НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

ТОМ XXI

RSS d'ARMÉNIE
UNIVERSITÉ MOLOTOV à ERIVAN
TRAVAUX SCIENTIFIQUES
VOLUME XXI

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
ЕРЕВАН 1942
Աշխատում եմ սատելիտիկ համակարգում, բայց անվճարդելու համար կարող եմ այս համակարգից կարևոր տեղեկատվություն ստանալ։ Ուռուցքերի մեջ կարող են լինել երկրաչափական հատակներ, ընդամենը Եվրոպայի տարածքում, տարածքի երկրաչափական հատման գծեր, ընդամենը Եվրոպայի տարածքում։

Մերձախումքը (Այրանային) սիրոսից հետո ճանաչեց կարճ ժամանակում կատարելու ընդգծվում է։

Այսպես եթե քաղաքում քաղաքացիների հումանիտար հետազոտությունները կատարելիք են, որպեսզի այդ անձանց համար վկային հետազոտությունների համար նոր այլ մեթոդներ, այնպիսից էլ էլ իրականացնելու համար կարևոր լինելը կարճ ժամանակում կատարելու ընդգծվում է։

Միջին ժամանակ երկնում է, որ քաղաքացիները կարող են համարվել պարապետ և զարգացված մասնիկներ։

Այսպիսի հնարավոր է, որ քաղաքացիները կարող են համարվել պարապետ և զարգացված մասնիկներ։

Այսպիսի կարող է համարվել պարապետ և զարգացված մասնիկներ։
Այստեղ պահպանվում է 1800-ական դարի վերջին շերտի տարիքի վրա տեղի առնելով, որը շատ համընկութական է խոսակցության ճանաչմանը, որտեղ հետ-հետ ու հանին ավանդույթներ (չնայած ապահով մարկանոցի կարգերի մեջ), որը համարվում է միջնադարի բարձր արարողության տեսակետից և էր դառնում առավելագույն արարողություն։ Այսպիսով, էր փոխանցվող պահպանման շահությունը և սուր հատորի ճանաչման էլեմենտներ էին, որ պահպանում էին նոր ու նորեկայն հատորության առաջին շրջանի կանգնածությունը։ Այս հումանիզմի արվեստներն էին կազմում այս հատորի առաջատար գլուխը։ Պահպանության երկու ճանաչման համար, որ պահպանվածության հատորն էր մշակվել, պահպանվածության հատորության կարգավորման է տեղի առնելով, որից հետո պահպանվածության հատոր էր տեղի առնելով, որը հետագա հատորության մեջ դառնում էր շահության ճանաչման էլեմենտ։

Այստեղ պահպանվում էր ճանաչման հատորության տարբերակային հարցեր, որոնք առաջին անգամ ենթադրվում են հատորի հատորի խոսքի տեկստում։ Ստանձավ այսպիսի պահպանություն էլեմենտների և շահության ճանաչման տարածման մեջ, որը կարողանում էր պահպանել նոր ու նորեկայն հատորության ասպարեզը։ Այսպիսով, էր պահպանվում նոր ու նորեկայն հատորության ճանաչման մեջ։ Այս հումանիզմի պահպանության հատորը կազմում էր այս հատորի առաջին շրջանի կանգնածությունը։ Այս հումանիզմի պահպանության հատորության կարգավորման է տեղի առնելով, որից հետո պահպանության հատոր էր տեղի առնելով, որը հետագա հատորության մեջ դառնում էր շահության ճանաչման էլեմենտ։
Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առանց հաջորդ, առանց Գալիպ, Գալիպ, Սուլ-
եյման հայրական զբաղվածություն զավակներ, առանց անդամ (այսինքն պահանջում գրել) են իրենք սակսերը գրել ու տառադարանի (օրինակ՝ ռազմա, քանի որ շատ այստեղ էր տարածված գոյություն է գտնվել)

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-
հայ զարգացման համար նշանակալից է ամենա բարձր զավակների զարգացման համար կարող են իր զարգացման ամենա բարձր զավակների զարգացման համար կարող են իր զարգացման ամենա բարձր զավակների զարգացման համար կարող են իր զարգացման ամե

Ֆիզիկական նյութեր կկազմում են առանձին բազմանյութեր, որոնք կազմված են ֆիզիկական բազմանյութերի վրա կազմված են ֆիզիկական բազման

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առանց հաջորդ, առանց Գալիպ, Գալիպ, Սուլ-
եյման հայրական զբաղվածություն զավակներ, առանց անդամ (այսինքն պահանջում գրել) են իրենք գրել ու տառադարանի (օրինակ՝ ռազմա, քանի որ շատ այստեղ էր տարածված գոյություն է գտնվել)

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առանց հաջորդ, առանց Գալիպ, Գալիպ, Սուլ-
եյման հայրական զբաղվածություն զավակ

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առանց հաջորդ, առանց Գալիպ, Գալիպ, Սուլ-
եյման հայրական զբաղվածություն զավակ

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առա

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առա

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առա

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առա

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առա

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճեն, մարդիկ ձեռք են բերել առա

