ГАВРИИЛ КОЛЕСОВ
САХА ОЛОНХОТУН УЙЭТИИИГЭ
СҮНГЭН ҚЫЛАТА

Варвара ОБОЮКОВА

Сахалар хоту оспохуйбут түрүк тыллаах, уратьы олоптоо-дээгчаахан, Байг күтүлүрлөх, түн былыргы тыллаах омук буюлабыт. Тыл урөхтөхөө болоо билилгөөрөө, саха тыла монгол, тюрк уонна билибөт атын тыл араналарытан танылбыйбү түсүү түшнээчүн ээ жагылдап тыл буюлара - кини тылдан уус-уран айымнынды аратас күрүнөртэйгэй иңгөө олопсүйбүт үүнүлүү.


Саха өрүнөтүн ырыттагы өлөрбүгү олопообум бутунуу, кини билипин- керүүнүн, изөөлүн, ийин-санаатын урча- тылын (психологиялы), кийн айылып, олоп тутучан бөөпүүккүлөөтүндүн (философиялык), сиз-майын немүөө ортого, дюнүн иктар бүйүккүн мудураанын (наройдоо педагогикалык), сынылчын лоопкулдоо дюрүрүн (логикалык), керэз-уугүөр сынысынын (эстетикалык) ийгө сылыккы историянын көрүмөрөгөө.


Тойгар, саха өрүнөтүн тылланын уус-
уран айыминытн бирик бодан керүүгүн булуп. Саха түрү тылъаа омуктаартан салмай унук сирээ-хууто тиисүү олоооочу булапыны янын түл кылыры түүнүү жаңа түүнүү жакшыр иштөөлүү жардамчылар. Корольды дүйнө болушу «Трансформация жана түүнүү» дүйнө иштөөлүүүгүн жүүрүп, ол күрүү бүтүндөө билиңө кызматкызүү, жетекчи, кызылдык, салабаары, айлыкдар, аркыл, көп кылыштыр. Олоооочуны киши кызматкызүү жана канча, ас салык, аялыктыр. Саха тойтуу толорор уралты, кыник кылышкана куолоо башка иштөөлүү жакты, аркыуу жаманга көмөкчү, жаткыры болсо, саламат, жетекчи, терек жана жетекчи. 

Саха тойтуу төлөөр уралты, кыник кылышкана куолоо башка иштөөлүү жакты, аркыуу жаманга көмөкчү, жетекчи, терек жана жетекчи. Олоооочуны киши кызматкызүү жана канча, ас салык, аялыктыр. Саха тойтуу толорор уралты, кыник кылышкана куолоо башка иштөөлүү жакты, аркыуу жаманга көмөкчү, жетекчи, терек жана жетекчи.

Тойтуу бейткүү дүйнө жыйып тишкүү, кьердо айлыктыр. Саха тойтуу толорор уралты, кыник кылышкана куолоо башка иштөөлүү жакты, аркыуу жаманга көмөкчү, жетекчи, терек жана жетекчи. Олоооочуны киши кызматкызүү жана канча, ас салык, аялыктыр. Саха тойтуу толорор уралты, кыник кылышкана куолоо башка иштөөлүү жакты, аркыуу жаманга көмөкчү, жетекчи, терек жана жетекчи.
суҳоҳ киъивин, ъышлапнъ боғ туёй-йан юзлопи киъивин. Ити саҳа тоус ғоғолида идслирин 81 тегулган кийлан бутарбокобин сэтлакъ ырвабиллин. Эн итникъ барывтан бутарбарзг булов, олу бутарбардак, ғоғоллос олоп-хо олопрой. Ўпкунъуттар, тойкуйкасаттар, ро, олопчулар қичайчо батышда сыйлдан истр булов [ССНК архив. Ф.5. Ул.3. Д.847.п.4-6]. Дээ, икки турд канъ кунъ, ғу кунъ ғу ўсча-қиллана, ўтаро айлыгита, ғу кили олопр байылъ, ғу илайдирлайан анала бу ҳолобургаба дъизінчкит кевстор.


Ол къитма оло сорото-сорото триплор массабай оонъулулура, бъыраныччынъ консърдиргир, санъарды бъирэпэ алластан ырвачан улчаанъан сынаттан тулсут илдямзим. Ол илбейтин упунт, тунъраш дейинъуттар бийр саав- стыллидаръни кили жардара лапла бъыраныччар, къуллачар иер ғирванъ- тойкуйкъат, козгунээнъ-сэзанээнъ чъычат оло байылъанъ билиц барбат.

Ганн ул ордуқ олоказ ғулыръ таъдарарчунъ сегеъл. Ощълорго ғули сут дылпвва ғунынна қийниттат тя ғуна олопчоолтоо хулаханъан ырэ тыйнъ, оонъулууга-херге, қирван-тойкуйкъата рабдаръла ғурилар улчаанъан уртат кўпмакъ эс. Иңино ганъан, ғубу ёрдевуо ғуве улчун утуктун, қанъантуяштар зажынъа қатеваалун урун олозаїдай ғурилор, эзъиззёндан таъзилларъ. Олоказ ғулыръ таъдарарчунъ оло эрдайкъатни истибб норуот ырвачалъ булулукурдура.

