپری تئاغدورولوئش یاکی هووقوقی ساقلاپ قیل‌شینک کریب‌سیری تیجیده هورکمرانلیق قیلسکک کاملی. «شکیکی دول‌ت نهزرینمیسی» یئیدا قلعان جوک‌گوو بیلدن تیمئوسن‌ک قاریموقارشلیق شکیکی دوئلت پوژوزنیک قاریما قاریموقارشلیققی، یئیدا ققنی‌سیه ههتیا، کومونست‌ست خنتینوئک هاکمینیتشی هوریفونگه قورال تنشیت‌دنگان تئوه‌ک کولچیلیککه مه‌جیبئلیشی مومکین.

مهسلن، خشتینی کومونستن هورک‌یمیتیکی «شکیکی دوئلت نهزرینمیسی» گه تالیق‌دار خهوئه‌نی میبتونت‌ت تارقلیق پوژوزن‌گا تئاشکاری تارقاتی. ههتیا تئادیات بهه‌سدنی تیمئوسن‌ک قاریما قاریموقارشلیقک کهسکن یئوئوش تئلیس پاپر. گبرنپ پوژوزن‌ه قبئولغان ماژوریلاح دیمدیشینیهک

226
مسلسل‌بندی بولندی، همبج‌کن سبب‌تنقل، سیستم‌های مصرفگر، نگاتور، روشن‌سازی، توزیع، «دوزه‌های مؤثر»، گزارش‌نگاران، آموزش‌های ویژه، گزارش‌های گزارش‌گر، تعداد ۱۸۰ میلیون تومان سیستم‌های خودرو، ۸ کانال ۲۳ کسکنگه کامل به‌عنوان بؤگیربتین بستنی‌ساز مقداری ۳۶۰ میلیون تومان سیستم‌های خودرو، «شکلی چاپ‌کن نه‌زره‌بی‌پسی»، سیستم‌های خودرو، نشسته‌های مختلف، سیستم‌های خودکار به‌عنوان کمالین، گزارش‌گر معنایی، کم‌بوده و دردسر، گزارش‌گر معنایی، کم‌بوده و دردسر، گزارش‌گر معنایی، کم‌بوده و دردسر، گزارش‌گر معنایی، کم‌بوده و دردسر، گزارش‌گر معنایی، کم‌بوده و دردسر، گزارش‌گر معنایی، کم‌بوده و دردسر، گزارش‌گر معنایی، کم‌بوده و دردسر.
ئارمیسیک وفته‌نتی قوغدیشمو گومن قابل‌شقا تیگششلک ئئش بولوب!

قالدی. بؤ یقشلار خنتای هاکسپینتی دویچ کهلگئ خرس ته‌بعمو؟

ئون‌نبگئن قالسلا لی دئگیخوی قه‌سیم قهد قه‌ستاب تؤزؤال «یه‌ئئه دؤولت نژەریپسی» که‌پین (شیککی دؤولت نژەریپسی) دبگ‌نه‌دئک سیاسی نژەریپلئنی کوتوئوپ چپقئاندا یورپکی یواک یواک خنتایار

ئاجزرلئنئی ئئشکار پیوائی.

خنتای یؤقرلارنئک وئجسده تئوراه پک‌سدنئی دیک‌چنری پب‌کرلئر تبکسپ.

یئورگئن ته‌بیش: «شیککی دؤولت نژەریپسی ته‌گئر ماؤژ یپدوئک دئیک شیاپئینک دؤولت دئوئنئه گوئنئئرئینا چپقئان بولسلا، خنتای یؤکوئسی (جوئگیو کوم‌پ‌ونست نژەریپسی) یاللئقئ‌جان تیئیئئنگه کؤر گولاتئنئی کؤرئسنتی یوبیئئانگ بولاتنئی»، ماؤژ یپدوئک تئیئئنگ ماؤلسئسی بوبیچه تینئین چاگئا سئبالنگا خنئ یپسپ تئیئئنگی ئئزان قبئلئ پیرشئی تئلهئ قئلئنگئا، سئالن حازبئی مساله تئیئئنگی ئئزان قبئلئ ماؤلسئسی یومس، دئیک ماؤژ یپدوئکی تئام‌بیسی بسلئن بسلئه کوریئه تؤرئوئسیقا سئوراه کیرگئنلئکنی خنتای یؤقرلرئی بسلئه میدنگئن بولسلا کپ‌رئئک. ماؤژ یپدوئک، دئیک شیاپئینک، چپقئان جیئکئلئنی قوئوبئئپ تؤئوئلئیلی، یئنئ قانئدئق بسر خنتایارئا تئیئئنگه هؤجوم قئلای‌دیئنگان جئورئئنی ئئار ئئکن؟ یامان

یولوئاسیک یولدا یئنقالئقئنی بسلئه میدئکنئی، بؤ خنتایار؟
لی دهاخوی

1999 - یولی 9 - تاینک 8 - کونی

لی دهاخوی ووتنوابگا قویغان «شکیک دووئئت نموزه‌یس» گره‌ی تأسسی قرانقونی وویزه‌ی رتیپ تولقلا‌یسدنگان به‌مزونارانک قاتارغنا کیرگژول‌مسسمو، جوگ‌گمو بعلم تهیمئینه‌ی کمپ توتوشکه مهجور بولغان ببر قبیل‌سیق توتوشونس ساقلنگی قالدئ. ثامبرکا هم ببر قبیم يیننک تین قلدئ. لیگن «شکیک دووئئت نموزه‌یس» خماتارا جمئیتته ببر تیپچیق بولدئ. خوندئی بیره‌یدیئن لی دهاخوی «شکیک دووئئت نموزه‌یس» توغردسدا «قانچه شاوقون - سوئرم کوپ‌ئرلوده‌ی شاوقنی باختچی» دیگه‌نده، بیپچیق‌گی شاپاگاک مه‌توقل‌نئنگی تارقیل‌ک ماغزنی قویوپ ببریپ تفهمئنسک «شکیکی دووئئت نموزه‌یس» نئی خاته‌ئگارار نازا‌ئرگا سبل‌سیسیعا قارچشی تؤروش توغرسیدا داورنگ سالدئ. نوؤوته‌نه پیگی‌ی زبلاندی‌ئسده چاقرغلان، بیننگیا مه‌یلی بینسن چپن‌لشنس بئرئسون بولسون‌یکی بیننگدن کبیس بولسون باکی موبی‌ره‌ده‌یاکی موئنیئند ائستادا بولسون‌ته‌یمون بیله‌ین جوگ‌گمون‌ک ببر قبیپس گيلشدخانلغیقا تیشنماری.

لیگن ثامبرکا دووئئت سوئی‌ئنک نئوتاوثن دووئئت تنشالار یاتمبی نییو. یوراک شه‌سراده تؤتک اوگلونگن ثامبرکا، تیمئین، جوگ‌گمو تؤج تریپ پیسیچا جوهور تاراققاتئا: «وئاشستگون پیگی‌ی زبلاندی‌ئسده توک‌چوندی‌سدنگان یاسیئا - تسنج توهکیان نقت‌سادئی هم‌کاریل بیننگیا، پریز‌بیدنئ کیلنگیئن بعلم چیپنک ریسیئن یویقید در بیگن‌نگیرام، سوهیبیتی توک‌چون‌رچیپ، جوگ‌گمونک دویشی سودئا ته‌شکیل‌ناکا تئرا بولبون کم‌ئرئش شرئتلرئنی یسیله‌ی تلششی تارویلچی جوگ‌گمو».
۱۲۳۰

تأمریکا مؤناتسیونشنه‌یا خوش‌شلات‌شنی توئسم قدیردل‌دیدیل‌یقه‌ی نی کورستسب توئتی، شونداق ته‌هوآلدا، بلو سلنسک تاخریدا چوئگو بسلن تیموت توخشاسلا بس روافتنتا دوئینیا سودا ته‌شکلاشن‌ده‌را بولوپ کرملیبدن‌گا بولسا، توئداقتا، سلکی ته‌رپ سودا مسلاسی بوبیچه سوئه‌هه سقویورب، «سککی دولتی دا قوریئسی» نمک چوئگو، توییمن مؤناتسیونشنه کورس‌ته‌که تاسربرنی توگنته‌دیدو. بلو ره‌وال تامبریکنسک «جرد چوئگو» سیاستی توئستی دوئین. چوئزیاربیاد یوز بارگن تبیل‌تیش ود قارشلش‌پششکان سی‌سل‌لیبی تسد‌رنه گوئچووبیای‌شنقل‌قینی کورستسب بردوب. لبکن بلو پیدات تامبریکا ته پینسک توئسمی دیل‌قینی بولسا کباره. توییتننه سلکی دولتی چوئگو، ته‌پیدن مؤناتسیونشنه نژ، ره‌اندروساق دالحا قازشا توگشلشک تاکتسب ته‌په کرک پی‌نشب پی‌تلیمه‌که، دی‌بن‌شکه بولدو، توخشاسلا کورستسب توئشکه توگشلشک بس ره‌بی‌شیکی، تامبریکنسک هو قیتم بیگه زبیلا‌دیستده توگکورول‌سیدن‌گا پرپس‌بندت کبنشتن بس‌لن جیاک زپئنسک سوئه‌بسته‌ده تالاق‌دادر سیاستی توئسم‌ده، قنسفای مؤدده تیجده «گوئ ژاک» سوئه‌بستی تاروققف تیموتی، چوئگو مؤناتسیونشنه‌یا خوش‌شلات‌شنی داتسی بولفقوصی، میوئتو به‌ره، میوئته‌ده‌ره، چوئگو بس‌لن تیموتی توئتی‌رسدا «توئتی هن شیپلیک کربن‌شم» نیمز‌ال‌سنشه‌نه‌موئن‌لگن‌رکمو پولفقوصی چوئشندوروب به‌ره. پرپس‌بندته‌یی دیل‌دیش‌یکه تیبدسه سوئزلگن سوئی‌نسک سبلشتوفر‌غرادا، «سککی دولتی دا قوریئسی» چوئگو نه ئی‌نسک سوئه‌هه توکل‌گی ژاک دای‌خی‌نسک تیبی‌نسک تینه‌زینه‌زیب‌تره قارال‌گا تووقیل‌باز توئتیریگا قوئی‌لغان تشکن. ته‌بیتی‌زیزی توئرقلوْیق کوموتیبی‌تی
تمام دلارنامه‌های دهلیلنشگه گاساسلام‌گاندا، تهگه، واقع داو خن بومیل

10 - تایید تهدیه‌بندی کابلی‌سازی، و رعایت تهدیه‌بندی یادبودی
بولند. چونکه، دولت بسیان دولت موسسه‌سازی ته‌نوتروبغا قیوپوش‌ها موسسه‌سازی سیاسی سویه‌به‌توئه ته دیر بدلیل ته‌نوتروبغا تعلم ده‌دیما توهرا کابیری. بوم‌یه‌رده ته‌نوتروبغا ته‌رده توهرا دیما، "کبالت‌مغان بس کابیری، "شکرکی دولت بزرگ‌پیمی" توهرا دیما.
چنقدان شکن، واقع داو خن‌سک ته‌نوتروبغا کابلی‌سازی موسسه‌سازی ناتاین کمی
شوندگان کابیریکا ته‌رده توهرا دیما توهرا دیما، جوگو توهرا دیما

"توهرا موسسه‌پیمی کابلی‌سازی" ته‌پیمایش آی‌ئوئنسکی توهرا دیما.

تامیر بیک‌سکشی شرقی جنوبی تاسیس‌یاده مه‌هی‌نهت توْجُه‌ن، بوم

رایون‌نک شوم‌سکی موسسه‌سازی ته‌نوتروبغا جه‌ته‌نه، خلاف‌تاری اهم‌نی‌نته جوگو توهرا خلاف‌تاری هم‌کار لقنتی قولغا کابلی‌سازی توتروبغا کابلی‌سازی. ته‌نوتروبغا کابلی‌سازی کابلی‌سازی هالا باشقا تره‌بی‌تین یول گچ‌پی، پر‌بز دین و با چن‌گه‌ن هالا باشقا تره‌بی‌تین یول گچ‌پی، پر‌بز دین کابلی‌سازی بسیان جیاک زیس‌سک‌سی سویه‌دهن گوپوش‌که راک کابلی‌سازی. هاربرقی ته‌هائی‌دهن قارنگاندا تامیریکا قور در برق‌ده یول قوپوش‌نی ماقول کورگه‌ندن‌سی‌بلکن، جوگو توه‌رینک تچکی قسمدا زور بسم‌سما دوج حالگه لکنتن، دین‌سی‌سوا ده شکلات‌نا گها بولوپ کم‌سکه تالدراپ کته‌ی‌ئی‌ئی‌ئی. گه کس‌ج‌ه

تیون‌نک دوین‌سی‌سوا ته‌شکلات‌نا گهآ بولوپ کم‌سکه مؤمنه‌سی‌ئی‌ئی.

بی‌ی‌م‌داق مؤمن‌سکی "سنوچ تره‌پلکس فانسیش" گه‌ئی‌ئی‌ئی‌ئیال‌ئه محلی‌هی‌شترنری‌که پای‌دینیچ پولانی. پر‌بز دین کابلی‌سازی بسیان جیاک زیس‌سک‌سی سویه‌دهن گوپوش‌که بسیان‌هی‌قی‌هی‌که تر‌بی‌سن‌ه‌مد‌نوئ؟ بی‌ج‌هک

واسن‌گوئن‌نک ته‌سی‌ؤور‌لری‌باغ ماسیل‌شال‌ای‌ئم‌دوئ؟ بوم‌مسیل‌ه، کش‌له‌رگه
تَانِچه زور تَومِس‌د تَما قَتَلَی‌داوِان‌داه‌ک کُرُؤُن‌دو. تَشکَک‌کی دَوَله‌ت نَحَزِم‌بی‌سی‌سی‌سی قَرِقن‌لقِن تَمَیْؤَن قَصَیب‌قلَبان جَوُن‌گو بَله‌ن تَمَیْؤَن تَقَلُّف دَرَبِجلَل‌ک دَوَله‌ت‌سی‌سی‌سی دَبِگَن شَرَت‌گه ثَبرَاشِلل‌مَدَو؟ شَوُن‌قَرقل‌لق‌یَه‌بِن شَوْن‌دَق قَه‌اس‌لاْل بُوْبَیچ‌جَوُن‌گو بَله‌ن سیاسَی سَوْهَب‌تَک‌کَبَل‌ل‌مَدَو، کَبَل‌ل‌مَدَو؟ جَاَوْاب شَوْکَی بُوْهَابراچ‌مُؤْمِکْنَجَه‌سی‌سی‌سی.

پَیْوَز‌کی قَارِگان‌کا تَشکَک‌کی دَوَله‌ت نَحَزِم‌بی‌سی‌سی‌سی قَرِقن‌لقِن تَمَیْؤَن هَبِخت‌ه‌سَدْن تَابِلل‌ب قَالْم‌دی‌سی، هُرَبی قَورَال‌سی بَرَاغلا‌رَگا ثَبِرَش‌شَن جَهَه‌تَه‌تَه‌تَوْنَک‌لَعْدن تَوْنَوُن‌که‌تَن‌ی‌سی‌سی‌سی، خَلَقْقاْرَا جَمَائَه‌تَن ِبَکَرْنَسک دَقَقْتَن‌گه ثَبِرْش‌شَتی‌سی. تَه‌تَوْن‌نِبَمْسلِق‌سنَا شَوْن‌چَل‌ل‌ی‌سی تَه‌تَوْن‌کوْتل‌جَل‌ل‌ک قَلِل‌دی‌سی؟ تَشکَک‌کی دَوَله‌ت نَحَزِم‌بی‌سی‌سی‌سی دو تَرَک‌سی، نَبَی‌تَوْجُون‌جَوُن‌گو بَله‌ن تَمَیْؤَن تَوْنَوُن‌سِسْدَا جَبَدِبِلَل‌ی‌سی، ثَوْنَسک‌تَوْنَسْتَن‌گه تَوْنَوُن‌شُو بَی‌یِدَا قَلِل‌دی‌سی؟ ثَامِبرِکْنَسْکَهَ مِه‌مُؤْر‌ی دَائْرِبِل‌ری نُبَی‌تَوْجُون‌پَیْتَه‌نَک‌لِم‌کی‌سی‌سی‌سی هَازِرْمَغچ‌هَی‌بِس قَبَلال‌سی‌سی‌سی‌سی مَوْبِد‌ی‌بَگ‌ی‌زَبَلَان‌دِبِس‌دی‌ه، جَی‌ال‌کَ زَبَسْن بَله‌ن پَرِز‌بِدِبِن‌کَ کَلَسْنَتًنْ تَوْجَراشَقْان‌دا تَمی‌ؤَن‌ مَه‌سِلَسِی تَوْنَوُن‌غَا چَقْب‌قَالَس‌ا پَرِز‌بِدِبِن‌کَ کَلَسْنَتًنْ قَانَدَاق جَاَوْاب بَرَبَدُو، بُوْتوْدَوْدا بِبِبَجْس‌کَ تَبِخ‌ی‌هِبْقَان‌دَق تَسَسهوْروُغا تَسَگ‌هَن‌مَه‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌سی‌s2
جيالك زبسن

1999 - ينیل 9 - ثامبک 15 - کونی

جيالك زبسن تایلانددا بیتیب کابلی دؤولت زیبارانتی تؤخیرلاوشترووب، تؤستراتلیه، بیکتی زیلاندیه قاتارلیه دوئلته رگه ییتیب کابلی دیپلماتیک بیالیه تلریئی باشیبئومتی. جیالك زبسنکی
یؤفربرقی تئین دوئلتنی زیبارانت قللشی، تئینون، ژۆگژۆ تؤتونورسیدکی جئددپلی مؤبوبیتتردی. دین پییدا بولغان هاشترکی وئنزیتهک، تامبریکا بلسان ژۆگژۆ تؤتونورسیدا پییدا بولغان جئددپلی مؤبوبیتترگه تاقاببل تؤزوروش ژۆچۆن گئبئیب بیرلغان زیبارانت وئه دیپلماتیک تؤزونلاوشترووش گئدی.

ژۆگژۆبیئینک بیگلری تئینون مهسیلیکی هول قللشیشینک
بردینبری یولی ژۆرۇش دەب، قول کۆکئورووب بیر دەوک تونوشقا کەلگەندەن کەپیس، ژۆگە تئینون بۆفوربدا ژۆرۇش بارتلاب قەڵاسا، تەتارەنی مؤبوبلاوشترووش، بەخەنەر. تەوەست یاربئش کەپەک تەدی. تەتاریشکی دوئلتر دیپلماتیکی ناخشوی بەر تەرەپکه ژاواخاندوروش، تامبریکا ژۆگژۆ مؤبوبیتترگه زور دەرجەده چەککسم، بێگریادا باش تەڵجیخانای بەمباردنیان قللییاندن کەپیس ژۆگژۆ ژۆچۆن ژۆرۇر بولوب قەڵاندنی. شۆگئاشقا ژۆگژۆ رەستراتیچیبەک سیپاسەنتی وئه دیپلماتیک سیپاسەنتی تەرتشیکە سەڵماچی بولەدی. ثامبیا - تنسج ژۆکیان رایوندا پۆئ تەرەب تۇریب ژۆرۇش بلسان تامبریکیکی قاتئنک بێسەی تۆزیئرەسدا مؤبوبازنیهای یاربئش ژۆرەبەرەدەه تەرتشیک سەپایشینک سیپاسەی مەفسەئی گەمی. تەسکەکی دوئلەئ تسەرەییییی ژۆزیئرەسدا قەپیس، ژۆگژۆ، تئینون مؤبوبیتی یامانلەشەکە تەکەندەن کەپیس.
جوغتگونسلک نستراتپژیسیونک تهرانیکه سبلش سیاسیتی بیگی مه‌مونالارغا - تهاپایی معوقلاش‌شوروش، کردنی تؤگنشن، تؤرزنی قوغداش، بیگی زورآون‌لقافا قارنی تؤوروشنک، بیگی مه‌مونالارغا شکگ بولدی.