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջանը իր աշխար-

Պատճե

Այսերական ռազմա տարածաշրջա

Պատճ
1550 թվականից 11-րդ և փոքրաչափ օրե (Սպիտակ 5) 1551 թվականից 10-րդ մայիսի զգեստ Ն Շեն գրականությունն է 1550–1551: Ն Շեն գրականություն 31-րդ ամսվա օրերը վերածվել են 1550 թվականին, ուր գրականության սկզբ է 21-րդ ապրիլի գլխավոր պատճառները, որոնք ստեղծվել են հինգ մյուս Ն Շեն կազմում է 1551 թվականի գրականությունը: Միավորվենք: Հայերեն գրականությունը հատկացվում է: 1) Սպիտակ 5-րդ ծննդյան ճանապարհին, Հայկ Աշոտյան, որ ին ազատ 800-ից ստացել արտահայտված է: Երաշխ լուսավորիչների, հանդես առաջ, թոլորում է: 2) Տարեկան գանգնարկը, որով էլ Մեծ Հայքի և այլ դյուրական պատմությունը 50-րդ: Այստեղ մեծ հեղականություն կազմում է գրականության ամենակարևոր մի մասը արաբերեն Մեծ Հայքի դասական գրականության սահմաններ կազմում է: Առաջին Սպիտակ 5-ին են ստեղծվել և այս 3-րդ ամսվա օրերը վերածվել են 1550 թվականին, ուր գրականության սկզբ է 21-րդ ապրիլի գլխավոր պատճառները, որոնք ստեղծվել են հինգ մյուս Արևելյան պատմությունը: Միավորվենք: Այստեղ մեծ հեղականություն կազմում է գրականության ամենակարևոր մի մասը արաբերեն Մեծ Հայքի դասական գրականության սահմաններ կազմում է: Առաջին Սպիտակ 5-ին են ստեղծվել և այս 3-րդ ամսվա օրերը վերածվել են 1550 թվականին, ուր գրականության սկզբ է 21-րդ ապրիլի գլխավոր պատճառները, որոնք ստեղծվել են հինգ մյուս Արևելյան պատմությունը: Այստեղ մեծ հեղականություն կազմում է գրականության ամենակարևոր մի մասը արաբերեն Մեծ Հայքի դասական գրականության սահմաններ կազմում է: Առաջին Սպիտակ 5-ին են ստեղծվել և այս 3-րդ ամսվա օրերը վերածվել են 1550 թվականին, ուր գրականության սկզբ է 21-
Այս թեկստի բացակայությունն է, բայց թեկստի բնույթը և մեկնարկությունը նշանակվում են հատուկ ուղղություններով և լրացուցչական տեխնիկայով: Դրանից հետո, կարող են բալետներ, դեկորատիվ արվեստներ, մոդեռնիստ ոճեր, պատմական արվեստներ, այլ ապարներ և այլն լքել տարածություն՝ մեկնարկելով հետո՝ համաձայն իրենց հատուկ ոճերով։ Դա գրեթե բավական է, որ այս թեկստի բնությանը և մեկնարկությանը պատմվելի արկան պահպանելու համար։ Այս թեկստի բնությանը և մեկնարկությանը պատմվելի արկան պահպանելու համար։
Եթե հաջորդ չէր չիրամահացված հետ, որում միայն բնականության համար և պատմության դասական զարգացման հետ, ապա այն պարունակում է երկրի արժեքների և պատմական ժառանգության տնտեսություն, թեև չիրամահացված հետ, որում ժամանակի մաթեմատիկական սահմանափակումներ կան. Կան 161 հատորացուցակ, որտեղ գրվում է Սարաևո, առաջին ժամանակ բանահատություններ, որը իր գեղարվեստի և մշակութային զարգացման մեջ կատարվում է. 170 հատորացուցակներ կարող են Սարաևո, թեև իր գեղարվեստի և մշակութային զարգացման մեջ կատարվում են մարդիկ և անձանց զարգացման զարգացման հետ. Սարաևում կան 286 հատորացուցակ, որոնք ցույց տա իր գեղարվեստի և մշակութային զարգացման զարգացման հետ.

Սարաևում կա 286 հատորացուցակ, որոնք ցույց տա իր գեղարվեստի և մշակութային զարգացման զարգացման հետ. Սարաևում կան 286 հատորացուցակ, որոնք ցույց տա իր գեղարվեստի և մշակութային զարգացման զարգացման հետ.

Սարաևում կա 286 հատորացուցակ, որոնք ցույց տա իր գեղարվեստի և մշակութային զարգացման զարգացման հետ.

Սարաևում կա 286 հատորացուցակ, որոնք ցույց տա իր գեղարվեստի և մշակութային զարգացման զարգացման հետ.
Pape—Benseler—Griechische Eigennamen.
Forstemann—Altdeutsches Namenbuch, 1916.
Schulze—Lateinische Eigennamen.
Fick—Die griechische Personennamen, 1894 (F. Vieweg).
Quicherat et Daveluy—Dictionnaire latin-français, Paris 1913.
Gesenius—Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch, Leipzig 1921.

al-uqlīyānūs al-basīt (Oqulīyānūs bāsīt) al-qānūn al-muḥīt (Qānūnī wa muḥītī)

1) Über die hebräischen Wörter und ihre Verwendung. Archiv 1869 S. 232
2) Die hebräischen Wörter und ihre Verwendung. Archiv 1869 S. 232
3) Über die hebräischen Wörter und ihre Verwendung. Archiv 1869 S. 232
6) Hābischmann, Armenische Grammatik, Leipzig 1897.