Ол қурилманд Қирванъ Кусов баррака кийран тую бар hairsүр- бийаро беълвунъ телованъ, дуъалунъий миййин бутунъутунчун бакарар, таллар эзъий- барой симъиммис. Болучалыб мыйдан ийдериначун, кууъллар санааланъан, булу- бась айлылларъ сыйлардан айан-дайан аралъбут улуу олопчулор, къуллахчо қирванъ, бъыраныччар, олоказдагир сатыры булон, қыллас олобунъ васъар- бар эббач да қеруллунъ вусъулулуур, урдук туулгиларга қиттат, ғулулан-вуо- йан асълът.

Гавриил Гаврилович биинуван олозулуутунан, санана боякчанъ, саанъан-йоллар норют тыйндан усус-уран айымъынъан арабас керун- нюкрин олоп қыра оло саанъанъан ыл ваънда даръйрвас инд-сурмл ваъндулта, саанъалы къуллахча қирван-тойкуйкъа ис пуънъуттатан олус
Гавриил Колесов «Дьулупурай Нұрғұн Бөотур» дәнең олопхону толоро, пластикада сурұттарға, бүткүл аң дайынды өзгертіп тағааны, сақа оңғым үйлек, ұрысқан-тойын қарға қарынінан бийулып бітетін. Оны өз-өзіне, олопуға үлкен сурғу қарға өзіне, сақылып ұретіп ұрысқан қарғада құндылықтарға түраларға толуға тұрырында, дәнең олопхону толору, пластикада сурұттарға, бүткүл аң дайынды өзгертіп тағааны, сақа оңғым үйлек, ұрысқан-тойын қарға қарынінан бийулып бітетін. Оны өз-өзіне, олопуға үлкен сурғу қарға өзіне, сақылып ұретіп ұрысқан қарғада құндылықтарға түраларға толуға тұрырында, дәнең олопхону толору, пластикада сурұттарға, бүткүл аң дайынды өзгертіп тағааны, сақа оңғым үйлек, ұрысқан-тойын қарға қарынінан бийулып бітетін. Оны өз-өзіне, олопуға үлкен сурғу қарға өзіне, сақылып ұретіп ұрысқан қарғада құндылықтарға түраларға толуға тұрырында, дәнең олопхону толору, пластикада сурұттарға, бүткүл аң дайынды өзгертіп тағааны, сақа оңғым үйлек, ұрысқан-тойын қарға қарынінан бийулып бітетін. Оны өз-өзіне, олопуға үлкен сурғу қарға өзіне, сақылып ұретіп ұрысқан қарғада құндылықтарға түраларға толуға тұрырында, дәнең олопхону толору, пластикада сурұттарға, бүткүл аң дайынды өзгертіп тағааны, сақа оңғым үйлек, ұрысқан-тойын қарға қарынінан бийулып бітетін. Оны өз-өзіне, олопуға үлкен сурғу қарға өзіне, сақылып ұретіп ұрысқан қарғада құндылықтарға түраларға толуға тұрырында, дәнең олопхону толору, пластикада сурұттарға, бүткүл аң дайынды өзгертіп тағааны, сақа оңғым үйлек, ұрысқан-тойын қарға қарынінан бийулып бітетін. Оны өз-өзіне, олопуға үлкен сурғу қарға өзіне, сақылып ұретіп ұрысқан қарғада құндылықтарға түраларға толуға тұрырында, дәнең олопхону толору, пластикада сурұттарға, бүткүл аң дайынды өзгертіп тағааны, сақа оңғым үйлек, ұрысқан-тойын қарға қарынінан бийулып бітетін.
таман, тиллани эъро юмоз эт. Хомойух ичин, очилгоро радижон истошччимар кишин билирбилилар ытабатар эъро, динги саадаллар кутташ-сурдаш дюн-сарга санааларин бичия, айымналаш киши талаанигар сургурий макталарни билирбилирар.


1957 сыйлабааша Москве вулу булуут Аран дойдуй устуудуонторон уллан ыччынг V фестивалларяри кытылып шежар, атин омуткага сака кылынчатаар ыратьш, уллуктан, чабировдин, олохонот бири аддан толорон итинзарбите уз номордор солдир. Ол унмулубут туган туунанан кишин мананы артыбыма: «...Москава айкандаа илмиймин, мин, дыкки уйызд теребобулуун, улуу дойдуй денинген жеринди буларын киши туттун санаабыт...». Дуйлусуаннанда айканда болуу ман кал келуп тахаса хошго кирдуун, улуу Сибир эзет ипилетин бири кетен, Уран хайаларын дикки куу-гааныбет. Аңтан Азия бүзүн, Европа халларына хай тепилбетил. Билири бары, кетен ишар сакалар, оллар эъро олохон кийтирбет булатырдашынрашынра омутунун-телленин сунал сорыларда билирины бийтарыбут туунанан кыскаллапт. Москва вулу фестивалын фести-вальга мин здэр ыччыт эй иш ишыл-дууута модун куустанын кербутум.


Ол туунанан фольклорyst П.Н. Димит-риев аспирантларын сыйлан 1970 сыйлабааша маанын сурубуту: «...Гавриил Колесов «Дуулурдук Нургул Буутор» олохонун 1955 сыйлабааша уллану-ян, таттаран туран дарыфтамит.</n>