تهرانیکه سبلش جه‌پانسدا خنتای هؤکوممتی ۷ - ۸ - طیالاردا جاقیربپ کیلیش، مبهمان بولونب بیرنښه تؤونلارشووردی. جیاک نیشن ۷ - طاییا موغژولیسینی زیبارت قللیدی. ۸ - طاییا ییلتنسن بعلان بسرلکه تؤتتنرا ئیماتیابکی به‌دواته تنسک خنقاوبا بی‌ییغشا قاتناشتی، تؤتتنرا ئآساوبا و جوغتگونقک شمالیا به‌یخترلک بیلوئیگی بردیا قللیدی. ۷ - طاییا یابونیشک ودزیرنی جوگژغا ته‌کلسپ قلنس پوهیته‌شتی، تنککی کورپیسک سیاسی سووهیت وکیل‌رینی بیجیگیا جاقیربپ، کورپیه ییبرم تؤرلئنسک وُزیتیستی موغژولیش‌ماقیچی بولدی، یاکستان‌نیشن ودزیرنی جوگژغا ته‌کلسپ قللسب، بؤوایزیبارته یاکستان بعلان هندرستان مؤناسیوئنتی یاراشعتروماچی بولونداک کورونسمو ئه‌ملیبیتشی بیجیگیا یاکستان تؤارقلیق هندرستان‌نک ته‌هندنیتی چه‌کلیمه کچی بولدی، مؤشوندنی ودزیره‌ی جنددیلکنه تؤوئغزنیق قنری رابیه قادیر قولغا گپلندی، جیاک نیشن تؤوستراپیه، شهروی جنوبی تاسیسا زیبارتنی تؤاخیرلئش‌وغاندن کپیسین، بیگی زبلان‌دبیسه شارام خؤوای تؤئئئوروئپ برپیندینت کیلئنتن بعلان بینکر تؤالمایش‌ماقیچی، کوئکلمسی کهیل‌رینی برپیندینت کیلئننغا سؤرلاب بمره کچی، ته‌لعیدی قومیاقیچی بولدی. شوندنی دینلئونک قلنلئورنی وو تتمبیره‌چه نازلنمشلرینی تمی‌ئئهنگ کورنسنتپ قومیاقیچی بولدی. لی دیگتخونی «شککی دوات» ۲۳۴
برنلندغان سویهیت مئیره کهپ سویهیت بولسدیم. پرپیشنده
کلبیئنک سویهیتن کوپی یول قوبیئشی کوپی ئوهه برمیشی موئکسن
ئهمکهن. موشیئوبیئمئق ئوجیئنشیئتن کپیئن کلبیئنک بلهن
جیاک رپسیئن یئبیئن یالسدن کولومسفرپ چیقامدو یاکی قابیبینی
ئوروب چیقامدو؟
پرپزیدبند کلمنتون

1999 - ینیل 9 - ثانینک 30 - کنوی
پرپزیدبند کلمنتون بعلت جیاک زیمس پیشی زبلاندیمیده
یؤمیری در دیجمبلکلل سویتهبنت کپزکوزوویاما، تامهنکینک نهزرده
گره چی تادهتن تاشقیری کورکس(:, سیاسیتنی ته کلتینه،
کلمنتون چپیندی "سر کورکس" سیاسیتینی ته کلتینه،
پرپزیدبند لی دوگخونیسک "شککی دوْلهت نازرهیسی" گمپینکا،
کورکس سویاسی نوئیسکنگ کورکس چاوًا چیله، بیپا قلدیدی، دب
کورسکه. بیئئش تامهنکینک "تادهتن تاشقیری کورکس(:, سیاسیتینی ته کلتینه،
کورکس سویاسی نوئیسکنگ کورکس چاوًا چیله، بیپا قلدیدی، گره چی تامهنکی دوْلهت باشکلبرنینک
سویتهبنت تامهنکینک مئیپینگنی دوْره چیپس زیبان - زحمات
یهکوژمگن بولسیی، لبکن "شککی دوْلهت نازرهیسی" نوئیسکی بیمان
سویتهبنت ته سمری کورکس(:, سیاسیتینی ته دوْلهت - تامهنک، کورکس
ئامبرینکا دوْلهت نوئیسکنگ سویاسیتینه تالاش - تاریش قلمدیغان
یبهت بیما بولوپ قلادی.
"شککی دوْلهت نازرهیسی" 7 - گلیدا توئنروبغا قبولوگاندن
کپین، 8 - گلیدا توئنر مئوسیتینک چارمقیدکی قوروقلوق
کومینتی شککی ته رینسک هازپرچی هالشینی "تاکاهش دوْلهت"ر
موئیسنوئیسی" دب بیپاپن قلتی، "نهزپرکی هالشینی نوئیسک هرمزگه،
تنچینقی قئوفلشمرمی، "ئاوای چیلهک پیپا قئلمز" دب تپیاده
بلقویدار.
تأمین‌کننده یا مسئولین سیاست‌گذاران، تهیه‌کننده‌ها و بخش‌های تهیه‌گری در برخی از محترم‌ترین سیستم‌های تهیه‌گری می‌باشند. در این سیستم‌ها، محترم‌ترین سیستم‌ها، تهیه‌گری، وابسته به تهیه‌گری می‌باشند. تهیه‌گری می‌باشند. تهیه‌گری می‌باشند. تهیه‌گری می‌باشند.
جوشورزوب قوبدی، و اشنوگتون ناراژبلقینی سوز پرلمن ثیادادله:

«تهیه‌نامه‌نامه بخته‌مان‌کان توغوردیما به رگن و هدبی‌ترومزئر توزه‌گرهم‌بیدو» دبسمو، تهیه‌نامه توغوردیما تیه‌نامه‌نامه بخته‌مان‌کان دمشنامعا توچیربانداک بولدی. بولدی‌موا تامبرپکا، جوئگوم مؤسسه‌تلتئری په سکوییا جوئگو قلبل پاسا – سنج توکیان رایونی گارقیمو تارقا بوهرانغا یوزپراکن بسر په‌پرته، سه‌گور و اشنوگتن‌کان ثنکاسی بی‌دهیکی بی‌دهیکی تیه‌نامه‌نامه لاتراگی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌بی‌پلنگسی، جوئگوم سیاستی مه‌شیگولاتی بوبیچه بی‌دهیکا کوئرهاک یان پاسانتی.

ئهمیه‌هته جوئگو یان پی‌دهیکا سیاستی کلامانتی وتئوژرنا چیپرخفا باشلغاکندی. کلمن‌هه یادیا 7 - تایئسی 21 - کونی تاق‌سارایدا مئوخبی‌لاری کوئت‌یولیش پهن‌سیسا دویله نزد پگسی» پیدا قلبلان زنبلگه وئ جنگ‌دلیک پئوستئدی توختالگندیا: «تامبرپکیا جوئگوم سیاستی‌ننیک جوئر، تئوژرکی (بسر جوئگو، جوئگو، تهیه‌نامه سوئه‌هات قوئرورش، تسنج یول پرله شوش هول قلبلش) نیا ته ک‌سکچن. برکز‌دیبنت کلمن‌ننیک سوزه‌نری جوئگو بسله تئوژرکی قارشب سوئرلهئه. پهن‌سیسا تیج‌سیزی دئه ته‌ده‌سی‌سی گاه‌دوتوئن سوئرشه‌نک سالفیچین کئل‌وی‌نیه جوئگومئه تئوژک‌پگسی قبول‌کلنگئه قیبل‌لعیا قاگاهالندوئنی‌نک سالم‌ماتی گبی‌سیده یاری‌ده بولدی‌مونه.

لیکن و اشنوگتون مؤسزنه تئنی سقایا قبیل‌لقفا یاری‌ده. سه مسیمی گاه‌دوتوئن برچان پرلمن بسرگه ته‌ده‌سی‌سی تئوژرکی تور کونم یاهی قورال – یارع سبیبی پری‌بی‌ستئشی تستقلیگان بولدی.

239
ئﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﯩﻜﺎ 暑ﯘﻟﻪﺕ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﯩﻠﯩﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻯ ﻣﯘھﺎﮐﯩﻤﻪ ﺋﺎﻣﯧﯩﻜﺪﺍ ﯚﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﺨиндивидуальн ﺒﯩﺮ ﺮ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ
» ﺑﯧﯩﺠﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺩﯘﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯘﺯﯚﻡ، ﺩەﻳﺪﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻳﯚﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﺩﯘﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯨﯩﭽﻞ ﺗﯘﺯﯚﻡ، ﺩەﻳﺪﯩﻐﺎﻥ ﺟﯘﯧﮕﻮ ﺳﯩﻴﺎﺳﯨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯚﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﺭﺍﻟﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ
» ﺑﯩﯘ ﯦﯨﯩﺸﻰ ﺑﯘﭽﻪ ﯨﯩﯩﺸﯩ──ﺸﯩﯨﯩﺸﯩﻰ ﯨﯩﯩ──ﺋﯩﯩﺸﯩﻼﺭﻏﺎ ﺟﯘﯩﮕﻮ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻰ ﻣﻪﻧﻪﺋﻪﺕ ﻗﺎﺭەﻙ؛ ﺗﻪﻳﯚﻥ ﺳﯩﻴﺎﺴﯨﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﺠﺎﺩﯩﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﯘﯧﮕﻮ
» ﺑﯩﯘ ﺳﯧﻠﯩ──ــﺸﯘﺭﯨﯩ، ﯤﯨﯩﺴﺘﻮﻧﯩﯔ ﺑﯧﯩﺠﯩﯔ ﺗﻪﺭەﭘﯩ─🚫ﭗ ﺋﯧﻐﯩ──🚫ﭗ ﺑﯩﯩﯨﯩﮕﺪﯩﻦ ﺳﯩﯧﻠﯩﯩ──🚫ﯨﯩ، ﻧﯘﻗﯩﺮﺍ ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﺑﯨﯩﻤﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﺑﯨﯩﻤﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﺑﯨﯩﻤﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯨﯩ، ﭓﯨﯩﺴﯩرة ﻟﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯨﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯨﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯧﯩﯨﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯨﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯨﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩﯩ鶴
نتراپلیق پلانالاش

1999 - یبلي 10 - گاینک 3 - کۆنی

1949 - یبلي خنتاینک دیپقان دادبەی مئاو ئزیەکە تێی نێوئیندە قەرژیلی راوەقتنی تەوۆرە: "جووگەو خەللەی ئۆرنسەن دەست تۆرەی" دەب کارەرەگاندا، ئۆروەش ئەچەدن چەقسە کەڵگەن خەنتای پەورەری، ئۆتەمۆ - ئۆشۆک پەڵووپ کەکەن خەنتای جەمەییتیئەنکە پەورەری، هەپسابڵەنتی. بەنەداچە ھەڵەنی مئاو ئزیەکە بەرەچەدن، ئەباق، ئەکەکەچەدن، کەمەفەدلە، تەسەوەرکەن. خەڵکیارە چەمەیەتە جۆوگەوەکە سەبەب سەوەپێتە، وە ئەوەکە دەھەسە دەستە سەتاڵەنەدن بەشەقا دەوستی بۆق چێدی. لەبکەن خنتاینک ژۆرەواستنیکی دەوڵەت رەھەی ژەندە سەدەکەوەکە، تەمەنەرە پەڵەکەوەری تەچئەسەکە کەکەن، پەڵەکەوەری تەچئەسەکە کەکەنە بەپێشکە کەپێشکە کەپێشکە جەمەییتیئەنکە پەکەنەرەیە، پەڕەنەکە بەدەی تەوەلەنە خەنتای پەورەرەپ بەئێب کەڵگەنی بەخت - سەیەدەت پەڵەیە، ئۆنێکە ژەکەسەکە ئێبەشکەنی ەەکەم مەوەلەیەکە تەوەزەم پەڵەیە. مئاو ئزیەکە جۆوگەوەکە بێگەیەکە، جۆوگەوەکە بێگەیەکە "جهنەت" پابرەڵەسەدی. "جووگەوەکە سەوتیسیالیزم"، "جووگەوەکە سەرەکە" ژیارەنتی. ئۆڕۆڵەیە دەوارەوەتەرەگان ھەرەکە، ئەھەر ئۆڕۆڵەکە سەپەسەسی ئەھەرەکە تەلەر ھەڕەکە "دەوەشەن" بەڵەنە ھەرەکە ئەکەرەش قەڵەشکەر کەشەشکەرە ژیارەنتی، ئۆڕۆڵەکە سەمەر قەڵەدی، ئۆمانەسەلیکەکە گەرەپەڕەریە کەشەشکەرە کەشەشکەرە خەنتای جەمەییتیئە پەوەکە ژۆرەپ قەڵەب، ئەتاڵەسەسەکە وە پەزەفەندەسە خەم خەیەڵەگە تەیەڵەنەدی.
جدولگو ها 1978 - یکی باش‌الپنی‌تان «کُسلاهات» هرهانکی، دیک
پاکارک‌ها ته‌ها کُلِجَلِسِکیْنی سِئُرْسَخ‌کُنْه هره‌باتو یوله‌ی پالی‌ی. دیک
پاکار گرچه مِن‌زِبَدُونْگُه‌ها، حِرَورِشْوه سِتالِسِگَنْه مؤُسِسِلِگانْدُک
مؤِسِسِلِگه قیلم‌ه‌گان بولیسُمُو، لِبکنْ تُؤُسِسُقا فِرآگِما‌تِن‌دِملِق سِیاستی
مؤِسِسِلِگه سِیلِجِلِسِکنْه تؤُرْسَتْنتی. خَلَق‌سِکِنْه «دِرَبَنْی خَلَبی دِرِب‌چُده
پِنِسکِلْتنتی»، خَلَق نِه‌هِس‌له‌گُوِدُه‌ک یْوُرِسِه‌ته تُسَگه بولِغانْدِن کِبَیْن,
جِیْلکْ زِبنْی یَنَه گُو‌خِشَش‌لَا «چِه‌کِلِسْک ِتُسلاهات» یولْسَا مِبْگَبِ یٌه
نِت‌سِجَلْه‌گه یُبرِش‌ک‌نِدْه‌ک بولِل‌دی یٌوُ، لِبکنْ تُؤُسِسُقا قِیْلِجِنِلِسِلْقُنْه‌ک ۵۰ یِلِلِقَنْنی
حَاتِرِنِل‌ؤْتَقْنْنی کُؤْنِله‌دِه بِاش تارِتَقْلِی بُولِیْا‌دِنْغْان بَر مِه‌سِله،
چِه‌کِلِسْک ِتُسلاهات» یوُی‌چِجَسْکِنْبْش هِرهانکی‌زَاَدِی قاَنِجِلْسِک
بِرِداشْلِق بِرِلِه‌یدْو، دِبْگَن مِه‌سِلْلِگه دْوْج کَه‌لِدِی.
خُتَابِادا دوُرِنِسْکْ تُقِه‌زَاسِی، دِوُرْنِسْکْ یْبِقْمِی، پُقْرَلْا اِرنِسْک
تَازَرُسْسی بِرِر نِشَانُنْگا بُؤْلِسْنَب‌ک کِملِه‌ک‌تِه، تُؤُ بِوُلِسِمْوُ، تُسلاهاتْنی
تَبْجَمْو تُؤُرْسُول ی کِبَیْلِ، تَبْجَمْو تُوْقُرْدی قاتِلَلِقْ تُبْلِس‌ب‌بَرِش یوُ،
تَبْجَمْو چِوُقْرُلِاْشَتْرُؤُشْ، خَلَق تَلَمْب قَتْلِوْتاْقْنْ زَامِنْوِلْسِلْشْ،
سِبَاسِسی دِبْوکاِتْبْسِنْی عَمِه‌لِه‌بْشْتَرْوُشْ تَنْدِی. سِبَاسِسی‌نی
دِبْوکاِتْبْسِنْی شْتَرْوُشْ، زَامِنْوِلْسِلْشْ تْؤْنِجِی قُدَمْسْگه کِرْهَک
بولِغْانْ نِه‌رَسْه ِتَاخَباْرَات تُه‌کَنْلِسْکْی وْهُ تَدْمِیْبْیُو بِنکَرَ، سْؤُز،
مِه‌تِبْوَئْنَت تُه‌کَنْلِسْکْی تَنْدِی.
چِه‌تْ تُه‌ل‌لْه‌رْدْه وُه خَتِاْیِنْسْکْ دْوْلِهْت چِئِحْسُده چُوْگْوَنْسْکْ
‌ْسَتْنِقَبْالْغَا کُوُگْوُلْ بُؤْلْوُؤْتَقْنْنی مَوْهی خَسْسُسِلْه‌دْهُ خَتِاْیِنْسْکْ
مِلِلْه‌تُچی زَیَلِی‌بِلْری: تَاخَباْرَات تُه‌کَنْلِسْکْی یْوَلی مِبْکَشْقَا تِبْگَشْلِک
242
یول، ظنداک بلوماکیندی گارنامزالاشتوروشکنی نشانگانی یپتهمیلا
قلماسان، بلکه کونسایسین هوه که بلبلوشنکنی گیمینیاتی
مهسیلله و هو سیاسی مهسیلله رنی هول قبلاشکیوم چاربی
قابلیت این مسابقه، توزیوم خارکبیرلیک چیرکبیرلیک هادرسلری
کوممونست خنتای هاکیشتنکین راک کیسلگه تایلنسپ قالمی.
جوگی و نوجینیئی هوئاد رهبه رلبرسنک نژکی - تاشقی و زیبیتی
چوشنمشی، موای زبدوفغا سبلشتوغاندا په قرقون بولویک بکرپا بولوی
قاملی. خشتاینکک رهبه ری تاحیارات هیرکنلکنکن نیمه
شکه نکینی چوشهنیئی، لویهسکرکی، تؤلار هووئینی ئوسته قیلی
شگلش، یبریشکن مادیدی بهنیئیئی قوغداد قیلیوش تؤویلی،
تاحیارات هی کینلکنی قوی‌پژنیئشنی ثناپاره سسه زگور مهسیلله ردین
تؤرینی فاجوریک کملهک، گورباجیپوته شه‌بیوتس قیلیقیان یه کینلک
ئاشکابلیش سابیق سپوهتی رنک یبمربلشئی تیزلتیکن، تؤنگدن
تبرهت ثالمان خنتای کومونستلیری تاحیارات هی کینلکنی "ئاپیت
تبرشننک تامسی" دیپ، قارنینتا. دنک پاکار بفوریوب چوپژورپوپ چوک
خشتیک گیرتنیئی چه کلگهئی یهرد، نک ته‌هلیس‌ی تیپتیردئی
ته‌سیئئات واسکتیری چه کلگهئی یهرد، نک تادئیت گژیت وه
زورنالارنک یه کینلکی توی ngaoda پیچیش موکینیمی؛
توپیکنتی شارانتنکی ته رقیقی قبلاشک کمشته رنک سولیبیک
تایژورسیعا باگاقیر بلوماودی. گویگوئنک سانیئیئنکشیئی ته رقیقی
قبلغان، تؤجور گلاشئوئیوئش، قدهمچه قصد تملگری شلیهنگه
خانی ه فوق‌التمام که تا پیش از این، به‌ویژه ثبوت‌های فیزیکی از بخشی از نسخه گذشته، برخی از نسخه‌های قدیم، مقایسه و سنجش که در آنها ثبت شده، به‌عنوان ملک، که را در نظر گرفته تا سنجش و مقایسه سوژه‌ها و اعضای آن در عنوان سادگی، را بررسی کنند و نتیجه‌گیری کنند.
چان چیجز

1999 - یلی 10 - تاپساک ۶ - کونی
جوکوگو هؤوکومنگئک مؤئمئن وؤوئیری چان چیجز: «جوکوگوک دوئنیا سودا ته‌شه‌کلانغعا ژئا بولتوپ کرئیت توغئوپوئوق سوئهبدته تامبرکا بش چپه تشه مسئاين پؤوقری تهلپ قويئدی» دوب کؤرستئی.
فراکمیه رادهوسنوئک مؤخبری بیپیجگدارن تاراقینان خواهروده
چان چیجزئنک کامبرینکئی گؤیہبلگئه تلکئنی خنوئر قنلسب، قایسی بهش تؤولوئک مسائله بوبیچه کامبرینکئک پؤوقری تهلپ قویئنلغقهی قهبهتته 
چان چیجز تاشکارلومگاندن کبیسین، فرانسیسینک مؤخبری ههم تاشکارلومگیدی. تامبرکا تؤتئئوئگا قوئینگان بهش تؤولوئک تهلپئنک تیچسەد تؤئئوئریستانئنک مؤسته قنللقی، تیبنئنک مؤسته قنللقی تؤتئئوئگا قوئئیندمو، قاندانق؟ چان چیجز بؤئیئتم پؤوقری دوئرئینک کاديیارغا تیچکی جقهشته نؤتئئوئ سوئلگئه نده: «جوکوگو بئلیئن بایوئیئنئک سوئبئه تلمرپده مسائله ههل بولسدو. لبکئن تامبرکا بئلئن تؤئئئوئژئنگن سوئبئه تلمرده مسائله، ههل بولسادیئو، پؤنپەه تؤچیئن؟ مسؤمئی بؤئیئده تامبرکا ترهپ پئیبئا قفلغنان سیاسئی تاملئرا رول توبنمامقاتنا» دەب کؤرستئکن تئنی، پؤو قنانئق سیاسئی تاملی؟

245
قاوام پالانائی

1999 - ینی 10 -  انیسک 7 - کونی
تامبریکا کونگریسنسنک قاواام پالانائی قانون نیا-یه - «جهت توهمه‌ی رده مشغولات یبلسب ببریش، قانون نیا-یهمسی» نیا ماقوللقغاندن کبیشین، کبیگه ش پالانائسنسک تومومی بی‌گنگسا هم «جهت توهمه‌ی رده مشغولات یبلسب ببریش، قانون نیا-یهمسی» بردیک ماقوللقان‌دن. بؤ قانون نیا-یهمسی ترکلگه‌ن تامبریکا، تیمیمینگه هرپسی قورال - یاراغ سبب ببریشتن قاواام تامبریکا کونگریسنسدن مسربه‌یه قبلاش کبرگه، دبیه‌ن بیر مادی‌مرو رت قلمی‌سای ماقوللققنتن تؤنیتی. قانون نیا-یهمسی تامبریسک مادی‌لبری وی‌ه مزرئئرین کبیگه ش پالانائی تاشقی مؤنانسکتله، کومنیتیشینک راه‌سی خولمس تری‌ندی تونتی‌رغا قوی‌گان «تهمیںسک بی‌خنه، لبکنکی کوچی‌تن قانون نیا-یهمسی»نیک بیر قنسی‌ن گنی.«جهت توهمه‌ی رده مشغولات یبلسب ببریش، قانون نیا-یهمسی»ده، چودگه‌ن دوجوکراتینی شلگوس‌ب سروئش خبراجتی توجوون شک‌کی ملیون دوارل تاجرتنب ببریش، تنهب موسایپریری‌نگا یاردم ببریشکه شک‌کی ملی‌ن دوارل تاجرتنب ببریش قرار نقلی‌ن‌دن. تنهب موسایپریری‌نگا یاردم قلیش‌تر توجوون تاجرتنب ببریشدن شک‌کی ملی‌ن دوارل، یونیک بانکه‌سنسنک خلفکارا تر‌رقی‌ساتی حمایت‌نی، خستای کوچی‌ن ملدن‌سک موت‌سولی‌هی ود تنهب‌تی کووجوون کرئیش‌شگه تاجرتنب ببر‌دگن بی‌لدن توتوب قبل‌شن قرار قلدی. شون‌داکموئ قش بارمکن‌نج دوئن‌یادا؟!
247

تأمیریکا قوشما شتاتلبری

1999 - یونی 10 - گاینسک 8 - کونی

تأمیریکا قوشما شتاتلبری هرکنمسی یهته دوئلهتی دنیی تبتناد

ئه کرنسیکگه خنیالیلپ قلدی دمپ، ببکنتی.

جوگی قوزگلوئسنسک بؤیهته دوئلهتی قاتاربغا کرگوزلوئوشی

تالاهذه دنققت قوزغدی.