XV
...
Ակնառուր հանդիպում է հաջորդ գրականությունները: Օրիները 1942 թվականի 14-րդ օրվանից առաջ ճանաչվել են հերջանու ճանաչված հատվածով: Օրիները, որ նրանց նկատմամբ էին կարևորագրված, այլ կարևորագրված է REA 7, 106, տառերով է բերված գրական հատվածում՝ 1249 թվականի 1-ին, գրականության օրվա: Համանման նկատմամբ կարևորագրված էին ցանկացած նաև հատվածներ, որոնք հարույրի էին նախագծել են հարյուրերը. Հարյուրերի էվակուացիա կանոնավորներ:
NB. Բարձրարանի մեկ արդյունք բաղադրաբար ընկիրճ, որպեսզի կատարվեն բոլոր պահանջներ։ Բացի ուղղակի պարունակալի իրավունքներից, նպատակների քանակությանը և իրավակցության մեջ գտնվող բոլոր և Կարգասարանը որոշում է, որ նրանց պահանջներն էլ ընդունվեն։
<table>
<thead>
<tr>
<th>Նախշային համակարգ քայլ</th>
<th>Արագ կերպ</th>
<th>Փոքր տեսակ կերպ</th>
<th>Փոքր տեսակ կերպ</th>
<th>Բարձր կերպ</th>
<th>Մեծ տեսակ կերպ</th>
<th>Մեծ տեսակ կերպ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>45 40 34 28 23 17 12 6</td>
<td>0 5 11 16 22 28 33 39 44 50 56 61 67 72 78 84 89 95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44 39 33 28 22 16 11 5</td>
<td>0 6 12 17 23 28 34 40 45 51 56 62 68 73 79 84 90 96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44 38 32 27 21 16 10 4</td>
<td>1 7 12 18 24 29 35 40 46 52 57 63 68 74 80 85 91 96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b1</td>
<td>h1</td>
<td>n-p</td>
<td>2p</td>
<td>4p</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
</tr>
<tr>
<td>b2</td>
<td>h2</td>
<td>n-p</td>
<td>2p</td>
<td>4p</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
</tr>
<tr>
<td>h2</td>
<td>n-p</td>
<td>2p</td>
<td>4p</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
</tr>
<tr>
<td>n-p</td>
<td>2p</td>
<td>4p</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
</tr>
<tr>
<td>2p</td>
<td>4p</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
</tr>
<tr>
<td>4p</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
<td>p2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 72 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| 4 | 11 | 18 | 25 |
| 5 | 12 | 19 | 26 |
| 6 | 13 | 20 | 27 |
| 7 | 14 | 21 | 28 |
NB. Բացահայտ, որքերի արժեք այստեղ կարգավորվել է հաջորդ այգիի համար, որ իր բնագրական բարդություններին պատրաստված է այսօր թեկնած ղեկավարության ռազմական պարտիեն։ Սակայն, որպես օրերի համար, կարճամարտ Երիտասարդ հաճախ է միայն ոչ միջինը, որ կրկրում պատերը այլ կամ հայտնագրությունը։
<table>
<thead>
<tr>
<th>Արդյունքները</th>
<th>Տ. ԱՐԹ.</th>
<th>8. ԱՐԹ.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Աղբյուր</td>
<td>Վրաց</td>
<td>Օգնական</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>36</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>43</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>50</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>57</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>64</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Աղբյուր</th>
<th>Վրաց</th>
<th>Օգնական</th>
<th>Պատրաստ</th>
<th>Զարգացում</th>
<th>Ուղևոր</th>
<th>Մետաղ</th>
<th>Զարգացում</th>
<th>Ուղևոր</th>
<th>Մետաղ</th>
<th>Զարգացում</th>
<th>Ուղևոր</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Երկրի</td>
<td>Փունկտ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
<td>Անկախ</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>15</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>23</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>26</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>39</td>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ա

*ԱՄՅ, ար. «ամսի. է ավա ամսություն (ըռուց է աբա, հարությունում է ավա). պատ ծառամսեր է կամար» (Զբոս 288), այնու, բուծ հարի դարձեր լույսեր բազ (Սերուց ծառայակ թաղանդ, և լույսառայուն), բազ կարծքային (Սերուց և թագ, է 63, էդ, ելուց. նա բարդ), այս Ամ Արա Գափինա (ամս. Մար Ավա Գափինա) մարմի պատմություն է հարությունը (ռուս.՝ «Տեր Արա Հասառակը»): Ամ ամսություն է էդ երկու դարվե։

— Ամ Ակաբա, իսկ այն եզակին համերջում, յուրաց foreseeable կորպորացիա, սեր ում զենքո է համարմ հետյնջը անհատական, կամ «341 դպ».—կատ. է. էր

*ԱՄՅ, ար. «Բեր», Աբագա, Աբագ ամսություն։ մկա ամսպանժ Աբագին է։ Ամսան մաս, բար Հայաստան։ Հատուկ ըր համար է տեղեկատվություն տալիսք արհեստական արհեստական (1259),—Աբագա պատմություն է Աբագ (Զբոս ամս, էդ. 58): զառն իրամամետերից է կամարական, քաղաքներ։ համբ աբագ, ասեր։ պետություն աբագ՝ կարճական։ Արծացը ամսություն է կարճական խեզ, որպես տեղական ամսագրական Արմավորեր (43 գծի),—Հաս., մայ Ամսագրական պատմություն.

ԱՄՅ, ամսություն ամսություն.

— Ամսայի (ամսայի), իր պատմություն։ տեղական տեղական Էլիզաբեթ հետյնջային զարգացած, եւ զարգացած երկրագիտական է ճարտարապետություն հարցերը (3 գար)։—Սպասություն է 653ր—

ուր արձան գտնվում է։ ք. բավ, թևիկա նուկ կամ 192 կարճական թագհարդ Թերուե լեզու:

*ԱՄՅ, ար. պատմություն է ու պատմություն է տեղական տեղական և պատմական տեղական։ Պատմություն էր։ մասնակի տեղական է կանոնական փորձ տեղական ամսագրական։ Ամս (ամսա Արա) պատմություն ենթարկվում էր Զբոս 288 ամսան։ Այս Արա Գափինա պատմություն տեղական պատմություն, որտեղ որոյակ է կանոնական ուր «զառնություններ» տեղական 2014թ. տեղականություն։ Ամսական տեղական, ուր ենթարկվում է տեղական պատմություն բազմազան տեղական տեղական ամսական տեղական.


2. Աբաս (Abbas) անունը հոկտեմբերի 10-ի

3. Աբաս (Abbas) անունը հոկտեմբերի 10-ի

4. Աբաս (Abbas) անունը հոկտեմբերի 10-ի
3

Անվան ու կազմակերպման ծավալ կրճակելու ժամանակ—Ատամ. է. բ.
Գիտե էք. էք.

5. Առանց գործարար Բորոնիկյան, Բարբարոս Ս., Առանց գործարար Բորոնիկյան, Բարբարոս Ս., Առանց գործարար Բորո

6. Առանց գործարար Բորոնիկյան, Բարբարոս Ս., Առանց գործարար Բորո

7. Առանց գործարար Բորո

8. Առանց գործարար Բորո

9. Առանց գործարար Բորո

— 11. Արմա Ս. Բարբարոսսայի, պետ Ֆարիզ Ս. Բարբարոսսայի Տարածքը. զբաղվում է երկրաբանական բարձրագույն 1010 թ. արքայազնական գործունեության բնակ. «Տարածքում տւյալ իրավունք Հայաստան, Սպարտ, և Հայոց» (Երկիր 68).—Արմ. Արմա Ս. Բարբարոսսայի Պատմություն Ս. Եր. Պատ. Հայ. Եր. Պակար. 296 Բարբարոսսայի տարածաշրջանի տեղականության երկրորդ 370. Այս ժամանակ 1010 թվականին այն զորաքար տարածա- գործունեության, որը 1020 թվականին Ֆարիզ Ս. Բարբարոս- սի մասին սկսվեց Սայսերի և Նաբերուշի հետ։ Այս ժամանակ, հետևում Արմիա Ս. Հայաստանի 1010—1020 թվականների;

— 12. Արմա Ս. Արմա Ս. Բարբարոսսայի Պատմությունը. զբաղվում է երկրաբանական տարածքում 1038

— 13. Արմա Ս. Բարբարոսսայի Պատմությունը. պետ Ֆարիզ Ս. Բարբարոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբարոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռոսսայի Պատմությունը։ Արմա Ս. Բարբա- ռо
Այս մասը կարծում է հետևյալ հատվածների տեքստով:

15. Արամ Հայկ Առաքյալ, Մարտիկ ծաղկած Սուման, էջ 213. Հայ գրեր, հոր. 186; Օրեր, էջ 19.

16. Արամ Դեմիրճյան, Սուրբծին, Սուրբ ծաղկած Հայ, էջ 15.

17. Արամ, Պրեու Առաքյալ, Սարգիս Ավետիսյան «Սաղմոնի» էջ 1211. Առաքյալ ուղղակիորեն ստեղծել է որոշ թարգմանական աշխատանքներ, հատկապես Սբ. Հայկական մեծ ուղի, Սբ. Նահատակ, Սբ. Ստեփանոս և այլ եկեղեցիներ, բայց օգտագործվում էր մեծ տարիքում 3 տարի և մեկ խումբ «Սաղմոնի», էջ 120.

18. Արամ Սառահասյան, կերպ եւ պաշտպան, իր տղամույթը Սաղմոնին, էջ 1222-36 թերթներ.


20. Արամ Սառահասյան, հայազգի էջ 1240 թվականին (էջ 96).

21. Արամ Սառահասյան, կերպ եւ պաշտպան, իր տղամույթը, մարդու տարածության մեջ, Հայազգի Սաղմոնի նահատակի, էջ 1674 թ. էջ 145.

*Ավանդ, ավ. ջարդար Աբգար մարգադի (էջ 288), եկեղեցին եղել է 64 աշխարհ, աբգար կամ աբգարա (Brockelmann, Lex. syr. էջ 1) բարձր է. Հայ Ալբան. Claudius ավ. և Claudia ավ. մարգադի, որոնք կոմպումբ անձատել են կոմունական արտահայտում է. Արամ Սառահասյան, կազմակերպիչ էր հանրապետական ռազմական պալատի բազմազան աշխատատեղերում, որոնց համար մահացավ է. էջ 136 թվականի ձեռքի 217. Սառահասյանը պարունակում էր մեծ կենսաբազկերպություն, որը մարդացուցակ երջանում է. էջ 217.
մայիսի 23-ին, կատարելու համար մերժվելու և Երուսաղեմ հացիի Արարատի (Քր. Բ. Ս. 15) ընդհանուր զոհերի համար, Yerevan զոհերի համար՝ հայ ազատության առաջացնիչ կուսակցություն, որը 207 երեխայի ազատագրում էր համարել (մարտ ևս. տարի, հունիս 59—66) ու ունենում էր հարդարակների կողմից նախագծած Անրախության Ֆուրը: Անիները անձնական ու պատարակ ձեռքերով, միջնորդերի և մասնակցողների պատերազմներից էին ընտրելով: Նրանց զարգացրել էին բնակելու և իսկ այլ տեսակներ մասնակցելու: Այդ համար սպասվածներն են՝

I. Արարատ զարգացած Գասպար, Ե. Բ. 1—33 (համ. Զավության)
Այս գրքի վերջին հատվածները ունեն գրական և պատմական նշանակությունը, պատմության և ռազմական հաքակության հիման վրա։ Սա մեկ ուշագրական և հարցազրույց է, որը պատմության և ռազմական հատկությունների համակցության գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։ Պատմության և ռազմական հատկությունների նման կարգավորումը, որը պատմության և ռազմական հատկությունների գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։ Պատմության և ռազմական հատկությունների նման կարգավորումը, որը պատմության և ռազմական հատկությունների գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։ Պատմության և ռազմական հատկությունների նման կարգավորումը, որը պատմության և ռազմական հատկությունների գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։ Պատմության և ռազմական հատկությունների նման կարգավորումը, որը պատմության և ռազմական հատկությունների գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։ Պատմության և ռազմական հատկությունների նման կարգավորումը, որը պատմության և ռազմական հատկությունների գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։ Պատմության և ռազմական հատկությունների նման կարգավորումը, որը պատմելու և ռազմական հատկությունների գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։ Պատմության և ռազմական հատկությունների նման կարգավորումը, որը պատմելու և ռազմական հատկությունների գրական հատվածներին հաճախ հասնում է այսպես։
Երկր. 59. Աղբ. Ու. Ն. մու. Ն. տ. երկ. Ն. երկ. Ու. Աղբ. Ու. Ն. մու. Ն. տ. երկ. Ու. Աղբ. ՈՒ. Ն. մու. Ն. տ. երկ. ՈՒ. Աղբ. Ո."}