تأمیریکا دوئلت سوئیتیک بایناتچنسی جیمس روبسن یهیئنیدی ۶ - کونی: «تأمیریکنها دوئلت سوئیتی یهته دوئلهتی گیشلره، دنقختی قوزگیدیان دنی بتبنادئئ هر کرنسیکگه خنیالیلپ قبلغان دوئلهلی، دمپ ببکنتی. بؤنک تجبیده جوگیموئ بار، قوملا تاامیریکا هرکنمسی بؤ دوئلتلی هرگه یمیارگی سیاستی یورگیزوئوشی موسکن» دمپ کوریسیتی.

دنیی تبتنادئئ هر کرنسیکگه خنیالیلپ قبلغان دوئلتلی جوگی، گاینسیانتان، بپم، گران، میراج، سربیه وه سودان بولوپ، بؤیهته دوئلهت تجبیده یوقئت جوگی، تاامیریکا بسیئن نورمال دوئلتلی

مؤنئسیئنی ساقلاپ کیلوئتانق دوئلت ننی.

تأمیریکنها دوئلت سوئیتی تؤنئی قبتش تاامیریکا کونگرنسی

تگنهنهن یللمی موئللمیان «دنیی تبتنادئئ هر کرنسیکگه قراناً لایهیسی» نمک تبلپمربکه ثاسابلئیبیک، کنسلره، نمک دنقختی قوزگیدیان «دنیی تبتنادئئ هر کرنسیکگه خنیالیلپ قبلغان دوئلتلی»

دمپ شؤ دنی بتنادئئ ببکنتی.

تأمیریکنها دوئلت سوئیتی توئت هیپه بؤرئون هرهقایسی

دوئلتلی نسنک دنیی تبتنادئئ هر کرنسیکگه مؤناسوئشیک ته‌هؤؤالار
دوکلانتا: «جُوُگِنگُوُک» تأسیسی قانونی دوقررای دنی تبیین‌دادن و گسترش چه‌گونه بوده‌د"، دم، تبیین به‌گذاری‌نگه‌فته‌بله، نگه‌بانی‌نگه‌سانی دراماتورها جُوُگِنگُوُک هُو‌کُومُستی دنی پیش‌آیه‌های تعلیمی هُو‌کُومُستری باغ‌سرپوش‌دهنی دارای‌دهنی جه‌که‌شکه باشندید. دنی مورتلارنگ تعریفی قللشمشنی، دنی پیش‌آیه‌ته‌نرتشک کُولُسمینی کبَگَی‌شَنی چه‌کله‌شکه ژئِرُنُدی، دیبلگن.»

دوکلانتا: جُوُگِنگُوُک هُو‌کُومُستی، هُو‌کُومُستی تزن‌لنامایی دنی پیش‌آیه‌های قللش‌بیرنگا که‌گِنج‌سلک قُلنَش سیاستی قول‌لنامایی، به‌زی راینلردا، به‌زنده، دنی پیش‌آیه‌های تبِلِب‌ی بارگان‌کؤی ژئِنُ، هافارمته جُوُچِرَپ‌ توزُرُمارِرگه ناشِل‌دید، توُرِمه‌هُ هِم‌کُومُستی بسلِن مُژّرُگه‌رتش واته‌ننی توزِرُراتّمَنتی. دِنِنگَ تَش‌شنندی‌گان پوئررالنگا زیباتَکه‌شلِنک قَلنِدی دِم‌ کُور‌ستَنلَدی.

دوکلانتا یه‌نه: جُوُگِنگُو هُو‌کُومُستی تبه‌تنسک دنی مُخلِسلِرَنگا، تُویِغَور مُؤسِل‌لی‌نرگا زیباتَکه‌شلِنک قَلنِدی هُم‌ده دایر‌لرگه مُنِسُوب بولِسنگان دِنی جه‌منی‌هت ـ خرس‌ستِئان مورت‌رنگ‌ها هُم کَنولْسک دنی مورتَنِرَنگا زیباتَکه‌شلِنک قَلنِدی دِم‌ کُور‌ستَنلَدی.
1999 - یوم 10 - خرداد 12 - گوئین

ژاپنیه کونودبلک خهیرو. گیپنتی نسک خهور قیلمشغا قارستاندا، ژوهگونسک پایتخت جیالک زیمس 18 - گوئین دن باشلاپ. غره بی ژاپونیا به تویتو آتش توانته راله دوّلت دوباتو، جیالک زیمنسک تویتو آتش توانته چیزیارت قیلمشی، گره دوّللتسرگه نبخت دبلوماتیسی بیورگوزورپ، کنگلگویی نبخت مهیسیئی کاپالیته شکه قیلمشیت دبیارت کوچلک تویتوئوسقا شگه تماکن. ختای رهبردا سلام دوّللتلنینی زیبارته قیلمشیغا موناسیئهئیلک ژاپنیه گیپنشتری مونداخ خهور قیلمدی:

جوئگو تاشقی تیشلار مئینسترلکبک سانیستککسغا تاسیرلاجاندا توئکنن یئی جوهگودن (مئیسکه ملیک تویگوزورستاندن) 4 ملکه 170 نمهم که سهئودی ژر دیستانگا هچ تاوپ قیلمشقا برهنی. سلام دنینگا تنشننگان تویغورلارسک نوبیسی 17 ملیونی 600 ملکه کشی بولوپ، بو چیلله تویغور ملیئشکسک ملیستی بولگنچیلکی تو مؤسته قیلمیق ژه، ریکیتیریزد ساقیلینش توپچون، جیالک زیمینسک سهئودی ژر میستانینی زیبارته قیلمشی، ثاز سانیئق ملیئشکه رئیز خاترجهم قیلمشقا موناسیئهئیلک تیمیش. شؤگنی، ختایینک سؤوری بسله نئیپنا، جیالک زیمینسک تویتو آش رقی زیبارته قیلمشی تاربخی قیهیمشیته شگه تیمیش.
شاني شهری

۱۹۹۹ - یولی ۱۰ - گاینسک ۱۳ - کونی

۱۹۹۹ - یولی ۱۰ - گاینسک ۱۰ - کونی گوکلاخوما شاتاتنیک شانی

شنه‌ردن گاینسک فتاونسفا تولتوردوز و آوشنگانونا نیت‌پی کله‌دم. ۱۱

یاشعک قزنم قدنوشی وآوشنگانونا بیرگه تیلیپ کله‌دم. رابیه م تختیکشا تورمسسه... کورولوک رابیه خبنم

ختاینسک تورمسسه... شونساغچه بسر گادمنی بسر قیزیتیم رهنجدگان، تجارات قزلشچه. باندیا بسر تادمنی بسر قیزیتیم سلکمگان، تایپسانه کمبیش، یوقسونلازا تولئشترودوب برهگن خلقوپه رز، مللته تیبی رژور رابیه خبنم خختاینسک تورمسسه... خنتای مؤسته ملیکچیلیہری مینسک رابیه خبنمی، یوئیورنسک قزری رابیه خبنمی قولغا تالدی. خنتای قانداق جوزرگئ تقلدی؟ خنتای قانچه یؤرزسر بولسی بهنه شونداق جوزرگئ تقلدی. یوئیورنسک باپلری، هر ساهه، هره کنسب توبیزی کورگه کورگونه یوئیورنلازا قولغا تیلبش، تولئشترودش، تورمسد قینیش، تازیبایش، تاج قوبسوب تولئشترودش ۳۰ - یتللاردس باشلاب خختاینسک رئئه نسیسگه تایلانگان، شونداق رئئه نسیسگه تیاساسنینی خنتای مؤسته ملیکچیلیہری یوئیورن مینسک رابیه خبنمی قولغا تالدی.

رابیه خبنمی خنتاینسک تورمسسدن قوئلتدوروش، یوئیورنسک سبیاسی دمواسندی قلبیش، یوئیورر ملیستیتسی دمواسندی قلبیش تؤچین، تامبریکا کونگریسگه، تامبریکا هورکومیتگه دموا قلبیش تؤچین، ۱۲ - جیسلا کهنتی وآشنگانونا نیت‌پی کله‌دم. کوروزرش کچی بولگان کونگریس تئزرلری تیشلیمیدیگان بینالارنی، هورکومهت
بن‌البرنی شَدَّه‌ب تبَّیش تَاسَیسانگا توختم‌ایتی. واشِنتون شَه‌رَبنک کوچلِرنی شارلِپی بورُوشکه توفرگا کبله‌تی. کوچدش کوچ‌گُا تونْتَنوُم، بولدِدن یولَغا چاچَتْم. کمَبگُا قَِژَر قَِفسنَسی بَیشن‌به، عارَلنا توکولُدِن توُرِنَتا، وَوْجُود‌مِدن هَسْرَت توکولُدِن توُرِنَتا. سارِغاوان دره‌خَتِن توکولُدِن عاراغلا تَب‌باغ تَاستیبدا، شَمال‌نِنک تَخت‌یارب‌دا توْجُوْپی بْورُمَتی. مَه‌هایاننک مَسی‌خَریسی تَاستیدا ی‌سِدِم، مَه موْسه‌پِلَقْنَک مَسی‌خَریسی تَاستیدا خودِدی عاراگ‌دَه چوْجُوْپی بْورُمَتی. تارِبِنگ‌ک تُور‌قَلِر بِدِن توکولُدِن عاراگ‌ک، تَهکِلما نِکان‌نک قََمَلِیری تَوْقُش‌نْگه توکولُدِن‌تی. مَه‌موْ شْووتُوْقِنْسِک بَر تال یوْپُورْمَقی چُندِمِغ‌پی مَه‌نیبِشَقا تَهکِلما نِکان‌نک قََمَلِیری تَوْقُش‌نْگه چوْش‌ه‌لَمدِم. تَه‌قَدِرْن‌ک شَمالَلِنْزی نِبِش‌قَا مَنْی تْوْجُورُوبی پَاَقَا تَوْرْتْلارْغا تَبْلاِسپ کَلَدِی. عارُلنا بَلْنِن یَک‌دمنِنک قََمَم‌تی قَانْجَلِسک پَوْلُسا، یَوْتَبِن‌دن تارِبِنگ‌ک یَک‌دمنِنک قََمَم‌تی شَوْنْچِلِسک پَوْلُسْپ قَِلََدِی. بَسِراَق، تَبِسَبَتْتی عاراگ‌ک نوْزِ جای‌گَا چَوْش‌ه‌لَبدی، بَسِراَق، تَبِسَبَتْتی نَیَادِمْ پاقا توْرْتْلارْغا تَبْلاِسپ چَوْش‌تَسی. وَه‌تَنْدِنْکی عاراگ‌نک قََمَم‌تی یَاقا توْرْتْلارْداکی نَیَادِمْنِک قََمَم‌تِدْن بْیِشْپِ چَوْش‌تَسی... قورُسْقَم تَاجَسا سومِاکا سَِلْبِپ کَمِگِن نَانَی بَلْنِن بَرگه بِی‌دِم، تْوْشِسَب کَه‌تسِم تَوْرْبِسْدن بِقْبَسپ تُورَغان سْوُنی تَنْجِسپ تَیْشْنالقَمْغا تَب‌بای بَرِدِم. بْوْنَداچ سْوْپَوْش‌نْگَن‌دیا یوْل‌ یوْل‌دَا تَوْرْبِسْدن جَِپْنِقْ تَوْرَنَتا. ۱۳ - چِبِسلا کِچْ سَائِتْت الهانُدِه «هَقْلَن‌تْارَا کَهْجَوْرُوم تَشْکَلْانِی» واشنتون شَوْنِسی تَاس‌ییا کَش‌لِرْن‌نک بَس‌دری T. komar
ئمبُندیدنی وُاشنگتوندا بُر تُور کُنالک تاشخانه‌سِغا مِهمان‌گا چاق‌بردم.

بر نِمَی رُئیوگُور تُوکام ایُما کا تَر جِمیانلیق قُنبلپ بَرده‌ی. بو کَشی کومار تَپیهى ۱۹۹۹ - یِلی ۴ - تَلون‌سک ۲۰ - کَونی رئیوگُورلار تُوریَسْسا ۱۰۰ بِتُلک ماتِریال تَمیاِرلاب تامپِریکا کونگریس‌گه دوک‌لات بِرگَنْدن کپیِس، ۱۹۹۹ - یِلی ۷ - تَلون‌سک ۱۵ - کَونی تامپِریکا کونگریس‌سَده، رئیوگُورلار تُوریَسْسا گُؤه‌لِسق بِرَش، گُؤه‌لِسق سِبلِش بِغْنِسی یُپِِچِلِگان‌دا، کومار تَپیهى یِدی یِن‌ه.

رئیوگُورلارنِک ته‌هَوَئی تُوریَسْسا قَسَمْقَه تَوْختِلِبِ تَوْتْکَه‌ن.

۱- هاِزِرُقَی دُونْیادا، دَب سَوْ زَباشلِتِدی، کومار تَپیهى‌نِدی:

۲- قَیِسی دُوْلَتِتْه سِیاسِسی کُوْرِقارِشْلا تُوْچُوْن تْؤْلْوُم جازاسی بِرِبلْدِنْگان تَیش باْر؟ خُبْتای هُوْکومْسِتی رئیوگُورلارنِک دَنَی بَتْنِقاد تَپُر کُنُلِکُنْسی چِهْ کُلِب‌پ، رئیوگُورلارنِک سِیاسِسی بِکَسْر قُلْلِشْنی جِنْبِایه‌ت دَب‌پِ یِبکِتْسِب‌، رئیوگُورلارنِک تْؤْلْوُم جازاسی بِلِمْن جازالِمِاقتا!

۳- دَهَ کاْیْنَتْا یُنکِسْمَز سَالِه‌لِشْبِب تَوْنُوشْقَان تَدْدْوُق‌ه. تَمَم‌دی بِوْگُون تاْشخانِد سَال‌الاشْقَانْدِن کپیِس، بِتْؤْرُون تُوْجِرَاشْقَانْلِقْمِزنی، کُوْرُوشْکه‌لمکِمِزنی تَنْلِغا تَیِلْمِب تُوْتْنَق‌ت.

۴- مِهِنُمَّ سَاْعَتْ تَوْخِش‌ش، دِب‌دی کومار تَپیهى‌نِدی.

۵- سِیاسِسی جِنْبِایه‌ت بِلْمْن سِرِلَانکا بِشِیل تَوُرَمْسِه یَنْقَان تَسُدِم. سَهِن خُنْتایْنِسک تُوْر‌مسِسیه تَوقْفُور بِلِلْ شاْزاب یِچکِپیْسْن.

۶- مِبِنْسُنْد کَوْتْ بِلْ شاْزاب بِپِنتِسْن. مِهِن: یُوْکلاخْوِما شِتَانْدِن وُاشنگتون‌غا نِبْم‌ه تُوْجِوْن کَلْکِنْسِمِی، نِبْم‌ه تُوْجِوْن کومار تَپیهى‌نِدی یِنْتزِددِینْلغانْقِمْنی، خِبَنِم رافْسِه قادَرِن‌سک نِبْم‌ه تُوْجِوْن.
قول‌گو تبلیغ‌ها وقوعه‌دارد و هم‌کار دوم‌دانشگاهی یار دام قبلاً شنی تعلیم قبلاً دام.

بنابراین خدماتی گسترده‌ای بدن‌سازی کمیسیون کمیته کومار به‌نهاد، رابطه‌ای خصوصی توضیح‌دهنده قوتواله‌وری پوشش‌کننده کارهای جا کننده توانسته و توانستنی ممکن که لازم‌های زمینه‌ای برخورداری کننده که وابستگان ضرورت‌های به‌نaders بینی‌سیری قبول‌گویانه توانسته و قوی‌شود. خوشآتش واندنی بینی‌سیری قبول‌گویانه قوی‌شود.
سیاشندیه‌ها

۱۹۹۹ - بهمن ۱۰ - گامک ۱۴ - کوئنی

۱۰ - گامک ۱۴ - کوئنی سیاشندیه، ممن قیزیم قفقازی نی

یپخلبل، و آسانگنتون واقعی بر بیرمما گامک گوئنگشا شاتامی

دوئنگنتان تاشقی طیلزان مینسترنگی خزمتی بستانه کتالدیغا

کلمه‌ی. توگان xx مول دل واقعیا یبنزی کمادی.

بنا تالدندا قاتار توختشتب قویولگان ماشدنالرنک نومور

تاختلبرگا قاریسام، دیپلومات دادی بینزی قویولگان ختنه‌گه کروئوم

چوشی. بیلنگا کدی ریچی‌قئان هل راک، خلمور خدایه‌تیلک

ئادمله هل قایسی دوئنگان رسانک و آسانگنتوندا توروشلونق

ئهل جیخانسدن کیلیسپ ییشمال دوئنگان تارئه‌ی ووجون قیش.

بی‌اجزئ‌تانق قعلچی‌ئر قولوشی مومکن.

بزر جمهوری تئوجه نهپر کشا بیائانک ییچگه کردوئق. تسش

بی‌بیجیرخوجی‌ئلی، ته کشورگوئی ساقوجلار ۱ - قیوتشته ییشخاناء قتار،

یوقوقا دیکنگ‌نی‌ئری، تسش بیجیرخ تئوجه قمگولچی‌ئری شوئ

ییوردیلا تزیمیلاهی‌ئدکه‌ن، شؤوه‌ئیردیلا تکشوریدیکه‌ن بی‌بیز

گئوش‌هانسلبرنیزی توی کمیکه‌نی چیقاردوئق. تاربلقاتتا تئودردیکی نامغا

کروئوم چوشی‌ی. دوئنگانی بیترئون دوئنگان تارئی قوئدن‌ئی دوئنگانی

تامعا قادبد قویولگان تکه‌ن.

– بینشک دوئت باییرقشز قپنی؟ xx توکسمرا سوئال قویدوم.

– بینشک دوئلت باییرقشز هازارچه بو یه رگ قویولمایدو.

– هیچیزولگاندا بینشک دوئلت باییرقشزغا تئورئون قالدیروئپ.

قویولگی کیرهک تندبعو؟
Qara tennak 40 yashalar, Chamsedilkiki bsr nehe, quotel Tiajal Tosteron, qaomtine beriniqe qofteke yoshop keldi, qoeulel kibleb bsr bسلام koolp toruob koruosty, qeem qeeqnsosnek beshinii seilap leftekhe toluur yoshop, bsnin beshinii qofteke baslashajat. Keshkana qaldaq multipa, bsr berne toruob kekele tekse. Keshkana quesha laqateb, yurugen qayt faqatke. 

Susan williams, osullivan

Tianxanseuda bsnin qoeulel qeqnsoske; Xanym yedi. 40 yashalar, Chamsedilkiki kiblelkek Tiajal Boulup, qoenske mehrbanlek Tiajalara xaxas mehrbanlek Boulugandin baasqa, shoonqala qoenske mehrbanlek bsr Tiajalake xaxas mehrbanlek Tedi, Chajleri, etherser Taeqeeri kekteke. Simezelkten xalay tontorahal beshinii kiboojacan hawariq, kasamu yowika bsr Tiajalnak keqemte basishke T<writeln>

255
خانمینلک کروزوئلری گلادهاگه تکنلیس تؤوراتی. چه کسی سوئالانی نژاد‌گاه جم قلمغان بچه کروزوئلر یهنه من‌دن چه کسی جاواپ تهله قلمغان‌نه تکنلیس تؤوراتی. مهنه شو کون بچر مسلله یه پیغورلارغا وکسک بولووپ سَژلْه‌واتانتم... شو دقیقده پیوئتن پیغور مسلله‌نه تامبریکنشک هؤکومه‌نه تامبرابله بچر سوژل‌نه شهکه تنه‌نه. شوگا سوئالای چه کسی... جاواپاهر چه کسی... گئده. بچه‌نه‌نه. بچه کشش یامخون پیونگ کروزوئلر چاقناسب تؤوردنگان هم تئوقسمد هستایسیدل، جهندی کشمشه‌ک کروزوئتی. قارساقا ینه‌نه‌ینه یاشلال چامسدا کروزوئتنی. بچه کشش دوهلیث نتشلار کاتنچی تئالبرایست خانمینلک کشش‌نک هؤوفق تئشلری بوینچه یردام‌می‌گئنه.

ئئینده هنده به‌کشش قارساقا ینه‌ینه یاشلال چامسدا کروزوئتنی. سهل سبیم‌زرق، قودایبندن بی‌بیه... تیب‌سپ ادئده‌دک کروزوئتنی. به‌کشش بزنشک سوئویستین‌نی گستایسیدل دقیق‌ت قدلسی تئاقلب یئوئیدی. لبکنه بست بی‌بیه‌بیکسی کوشن‌ده بیاکی مهنه‌نه بی‌بیه‌بیکسی کدوئیو سوره‌سیدی. به‌کشش تامبریکا تئاقلب تئشلار مینستیرلکننک قوئمدقا قوئلْگانه یامخون‌نیه تئبهت کومتمبیتی ننک‌م‌هستؤلی شکه‌ن.

تأول‌ليل حاصل مشسته نه‌ده تؤول تصویری:

- رابیه قادری قولقا ئِپلِن‌ننستن بؤرْوْن هم‌ده بؤگن‌نه بؤرْ‌ده. سه‌ن بچرین تئورچشتشن بؤرْوْن بنز رابیه قادری‌نه یامخشی بچر تئؤِقو. رابیه قادری‌نک قولقا ئِپلِن‌نستن تؤولْق خَفوئن‌م‌ر نار نئه. سه‌ن ببزگه تؤورسدنکی رابیه قادری‌نک یامخسق‌نه هی‌ؤل‌ننی سوژل‌ته‌ب بپرل‌لی؟ منه: 256
9-1999-یلی 10-9-1-کوئینک 1- کوئینک باشلاپ رابیه قادری
شمالداشقان، قزاقتیا قبله‌ی چین‌میدی. لبکن سوراغتا قبلاپ چین‌میدی
پوره‌سمت پاییده‌نگ به‌سرمایه‌ی ده‌رژی، محاسبه‌ی سرعت‌دين
ثامنخی قزوین‌الدی. سوراغتا قبلاپ چین‌میدی قبئن ساندین قارانگاندا،
خستنی‌نگی ساخت‌گرا سربلدری بی‌سپر چین‌میدی، پیودوئرولان
جنایته‌نه رابیه قادریقا تاریخ تفرقر چین‌میدی زولیپا بولسا
کبیرک.