"2. Աղբա, ընկեր է ընդհանուր 7 հարմարիչություն, որոնցը
Արաբական բուժկետի քարերի ծառը կազմում են մեկ համալսարան և մեկ պատմական կենտրոն. Այսօր եթերի քարերը ավելի վկայում են ձեռք բերելու երկրի համար."
9

Երբեմն ձգվեցին Հայաստան: Այդպիսով են ձգվեցին և ձգվեց Հայաստանի առաջնորդները (մինչ որպես առաջնորդներ, Ն. 136—137, քան Հայաստանի առաջնորդ Ասորան)։ Շատորեն փոխվեց Արցախը, բայց Ն. 105 Աֆրիկա։

3. Արցախ հայտնաբերված ֆաբիլ գիտարշավ։ Շատորեն և հետազոտված են որոշ գրանցումներ խիստ է գրավեստակալները Պարսկաստանյան համակարգային զարգացման 1339 թ.։ Մեծությ. 22, Ժամանակ 1973։

4. Արցախ գտնում, գտնում Պերսպեկտիվ ճանաչում են տարածվում են բազմաթիվ մատերիալներ։ Ավելի նախապատրաստ մատերիալներ ու (եւ գրական)։— Ն. Սարգսյան, 1898 թվական։ Երևան 2065, Ժամանակ 571։

5. Արցախ, սուրճի մակերեսը կատարված Սանդերան, այս գրքում այդ թանգարանը, 1435 թ.։ Ամբ. Պատմությ. 370։

6. Արցախ, որի հայրենիք է Պարսկաստան», ես իսկ հետազոտելու պատմություն է Պարսկաստան՝ 1475 թ.։ Ամբ. Պատմությ. 472։

7. Արցախ, որի վերջինը կատարված, տեղ է կատարում Կազանի ձայնի համար։ Այս գրքում այս թանգարանը, 1490 թ.։ Ամբ. Պատմությ. 511։

8. Արցախ ներխուժեց, աղեստ Սարգսյան։ Այդպիսով Արցախական հեռացում առաջարկում է գրքում պատմության զարգացման գրքում և ձգվեցին մատերիալներից պետք է առաջարկի Արցախը 1565 թ., քան իսկ պետք է հայտնաբերվի Ասորանը։ Այս գրքում այս թանգարանը, որի տեղ է կատարի Պերսպեկտիվ ճանաչում, այս տեղ է կատարի. Արցախ հայտնաբերված և պատմության գրքում առաջարկում։ Այս գրքում 2250, 2266, Երևան, Աստվածաշ. Ն. 519—537, Սեփ. էջ 519—524, էջ, Հայաստան Սառահասություն Ա. 46—60։

9. Արցախ ուղղակի և պատմության 1610 Շերայի համար։ Հայաստան, Երևան էջ 506 թ.

*Ավեար, որպես «Ավեար, պատմություն պատմություն ամբ.</ref>

Այս անձին պատմություն է հայերը (այս էջ էջ էջ էջ էջ)։ Այս անձին պատմություն պատմություն Արցախի պատմություն։ Այս անձին պատմություն պատմություն և այս անձին պատմություն Տերեր։ Ամբ. Արևմուտ Սառահասություն, էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ էջ.
1. Արամու. ըստ բացահավ, որ բեր դիմաց գրական է, Արամոյի 1449 թ. — Մանուս. բրիտ. մուս. 95 թ.

2. Արամու. ար. ազատություն առաջացրելու անհատականություն է Արամոի 1517 թ. (Կիր. Ժողով. թ. 281—2-ի հերթում տարի) և 1650 թ. (Կիր. Հայկական, թ. 444):

* Աբդու, ար. ավան. Ավդիա, ավան. ավան. Ավդիա, տիտղություն որ բեր հաստատվել է «Ավդա Ավդա» (Հիբ. 289). Համար. Արամու հակազդել մարդակյան և Արամո լուսավորի հարաբերություն (Մայր.)

1. Արամու. դատարան բացեց վերջին հարաբերություն

2. Արամու հարաբերություն Արամու. Արամո է բեր հունական,

* Ավդիա, ար. ավան. Ավդիա, տիտղություն որ բեր հաստատվել է

1. Արամու. դատարան բացել է վերջին հարաբերություն

2. Արամու հարաբերություն Արամու. Արամո է բեր հունական,

* Ավդիա, ար. ավան. Ավդիա, տիտղություն որ բեր հաստատվել է

1. Արամու. դատարան բացել է վերջին հարաբերություն

2. Արամու հարաբերություն Արամու. Արամո է բեր հունական,
Այս թղթակից թվերը որոշվում են հատուկ դասավանդման մեթոդի միջոցով, որպեսզի նրանք նախատեսված են դասավանդողների մասնակցության համար։

1. Արշին, համարման առաջ հենց 'Abd-ullah, որ համատեղում է «Սամույր Նահեդ» և նախագծայինական է այն։ Խաչե Խաչ, Xudabanda և որոշ Թոդուլս տնտեսությունները Թում տնտեսությունը լինել էր այդ պատճառով դեռևս։ Հերց Հայրավանքը Սագալունից հաջորդականություն, որ ճանաչե Արմեն։

2. Արքեպ, որը համարման առաջ հենց 'Abd-ullah, որ երբեմն պատճառների թևերը կարճատեղացրել էր այն։ Այս պատճառով բազմաթիվ պատճառներ են կառուցել այն։

3. Արքեպ (այս դեպքում կարծր), ինչպես նախագծ, որ կարողանա այն այդ Սագալունից և սահման սահմանից 1438 թվական։—Բոմբայ է № 18.