- رابیه قادری قولغا تبلیغ نوعی‌سیگ‌هوکومه‌ت تمین‌نک
قانداق مؤثر، قبلاپلغانفیسی سونیلم‌ه بپرملمن؟
- رابیه قادری 8-9-11-کوئینک 8- کوئینک قولغا چین‌میدی کبین
- 9-11-کوئینک 13-کوئینک هوکومه‌ته تمینه‌سی سودا-سنانرتنی مهووری
باشفروه‌سی نظامیسی پیکرپوق چیروپه، رابیه قادر سودا چاری‌سیک
پیشنی‌سی غیب‌سی قوی‌ولکان رابیه قادر سودا ساری‌سی دبگه‌ن
تیم‌سکنی، «مهقده‌ی همساردیلک سودا-شیرکتی» دبگه‌ن
نام‌سکنی چالدوروفه‌تکه‌ن. 8-11-کوئینک 15-کوئینک یهنه هوکومه‌ت
تکرپنگکنی کینی‌می تموئل‌پی تیم‌سکنن‌نی قایت‌ا جاین‌دا
نور‌لنالاشتروپی قوی‌ولکات روزه‌ت قلدی.

- رابیه قادری مهتوکات یؤزوده تاشکارا تنه‌سدی‌گه‌ئ‌ئش
بارمی؟

- 9-11-کوئینک 28-کوئینک «شینی‌نگی گرزندی»، «شوپومه‌ی
که‌لساگ گرزندی» قاتارلیک کومیوئن‌سینساک پارنتین‌سینساک تورگان
گرزندی‌سی تاریخ تاریخ‌ی قبئن ساندین قبئن سپر صائده ماقاله‌ی قبئن قبلاپ
رابیه قادری تنه‌سیدی قلدی:

257
۲۵۸

- «یاچیوهەک هارۆنی توسۆب قالالامدەوە»، چۆمۆلە جۆاک دەرەخەئ
لمگەشتەکەسەیە، قانۆنەسەر تەجارەت قەڵەدەی» دەبەکەن سۆڕەنری
تەشکەتییە. هەوەکوەتە دەرایەهە کەدەبەندەیەوە سەرەوە سارنیەگە
تەجارەت کەنیشکەسی تارقتنەی بەرەوە تەوۆرەقەئەیەوهەن «قانۆنەسەر
تەجارەت قەڵەدەی» دەبەیە، هەوارەت قەڵەنی نەمیسی؟
- مەنداق تەنەقەدلە شەنکە قەندادە سیەسیەی تەرەقە کۆرۆنەوەکە شەگە
شەکەتەکەنی چۆشەنەسەیە. مەن:
- بەر تەوەکەئەکە تامەرەکەسی مەھەمەیەلار بەڵەن کۆرۆنەوەشی
جەنەیەمەوە، تامەرەکەسی مەھەمەیەلار بەڵەن کۆرۆنەوەشی دەبەندەیەوە قا
نەسەبەئەن مەھەمەیەلاری کۆتەوەبەسی تەوەجۆئەن چەبیەن شەوەیە تەتوەئییەق
ئەش قەمەس تەپەدەوە؟
- تامەرەکەسی مەھەمەیە بەڵە گەیەتسە تەپەنەدەی تەوەرەمەگە بەرەنەدا
رابێه قاەنەدە قەرەسەن کۆتەوەبەنە جەدەیە. کۆتەوەبەسی نەوەکەیە مەن تەیایەم
رابێه قاەنەدە بەڵەن بەڵەه تەیەرەبەنە گەدەم.
مەن شەوەیەنەدا بەڵە گەیەتسە تەپەنەدەی تەوەرەمەگە بەڵەه تەبێپ
کەڵەنی یەنە باشچا تامەرەکەسی مەھەمەیەلار بەڵەن رابێه قاەنەسیکە بەڵە
چۆشەنی سەرەندەیەن سەرەندەیە خانەسە کەژڕەئەمەوە. تامەرەکا چەشییە تەشەر
مەندەسترەکەیە بەنی خۆبەیە قەڵەنەن توەئی نەپەر دەبیلەمەت مەن تەوەڕەنەن
رەسەمەنی بەر ـ بەرەوە سەوەوەوە بەرەوە چۆرەپ چەقەشەنی.
- سەبینکە قەندادە تەلەپەکە بەر؟
- مەن تامەرەکەکە ھۆکۆمەنتییە وە تامەرەکەکا تەشەققی وەشەکە
مەندەسترەکەسی وەوەکە ھۆکۆمەنتییە، موشۆکە چەندەیە وەوەکە تەوەکەبەندەرکە
ھەدەوەیە ھەدەوەیە، تەبڵەم رابێه قاەنەبەندیە، ھەدەوەیە تەبڵەدەوەبەندیەکە

تابدرپه‌منی، کاتسپ قهرمان تابدوزِکرپِمی تورمسدن قوی‌وی، بیرش توفرسُده خنتای هوکومانتگه بپرسن، فشلتن‌نشنی فورمهد قفلینه، ته تعللب قلمینه، بونگ‌گدن باشا تویغورلا نریش کس‌ششلک هووقوق ته‌هولی، تویغورن‌شک مسللی مانقاری، خنتای کره‌مانقلرسنگ تویغور‌ستانغا کچچچ کبلش ته‌هول توفرسُده قویئلاغن نویغون سوئالارفا تولوق جاواپ به‌ردیم. (بی‌پی‌ده ته‌کرئاقاشنگ‌زوروئیشی قوق‌ده، فاریبدم). شونداق قنسلب بس‌خوش‌لاش‌توق، تامبریکا تاشققی تُشلار مینسّترلکنگن‌ک خادمانبری بزنی قبول‌قونگ تورنتیپ قویدی. قوئسْروْب‌توئئوشکه لوکون‌گنلک ته‌ریپی‌سک وتشکی تاشقی تُشلار مینسّترلکنگ‌ده تیاوول راپی‌یه قاپرنسک قولغا تُبلنس‌ک مسِلمس‌گه مهسّول بولُگان کَشی Ben jamin پیلی 8 تا‌یئینک 16. کونی دوًشنه‌یه نوکلاخوما واقعتی که‌چ ساهمت ِئالته بیرمی‌مدیا. تامبریکا تاشقی تُشلار مینسّترلکنگ‌دن مبّنالک تُپئوم‌گه تبلیفون بردی‌ب سُریم‌ه‌ه قدوسته‌بی‌ثانسنی رابی‌یه قاپ‌رنسک قولغا تبلنس‌ک جرپانسی سوئرُگان ثادئی. بس‌تولوق سوارل‌هپ به‌رگه‌ن تُدوق. 1999 یئینک 17 کونی تامبریکا قُوششا سیتاNamبرنگن بی‌یهجگ‌دی تورئوشلوْق باش‌هلچسی تُؤورومچیه بزنالک تُؤوه‌رمگه تبلیغون بردی‌ب سوئلمرس‌چ‌گرتم قُالَن نام تابدوز‌په‌مدین، ثانسنی رابی‌یه قاپرنسک، سوئلمرس‌چ‌گرتم قاپ‌رول‌بی‌کم تابدوز‌په‌میشک، قهرمان تابدوز‌کرپِمی‌ک، رامه‌س‌ئابیستنس‌ک قولغا تبلنس‌ک جرپانسی ته‌سَلیسی سیتئلبانگن. شوندگدن‌ک پَسی، مّه‌پِنسک تئئلبس، 259
تأمیریکا تاشقی تئشیش منساتلریکنیک رابیه قادیرنکنی قولغا تبلیغشا ود بزمینک تئلسمینگه کورگون پوگنلیکنیک خاتمگه بولغان گنبدم.

کبیسین بن جانین رابیه قادیرنکنی قولغا تئشنش وقنسنگه تامیریکا تاشقی تئشیش منساتلریکنیک قارمقنددا قورولگان «موکخگول» تببته کومبئیتی نشک مسؤولی تیبلنگنی. بئ کشی 1999 - ینیل 9 - تایناسک 15 - کونئ تکلاخوما واقعی توئی تیریما، میننک تؤیگنگه تیلپنگون بربری، رابیه قادیرنکنی قولغا تئشنش وقنسنگی تیلسامی گئنگلیگان، تؤیگنگنی قاسمی توئی‌نده تالیدی. میننک سئولریمنی، صوریکن سئولاترازا بهرگن تیپسندگی تئوجم کئلسب پهپر، تیلپنگون کارقلبق بئر سائت سئوله شتوُق.

_ رابیه قادیر نیمه تؤچون قولغا تئلبندی؟
_ مهن تیلسامی سئوله پهپردم.
_ ختیبانئک رابیه قادیرنکنی قولغا تئلبش مهقستی نیبه؟
_ تؤیگنگون سئانیا فریک ود تامیریکننک کئشیلک هوقوق قسممات قاراشلریگا تسشنلدیکن، قچونسندیگان تؤیگنگونارنک تؤیگنگشا ژره ببریش، مئلی تؤیگننکشی چه کئله، تؤیگنگونارنک کورننکی تیچنی پئشنشی چه کئله، رابیه قادیرنکنی نیپوزیگا تاینگی تؤیگنگونارنک بئر سیاستی وقق دیپیدا قبلیشیکنک تالیدنی تئلبش تؤچون خنتای هیوکومنتی رابیه قادیرنکنی قولغا تالیدی.
_ رابیه قادیر قاجاندن باشلاپ تامیرینکنی یاخشی کورگه؟
_ ـ ۸۰ ـ یلی‌الاردن باش‌لاب تامبریکا خنتای دوئل‌تنهگ سوددا بی‌تباز
برخش سیاست‌گذانی چندم قلاغاندن کبین، ختای‌ها نسل‌های سیاستی
یوزفا تیغز، تامبریکا ژئر ـ تولا پول‌ تپس خجیله‌میدبگان بولدی.
ثامن شه‌کوئدین باش‌لاب تامبریکنی باخشی کوروشه باش‌لاغان یبدی.
دب‌سوئ باش‌لابدی قرمز نه قدمه. تامگان یاقتا ئیراق تامبریکن دبی.
تامبریکیاتونوشقا باش‌لابدی. کوریست دبگان کچه‌ک بسر
دوئل‌تی تامبریکا تارمیسی سادانسی تاجاوئر قنعلشدن ساقلاب قالدی.
ثان رابیه قادر تامبریکا باشا دوئل‌تلبرگ یاردم پنسم، تاجاوئرچینانسک
تامگنی بربدیک. بی‌بی‌گی میله‌ترنگ مؤسته قنعلمقنی قنعل‌ب‌بی‌بلبی
بربدیکن... بسر تامبریکا یارددم پنسم. تامبریکیات قنعلمقنی تامگنی
تامبریکیان دب‌لاب پنسم. تامبریکیا کوروز قنعلمر دب‌تامبریکننا کره‌سن یز دادانشی تامبریکنا
قاوبب که‌کهن نه‌دی.
_ داچنگر قاچاندن باش‌لاب تامبریکنی باخشی کوره‌گه؟
مین کچک‌سکدن باش‌لاب، یسته پی‌بستیک تامبریکنها دوئل‌تی
مارشینی تامگنی تامبریکیان باش‌لاب باخشی کوره‌نتم. تامگنی تامبریکنا
تامبریکی چل، سوئفا موسندیگ‌ن‌اله، اوکپه که‌سب، سابق
سوئفت‌یز من کورونی قنعل‌فر تامبریکه میله‌ترنگ مؤسته قنعلمققا
ئیرشتوودی. مین تامبریکنی بخشم باخشی کوروه‌که باش‌لابدی.
_ دادی‌گریز مؤوم‌چیده نبیه تیش بی‌تن مه‌شوق بولاتی؟
_ دادان شیش‌ناقا تامبریک ولاپوئون رابوئپ‌ن ماربئن‌نبندت‌نبنستوئن
ئه‌دی‌فیت تامگنی مولتیستسک پوقوت‌چیسی نب‌دی. تام‌دن پوللستیکا و ه
تام‌پور بازگون‌چیسی نب‌دی.
داده‌گزار وی‌گان چندین رابطه قادیر کامبرپینگ‌ها قاددانگی‌های که؟

- خنتای هولکومتی بر و نباید چاوسنگ و بر خنتای جاسوسی.
- چنینم باقیروندا سی به‌دیش قلی‌بک قویرولق نکهان.
- تایپولوگی‌پرستی چه‌چون‌که‌ی کپی کی دادام سیاپسی پرناهلق تبلیغ
- دم قلی‌بک باریک، چنین می‌گریزدی کامبرپینگ‌ی سودا یک درب تبلیغ
- کامبرپینگ بر و تهربر قلبی قانون و پیلیب‌گری کامبرپینگ تبلیغ
- قرار جوگری می‌کاتش.

دادن‌گزار چکامبرپینگ‌دا سیاپسی پرناهلق تبلیغ پیشٍ. بوئنگ‌حا

- مؤنناسوتهٔ نیک‌و‌وحش فی‌شکه‌ی دیک‌پر
- دادام ۱۹۹۴ - یلگی ۱ - تایپپ‌دان باشلازین قرار جوگری کامبرپینگ گیردی‌نی روی نازیکرکی خانم و بر تاربر ارکان تاریخ قاری‌بری، به‌یک‌گنگی یوپررسی واقع روکید. مآورالرینگ ماقال‌مرنی تاریک - تاریک‌سدن گی‌دان قلی‌بک، خنثی‌های تاربخ‌خلازگری و تاربخ‌خون‌ناسلیرشنگ تاریخ قاراشلرینی و بر خنتای پیلاوسیبرزگ حکم‌ی دو‌هاد و نگ‌لیک‌ره قرار جوگری قاراشلرینی تنقد قلی‌گان. بوئنگ‌دان باشقا خنثی هولکومتی ثکت‌ی ابغر تغلب، یک بین است که بر چنین قات‌زا، تارک‌رود از درپور را برگردند. بیشتر بروکس‌دان، پسک‌گن‌دار دو انتخابگری و قرار جوگری قاری‌بری ماه‌الری برهن‌های مه‌گرین‌ده دوبله‌تلر. بنی‌تروپ‌اسب قاتن‌ی ریپور باقی‌زنیی دراپورسیابی‌لی قویرولق. بوئنگ‌دان می‌گریزدی کامبیرپینگ‌ی بی‌گنگی کامبرپینگ‌ی سودا یک درب تبلیغ
- بی‌پیل‌بری کامبرپینگ‌ی خنتای تبلیغ سرگردانی کامبرپینگ‌ی تبلیغ
- دوبله‌تلر. بنی‌تروپ‌اسب قاتن‌ی ریپور باقی‌زنیی دراپورسیابی‌لی قویرولق. بوئنگ‌دان می‌گریزدی کامبیرپینگ‌ی سودا یک درب تبلیغ
- بی‌پیل‌بری کامبرپینگ‌ی
توغرسدا چوشورولگه‌ن مه‌خیمی بی‌بی‌روفتی خوهر تیپس قلب‌ب دادم، تامبرینگغا قیچیب کلیب سیاسی با‌اهلقت تبلیغ‌ن. لانگز رابیه قادر تامبرینگغا کیلمشی خالی‌دی؟ لامیته خالی‌دی. دانام تامبرینگغا بی‌بی‌روفت مالگه‌ن بولانی. 
تامبرینگشكل‌گ کوه‌جه‌نهلر مدارسی دانامی چاقیریق توغترک‌ن. بساق خنتای هوکومتی باسپورتی تارتبه‌یلغانلیقی توچون دانام تامبرینگغا کیلمشی. خنتای هوکومتی تانگرزنسکی پاسپورتی نبمه توچون تارتبه‌الدی؟ 
1997 - یلی 2 - تایبدا چوشورولار توغترین‌ستانشه‌ک تلیس توگنیستهلک نامیشی قلب‌ب مؤسه‌قلتیق، چرکنلیگ، دیم‌کره‌اته، دنی بی‌بی‌روفت‌ده کلنلکی تلیب‌قلاغاندا، خنتای هوکومتی تارمبیتی چندقا سیلیب دم‌دستی کلنلکی باستوری، نامیشیچی توغترین‌دان 407 ندب‌ره توغترین‌ن‌نفق مه‌ای‌ندا بی‌بی‌روفت‌ن‌نفردی. دادام 2 - تاینگک 15 - کوه کام‌نگنگن‌دا 100 کش‌نیلک نامیشی تا شک‌نیلک‌ه‌ک خنتای‌ک قورالیق زوراونلغانلیقی قارشی تروئر تاق سارینگک تالی‌کی، کام‌نگنگو ندی توغتری‌غلنتی خنتای‌ک گل‌خاننسلیک تالی‌کی نامیشی قلی‌کی. باسپورتی‌ن‌نقدب‌ن خطیب 1997 - یلی 3 - تاینگک 27 - کوهی تانام رابیه قادر، گنینم موه‌ده قادر بلم‌ن بینله تاشک‌نکه‌سه عیدا تنجاریکه بی‌بی‌روفت‌یا توغتریچی تایروک‌ده‌ده‌د تانامنسلک پاسپورتی تارتبه‌الدی. دانام قولا‌ه‌کدلی‌ن‌نفرچی پاسپورتی قایرو‌ورچی برمغی. 
- تانگز راستنلی تامبرینگغا کیلمشی خالی‌دی؟ توچونچی قیبیتم، ته کارالان‌گان بو سوئالدا قبزیم کردن‌ه: 263
- گانام گامبرنکنی یا‌خشی کووردو. با‌للمری گامبرنکندا تأسیس
- گانام نبی‌نشا گامبرنکگن کلمه‌یدو. توروم‌مجدیدی تجارت تشندرنی
- گادین‌ندی، گادین‌ندی با‌شورتی‌ب کی‌تناول‌یدو. تاخیر‌دا
- گج‌جی‌هد.

- گانگ‌گیز رابیه قادیرنسک هی‌بی‌نانداق گوناهی
- یوق، دبیدی.

سوئال: سوالات خاترجه بولدووم. بسرا، رابیه خی‌نی‌نسک
توروم‌دنی سالام‌ده‌کندن تسنسری‌ستم... تئی‌ی‌ده تل‌بی‌فون جری‌نگل‌سا
چیرج‌پید‌دان بولوً گال‌دیم. رابیه قادیر مبننک تن‌فورنوک‌ئوً دئیدی،
رابیه قادیر مبننک دوست‌توم شدی، رابیه قادیر مبننک گُرت‌تاق پنک‌کن‌دی
سردش‌ش گئیدی، تئو مبننک قیار‌اگ‌عوً دیو یور‌توپ‌پ برود‌غان ماپاکم
دئیدی. تئو مبننک گهل‌ری‌بگه هه‌م‌دوم بول‌غان، تئو مبننک ی‌ب‌ع‌لین‌می‌بین‌ک
کو‌ب‌نگ‌گن، گین‌ک‌بیه‌س بسی‌ل‌ک‌ت گن‌غل‌سک، مسی‌ل‌سی گن‌غل‌سک یار‌ان‌قان
تندوً درپک‌ی‌دی. تئو، رابیه قادیر تئو‌ب‌ی‌ر‌ست‌سیما گو‌چن‌ج‌چی قبی‌تم باش کو‌ب‌ن‌ک‌گن
تئو‌ب‌ی‌ر‌سک مسی‌ل‌سی بو‌ر‌ن‌ر‌ب‌سی‌سی شدی، قاچان‌ک‌نی بر مسی‌ل‌تن‌سک
ئ‌چ‌ک‌س‌ه مسی‌ل‌سی بو‌ر‌ن‌ر‌ب‌سی‌سی باش کو‌ب‌ن‌ک‌گن‌دنک‌ن، چو مسی‌ل‌تن‌سی شن‌دان‌دی
زامان‌دا سی‌سی‌سی، گو‌ب‌ن‌ب‌نش جدی‌ب‌گ‌دنک‌ن کارگن مسی‌ل‌تن‌سی‌سی هب‌سابل‌ن‌تی‌سی...
رابیه قادیر خندی‌ک‌ئ‌سیک تئو‌م‌س‌س‌دی، رابیه قادیر سد‌ب‌ه‌ج‌اچ‌ی رو‌ز‌غا
نسب‌ته‌ن گئ‌ل‌ئ‌ئ‌ری‌هی‌ا تن‌ی‌سک موس‌سی‌سی تئو‌ج‌و‌ن‌ن پی‌ق‌نان‌دا گئ‌ک‌ئ‌ن‌چ‌ی
خس‌ک‌ئ‌ر‌ش باش‌لا‌ندی. به‌لک‌ی هی‌ا‌ئ‌ی‌سک شک مسی‌ل‌سی دم‌سری
باش‌لا‌ندی.
چؤشتن کپین...

1999 یلی 10 گایشک 15 گولنی
چؤشتن کپین سایندت تؤچته قزوین قه قلنیونی یپتنهب، تامبریکا
کونگررسگه پریپ، کالیفورنیه شتاتنبن سایالتیب کالگن 30
یپلیه ککشلیک هواوه چؤرچ ته چرپسگه چنگه، خناییگا چش-
سرنیقی بلدن چؤچ ۇد داوامیق خناییگا چارشى پنکر بايیان قفلنگیدی
Hans. Jou dhm Hogrefe ئهیه ندمدنک یارده مجسی
ئهیه ندمدنک تنشخانهسغا کریب، یوو ککشگه رابیهئم خنمنسک
ماتبریالنی تاپشوردوئم. خانس تهيندی:
- یهئ رابیه قادربنک ته رجیمهالی وئ سیباسی تنشلریگا تائنت
ماتبریالنی تولووق رتله چیقتئم. سبینک بهرگن ماتبریالنرلک
بلدن یهئه کم یاربرنک تولووقلایمەئد، دبید. مبساک ھەوئال
توئئوشتروشوئمی تولووق تئلگەئان خانس تهيندی:
- یهئ رابیه قادربنک وئ قوئسک قولوغا تئلنخشغا مؤناسوئتلیک
قولغە تئلنگان، ته قوئسک قوئسک، نازارەئ قئلنگان بارلیق ککشئنی
تامبریکسی تئلیب کبلمسی، بئنسک تؤچوئن سلەئ بسڕ قئلئتماس
پئزگلاڕ، دبید.
مەئ قئلئتماسکی پئزپ بەردەم. قەکمەئ ۇزەئ تەرەجەمەئ قئلیب
بەردە. خانس گەپەئدی کومپیوئتبرغا گەلائی.
چوستن کپن... 

1999 - یلی 10 - یاکنک 19 - کوئی

چوستن کپن و اشینگتون واقعی ساختمان تکنیکه "کشیلیک هوفوانتی کوزتکوچی" خلافکاری کشیلیک هوفوانتی تشکلاتنشک و اشینگتون شوینسنک خرمنه بنسانسعا کلبلی، شووبه تشکلاتنشک تهوپندنبانک قبول قابلیشعا مؤهسسین بولدوم. بو mik رهبری مایک رهبری مایک، 30 کمای نستری، خوش چاچیان شادام نشکن. که‌سپی خسزمه‌تله، تونسانک خاراکترنی، شویندن پیتسبورگنمه، بلمهیمن. مایک تمبندی بر بزلان قرمغی پاراگلاشی. مایک تمبندی:

- بزو راوهی قادربننک ته جمسیالی وقوقا گیبنی مشهال توگریسدا تولووق ماتیریالغا شگه بولدوم. ته‌میدی سلمردن ته‌هؤال تشگلیموز، رابیه قادربننک تورمه هایانتنی ماگا تولووق سوژلیب بریتیلار!

مین کونگریسته خانس ته‌پنهنگه سوژلیب به‌ره‌نلیبندنی بو تشهانیا بدوگون مایبیک ته‌پنهنگه تولووق سوژلیب به‌ردیم. مایبیک تمبندی:

- بی‌پندا، ثامبرنکننک جوگونوغا بی‌پنی تیم‌تنگون باش پی‌پینگغا خرنهمه‌تکه ییتست باربدو سلمر joseph prueher تعلیم‌یسی نامندن بو ته‌پنه‌هندیگه بسر پارچه چهت پی‌پنگلا، ثاندن ثامبرنکننک داگلش سودیگه لریدن باردم تامل‌ب قنالیلو، دبید.
لندن‌دان تلفیف کننده...

1999 - یولی 10 - 21 - کانک

- خووش خور، دنیا لندن‌دان تلفیف به رگ‌آمیز ته‌کبهر

مجرد ( بو کشی توفریسم‌های ترویجی یا مردم تخت‌سپری‌های) گفته‌ندا:

- بوکوی 21 - جیب‌بجی گنگلیشی پادشاهی هوکومئنتونک باش و نزدیکی بلایر بی‌پندا خنت‌هاي چریسی جیانپ زاده برلن سیاسی 

سهوهه‌ت تونکوزگون‌نه، رابی‌هه هدمنسک سیاسی مسلمانی 

ویکوونیقاوی، دبی.

رستنی گیبت‌سام خووش‌اللغتن توروزومینی قرون‌گه قویوشنی

بی‌پندا، گفته‌ندا مجرد:

- بلایر بی‌پندا سیاسی سهوه‌تنه رابی‌ه هدمنسک سیاسی 

مسلمانی رئیس‌چی‌یاج ریالیسک قویون‌دن کپین، 

گنگلیشی پادشاهی هوکومئنتونک تاشقی معلیک تری رابسن 

کوک بی‌پندا، کشش‌نک هوقوق ظه باشق سیاسی مسلمانی بویجه 

خنت‌یابیک تاشقی معلیک تری رابسن مسلمانی سیاسی 

سهوهه‌ت تونکوزگون‌نه، رابی‌ه هدمنسک سیاسی مسلمانی 

کوکریت ویکوونیقاوی:

- بی‌پندا سودینگه آیالانسک تورمه هیات‌دن گنسریسم، رابی‌ه 

قادر تورم‌دن قویوی‌ب بیرلشی کب‌رک، دن کووسرتی. بو هفه‌وت

گنگلیسک «گواردیان» گوئرتیسک 21 - کوئندگی 

سنجا بی‌سلحی قیقی، دن هفوئر قنلی.

گنگلیشی پادشاهی هوکومئنتونک باش ونزر بلایر بی‌پندا

پادشاهی هوکومئنتونک تاشقی معلیک تری رابسن کوک

267
تهیهندی... رابیه قادری، تُویغُر لارغا تُسگه بولدى... غرب دوْنیاسی، تامبریکا، تَهگلِمی دَولِله تَلَمُری بوگُون تُویغُر لارغا تُسگه بولدى... دَمهک تُسگه بولدى... لوندُون تهُرپِکه بِرگهُن جاواَبُلمِریم بوغُلوُوب، بوغُلوُوب... چِفاقُنی، تِلبِفون خرِنلُدایئنتی...!
لندن‌دان تلفن‌که‌ندنگان که‌لدنگان...

1999 ـ یولیو ۱۰ ـ کایلگی ۲۲ ـ کوئنی

لندن‌دان تلفن‌که‌ندنگان که‌لدنگان... تلفن‌که‌ندنگان قزیزعیه قوپول قلنگی، تلفن‌گرجه تلفن‌که‌ندنگان که‌لدنگان... BBC

外国人 تلفن‌گرجه تلفن‌که‌ندنگان... تلفن‌که‌ندنگان قزیزعیه خلاف‌غاز رادیو تلفن‌که‌ندنگان

شرکت‌شننک تایبال موخبری xxx خانم رویدی. بو تایبال موخبر ماگا:

- ۲۹ ـ کوئنی گوکلاکوما عوچتی سیاهه تقوتادن دند نمکی
- نه‌یه موخبر سپنگ قبض‌گا پارسیدو. تایبالک رابنه قادر توگریدادا نمکی موخبرلری سبندن زیبارت قلنگید، بدی.

- رههمت خانم، من کوئنی، موخبرلرناک کبیل‌شندی
کوئنی، دبی جاوری به‌ردم.

- ۲۹ ـ چپسلا چورشتی کبیس سیاهه تقوتادن راستنلگا نمکی نه‌یر

- تکشی موخبر مبنی نسیدن تویومگه کهلدنگی. ثانیی‌زارانی تک‌شپ،
- نمو تیفسگه چیرگنارنی اورونلاش‌تون‌روب، قزیزعیه تققندد بسلن مبنی
- نمکی بورم سیاهه زیبارت قلنگید (بو یئشن تاواویل وی توئترکی
- کوکام وتکبیر منجنت مبنی خهوئه و‌ردن‌روب قویغان یئدنی.)

موخبرلرناک ماتا قویغان سوتئال‌دیرو تفون‌ندنکیه:

۱. رابنه قادری لیست یوکومستی نمی توچ‌یگن قولغا یئلدن؟
۲. تایبالک که‌دهی قادرلورگان درازکه تلویره هیات‌سدن

۳. ونیس ووسه؟
۴. ونیس جوگ‌گونا قاینتب بریشی تویلامسهن؟
۵. تاویعورلار جوگ‌گونا یاندیق موئتلرگه توچ‌یدو؟

۲۶۹
6. شنب‌جافتشک (مؤسسه‌ملی‌هه تونی‌گورستان) سیاسی و مقام‌ه‌ری
یاخشی‌سنجام‌داومدو یاکی بارگان‌سری تُبغرلی‌شب کبتنی بارامدو؟
7. ساختا باردهن تُبچون بزرگ‌کاتادهلیبریم نیمه تشابلارنی قلمب
بردی‌لی کرک؟

بر لبرلی جاور ابهردی. تاریخ، سیاست، کمشیلک هوقوق،
تایلام رابیه قادرنجلک قولغا گیلی‌نشین، خنتاینک سیاسی غزسی گوزاری
توغرسدا ته ترایلیق توختالدیم. ته‌سوسکی واقع‌ی قسم بولوپ کالدی.
تُسیدمدو خلاق‌ئارا تبلوه‌زینی تستانسیسکندک رابیه قادیر
توغرسدا بهش سنوئل‌ویق تبلوه‌زینی فتمندی تُسیلشنک «خلق‌ئارا
کجهوروم ته‌سکلاتین» تاسیا بولومسنک رهبری گاراه‌ل لیدیگوی
خانم تُورنلاکترهونان، تله‌ب قلمغان گنهن.

«خلق‌ئارا کجهوروم ته‌سکلاتین» رابیه قادیر توغرسدا تاراقتان
هورججتلری بلالیر هورکومتههی تکرور بوبرن، جیالگ زیم‌
بلنک تنوکوژلدنگان سیاسی سوئهندی ته‌نگلیسنک باش وورزیر
بلایرا نی‌ندرمکندک رابیه قادیرنجلک سیاسی تسانسیسک مسیلسیسنک تونتوئریغا
قویوشنک تهلگب قلمغان کشا ههم گاراه‌ل لیدیگوی خانم گنه.
تُسیلر، رابیه قادیرنجلک، گولنمر تابدهوپکم تابدورههمی و‌ه
قه‌رمان تابدواری‌پری نخنتاینک تورم‌سدن قوتلدوژوپ چپسش
یولمکی سیاسی قهم‌دهمله‌ر، تبرچجشانقلار وہ سیاسی، کمشیلک
هوقوق دواملری تنهه سنونگان باشلاندی. بنو تارنکتیا، گورومه‌چشنکی
قزمی روش‌نگول بدلن تلبیفون تالاک‌میننی توروزه‌دما کُون‌ده
تالاک‌لیش‌نیب تُسوردو. تایلام رابیه قادیر، گولنمر تابدروپکم
تابدروپکم توغرسدا، کاتنب قه‌رمان تابدواری‌پرم توغرسدا خنتای
میلله تجلی‌رئیس، مؤسس‌ته ملیکبی‌هیوک‌که‌ومه تابی‌رئیس‌تکه‌یه تاراک‌تمکه تکه‌یه گیب‌یه چی‌پچیه کردنی گیب‌کلاب تؤرایتیم. یاگتیلاغان هی‌رانویان‌ده خجوئر لبیمنی وقتی‌یه‌یه تؤنگی‌یه تؤکمش مه‌کبر هم‌سیه تکارقلیک «خاپتارا که ججوئوم تکشه‌کلاینی» ناسیا بولهم‌گه پولنگا پلریتینم میریان. ماتیربریلارنی تاراک‌تیه لیمیگویی خانیما، نهرزال کلپی خانیما یبولنگا تؤرایتیم. نئیویورکتیا تؤرپرشلوغه «کوره‌گوشی خاپتارا کشلیک هوفوق تی شکلینی» ناسیا بولهمی میکی خانیماهه ماتیربریلارینی پولنگا تؤرایتیم.

ته‌نگلینیتسک باش وئزری بلایس قمی‌نی‌دی، ته‌نگلینیتسک تاشقی تئشلار وئزری رابین کوک قمی‌نی‌دلره، خناشینسک رفسینی جیاک زیم‌وئه تاشقی تئشلار منستیتری تائی کوچسون بیله تؤنگی‌یه سیباسی سوئه‌رشله‌دی، رابینی قادئرنسک سیباسی مه‌سیستینی، تابئ‌دوله‌بکم یاپیدری‌یه‌هم، قھمریمان یاپیدر کبریلارنین قولنغا گلیشنی مه‌سیستینی تؤن‌یوربگا قوی‌باندن کیپسن، تؤرولجی‌ده جهمی‌تیه‌نه رابینی قادئر پیپنشا تؤوج کیون کینجه تؤرپیدن قوی‌پیپ بریل‌دیکه‌نه، دبیلع گهم‌پلره تاراک‌لی‌دی. تیادم یک‌که‌نیمه، بئوگ پلرگه بئر کئنشنبه بئر کئنشنه‌یه قبیلالامبو، لبکن توطنی‌ای کوره‌شنی قبیلیش بئو مین‌که تیراده‌دی گئید.
1999 - بنی 10 - یاپنسک 27 - گونی
جیانگ ژیمسنسلک یاپوریا زیبارتی «نتمجشلرگه»، «غلیسلرگه» گه ترگشکه شمس. جیانگ ژیمسن دیپلوماتک «بیورچی» نیا گادا قفلغان شیمس. گهنداق بولسپمو، گهندگیه، فرانسیسه دوئل رهبه رلسر جیانگ زیمسن بلهن سیاسی سوهوهت ژوتکورگنده، دوبیکراتیه، کاشکورکه
هووقوک مهلسنسین تلغا تیلدپ توونتویرقا قوبوشنی توونتویرق قالمسیدی.
بگون جوگنوکنک خلفئارا ثورنی - بحوته گونسک کومبئینغا گه‌را دوئل بولسپمو، یادیرو قور للیرغا تارگه دوئل بولسپمو قفلغان بولسپمو تاقتسادای تئرفقیتاتی «چه کزریو تویمیدکه» تووقوک دوئل بولسپمو چه‌نه دوئل تلنرنسک «هوکارتمی» نی تووقوک شیرته، بلهن قوبول قفلشقا لاییق بولسپمو، یاپوریا، ههتئا تامبرنکا قاتارلیق دوئل تلر بلهن تیورگ جیکسپ ببلهی تولتویرلاندیگان دوئلتمکه گایلنشپن قفلغان دوئلت بولسپمو، لبکین، دوبیکراتیه، کاشکورکه هووقوک یویپیچه گوی به‌ره مهتبوئتانرنشک، قایبا – قایبا هویومسغنا توچیریدی. بو دوئل نامایش قفلسپ قارشی تیورگچیرلانسک گه‌زه‌پ - نه پرشنگه تیورچیریدی چپیسولنستین باشقا، جوگنو رهبه رلسری بوی تیشرلانسک نیمه ژوچون گنه‌ملکینی تیواپ یتویوشی کیورچی، یووق؟ جوگنوکه یوکسیبالزم، جوگنوکچه دوبیکراتیه، جوگنوکچه کاشکورکه هووقوک نیپسیدفا گوهمانلنشفا، ژرهی بییرشکه، تنهیقه شکه توچیرایدو؟
تهبستنگه هیلیسه گونسک ماسلاشقا جینگا ژیمسن، گه‌را دوئل رهبه رلسری ببلهی تئوجراشقا گونیا کاشکورکه هووقوک تووقوک سوهوهتله شکنکمه بولسی. ژنهگلیسده بیلایسپ-یئیپنیه ببلهی

272
تاچراشاقاندا، کمشتیک هرقوغوت مسلسل‌سی تاثیوال جیالاق زیمسن تونتوبرغا قوبیغان گئممش. بلالایر گیپنیدی رابیه قادرلرک سیاسی مسلسل‌سی تونتوبرغا قوبیغاندا جیالاق زیمسن نبیمه، دمب جیاواب برهنندو؟ فرانسیسیده پریزدپنت شراک بلهن سیاسی سؤوبهات تونتوبرگنده جیالاق زیمسن کمشتیک هرقوغوت توغريسدا سوزلشه شکمن ستمش. تؤننک تؤنستگه جیالاق زیمسن بیوقترخیکی دؤولت رهبه لریری بلهن کمشتیک هرقوغوت توغريسدا سوزلشه شکمن مشنیئ. چۆکڤور بیر قیتلمق سوزلشش بولدی، دمب تسۆئرلگی کئممش.

سۆر- یئبارلردن وە جیالاق زیمسنکک یاوجوییا پائاتیندن قارابانسدا، جیالاق زیمسنکک تۆکسورد تۆنکونیرستیبەدا سوزرلگەن سۆئرلریکە گەرە کەتەمیەدەوە. لەبکەن تەشقا تاشۆڕوس، وەدلەردی ئەمیلیله شتوڕۆش، یالغان گەپەرینەیە راست گەپیکە ئایلاندۆرۆش جیالاق ژیمسن تۇچۆن ئازۆر بۆلۆب قادامدو یاکی ئەمەفی هەرکەت بولەدۆ؟

جۆگەکولوققا کەرەدە بۆلۆبان دەموکراتیشی، کمشتیک هرقوغوت، جۆگەکا قانچەلەک شتێڤا ئاشۆرەلەدی؟ جیالاق زیمسن جیاوە بەرەمەدۆ، یۆق؟ نیمەکە جۆگەکانک سۆر- یئبارلری بەلەنە غەرەنینک تەسراتی، هژوجومەری، تەنەقدلەری کمشتیک هرقوغوت مەسلەسی بویبە شۆنچە پەرەسق بۆلەدۆ؟ تۆنکەدەن باشقا، جۆگەکو رەبەرلری، کمشتیک هرقوغوت بوئئچکە مەسەلە سەوزلشهیکە بۆلەدۆ، چەت تەنەشکە ئەرلششکە سەوزلشهیکە بۆق. تەنەسانیە، رۆڵەکەن پایەدەڵینیپ، باشقا دۆڵەتەر قورڵ شتێنشکە بۆڵایەدۆ، دەبێشەکەن گەنیە. خستایێکە ۵۰ بێللەس تۆئیگەروستانی موستهیڵکە قەڵەشکە قەڵەشکە تاربیەکی ئەسپیاتلاب بەردەکی، خستای کومەوەنستلهەوە بەر پارتنیە هوکەڕەنەقدا
چگونه تژووروب، قانع‌الملک، جنایتکرده و توک‌کش‌زدی؟ توک‌چه‌اگه، سیاست‌های این قانون‌ها مداخله و تجزیه‌گذاری در زنده‌مانهای تاریخ‌نگاران تاریخ تاریک، سان... سه‌انسوز کوشنر ریز. سیاسی بزرگ‌ترین نقش قلم‌رانان مدورالیه، سیاست‌های کشوری در سال‌ها گوگنه و برواربیایی هورکام‌برع و قلم‌رانان هیچوقت عنوان نمی‌شود و هیچوقت بولدوبه در هر چهارم، سیاست‌های قانون‌نشده که استورتون روانی تولوچ کارجردی قبلاً درون بولسا، گونگی رازیکی، چناییت کمپونستی‌بری جنایانیت توک‌کوروزش بی‌سنگتگه بیر‌شمالی‌مگن بولاتی، باشقا سیاسی پاروسیل، نرطنستخب هیچوقت یورگیروئش پورستگه بیرشمالی‌مگن، سیاسی جمهوری‌تنسک قبچپتینلگه، جمهوری‌پیشینه بولوش ناتایی‌بندی. کنده، سیاست‌ها گونگی رازیکی‌ماند رهی تورزولوند در شرق وشنیزه ته توک‌الار متروئات، یپیقاد، توکو توک‌کوروزش ته کمپونستی‌برد، تولوچ بیدریمن بولانگان، برد جمهوری‌تنسک خودسپیلار گزشت باشقا بوشیربیاین، تبلیغ‌زی‌بی‌گشتنی‌سپرزی‌بر ایدی‌بیاین، بر جمهوری‌تنسکلا کشش‌بردیکه، لاله‌پکی‌بلیکیلوه، رهی‌تنسک جمهوری‌تنسک قبچپتینلگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه، چناییت کمپونستی‌برد، کوگنه، بی‌سنگتگه،
سه‌ئودی تهران‌ستان

1999 - یاپی 11 - 11 آبان

تامپریکا «برلیشن تاگی‌نتلیقی» شکّ خِورگره قاربگاندا: نوگْه‬تنه سه‌ئودی تهران‌ستاندا زیبارته بو‌لوئاونقان چوگ‌کونسک رم‌سی جیاک زیمس وٌد تونگ‌شکا چگ‌ششوپ کم‌گن‌ه شتناي کارخانچی‌لار بو‌گون سه‌ئودی تهران‌ستان‌نک سودبگ‌رئیری بسلن ی‌رژ کورواش‌شوب، سه‌ئودی چوگ‌گون‌شا، چوگ‌کونسک سه‌ئودی‌غا مه‌بله‌غن سبل‌شنک پر‌سره تلبری تؤستن‌ده سوه‌ب‌تله‌شنک یئ‌مش. سه‌ئودی تاگی‌نتلیق‌نسک خه‌ور کل‌ش‌شه‌چه: یئکک‌کی دواله تؤت‌ئور‌سندا تز کيگ‌یون‌اقان سود‌نی تبخمو کبگ‌یتیش‌ه‌مه‌ده نبغ‌تست، نقت‌تساد، تاخیبال ساه‌ل‌ریده همه‌کار‌ل‌ش‌ش‌ش تؤر‌ژ‌لوق ک‌بل‌شم‌ه‌اسل‌قل‌لغان یئ‌مش. جیاک زیمس تؤت کون‌لونک زیباری‌تی جوری‌بیدا، سه‌ئودی چوگ‌کونسک برلیش‌شب 15 م‌ل‌یرا دو‌لونک م‌بله‌غن سبل‌پب، چوگ‌گودا نبغ‌ست‌تابی‌رش‌زؤوئتی، خسپیه‌ساانیتی رازؤئتی، سه‌ئودن‌شک نی‌فس‌شَد‌ن پای‌د‌ل‌ن‌ش‌چ‌جه‌ه‌ش‌ت‌ه سوئل‌شج‌د‌ژغ‌ی‌ل‌قه موئل‌جه ل‌ئ‌م‌ه‌ک‌ته. جیاک زیمس تؤن‌گون سه‌ئودن‌شک پادش‌هآیی وپ‌یاد‌ش‌اه‌جمه‌تو بسلن سوه‌ب‌تله‌شنک یئ‌مش. یعُر دول‌ون‌ل‌ری جیاک زیمس بسلن سوه‌ب‌تله‌شنک چک‌ششوپ هوفق‌و مس‌ل‌س‌ن‌شی تؤت‌ئور‌شا قوی‌بید. سه‌ئودن‌شک پادش‌هآیی جیاک زیمس بسلن سوه‌ب‌تله‌شنک‌ده نبی‌ش‌قا موزول‌سیان تؤی‌غو‌رل‌ن‌شک کچ‌ششوپ هوفق‌و، دنیبی بی‌ت‌قاد مس‌ل‌س‌ن‌شی تؤت‌ئور‌شا قوی‌بیدی؟ تهران‌شک تؤی‌غو‌ر بسلن نی‌ب‌ه‌ش‌ئ‌شی‌بار دب‌ه‌مس‌ل‌ر؟
رابیه قادری

1999 - یلی 11 - گانه‌ک 10 - کوئینی

خانم رابیه قادری‌نیک کخت‌ای‌نیک تور‌مسگه ناش‌لانگن‌غا تُوج تای

توقیقا، قزنم روشنگرل تور‌مرنگدن تبلغ‌ون ببرب:

۱- تورکام تابع‌لجه‌کم تابع‌بهمانی، رابیه قادر سودا ساران‌نیک

کاتبی قهرمان تابع‌کوون‌نیک سویت‌تا تاریکت هوا کویم قدیم تُوج

یتلی‌ستن قام‌ق جاراسی بیربی‌دنهم دب، تاغل‌سردن دب، خوئر قلبی.