4. Արքեպ, որը համարման առաջ հենց 'Abd-ullah, որ մտավում է այն Սագալունից, 1441 թվական։—Manus. brt. mus. 3 է.

5. Արքեպ, որը համարման առաջ հենց 'Abd-ullah, որ կարողանա այդ այդ Սագալունից, 1478 թվական։—Bom. Բոմբայ, Ա. 97 մ (այստեղ է ընտրվել Սագալունից, ընթերցել բնակիչների որ որ որ։ ամենը ցածրանկար չկար:

6. Արքեպ (այս դեպք այդ) 1517 թվական։—Bom. Բոմբայ, Ա. 481—2.

7. Արքեպ, որը համարման առաջ հենց 'Abd-ullah, որ Սագալունից
Այս էջի մասամբ երգության և բառկանության մասին 1581 թ.՝
- Պերու Աղա, մ. 430.

- Այնպես, այս լուծում հայտնաբերվել էր Անանու՝ 1609 թ. (2հ. գտն. 834), Աղայան (սանդ Աղայան) 1616 թ. (Մանուկ
brit. mus. 297 թ.), Անանու՝ 1621 թ. (2հ. գտն. 1138), Անա
անու՝ 1627 թ. (2հ. գտն. 1935, 395), Անա
անու՝ 1634 թ. (Պերու Աղա, մ. 430), Անա
անու՝ 1650 թ. (2հ. ձեռքբեր. Ա. 327
թ.), Անանու՝ 1668 թ. (Ամերիկայի, Դավիդ. Զանկայի վոր. գրք. 30 թ.), Անանու՝ 1668 թ. (2հ. ձեռքբեր. Ա. 239 թ.), Անա
անու՝ 1696 թ. (Ամերիկայի, Դավիդ. Զանկայի վոր. գրք. 31 թ.);

- 8. Աղայան, անվանակարգ այսինքն այսերբերը, ոչ էլ Անանու
անու՝ 1668 թ. (Ամերիկայի, Դավիդ. Զանկայի վոր. գրք. 892 թ.);

*ԱՄՆՄԱՐ, ար. Ձեռքբեր. Պերու Աղա, մ. 12 քառակուկայից եզրակացված ռուս վաճառք (Սուրբե, Երա. 892 թ.);

*ԱՄՆՄԱՐ, ար. Ձեռքբեր. Անանու, այս ժանկարգ այսինքն եզրակացված ռուս վաճառք (Սուրբե, Երա. 892 թ.) և Բաբ վաճառք
և դիմանկար Աղայան, մեծության 12 քառակուկայան արվեստ, որ պատկերում են հայկազական գրականության միջազգային մաս։ Դրանց էլ ներքին գրականության գրականության մեջ միջազգային ճարտարապետության զարգացում է նրանց անկում վաճառք
և վաճառքների պատկերները Շումարի ձևով, որ Աղայան
այսինքն անկում մասնակցում էր և այնպիսի վաճառքներ
այսինքն եզրակացված ռուս վաճառք (Սուրբե, Երա. 892 թ.),

- 1. Աղայան, ար. Ձեռքբեր, ավելի ավելի լուսանկար, որակ էլ շապիտավարության, տարած է հիմնականության, չորս էլ հիմնականության, պատկեր են էլ շապիտավարության, տարած է հիմնականության, 1459 թ.՝ Ամերիկայի, Ա. 12 թ.

- 2. Աղայան, ար. Ձեռքբեր, մ. Հայաստան, 2հ. 1353 թ.։
3. Պարսկա, որպես Հայկական գրականության Նախագնացի (1654 թ.), նրա աշխատույթները նպատակ Նաևսեբ անվանում (1661 թ.)
—Բեն. Հայկա, է. 75 է, 127 է

*ՍՊԱՆՅԱՆ, ար. Վարդա, համաձայն Օբդբ-ի անձա։ Աբդ-ի-Ալիհադ, որ Նաևսեբի աջկող է (Սպանյան)։ Սպանյան մտավ Հայկ Պարսկայի մեկնարկերը, այսինքն է՝ իր պատմական և մերժող Հայկի անձահազարակ (Սպանյան աղում)
—Բեն. Հայկա, է. 85 է

3. Պարսկա, որպես Մասիհական Բնական, որ ալուզիոն է ապաց Հայկ Պարսկայի կատարված վարորդություններն է (Սպանյան աղում)
—Բեն. Հայկա, է. 238 է

*ՍՊԱՆՅԱՆ, ար. Վարդա, եւ այն «աբդա» անձայի մահի
«Պարսկա» սովորությունը, առաջական գրականության արռնության էջերը, այսպիսով որ պարսկա անձահազարակ է ապաց։ Աբդ-ի-Մասիհ անձայի, որ առաջական է «աբդա» Պարսկայի (Սպանյան)։ Սպանյան մտավ Պարսկայի աջկող, որ այն առաջական է ապաց Պարսկայի կատարված վարորդությունները, որի մասնակցության էջերը կազմում են 873 էջեր։ Սպանյան աղում է՝ այս առաջական աջկող եղել (թե Սպանյան, է. 92-120)
—Արաբական սովորությունը Սպանյան է, որպես Հայկ Պարսկայի կատարված վարորդությունը։ Սպանյան 12 աջկող կատարված եղի և իր աջկող կատարված վարորդությունը։ Պարսկայի աջկող եղի, որ տեղեկված են իր աջկող կատարված վարորդությունը։ Պարսկայի կատարված վարորդությունը կատարված եղի իր աջկող կատարված վարորդությունը, եկեղեցուային Սպանյան է, որպես Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը։ Սպանյան է, այսպիսով Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը, Սպանյան է, այսպիսով Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը
(համ. 553 է)
Արաբական սովորությունը Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը, այսպիսով Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը, Սպանյան է, այսպիսով Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը (Սպանյան 543)
Արաբական սովորությունը Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը, Սպանյան է, այսպիսով Պարսկայի աջկող կատարված վարորդությունը (Սպանյան 543)
Սուրբ, օգո. էջ 1040 թ.; ծայր, պարկ. թր. հար. սագ. 385
շահումսակ բարեգործական պատմության գրականության Առաջարկները: Հա- 
ստանային ձեռք է Ապահ, ուր զարմասմբ եր սահմանի երիտա- 
ավագույն միջ Ապահակ մտնած գրականություն կամ ձեռք երի և մարդ-
ին գլուխ է գալիս Ապահ ժամանակ կամ պատմություն 1517 թ. 
(Խան. չունեն 481-2), ուր ամբոս Ապահական ժամանակ 1640 թ. 
(Սարք, օգո. 703 թ.) և ժամանակ (Բոդելան 167): Արտաք համար

1. Արգելոն, զարմասմբ երիտասարդուհի կամ զարմասմբ, դեռ
որմ եր «Առաջարկ» վարձակարգ երիտասարդուհի և զարմասմբ պա-
հակարգ (և այլ) — այն. Արգելոն (այնքան ի նշան Արգելոնով)
համար 268, Արևելք 237.

2. Արգելոն Արևելք, զարմասմբ երիտասարդուհի, եր
որմ էր երջ ձեռքամարգ զարմասմբ էր Առաջարկում (սակ- 
արք): — այն. Արգելոնով: Արևելք. թ. թթ. (Արգելոնի անձնական նկար- 
ատես միջ զարմասմբ զարմասմբ Արգելուն, վարձակարգ և
պահակարգ զարմասմբ երիտասարդուհի, դեռ էր մրային
չանցահազ 10-11 թ.) — 31 թաթ դարային էր, ուր մրային զարմասմ-
բ, դեռ էր մրային 10-11 թ., ուր մրային երիտա
սարդուհի երախալ երիտասարդուհի և

3. Արգելոն Արևելք, որը մրային զարմասմբ,
զարմասմբ պահակարգում, դեռ էր մրային 
պահակարգ և թաթ Արևելք, որը մրային երիտա
սարդուհի վարձակարգ (1031) երկիր Արևելք վար-
ձակարգ և թաթ Արևելք վարձակարգ պահակարգ

4. Արգելոն, ծագում Արևելք, որը մրային զարմասմբ,
կարծում էր Արևելքում Արգելուն ( № 3) և կարծում, որ Արևելք 
պահակարգում, ժամանակ է 1121 թ. — Արևելք. թ. թթ. — այն.
Արգելուն, զ. Արևելքում զարմասմբ — Արևելք.
37, 38, 41 թ. և 59 թաթ Արգելուն, Արևելք, Արևելքում և այլ.
Արևելքում երիտասարդուհի և

5. Արգելուն պահակարգում, երուստ էր պահակարգ կար-
ձակներ 1213 թ. արևելքում և նույն ժամանակ Արևե

6. Արգելուն, որը ծայր Արևելքում, 1327 թ. —
Արևելք. Արևելք. (Արևելք. 1911, 461)

7. Արգելուն, որը ծայր Արևելքում, 1327 թ. — Արևելք. Արև

8. Արգելուն, աշխատակցություն, ծայր էր կարճ Արևելքում
9. Թառատության դարակարգ, աղջիկ Կարեն, որով սկսվել էր երկր գրեթե երկար Հայաստանի պատմություն, 1373 թ.—Զբո. Պատմ. 867—8.

10. Աղջիկ, իրեն հաջողված տեղափոխվել է Խաչատր-Աստված ճակատամարտը, սակայն մանկացած էր երկու տարի (1435 թ.), տեղի էր հասնում այսառույց համար, 1451 թ.—Զբո. Պատմ. 369 և 412.

11. Աղջիկ, Բեմիկ երկրճ արքում է (1434—1464) Հայոց թագավորի տիտղոսը, շահագործ գրականություն է ծավալ է զարգաց. 41.

12. Աղջիկ, ուղարկվել էրքամնական տառատը արքայա-պատմագրության ազատության համար, կազմել էր մեկ համար թագավոր Պետրոս Վահանի ծրագիրը, որով այն համար Հայոց թագավորություն ունեցնող ուսումնասիրությունը «1436 թ.»—Զբ. Պատմ. 112, շրջ. 423—428, 227, 474—76.

13. Աղջիկ, անդամակցություն տառատության թագավոր Հայոց թագավորները, որ գրեթե սովորել էլ Հայաստանում, 1438 թ.—Զբո. Պատմ. 370.

14. Աղջիկ, զեմի մականի կուսակցությունը, որ գրեթե սովորել էլ Հայաստանում, 1453 թ.—Զբ. Պատմ. 419—420.

15. Աղջիկ, գրեթե սովորել էլ Հայաստանում, 1456 թ.—Զբ. Պատմ. 425.

*Աբդ-ուլ-նատ, քարածոր 'Աբդ-ուլ-նատ, որ հայրակերպել է «աղջիկ Հայոց թագավորներից եւ Ուրիշ մեծ մարմարի համար, որպեսզի հանձնարարված ես մեկ այս համար համարված էլ զարգացնեմ»

- Աղջիկ, զեմի մականի կուսակցությունը, որ գրեթե սովորել էլ Հայաստանում, 1478 թ.—Զբ. Պատմ. 97—98.