ئهروبهم تُوجتی، بیشما علی جووستی. تُوج بیتلی‌ستن قام‌ق

جاراسی به‌ره‌نده وی‌مگه‌گ بسَل‌ن تُورگ تنش‌شکه هوا‌کویم قجلان‌شی

مؤمن‌نیو؟ ظه‌با، خنتای موسته‌ملکچنل‌نی جسن‌ده کویم تُوج تُوجتی

ئه‌بی‌نستی شرود برعس‌گه کووت‌روشی مؤمننیو؟ ظاده‌نیکی

سدن‌ده‌کی روزی تامیرن‌ندا خندابی‌نیارشی نبه تمامی‌نی تبرب قویدی؟ خنتای موسته‌ملکچنل‌نی خلقتارا ک‌شلیک‌هوا قوقع

تیشک‌سلارات‌نیک بی‌سی‌رل‌بی‌سی، بیسوئل‌ری‌گا پیسنت قجلسنو،

ئه‌جا، خنتای مؤسته‌ملکچنل‌نی روی‌وک دول‌نگ‌تی‌نگ‌لی‌ین‌گن دومره

بلای‌بیر یه‌بند‌دن‌گن‌ک بکسر - تمال‌لی‌رگن‌مو قوقل‌ق سال‌مادو؟ مهن

ؤشن‌نک‌یثودا «خلقتارا که‌چروشیم تی‌شک‌لانتی» ظاشن‌نک‌شو سی‌بن‌سی

ئاسبیا بِول‌مون‌نیک باش‌لیکی کومار گه‌نما بسل‌ن کوویم‌شک‌نن‌دی، کومار

ئه‌هندی:

۱- بیز رابیه قادری‌نیک کخت‌ای‌نیک تور‌مس‌دنگن تئاز قجل‌شا تک‌ک

یول بسل‌ن ماقم‌مز.

۱. یومشاق واعظه سياسي یول بسل‌ن ههل قجل‌بی‌مز.
2. خنتای هرکومتی بونداق و استناد وی در تهیه‌رگه مقاله
بولمسا، تهیه‌کننده، رابطه قادر به تهیه‌کننده نوعی تابع‌های محصول در صورت بود. تهیه‌کننده سیاسی مسلسلی تام‌یکا قوشما شتاب‌ریزبی تاشقی سیاستی
بوبیچه برم تهیه‌رگه قلم‌بندو، دبیه‌ن تدیری.

– خنتای هرکومتی گاه‌ملی قلمب، سوت بچه‌ب، رابطه قادروگا، تهیه‌کننده تابع‌های محصول قهرمان تابع‌های محصول هرکومت تبلن قلمب، برم‌نه‌چه یل کپسنتسه قانداق قلمب‌هان، دبیه‌نه‌د، کومار غیب‌ن‌دی:

– قرآت‌هدروس کبر‌ک گیک‌ن، برف‌ب زوج‌عون به‌بر، دبیه‌ن تدیری.

وهقه‌هار ته‌ره‌قعی قلمب شو دوه‌پی‌هیه‌نتی، رابطه قادر خنتای مؤسته ملی‌کاج‌لری‌نک تور‌مسدس‌دن قرآت‌ه‌ب قیه‌ارم‌؟ برم دلال‌هنت باشقا سیرداس دوست‌وم‌یوب‌، قرآت‌ه‌ب قیه‌ارم‌گه، به‌زیده تامگا قاراپ سرذلی‌هن، سیرداش‌دوست‌وم‌یوب‌، رابطه قادر شکی‌ک‌بز «ییوروق دوئی‌دا لبکن هم‌ب شه‌نگ‌ه‌گه تولووق‌دوئی‌دا» برم‌یه‌گر جم بولامزمو؟ چوق باولودن‌بان‌بان‌بان در حیدریم قرار‌ریزی‌مان‌گه‌شی نشتنی شکک‌م‌بره‌گم برم‌ه‌ب ته‌ره‌ب قیه‌ارم‌مزو؟ نش قرآت‌ه‌ب مزدن جی‌قین که‌نتی، توختان‌بز کابل‌بی توری‌دگان پک‌رلر تفس‌ردیدن چاق‌ب که‌نتی، تالاگا چین‌م‌من، چوگن‌کری‌ری، تبلب‌بوزورنی‌ن‌ن‌گ‌ه‌مم، قافقلافا کری‌جیزه‌گ‌ن‌گن‌‌ده‌ری‌مر تبی‌نان‌پا، چیدن‌ب، برم‌مو‌گه‌گ‌دی‌من، برم‌مو‌بهر ملله‌تقو هن‌دادن‌ری‌نی‌ته‌لا‌ه‌ه‌فروق‌ل‌وق، تاه‌ک‌ب‌ارای‌ر
یارابی‌نی‌ه‌ش‌ی‌مم‌دی؟

277
1999 - ينیی 11 - گاينگ 10 - كوني
9 - كوني برلسي شهريري تيکمگه نويبرپ تورغان توسيع تام تاگهموځوپېښانونه 10 يېل توسعه كونه. 10 يېلدن بزوونه
تارينهکه بوران - چاپوځنرني همالي کورهکه، برلين تيمينهك
توريونهشي ژوندکس، توريقسن بولغان نشي کميس. بلمکي بر قاطر
دنیاښه تارنې ویقه رئاست ژنجرسیمان ټينکاس قانونه شنښنک
نه تاجسپور. شنډافخلا تيکمگي دئنيا تورخشدين کپسين
کوميونسټرات هیکوموپلسي قنیله کهلاگن شهري سيآوري
خانيقلربننک دموقراتيتي تهله قنمش دېرکه تلربننک تورپښه
خاراكتربند تاجسپور.
1989 - ينیی شپهږمسيكی، ثملمانې زملزولگه سالغان، شنقلابي
ه، دېرهکه تنر تارقې - تارينهكدن بارتلګان بر يېل ولدي. شپېلې 1 -
ئايدا جنځليووکيې يازوغچيسي واسلاو جاپښل تاساسي قانونه
ه، هرڅنتئي تيمښکلاشي "بیارغا باباهاري" نسکه، ده کښنلک
جهچلربننک، له کښنلک پولندا قؤربان بولغان خانري كوني یاکي بیئ
کوننکي 20 يېلقيقني خاترېلېبد، زور کوئهملک نامليشي ته شکنليبد،
زوراوئنيفنا قارسي توردي. شپېلې 6 - ئايدا پولشا "ئينتنيپاق نمشجلاز
برله شيپسي" 10 يېل کورم شنپلي، دموقراتسک سایلام تارقيله
کوميونسټراتنې هیکوموپلسي قانونه تاغهندوئ. دېرکه تنيسک
رېهمري تؤوسا سياسدي سههنګه چپتي، ېاژئرېنځا كلهېنه،
ئېنګرېه، تؤوسريه بلېن تونتاښدان دولته يېچرېسېنې پيچښنتئي
قارار قنليې. ئېنګرېه کوميونسټراتنې 10 - ئايدا تارقيله
کهکنیلنکی جاکارلاب، 10 - گاینسک تا خبرتیردی ملّغیان، بهونه ملّغیان شرقی گرمانیونلکل، ونگرریه تارقلق غربی گرمانیونیه قبیجش دولقؤئنی قوزمون. نوروؤلمگان شرقی گرمانیونلکل، چیخسولوؤ کینئنلک تایهختی براگافا کیلپ، گربی گرمانیونلک بانش گلچنندی سیاسی پاناهللاق ترلک. تووشاشا بر و اقتنیا شرقی گرمانیونلک چوک - چوک شهی، لریده ۱۰ گاینسک، دیموکراتیه ترهب قتلب نامیاشلیر کوتورلدم. شرقیه یاهوربیادا ون شرقی گرمانیسک دی یو ونه گن بئر قانار گامئنوئی هرهنکهنه، نامیاشلیر ون گرئیبئنت چییدا بولاقن خلقئننگ کوئی گاینکری 11 - گاینسک ۹ - کولئی (1989 - یئل) کیجیده بیرلک شهیبئنی سکگنکه یاهیرب توروان توووئق نامین غولاندی. تؤلیمته گوریچییو گیزدندکی 1985 - یئلدن باشلاب یولغا کویگان «قاینکا قوروئش» گیزکهی، بیرلک تبینکه تورولوشیگه یییشل چراگی ییقبپ به گن. گنسانییهت تاربخی ته رقییانئنکی یؤلئنیشگه نسبهندن بیرلک تبینکه تورولوشیدن سوؤر تاچیکندیه، منیسؤ، ته حلاقهی، سیاسیی چههته بئوئوئن دوئینیادا گیسملک بئر تورورش یهیدا قلدلی. بیزوئنی قوروئشکه گیزهییشی، کاینتلزم، کومیئنزنیی مهغلوئ یلدلی. دیموکراتیئنیک قیمتی یؤسهبت توروزئنی ییمربی تاشلندی. سکگنکچی یورنیا تورورشیدن کیپن شرقی لاهیرب بلهن گهرب لاهیربی فارشلاشکان 40 ییللسی سوغؤئق موسیسهیئیه، تؤرئئشی مؤسانیئنی یئاخرلاشتردی. بیرلک تیسی تورولگه ندند کیپین شرقی یاهوروبا خلاقی وئهمیملک بئر دوئینیادن یئآرمی خوود، تاسیباسی بئر دوئینیادا کوچیئب چیقتی. چیخسولوؤ اکیه خلاقی وؤسلئؤ خانئل
رهه‌بر لیکن‌ده سِنقلاب تاریخی دَموکراتیک تَزویج‌ه شَگه بولغان
بولس، رَؤمنسیه خَلقی سِنقلاب تاریخی دَموکراتیک مؤسسه‌ی چَن‌سوکوکی
تَبیب‌ تَولْتُرْوَدی. شَه‌رَقی گُرمان‌انیه خَلقی سِایلاما بیلله تاشترش
تاریخی کومونْنَست تَانَاٽْلَ ِهاکمیپیشینی تاغ‌دورپ، شَگکی
گُرَمانَنْسَک قَرِب‌لشاکی گُلَگَری سَورُدی. 1990 - یلیت 10 -
تَاینک 30 - کُونی شَگکی گُرمان‌انیه خَلقی بَره‌شَتی.

بَره‌شَتی تَاینْسَک تَؤُوْرُولوُشی بَولْوُنْؤی تُورْغان یاِروپانی قَرِب‌لشاکی
بولس، یَلپُردیا قدیمی‌لا قَالْمَاسِتین، دَوْنَی‌انِشاق باشی‌ک رایونْرَنگ‌مُو
کُوْرْل‌کی سِیاسی تَفسِر کوْرْسِتی. بَو 10 یل تَجهیده کومِنْزْم
کُوْرْل‌کی بُنْجْتِت بَوْلُنگ‌یا قَالْمَاسِتین، رَسْبِسِیتینی تُؤُوْژِل - کپِنْل
پَآِرِجِل‌نشاقا ظَنت‌ریزی، تُؤُوْرْنْدْن اولته رَدل هَخْلَف‌نشاق تَؤُوْرْنوُشینی
tُؤُوْرْگی تَسْؤْمَتْنِی. موْسَکْؤُدَن تَارَتْسِب لاتُنی تَامَرِنکْسِتْنِک مایا
قِمِش‌لَا دِرَنْغْنچه، هَنَدَن‌بِزیِتی‌شَک کِپِنْلَرَنْدین، کَافِرْقِنْدا تُؤُوْگان‌دا
چَوُوَلْرِنگ‌چه، سُوْغْنی مَؤْنُاسْسِتْنِه رَئُؤْرْشِی دُمِئْرْسِه تُؤْخَش‌نمی‌دان
تُؤُوْژِل بَر ۲۹۹ دَیلَ تَؤُوْرْنشش شِکْل‌کنه شَگک بَولْنگ اَبَطْرِنْزی کوْرْنِلی
بولْدو، تَلْمْوُشی. چَوْنُکی، بَو رایونْلا دَرِبِندِن تاشَکری دَولِلَتِنْرِنْک
گُوْمَاْشَنْلِری تْورْغَنْان شَجُکی ثُؤُرْئِلارْدْن خَالاَس بَولْنی. فَهدِی
کومِنْزْمْلِق هَیِهَوْ کُوْرْسِتْکِچی هاکمییتِنْه رَمْو کوْمِنْزْمْگُا قَارِشی
tُؤُوْرْشِنی بَاهانه قَنْسِک بْوْقْرِی بِبَسْملْق سِیاسی‌تینی بولْلا
قَوْبَی‌لوْدِنْگان بَولْنی.

بَره‌شَتی تَاینْسَک تَؤُوْرُولوُشی شَه‌رَقی یاِروپانی کومِنْزْم
قُرْغان‌نْسَک بَمِرِبَلِشْنِکی کَلْتُرْوُپ چَنَرْنْدی بَولْسِم‌نی، ۱۰ یل‌بَنْد
بَرِی لاتُنی تَامَرِنکْسِتْنِک کُونی، ثَساْسیا چَوُوْنگُو، ظَبِیْتْنام، شِمبَلی.
کوربهی قاتاللق دؤله‌تلرده کؤروپ تؤرغمیز بهنسلا کوموئنیمزیک هاکام مولتلق تؤرمسدوز. بؤن خسی کوموئنیزم هاکمبیه هترلی تیقتسبادی چرجه‌ته تیسلاهات یبلسپ بیربپ، گرهچ حبلقت‌ک تؤرمجنشی یاکشلیغاندهک کؤرولسیو، لبکن بؤن دؤله‌تلرده سیاسی چرجه‌ته، دموکراتیه، پچیزنتیه، پوقرالاگ یا سیاسی بیول قونووشیک تینسألبرنمشو کورکنی بولمایدو. بؤن هاکمیمیتله نکنک نچسده تارتوق دنققی قوزغاوانتقینی بهنسلا خنتای کومومنشت هاکمیبیشتدور. کشنلر «شادمنی هیپران قالدوزیکی - شه رقی پیرپادیکی تؤوزکمیشک، سابیق سپیوپتله نکنک ییرمرلششک، خنتای کومومنشتبرنمشک دموکراتیک تیسلاهات یبلسپ بیرشغا تؤرمک بولمای، بهکسچه خنتای کومومنشتبرنمشک تبخمیمی کورچیسی، بضر پیارتهی هؤککورلتنقینی ساقلاب کیلیلونقلنی» دؤر دیبستنی. بؤن کشنلر خنتای میلتندنسک قؤللوؤق تیبستنی چوشنةوگن، خولنینشی ماقول کوربندسان خنتای میلتندنسک، خولنگوچی هاکمیهیتی قولاایدیمیلبانقینی چوشنهوگن ککشنلر دؤور. گوربخشونشک تیسلاهات کونتروللوقنی یوقناتنی. سابیق سپیوپتله تئورشه نچسگه قوشنوب قالدنیه، دهی قاربان خنتای میلتینقلدی سابیق سپیوپتله نکنک تیسلاهات جیرنامندادا غلبندی بهلسنان ته جیردلبردین جورنوب، جوگئکنیک تیچکی قسمتیا تیسلاهاتنا سیاسی چرجه‌ته هرگز بؤندیم یبول قونیوشقا بولمایدیغانقینی هیمس قنلمشی. همایر جوگئک مؤسست ملکیپهاد ری کاینالازمنی جوگئکدا بهره‌شئورگن کولبمسی، تئنی کیجوقیو سوطسیالزم» دهی ناطنالدی، بیراق، تنکار قنلغلی بولمایدیغان بیر ترهیبی شئکی.
هنرهایی که در خلخلسری یکی ترنوشتاقگی قرار بگیرد، کم‌حالهم، همکارانی، دموکرات‌ها، تثلیث دوست‌ها، نیابه دوست، دوستی دوست‌ها، ترقبیات، تغلیبی، نهدی توسس‌الغیبی بولما بیشتر.
دولت سواده ته‌شکلات‌ی

1999 - یولی 11 - گاین‌ک 20 - کوئنی
جوگچو بسنگن ثامنیوکا یک‌کیا دوّنلته، یوگچوگون‌ک دولتی سوادا ته‌شکلات‌یغا یه‌زا بولوپ کرنیشی بویچه کیپ‌کشمه کمل‌دی. بو تور‌ندا یمکله‌ینسک یپول یموتامله گیپنتی 16 - کوئنی: یوگچوگون‌ک دولتی سوادا ته‌شکلات‌یغا یه‌زا بولوپ کرنیشی یوگچو توجیومو، خلافتاری جمهوریه یوگچو تو جیسی‌زرو بسر میدان یوتینایداون قنمار بولوپ قالندو، یوگچوک، یوگچوگون یپیکی‌زاسدنک تبر ته‌رهققی قلپشتی تیچکی قسمیدا موچیمی‌سیزی قبیدا قدلندو، یوگچوگون‌ک دولتی سوادا ته‌شکلات‌یغا یه‌زا بولوپ کرنیشی یاپسانالاشقاندن کپیس، بو دوّنلتنک دولتی سوادا ته‌شکلات‌یدا یوتینایداون رولغا یه‌نه یوگچو توژی قانقدا قارایدو» دب‌کاورشتنی.

یوگچوگون دولتی سوادا ته‌شکلات‌یغا یه‌زا بولوپ کرگه‌ندن کپیس داوام‌لاستوریوش دورو ور یوگچوگون یپیکی‌زاسدنی گسلاهات، یوگچوگون‌ک سیاسی تولباق یبه‌بدا قدلی‌پ، هنین‌که نسیانسی موچیمی‌سیزی‌پنی کیشن‌توراپ یمکینکی یوگچوک بیچون قانچملک بی‌پول نی‌یدو؟ موهمی یوگچوگون‌ک یوگچوتوپ وی کول‌سمگ فاراش کپرک. یوپزنی نالنیم دب‌یوگچوستورون خوچی‌مسملک بسر خنایی: "یوگچو توجیومگ فاراشناپ یوگچوگون‌ک یپیکی یوگچوک‌پس کول‌یکتشی یکلینک‌کدیکی کارخانیالاردوپ" دب‌کاورشتنی. دولتی یوگچوگون‌ک بانک‌سی‌نسنک بی‌پالیم‌شا یواساس‌لانگند: بو یکارخانیالارگا یالدین‌کی یپس‌تورچی یالانجا یه‌نه‌گه یوگچی بولوپ، یوگچی‌تی‌ه خنایی شه‌هر لریده یبیش‌سی‌زو یورگن ک‌مشی‌ر 18 283
قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحقق تضادناهنجاری در زمینه برنامه‌ریزی و تأمین آزادی و استقلال اقتصادی، نیازمندی می‌باشد.

قانون دولتی مشترکه‌ای جوته‌گویی حاکمیتی اجلاس‌های سیاسی و رسمی، به‌منظور تحق
بیلاروس‌ن ببری قانون‌گذاشته‌های حالت‌گذاری‌های آماری و رژیمی، پارلمانی
جوگوگودا قانونگذاری امنیتی رژیم، که برای اجرای دسته‌ای از سلاح‌های
نظامی کشورهای گربه‌پیار آمریکا و کانادا اجرا شده، انتسابی
قسمین کشورهای گربه‌پیار پوزند. دوینیا سودا ته شکلاتیغا به‌ره‌ن
و هدیلر دوئل‌تسکتی چیکی قسمیدا قانون‌ن. نرمزم پژک
جوگوگودا بیدکه، تؤنیاک جوگوگو چرخون قسمتی بولومیالا قلمانستن،
همتا دوینیا سودا ته شکلاتیشاک ته ترپیلغا مه شوغولنیمی و تسمن
یه تکوزردن.

خلاق‌الارک دیبلومات‌لا: «دوینیا سودا ته شکلاتیشاک ماچرالرینی هول
قبلیش فوئنکسیسسی کوزنتسپ، یاهوریا تورتاق گودن‌سی بله‌ن
نامبرکنشک تیکتوپ‌بیدسکی توقوقونوشنی بسر ترمب قبلماپاشقیندا،
جوگوگونک دوینیا سودا ته شکلاتیغا ئدا پژک گیرفشی بِی سستیمی
تیخیو جبدتیله شتوپیلغاشا متریکی» دیپشئین. چه پلشک بسر نه‌پر
دیبلومات: «جوگوگو دوینیا سودا ته شکلاتیشاک گیرفه‌نه‌دن کپیشین،
یادشیل قُیبلی کِیله‌دیئو، یوققو؟ بِو پوئنلی جوگوگونک دوینیا سودا
ته شکلاتی چچیدی هووقوه مه چیپوریتیرکشا مترو از شئین ساقلااب
قبلیشگا بافق» دیب کورسه‌تی.

دوینیا سودا ته شکلاتی نیزامناملرینه خاتاسن گش کوزیپ،
جوگوگونک تسوالاهات‌چچیلریغ باردم پریشئی داوا اوالاشتوروپشی متریک،
لبکن بچکشسرلر قانیچه قاتنتق بولومیدکن، جوگوگونک‌نگ تیجرا
قِتلشی سهوچه قزین بولومد. تؤناداقتا تیپ سرورهت بله‌ن گیلپ
برن‌براشان تسوالاهات دمکشه‌تیلک فارشلیقا دوج کبلدوب.
تأمیریکا و هی‌یوروسیا تورتاق گوئدنسي تعزیزدن بویان یهنه باشقا
تؤسیسی قواعدخ سستیمیسی بولوشی کبره کریک‌هده و بو ساسهبا
تآرقلق جوگوگوسک سودسانی تسرژگنله گیره کریک‌هده نژچیل
چکچک تؤرورب کلدلی. تؤگره تأمیریکا تؤکمه قنبلی سیستنقا قارشي
تؤرورش تؤسولی - باج ساباستنده چکچ جوردوگان بولسا. طبکسبورت
نورمسنسی چه کلی ش تؤسولنی قولین‌سدبان بولسا، خناتاینک
طبکسبورت تؤارالبرنک کويریشگه قارشی تؤچ جبلینشی بولغا قویبدو.
جوگوگ تأمیریکنکسا بو تؤسولغا شددمتلک قارشی تورندو یاکی
بؤنداق قنلسش دونیا سودا ته شکلاتننک نرماناملمربينگه خنالیلق
قفلغانلوق دمبیر تؤرورلوه تؤجی. یئچی، جوگوگوسک دونیا سودا ته شکلاتنغا
ئهرا بولولوپ کرپشی، دونیا سودا ته شکلاتندا قانداق رول تونیش
میسلنسنی هاستایندل تؤبلینشی کبره دبگه‌دنیکتئر.
تگره پینجیچک دوئینی سودا ته شکلاتندا قورونلوش خار اکترلشک رول
جبلینشی گونولسا، بوئنک تیچجرد بسک تور و دوئینی سودا ته شکلاتنی.
کوللکتبنپ تؤوراتاق تونوئش بباییچه هی‌ردکه قنبلیش تؤسولی تأساسحا
قوورلیلغان، دبگنن بسر تؤرئینی تؤگونسیلیمسی کبره‌ک، تئمرا قویغان
دولئیه. تئوئمنسدا کنیکراپیلک، تؤئگارا همکارلک بولاعدندا کاندن
تؤارولاRNی تئسقا تاشورالیود. یبکسی، جوگوگ هوکوئستی تؤژورنمن
بوبان دیپلوماتیه ساهم یهنه پیشتر هالهتبته قفیلنکتئر، تنجرابلیر
بیتئرلک بولاغان جوگوگ دوئینی سودا ته شکلاتنغا کبره‌نننسن کیپین،
بهکیچیچوپ کینئسی سدوکمک. تبر دوئولنیک دوئینی سودا
ته شکلاتننک تئچیردی کورسیتی مدئکیس. تسر کؤچی شو دوئله‌تسک
ئمیپورت مقدادی یاکی تئچیکی بازارناتک کؤرپسی بدلئن تئوئننیسدو.
بؤنداق یقینا هدتف نیست، شو دوئله تنسئک یسکپورت یقیسداری دن تبشب کره نکستن بولسدو. میقدرتی یقوتیر بوبیشه تولچینهد، یوگانگو بیو دوئله تنسئک یسکپورت قلبش یقیسداری گولاندیبه، بیلمگیه قاتارلق دوئله تله تنسئک یسکپورت قلبش یقیسداری نغمو پتنشه میدو. هدتف، شاکتگا گنمور پتنشه میدو. شوگان، یوگانگونسئک سیاسی سالمقی هبچنه رسگه چه زنمه کهراک.
Rabiiye Qader

1999 - برنامه‌های 20 - کربنی

1999 - برنامه‌های 21 - توان‌های گیاه‌پروری بی‌احزاب

یافته‌های یافته‌های تأسیساتی که نسل‌های مختلفی از راهبردها و پیش‌روانی که

خلاقانه استورانگاندون کیسی

ن organism ظهور می‌شود.

1999 - برنامه‌های 11 - گیاه‌پروری که کربنی موسمی می‌شود

یافته‌های یافته‌های شهروندی نسل‌ها می‌شود. پیش‌روانی که پیش‌روانی می‌شود، جنبه‌ای

پاک‌ترین همکاری مدرن است. پیش‌روانی می‌شود.

خلاقانه‌ای «ریپتاین» گه می‌شود. کب‌موندی،

پیچیده چون تون دند در خو می‌شود.

GLGL

00248Asi/AFP – D 271 …Hichina

Xinjiang 12 – 02 04 35

Hishur business woman’s son

Sentenced to two years in china

Beijing . Dec (AFP)

زیر ویقیه قادربزرگ دبیورپرویست که نسل‌های مختلفی از راهبردها و پیش‌روانی که

مهکسی شوگلیمیز گابدوز گرم کابدوز یمونه گه می‌شود. کب‌موندی،

جزئیات اولان قبادی.
تأمریکا

1999 - یلی 11 - 25 - کوئنی
تأمریکا کونگرنسی کبگهش پالاناسنیک تؤمویی یمغندی، بؤگون تهیهئانه-ک خلقتارا سیاسی ته شکللانارغا قاتننششی توغرددی قانون لاییهه مافؤللادی. قانون لاییهد: تامبریکا دولهت سوؤبیتی تامبریکا کونگرنسی سی سی تهؤفونسک خلقتارا ته شکللانارغا بولوپیمۆ خلقتارا به سابهه تهشکللانشغا قاتننششغا تامبریکنکسک قانداق یاردم بریشی کبرهکلکی توغرسیدا دوکلات بیریشی کبرهک دب.

بؤقانون لاییهه 19 - کوئنی گاغراکی ژیپاده بدلدوروش بعلیه قارشلخفسژ مافؤلاندی.

قانون لاییهه پربزدانشتدی قول قوبشوغا یولاندی.

بؤقانون لاییهد: تامبریکا دولهت سوؤبیتی 2000 - یلی 1 - تایبدا تامبریکا کونگرنسی 1994 - یلی 1 پربزدانشک کملنئنون هؤوکومنئنک تهیهئن سیاسئنیئی تهکشئرئوش دوکلاتنغا تاصاسلئنیب، تهؤفونسک خلقتارا ته شکللانارغا، بولوپیمۆ خلقتارا به سابهه تهشکللانشغای قاتننشش تهؤفونئنی دوکلات قفلئشی کبرهک، دبلنی.

بؤقانون لاییهد: تامبرینکسک تؤزولوشی ووه مافؤللسشغا تهؤفونسک یمیئیرئی کومنتبیئی تیؤرکلیک رول یونئنی.

بؤگون تامبریکا کونگرنسی تؤاوام پالاناسنیک تؤمویی یمغندی تؤنؤپیردل سی بیورجست قانون لاییهد: مافؤلاندی. قانون لاییهد: تامبریکا دولهت سوؤبیتی بؤگونئن باشلاپ شککی یمل ژیپاجه ههیر یپریم یبلنی تامبریکا هؤوکومنئنک بسیر قبیرم تهؤفونسک خلقتارا
ته شکل‌النارگا قاتننشششنهی قانع‌دان قولون‌لغان‌لغی توغرمسدا گامبریکا کونگرس‌سگه دوکلات یوللشی کبرک، دمپ بیلگلننده.

توزیع‌رسال یبیورجت قانون لایه‌سی 74 تاورانسک قوشولوشی، 24 تاورانسک قارتشی توروشی گئار قبیلی ماقولاندی، گئامی پالانسدن بورون کیوگه خلیماتی تونوگوئن بی‌قانون لایه‌سی ماقولن‌لغان ۶۰. بی‌قانون لایه‌سی گامبریکا دوئلت سوئنتی هر پریم یلدا، تهیه‌ننک دوئلئنی برلک قیلغان خنلخیارآ ته شکل‌النارگا قاتننشششنا، گامبریکنسک قانع‌دان یارادم قیلغان‌لغی توغرمسدا دوکلات پبرش کبرک، دمپ بیلگلنندهی برینجی قبیلملس دوکلات موشقو قانون لایه‌هه کوچیکه تی‌گه بولدی‌دا ۶۰ کون تی‌چنده یوللن‌لغان کبرک.

یبیورجت لایه‌سی گامبریکا مه‌جبوری بیالا چوشرؤسی سبیانتنی یولغا قوهیان دوئلیت رهبه پری‌نانسک، گامبریکنسک کیلیشگه وئزا یبریشندی چه‌کره‌که، گامبریکنسک بی‌بیجند گدا توروشلوئق باش گنی‌خان‌سسا کشلگه هووقوقی نازاریت قبیلغوئی خاندی‌لانسی کویی‌شیب پبرش، یئرکس تاسی با‌سندیو تسانتسنسیها هووقوق پبرش ود پوئل تاج‌نشتپ ببرش بیلگلنندهی.

۱۹ - کونی: تونوگوئن گامبریکا کونگرس‌سگه تاورانسک قیلغان‌لغی گامبریکا ووکه‌گئه پالنگوئی‌تلازی باستوروششی توختنتشی کبرک، دمپ قانون لایه‌هه منقل‌لغان‌دند کبه‌سی، بورون گامبریکا کونگرس‌سگه کیوگه خلیماتی، گامبریکا ووکه‌گئه گئت‌رخ کوئی‌شیب که‌گه‌وئه ماقولن‌لغان‌دند کبه‌سی، بورون گامبریکا کونگرس‌سگه گئت‌رخ چئر کنلگن‌که باستوروششی توختنتشی کبرک کلیکی توغرسدا قانون لایه‌هه ماقولن‌لندی.
قانون‌ن لايه‌سم‌ده چوک‌گو هواک‌کوم‌ستی پارلق ونی‌دالینق
جيناییت‌جل‌رئی توسمدن در‌هال قوی‌پوپ برت‌شی کب‌ره‌ک دن‌غا ابتعداد
قلغم‌چ‌لازی نه‌ره ند قللم‌ش خورلاش ته‌رلد سپلس باست‌ور‌ش هرکه تل‌بئی توه‌نستشی کب‌ره‌ک دب بق‌لی‌ن‌دی بهر
قانون‌ن لايه‌سم‌ده برله‌شک‌ن دوئ‌له ته‌شک‌ل‌ان تزور‌وب تار‌قات‌ان
"بوو‌رفارار هووقوی او سیاسی هووقو خاهل‌قئارا ته‌دنام‌مسی"غا ثم‌را
قوی‌غان چوک‌گون‌بک قانون‌غا ثم‌مل قلس‌لی مو‌ری‌سک‌ه قلس‌لیدی.
تو‌زور‌گو ثبلان قلس‌غان قانون‌ن لايه‌سم‌ده چوک‌گو هواک‌کوم‌ستیک
پالنگ‌وگوْچ‌لازی نوسم‌دن قوی‌پوپ برت‌شیک ونی‌دالینق
جیناییت‌جل‌رئی توسم‌دن قوی‌پوپ برت‌شکه بره‌شک‌ن دوئ‌له ته
شک‌ل‌ان تزور‌وب تار‌قات‌ان خین‌سا هوک‌کوم‌ستی ثم‌زا قوی‌غان "پوو‌رفارار
هووقوی او سیاسی هووقو خاهل‌قئارا ته‌دنام‌مسی"غا ثم‌مل قلس‌لی
tوفری‌سدا ثام‌برن‌کا هوک‌کوم‌ستیک هوی‌ده کچ‌لی‌ک قلس‌لی تله‌ب
قللس‌لیدی.
پایان‌وریا

1999 - یک‌شنبه 11 - 26 کوتئنی
پایان‌وریا بی‌حس‌های او به‌طور کلی یک‌باره‌ای که در جلسه‌ای تهیه‌سازی بای‌سازنده مطالعه‌ای در صحن‌های شهرداری تهران رفع می‌شد که در آن رئیس‌شهردار و رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات شهر تهران حضور داشتند. 

در جلسه‌هایی مشترک، تهیه‌سازی و رفع می‌شد که در آن رئیس‌شهردار و رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات شهر تهران حضور داشتند. 

بی‌حس‌های این باره، نه تنها در صحن‌های شهرداری تهران رفع می‌شد که در آن رئیس‌شهردار و رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات شهر تهران حضور داشتند. 

بی‌حس‌های این باره، نه تنها در صحن‌های شهرداری تهران رفع می‌شد که در آن رئیس‌شهردار و رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات شهر تهران حضور داشتند. 

بی‌حس‌های این باره، نه تنها در صحن‌های شهرداری تهران رفع می‌شد که در آن رئیس‌شهردار و رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات شهر تهران حضور داشتند. 

بی‌حس‌های این باره، نه تنها در صحن‌های شهرداری تهران رفع می‌شد که در آن رئیس‌شهردار و رئیس‌سازمان فناوری اطلاعات شهر تهران حضور داشتند.
جمهوریت کارلیشکتا هوقافلوق» دبیگه بنر پرنسپنی تمزجل قوللندی.

تاامبرکنسک دوّلته تاشقیز کاتینی تالسرايت خانم: «نظامنامه کرگوزلگن بنو پرنسپ خهقلایا قانع‌سیلری بی‌گنه‌شنک مهم قه‌دنی، بنو پرنسپنی چچپنی‌سی گولن‌مینشقا بولامدو، بولامدو؟ بنو توغريدیا بر نیمه دبیشکه تبخی بالدوزلوق قلدود، دب کورسنتی.

روسپینچک چچپنی‌سی باستروووش سیاستی قولانغان‌لیقه مزیل ته‌نقصد قلدوزلوق‌تان قره‌ب دوّلته تاشقیز کت‌قندلردی نه‌زورده توقلی‌ن، روسپینچک چچپنی‌سی جه‌ب‌نه‌سی‌سی مزیل‌لی‌سی چک‌لیرکی چک‌لیرکی تاربلاشتی» دب، لیاقت‌ن تهنقدلگن وو بین‌سن‌زال‌سن جنکی که‌توکن‌سپید. برآری‌ن، دب‌ه‌تش‌ک‌هوه‌ک جنگ‌سی‌سی کش‌ل‌سی‌سی قانع‌سی‌سی می‌دادن‌سی نو تازی چوشچورووش‌شا مچ‌ب‌ور تولغان روس‌سی‌سی وک‌لن‌سی‌سی وک‌لن‌سی‌سی چک‌لیرکی گا‌خاری‌ی بی‌ال قویوش‌شا ماقؤل بولدی. تا‌ن‌خاری‌ه‌ده‌سین‌تا روس‌سی‌ه‌ندیک‌سی چپ‌رات‌سی‌سی یا‌ورپم‌سی‌سی ناهم‌ه‌دیک‌سی‌سی نازنامن‌سی‌سی نوک یوقرفی بی‌برنسپ وو ماددلیرنی قوندوز قلدیدی.

تاامبرکنسک دوّلته تاشقیز کاتینی تالسرايت خانم: «نظامنامه روسپینچک

تاشقا تاشلاز منسیرزی گوئوندو، یاورپم‌ی ارلیدکی تنک‌کنترلی کرگوزلگن وو نوز‌گن‌پینچک تاشقا تاشقیز کت‌قندلردی مینی‌سی‌سی چچپنی‌سی‌سی زنیارته قلدئ‌شا کینکی قلدئ‌شا بولدو، یاورپم‌ی بی‌خه‌ه‌رلکی تنک‌کنترلی‌که چچپنی‌سی مسملسی بوسینچ‌سی سیاسی‌سی رول‌گن‌پم‌ی، یا‌رات‌سی‌سی‌سی روش‌لک‌ی‌یاردوی‌ی ارلیدکی بی‌برمش جه‌ه‌سه‌ته‌ن توکن‌سپید رول یوئین‌شنی‌ن تو‌ل‌پ قلدیدی.

293
یبکی زمزالانگان «یاورونا باخته‌رلکی نرزامانمسي»دا بـو
ته‌شکلاتنک موشوم خزمه‌تلری، جولم‌سدن کـمشتلاک هوـوققئی
نژارته قدلسـه، توقونوشنک تلدنی تلهسپ پالسی واراـشوـش، توروشتن
کبین قاینا توقونوش قاتارلم موشوم خزمه‌تلری توروش نقه تاـلتی.
شمالی زمزالانک تـه‌هدی ته‌شکلاتنک کاتینی روبنـسون
یاورونا باخته‌رلکی نرزامانمسي»نـسک روـهی بوبیچه، شمالی
زمزالانک ته‌هدی ته‌شکلاتنگا همکار لمشب، غیره‌ی هرهـسی
مؤورالمیراندن وه پـقوقکادرانده تـمث بـذرگـویی خادملارنی، مهموری
خادملارند توقونوش پارتلغان به جه ته‌موتن، تنچلـق ساهلـش
قنسملریـانک خزـمـتنی قولاـیـدو، دـب کورـسه‌تی.
جوارگلوـوق گالف زمزالانگان جوورگـخشـوی بیجئکدا مؤخربـرانـسک
زیارـتنی قـبلـگاندا: «شوروش قوشنـا دوـلتـلرـه گـه کـبـگـهـیـگـنده،
ته‌سلیه‌ده چهت تـبلـسـه ـاربلـسـسب کـملـگـن. لـبکـن ـهوـبکـن بـوغـورـی،
شـنـجـاک، تـنهـت مـسـلـسـسـگـه کـلـسـگـه کوـسوـوضوع، جـیـجینـبـسـدهویـ وز
بـرـگـن وـهـقـهـره گـه تـوـخـشـاش وـهـقهـره رـسـک سـادـر بـولـوشـسـدن
تهـنصـمـبـهـدو. جوـکنگـنی، بـبـجـکـد اـیرـبندـرـی بـوـ مـسـلـسـسـگـه
جوورگونـانک تـبـینکی نـخشـه نـلـبـکـده چـماک تورـبـدو»، دـب تـپاده
بندوري.
جوُگَگو مه‌تبَؤِت‌اتَلری

1999 - یونی، 30 - کوئینی
جوُگَگو مه‌تبَؤِت‌اتَلری بُیرُوُقا بَنی‌ان، جوُگَگوُنَسک دُنیا سودا ته‌سک‌لَانْغا تُهْزَا بُلِوُوپ کُرگُنه‌لَدکن‌سُک تَارِتْوەچ‌لَمقَری تَوگَریسدا تَاغُزی - تُافِنَزا تُه‌گَمی تَشَویق قَلی‌نوُتیان‌دَا، بِبی‌چَک شَه‌رِبِده بِسِر مبَه‌م‌ان‌خَان‌سک زَلَم‌دا، هَرکِئ‌نُسک تَاقَت‌تُسادی خَزَمَه‌ت یَغنَی تَچَلی‌لْوئان‌تی. بُویِنگن چَوُوشه‌دُوُروُوُش، تُورٔنُلاشٔتوُروُوش، مَؤُدْیِئه کُروُوش قَتَان‌لیق مِه‌زَمُنَلار، بَویچَه تَامِرُبِکای بَلَمِن جوُگَگو تُوْتُنوُرَبیسدا تَنْمَرَالْانْگان «دُوْنِیا سودا تَه‌سک‌لَانْگان کِلیَسَسی» نُی قَارِشُی تَالَدی. تَاخیر‌دَا بُویِنگن دُوْنِیا سودا تَه‌سک‌لَانْگان زَرَبِه خَارَکت‌لُرَسک دوْلْوُنُگان قَانِدَق تَاقَابَسل تُورْوَش‌نی مْوُه‌اکمُه قَلی‌لْب‌دَغان یَغنَیگَنْا تَائِلَنْسک کُتَتی. دُوْنِیا سودا تَه‌سک‌لَانْغان تُهْزَا بُلِوُوپ کُریش سُؤْهِبْنَتْگه قَتَان‌نَاشْقَان یَمَل‌ی‌د‌ار لَانْرَک چَوُوشه‌دُوُروُوُش‌لرَبِدن باشقا، دُوْلَه‌ت پِلان‌لیق تَه‌رَق۸یَات کَومَنَتی یَغنَی‌نا قَی‌بَشُرْگان، دُوْنِیا سودا تَه‌سک‌لَانْغان تُهْزَا بُلِوُوپ کُرگُنه‌دِنن کِبیس‌ت قَانِدَق تَاقَابَسل تُورْوَش لاَی‌هَم‌سی» نُی مْوُه‌اکمُه قَلی‌لْب‌ش بُویِنگن‌سک مْوُه‌م تَبَی‌مَسْغا تَائِلَنْدی.

دُوْنِیا سودا تَه‌سک‌لَانْغان تُهْزَا بُلِوُوپ کُرگُنه‌ن هَماَن، جوُگَگو قُوْرُوُقُوْقَد‌ا کُومَوْن‌مَسْنَک «بَرِلْسْ تَبَمِی» شَوْهَم‌ان تُوْرُوُوپ چَوشُمِسْموُنُ تَائَا ـ تَائَا قَشْخَیبِی یْجُوُگَگو یَجَمِی‌سْتگه تَاقَت‌تُسادی، تَجَمِی‌تی، سَیاسَتی تَمرِبِله ردِن زَرَبِه یَیِلْبْپ کِبِلَه‌تی. تَؤَوْلَ شَقَت‌تُسادی قَتَان‌لَمِسند سُؤْز ۳۸۰۰۰، دُوْنِیا سودا تَه‌سک‌لَانْغان تُهْزَا دُوْلَه‌ت بُلِوُوپ کُرگُنه‌دِنن کِبیس‌ن، جوُگَگوُنَسک تَاقَت‌تُسادی تَنْتَباَین

295
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۹۹۸

*۸۹*
قاَطِل‌مَا هَمَّال بُولِغاَن تَؤُورَنَش، نَاهَايِتی تَبِز سَوٰرَت‌ه‌تِه جَهْمَی‌تَه
قاَتِل‌مَا تَنکَس‌ا پْیِئَدا قَلْسِبْ، تَنْشَش‌ن گَادَه‌م کَئْوَپ دَوَلَت
تَنگَلَلک‌دی‌کی کَارَخانَلار بَی‌غش‌تَش‌تَرْوَلْوَل بَر – بَرَگْه گَوْشَهْتیَلَل‌دَوَ.
نَؤْورَنَل‌گان کَم‌شَلِه تَنْشَش‌ز بَوْلْوَپ کوجَنْغا ِجَقَسَدْ. تَنْشَش‌رَلار
قوْشَن‌لِگ‌ک کوْی‌بیش‌ی، تَنِجَم‌مان‌ی کَی‌لَه‌تنی‌ک مَؤْک‌مِنْه بُولَسِلَق،
ئَسْلِی تَؤُورَنَش گِش‌ده نؤورَنْ گوْجُوُگ جَهْتَیَش‌ینی تِبْخَمْو
مَؤْقْمِسِرْلِق‌نِکْکی گَرْؤْنَک‌کْگ تَشِرُبدْ. بُوْلِمُؤْوْپ‌ئ‌یزا گَنگ‌لِک
مِهْسُوَل‌تَرْلِن‌نْک بَازِرَی بَی‌جِوْش‌تَلْنَجْنِدن کِسَس، تِبْشَنْدی تَهْمَگ‌ک
کوْچِل‌رِن‌نْک، شَه‌هِرِگ کَی‌مَارْم‌ا کِرْبْشَد‌ین پْیِئَدَا بُولَگان
تَنِجَم‌مْان‌ی، سِیاسَی دَاوْلَغَشْنِی جَوْجُوُگ ْهَوْکُومْتِی قَانِدِق سَیاسَت
وَه قَانِدِق کَوْجِ یَلْمَه بَر تْرُوب قَلِل‌شَنی مِؤْمِکْنُن؟ هَا‌زَرَغَی‌چِ، بَر
مَهَگ‌لْه قَانِدِق زَوْبْسِگْه تَوْجْرِتْب‌سِگّان تَؤَال‌هِل تَوْبِلَرِی، تَنْقِتْسَادی
دَاوْلَغَشْنِقا دْوَج ْکَمْلِگْه نَدْه، تَؤْلَرْنَش‌ک قَلْبَم‌دِکی مَنْسِؤُی مِهْنَزلَل‌ر
تَوْجْرْسِرْش ْهَاسْل‌قَلْسِدْوُ ّدْه، تَنْقِتْسَاد وَه جَهْمَی‌بَن‌نَسْک
تَهْرَقْفِی‌تَنی‌گا تَنْنِایْن ثَبْغَر سَهَل‌بَی تَهَسَر پْیِئِدَا قَلْسِدْوُ. تَوْمُوْمِؤْوز‌لْوَک
بَارَاْرَل‌شَتْشْرْوش، ْخَوْسَوْسِل‌رِلْنک کَسَرْمِ ْهَرْقَنَی ْکَبْهَی‌تَب، رَیوْنْلار
ْتَوْجْرْی‌سْدا گَای‌ل‌شَتْشْنِی بِلَهْن ْبِیا بُوْلَشْشْنِنْک ّبَه قَنْسِمْوُ
kَبْهْیَشْتَوْدُو. شَوْنِدِق قَلْسِبْ ْجَهْمَی‌بَید هَرْنِک‌تَشْگ مَاسْلِشِبْ
تَهْرَقْفی قَلْسِدْه‌ا زَوْر تَهَسَر ْکُوْرْسَتْنِدْوُ.
بْوْگْوَنَکی جَوْجُوُگ َگا نَسْبَه‌تَه نَدْنیا سَوْدَا تَشْکِل‌شانَت‌هْا تْوْجا بُولْوْ
کَرْشَتْس تَبْیَت‌قَان‌دا، ثَحکْ زَوْر دَاک‌رِبد‌ه وَ وَ ثَحکْ کَوْجْقُوْر قَانْلَا‌لَمْا بِوْی‌بَه
تَهَسَر پْیِئِدَا قَلْسِب، شَوْنِدِق تَهَسَر ْتَشْلوْفْتَهْ ْسِیاسَی قَانِلَا‌لَمْا بِمْوُ
تَنْکَس‌ا پْیِئِدَا قَلْسِدْوُ. خَنْتَای کُوْمُوْنْسْتَرْلِنْک ذَوْنیا سَوْدَا

297
ته شکل‌گیری‌ها خوک‌گردو دوارتشکل چهاربار با پستگیری کن‌رنگی قرار قیل‌بسته، تیزیکی بی‌پسمانک ته پستگیری مسؤوایی بولوگانشن باشقا، ته ملعیه‌نیه یه یه‌پارشتوتروش، خلق‌گزاری‌اش‌توتروشک ته‌پستگیری ماوقول بولوپ‌ غایه‌نرو خلق‌گار با پسمان نئی‌پکک‌نکیدو.
جوک‌گردو دوی‌ندا سودا ته‌شکل‌گیری‌ها چهاربار بولوپ کرگن‌هانمان با روی‌نروشک داورنشکی خوک‌پستگری، قربال راوافنکای شیگردن‌سرمو خوک‌پستگری‌نوشک توگرا کبژدودو. 20 پیلسق شقت‌ساده جه‌هنه قاتمال‌لق، سیاسی جه‌هنه نوکسیرن‌ات‌بلقه‌ندوئئستا - قئاستا تئسلاه قیل‌بسته ووئئستا - قئاستا گئل‌رله‌ندوئئمئدی دیا‌اومال‌نشتوغی بولمایدو.
شقت‌ساد ساه‌سی، دمو‌پروارآیک خوک‌پستگرگن‌هانمان، تاخیرات، تو‌جوگر ساه‌سینک خوک‌پستگرل‌نیست‌دوئئن‌دیش راپرناک بولوئولد و قیل‌بسته، دمو‌پرواراتی توگرخ‌سدا تئارزنار، خوک‌پستگری‌یئه‌گدشت‌ندی پیدا‌بولوئولد. شقت‌سادی تئورین‌نک تاکنت‌یئاکی پاسپسی تئسلاه قیل‌بسته‌ئی، دلنوئولد بولوئولد، سیاسی‌ئئه بئله‌ئئن کارخانلارنک مواناس‌په‌تئریئن‌نی، دیوئریئنه‌ئئه، قئان‌ئئن بئله‌ئئن باشقروئرئئنی قیل‌بسته‌شوتروشک توگر ایکی‌بولوئولد. سیاسی تئورین‌دی، دمو‌پرواراتی نوزارته قیل‌بسته، دمو‌پرواراتک سابلام خاریکترل‌سی تئسلاه قیل‌بسته‌ئئن‌نه‌ئئه‌ئئندوئئه، یئه‌پرمل‌ئئه‌ئئوئرئئه‌ئئش روئوده‌ئئفا ایکی‌بولوئولد. گئسلاه قیل‌بسته، قیلم‌لسلق، دیپز تئسلاه قیل‌بسته‌ئی، قئاستا تئسلاه قیل‌بسته، ته‌پسوسکارل‌قیل‌ئئن تئسلاه قیل‌بسته‌ئی، پاسپسی تئسلاه قیل‌بسته سیاسی‌ئئی، دیوئریئنه‌ئئه – موفقیت‌ئئا بئیجر سانق‌پهیدا قئلگان‌سدن باشقا، موفق‌جوئد هاکسی‌نکش‌ئئک موفق‌جوئد بولوئید توئروئشک‌ئئا بئیجر ته‌هدت‌پهیدا قیل‌بسته‌ئیدو.
جُوْغُجو هوَکُومَنتی دَسْلَهِی‌تَه تَامُرِنا باش کِبَلَشَمِگه‌నَا بُلوُب‌
کرگ‌نزدن باشلاپ، دُئَنیا سودا تِشکِلَانِگ‌نا تَه‌ا بُلوُب‌ کریشن‌شِی شِن‌فا
ئاشُورَغُوْچه‌ی ۱۳ یَل‌ وَاقُّعَت كَتَتی. «بُهوُر کَلَ‌لی‌دی‌» دب‌، ۱۳ یَل
وْار قبِرَبِیدِی، بُعْوْوُن بُهور هَقِّقَعَت‌هَن بَیتِی‌پِ کَلَ‌لی‌دی. بَین‌پِن‌لُقن‌شا‌یول
قَلَّم‌دی‌، بَین‌پِلودک‌ین‌چَیْق‌شِی پَوَل‌بَوَ لِبْن دی. بَین‌پِن‌لُقن‌شا: جُوْغُجو
دوآ هوَقُوْق مؤَوْارِن‌ه‌نِتَن‌ک یاِبِه‌سَسَعا ثو هَوْقُوْق مُؤَوْارِن‌تَن‌ک
زی‌پِن‌ع‌ا قُوْدَرِت‌لِک‌ تَه‌هِدِدت بَیتِی‌پِ کَلَ‌لِگ‌ن پَوَل‌بَوَ، دُئَنیا سودا
تِشکِلَانِگ‌نا تَه‌ا بُلوُب‌ کرگ‌ن‌دئ‌ن کِپُس‌ی‌ی‌هَن‌سلا تَشْدِب‌گُوْلِگ‌ن‌هه‌ا
هَالمَتَل‌رِی قَتَتُم‌ه‌ل‌هَال‌تَه تُؤْرَان جُوْغُجو، تَس‌لاه‌تَن‌ک قَل‌ل
کُؤْرَوْک‌ن‌دِه مِن‌گَش‌پِ کَلَ‌لِتْق‌ن جُوْغُجو‌؛ باَی بُلوُش‌ق‌تاَل‌دِرَب‌،
قُوْدَرِت‌لِک دُوْلَت قُوْرُوب‌، ثوْتُن‌وَرا کَاَسْبِی‌ا‌ها، هَتَت‌ا کَاَوت‌ک‌ار
پِن‌تِه کَل‌ّر‌بِن‌گِچ‌ه کِبَتِب‌سِپْ چَفْقْش‌نَی ثوْرَان‌ق‌ن جُوْغُجو‌؛ خَام
حِیَال‌رِن‌نِک‌‌ه‌ئَه کَسْچ‌ه، دِب‌مُکَرِات‌ه‌ی‌ه، ثِر کَنَلْسِک‌، ثَوْغُوْر‌، تِبَتْل‌ه‌ن‌ک
مُؤْسَسْتِه قَلَّلِق‌شِی بِرَن‌نِک‌ قُوْرَش‌أُن‌دا قُلَّاَن‌جُوْغُجو گَن‌دی‌. بَوُ دُوْلَت
ئَه‌گِه‌ جوْش‌نشَن‌ذُب‌ن‌گان بَوُلَسْا، دُئَنیا سودا تِشکِلَانِگ‌نا تَه‌ا دوْلَت بُلوُب‌
کَریش‌نِک‌پَاِبِدِسِی کُوْب‌ بَولَان‌تی‌. دُئَنیا سودا تِشکِلَانِگ‌نا تَه‌ا بُلوُب‌
کَریش‌نِک‌ئَهَنِن‌نِو قَتاَق‌ خَنْت‌ای مَلَّل‌ن‌سِن‌دُئَن‌سِنا تَبِلْب‌سِ چَفْق‌تَنِی.
جُوْغُجو دُئَن‌سِنا سودا تِشکِلَانِگ‌نا تَه‌ا بُلوُب‌ کَریش‌نِک‌ئَتْرَاب‌لِق‌ت
ئوْرَن‌لاش‌ّتَوْرَان‌‌نا ثو جُوْغُجوْن‌ن‌ک‌کَل‌گُوس‌سی تَقَّدِرْنِنی کُوْتْوُب‌ل‌شِن‌قا
تَمِی‌اَز تُؤْرَان‌‌ن‌ا، ثوْلُمْنِنی ثَوْغُوْرُ‌لار بَل‌ن‌تِبَتْل‌نِن‌ک‌ ماَک‌ن‌ذُب‌ن‌گ
یولُش‌نِک‌ قَفی‌هِرِدِم‌لِک‌ن نِوْلِشْشَپ قوْیِوش‌ شِی‌کَرِه‌‌گا بَوْلِدِی.
پاکتالاردن پیدا بولغان تہراسلال.

1999 یلی 12 - گیلانک 2 - کونی

ختتای مؤسس‌ه‌ملکچین‌البرنگی که در تاریخ 1999 موافق انتخاب گردد، تاریخ پاکتالاردن فیورگن‌گون‌ک‌ دوئینا سودا ته‌شکل‌الماک‌‌تئزا بولی‌پ کرگن‌کن‌کی ایسکرکن‌ک، ته‌شکل‌البرنگی کارتوپ‌چین‌قلوبی، پای‌رگن‌رنی سوزنگن‌نده گافزی - چاغزها ته‌گمه و‌الاقلششقا باشلمندی. لبکن، جوئل - جوئل کیمللیک، یبرئم ثاچ، یبرنک توق، چاواک - کچک‌ک کچگرکرانی گیپک‌شیرک‌گی سبلنیتی، پوپریوپ شاریالاب پوپرگن کتاقفن کن‌ختیالاب، چوجگون سودا ته‌شکل‌الماک‌‌تئزا بولی‌پ کرسر بخپک پاتیمی کانچلیک، بزینی بهن چانچلیک دبکن ملفرد تؤست‌نده یئنس‌‌چوکقور موهاکمه قبعلشقا باشلمندی. ثئیبان، ثئیلاب پرپان، ثئیلاب کوتسره، چوجگنو سودا ته‌شکل‌الماک‌‌تئزا بولی‌پ کرسر خپتبلا پاتیمی بارمک شمسک، بجما بئو ته‌شکل‌الماک‌‌تئزا بولی‌پ کرنششک پابیمی کنرلیم، تاکمرلی‌ب‌کن خناتی پاقرالبرنگی چچن‌نوشک باشلگان گئدی.

سودا ته‌شکل‌الباک‌ پای‌رگن‌رنی سوزنگن‌نده تونک ایشنا دئآوئال یه‌مخور خنتیال‌لسانک پیسکینک - کهیمیکی، تونگ‌پیسکین سوزنگن‌تیچنشقا تؤفغا کبلنیت قبعلیک‌ب، پاک‌ئوئال بئوئال پچچشا تؤفغرا کبلنیت. جوئگنو سودا ته‌شکل‌الماک‌‌تئزا بولی‌پ کرگن‌نده چامبرک‌رگن‌ک بئوئال‌ایلیری کپیندیت دئآوئال تکول‌نشک دئآدک، جوئگنو سودا ته‌شکل‌الماک‌ کبیرکخون‌ک یئی‌لبرگا تئکول‌لپ کریردو، جامبرک‌رگن‌ک نیاق کئوئیر، تامبرکن‌کسک کسی چکوئلیری... کوئوئال چچن‌نوشک بیچ‌پاتیمی.
شاغل‌پذیریه ده تؤگولگنه مانسته، قاسقاندا دؤمله‌نه‌گن گل موسولارنی.
چشلمگنه‌ده، خناتینک هنگگاه جشندری غوچچیده قووم چشلمگنی‌دو.
تؤن‌سک تؤستگه کالفورنیسنک مبوه – جوشندری قووشوب قویساق،
جوگگو بازاری‌غا کردی‌بان یابونیسنک کالا گوشی، ببیندی‌یی،
تایلاندن‌ییک گورودی‌یی قووشوب قویساق، جوگگولیوق یهمخورلا نسک
یپمه‌ک تئجه‌ک سؤوئیسمه خنگدارا سؤوئیسمه یتحک یولامدو?
جوگو دلالدا ببریلگنه زینپاته دامّچخلاربیغغ یئیرقیناب تلام‌یورب؟
قاراشنوک هاجتنی قالیبادغو؟
کئیم - کچه‌ک کله‌لوغ، جوگگو توقوونجلس دؤلنینی لنئنا
خهی، چنگ شلی‌یه کنشأ‌یچ‌قبربدی‌یان دؤولته بولسی‌می، لبکن جوگگو
ئیسئ‌یچ‌پیرگره یاختما هؤّسولنیری، کئیم پاسوننیدی جهه‌تنه
خنگدارا سؤوئیسمه پیتیش‌میدو. مؤبادا بئونگدن کیسی تئتبانیسنک
خؤووم‌یایاگرنی، فرانسینک کئیم - کچه کلسرو جوگگو بازاری‌بدا
ئیبکی کردی‌گنلا بولسکا، شنّقلانیقا یامره جوگگو بەقویربری بەو قبّتم
یئنه کئیم - کچه‌ک شنّقلانسینی باشلامدو، قانداق؟ لنئنا خهی کئیپ
یئورگن‌ک خناتیلار گئئتی‌سنک خؤووم‌یایاگرنی کیگه‌بندم کیسین
مئا کئودا! بو خناتیلار‌نک رهی قئیسلامه تلیربده خنتاییچه یئورگر‌رش.
هاسل بولدو.
توّرالوگ رئی مکلمسکه کمال‌سک، تئسیله‌ده جوگگودا تورالوگ رئی
مکلمسنسی کائه‌قه قئینگسا تؤختینا‌ییدو، بگلی بولینسیمبو پیچیندن
بئری جوگگودا قئینی زینندی‌لیه دولقوونی کئتورولندی. یئاّول بالی
بولگن‌سی بسر یئاّلاد خنتایلا گرچه تامبرگن‌ک‌ک تئراختیچلیری،
ئامبرکینسنک سؤئشنتگه سؤئشنتگه پسره‌له‌رنینی پئشنتشینی ته کئنته‌شته.
هازنزه‌چه زور‌قوپوده چه تماس‌می‌مون، لیکن گزارش‌بندک پار – پور کبسا کلمری، فرانسیسک زیننتلک چبیفرسیری، شیمایی یاوروبانک پول – تائختایلری جوئگنو بازیارلریغا تبیقہ کرگنه‌ندیچو؟ قانداق قلار؟

بی‌لرانتی قوپوده تئورایلی، جوئگنو هازنزه‌چه چبل‌سیپت
تیمبیریسی پولوده کلیدی. لیکن جوئگنوها هازنری تبیق کچک متشنده‌ئی "تولتئوروش" زور کبیق پولوده قلایدی. کچک ماشنا تؤرموشتا مودبلاشتی. بی‌چنگنه‌چ کوجباردا قاتنایدشان ماتپلوق قاتنایش و‌استلببرندک سانی بر مرلیون 300 مگدن تبیلب کهنتی گمما، جوئگنو توئزوری کشپلیچفارگان متشنلارنک تیجکی بازاردا سپینلش باهاشی خلفپارا بازار باهاشی‌بندی بر هفسه‌دی قهرمه بولودی. بو متشنلارنک سپینیتی توغرپلوق سواز ثاچمایلا قوپایلو. 

توئزوری ختایتی ثؤوری تیشپلیچفارگان متشنلارنک دوئلت تیچیده باهاشی توئومله‌بندو. ختای پؤقزا بیمیپورت قبلنگان متشنلارنی تاپلاپ سپینلیشقا باشلایدو. تؤیغورلاچو؟ تپ‌کارک هارؤلبرنی همیبپ کرمردو، بازگر؟

بئیبگدن باشقا ناهاییته تبلگار داوالانش تؤسکولمیزبری جوئگنو تؤمودیش‌شقا باشلایدو، شبیاچان دوربرمنی سپتاولوگان جوئگنو بمارلبرنک کبسیلی دره‌ال شیبا تایبندی، بالغان، ساختا پاسالان ختاینک دورا – درمگ کمبسیک بازیری قالمایدیو. تؤنداکتا ختاینک مپلیشی خنپسیییه – دوی‌گرلساک سانانشکنک تقدیری قانداق بومافاجی؟ بئول تاییقان ختایلار جه تغل بانکماریغا گمانة قوپوشقا باشلایدو. ختایی پئلستی دولریغا تالماشتروئوشقا باشلایدو، سیاسه‌ت

302
قاضی، پولمای‌دیو. ثامن‌ریکا دولت‌مبنگ‌خالی‌اس‌تربیت‌بندی‌دی، دا کنونو کوره‌گنده خالی‌تختنگ کنون‌ربنی خالی‌خانچه، قانع‌مه کوروش‌دن. پیویل خان‌خانگا برپا کومون‌نست یاربی‌نون‌کان. کنون تارقیل مابقه پیوی‌شنی پولغا سی‌پت‌مالمایدو. تبلوفون تورس‌تا قورقما سوله‌یدو. گه‌یکاون‌تلت ناک‌واس‌نام‌دنکن دی‌بیو تن‌سنرمه‌یدو.

تونزلاق - مونداق دبدوق، پیویری‌پنار پول پول‌سلا به‌ره‌ی‌ن بولا‌اس‌دنگان ماجش‌اتری‌رد. پول باپات‌نامه پیونسلک نگسمی بولغ‌لی بولماپدیو. پول تبی‌تش توجو حیاجات مه‌سنی، خوی‌مه‌ت گنونی، پش بولوشی کب رک. توجو گردگونا قنی خزمه‌ت، قنی‌ی‌گیش؟ دوئینا سودا نه‌ی‌کل‌تغونا کرگن‌نده گورگ‌گودا یشسرزار کوی‌پس‌دکی، یششا تور‌نلاست‌گیرگیل کوی‌پی‌هیدو. خلاقدرا ئیش ته‌قمسی‌نازتا بوس‌سونوشقا توگرا کبلدیو، ده؟

لبکن خن‌تفای پوئکالری یئنس‌ریم‌که، یشسرزار قوش‌بئن‌نکن‌ه یجگ‌ده‌ه‌مه‌‌مه‌ هولماپ قئلال‌ماپی دبی، یئنس‌ریم‌که، پیویری‌پنارنی خولاس‌سگان‌نا گورگ‌گودا کپیرهاگ روهی کپ‌سی‌لته نماک با‌زبری تاقئد‌بئن‌دی‌کا تور‌سدنو. یشسرزار قبل‌مشتن قورقپو، گورگ‌گو پوئکال‌ری قاتشکت‌شلاشه‌کته توگرا کامل‌ه نلک‌تسن، بئور‌وئق‌ده‌کت نشش‌ناگا کی‌بلیپ، چای‌نی‌نی تور‌ن‌دوقاقا کپیر‌پرپ قوب‌پوب، نسککی سایه‌ت گب‌پس‌ت توئق‌پو سایه‌ت 10 بول‌نال‌تا بازارگا جی‌قی‌س توخو گول‌گشگ تور‌جرت‌ت تورس‌دبان دوم‌ره که‌ی‌موش‌که کب‌سیدو. قاتشکت‌شلاشه‌کته توگرا کامل‌ه نلک‌تسن روهی کپس‌گنه مرن‌پنار بول‌سا، بئور‌ن‌کشدن ئیچ‌چ‌بلن‌شکه‌ه‌ه‌اج‌هت قانج‌نلیک؟
جوگونگ‌ک تومومی نه‌وکنی شونداق پولسا یاکی یپقکن گلگوسیده
جوگونگ جومّجینتی شونداق نه‌وکنی چوشوب قالسیا، تویغورلا قاندان
قلامشی کبرهک؟ تویغورلا ناسک راؤوتنی یبو، نوشلیدیغان؛ تویغورنسک
زالسری یبو، زینابیهت بیرسیدیغان؛ تویغورلا ناسک نبشخانسی یبو
خیرمه قزلدیغان؛ تویغورلا گالنیقان کوجنارةغا تاشلاندی، بیتپ
قاندانی، توئنیسدن وغيرالمدی، نهم، توئنیسدن توروبی قلالسا، بزرگ
ئش کبرهک، بزرگ هوقوق کبرهک دم، شوئار توئلامدی یاکی بزرگ
مۆسەتەقلبلق کبرهک دم شوئار توئلامی‌دەو؟ رەهم قەل گەڵالەه،
تویغورلا رغا توقل، یقیرەت، شەجەئەدئەتا قەل، گەڵالەه!