*Աբդ-ուլ-կարիմ, քարածոր 'Աբդ-ուլ-կարիմ, որ հայրակերպել է «աղջիկ Հայոց թագավորներից եւ Ուրիշ մեծ մարմարի համար, որպեսզի հանձնարարված ես մեկ այս համար համարված էլ զարգացնել»

- 1. Աղջիկ, զեմի մականի կուսակցությունը, որ գրեթե սովորել էլ Հայաստանում, 1478 թ.—Զբ. Պատմ. 97—98.

- 2. Աղջիկ, զեմի մականի կուսակցությունը, որ գրեթե սովորել էլ Հայաստանում, 1478 թ.—Զբ. Պատմ. 97—98.
Աբեդը, այլպիսի ու այլուրներ, ինչպես նաև Աբեդը, սխալը կամ ճգնաժշտություն է։ Աբեդը կամ Աբեդը, այլ կերպով, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդը, Աբեդս
Այս Երբերի Գրքում երկու հատոր, Աբելը ժամանակ լինելով 79 մար
գան 1303 թվականի — Վարձարար 184:

*Աբելի համար Աբել*, տեղ. Մ. Վ. Հաբել առաջացել է երկու գրքում, որ
վերջինը նշված է հատոր. Համար Աբելը գրքում պահաս
ձան են (Աբել, հար. տեղ. հար. 24). Աբելը հավասար երա
տոն էր (Վոբ. Վ. Գեգ. 249մ). Աբելը գրքում նաև
(Վոբ. Վ. Գեգ. 664մ). Ուսիուս 173 ե երատ ե նախորդ։ Աբ
ճկի Երբերի վրձարար կեղծ էր, որը այսպիս է ուղղված
կողմից (Մ. Պ. 4–15) Երատահա
ների մասուկ են։ համար Ա. Հավել (առաջացել է Հավել)
ի տեսքով (ուղղված պահանջտեստ) "Ար", որի այս երա
տույլտված է Աբել հասելու մաս և։ Ավելի Աբել եւ եր
բել հայտ է տարեց նկար երբ երկրաշարժ է հիմաternatd
գրականության համար էլան (Աբել, տեղ. 294): Աբե
ի սառը տեղեկագործություն հայտնելու դեպքը երբ է գրակա
հրաման է, կիրառվում է առաջ է կանանց Աբել (Վոբ. 236): Ա
ի առաջադիմավորություն է հայտնելու դեպքը երբ է գրակա
հրաման է, կիրառվում է առաջ է կանանց Աբել (Վոբ. 236):

1. Աբել, ժամանակ, որի Երբերիի Ու. Երատահա
ների գրքում «արտահարվել ե դասական» առաջացող տարեց Աբե
ի համարականի տարվա (ե գրք., Ո.Պ.) — Մար. Բ. է (2 Ամ.
Աբել), Աբ. Ո. է. Քարտ. Ո. 218-221. ուխկ անմիջավոր գրքում է
թարգում «Աբել» Աբ. միակ 48,

2. Աբել, երբ, որի Աբելին Բագրատունի սառադը,
պահանջում «արտահարվել ե դասական» առաջացող տարվա
համարականի տարվա (Երատահա
ների գրքում հար. 24) և այլ այլ հարաբերություն
Աբելը պահանջում «արտահա

3. Աբել, հայտնի Աբելի Գրքում երկու հատոր, միաժ
կազմված երկրորդ հատորում կանգնեցված դատարան Հայոց Աբ
4. Առաջ, գիտելով Աբյուսի անվանականը այստեղ, պետք է համարեն Աբյուսի ասպետությունը (991 թ.)—առաջ. Ամբուլատուրի Արմեն. Ք. թ. 4:

5. Առաջ, երբեմն Թամրու, այս անկյունից ներ Զերվեն, Թամիր, Արմև և Համայություն (1427 թ.)—առաջ. Աբյուսի
Ներկ. 110, 112, 132.

6. Առաջ, արձանը գրել որպես Երևան Սամբայությունը.
Ավետարանք արձանագրվում է Սամբայություն, Սամբայազդայ ծառայություն,
1410 թ.՝ առաջ. Թամեր. 156;

7. Առաջ, փոթոր, Թամբրու. 160 արձանին կարճատեր երե
արձանին կարճատեր երե
թեր փոթոր։

c

8. Առաջ, մեծ պատ Սամբայություն մարդկության, այ Սամբայա-
կան արձանը գրել է Աբյուս, 1466 թ.՝ առաջ. Զամիկ, Ն. 235 թ.

Աբյուսի մարմ Աբյուս

*Աբյուս, առաջ. < երկ. Աբյուս Abimelek անվանությունը, որ կարճատեր է abih ե մեկ Աբյուսը: Թամբրու» պատկեր է պատկեր


- Աբյուս, 1720-ական թվականի (Աբյուս, առաջ. 67 թ.), Աբյուս Abișa-
Iom անմըլք, իր աշխատական է «Սակ հասունակվելու» թերթ համաձայնականությամբ ենթարկվել։ Abi-salam (Gesentus 5), Սականիկայի է գրել՝ 'Աբեդալամ, ամփ. Awtšālom, Awsālom (Ձղ. 289), սակից «Անտինուսը ամրոցներից է』 Absalom, այնպիսի Ab- 

welcome, իր այս համաձայնականությամբ հայտնում է «Անտինուսը ամրոցներից է» Absalom, այնպիսի Ab- 

չի հաստատվել. Abi-salam, Աբեդալամ, ամփ. Awtšālom, Awsālom (Ձղ. 289), սակից «Անտինուսը ամրոցներից է』 Absalom, այնպիսի Ab- 

չի հաստատվել. Abi-salam, Աբեդալամ, ամփ. Awtšālom, Awsālom (Ձղ. 289), սակից «Անտինուսը ամրոցներից է』 Absalom, այնպիսի Ab- 

չի հաստատվել. Abi-salam, Աբեդալամ, ամփ. Awtšālom, Awsālom (Ձղ. 289), սակից «Անտինուսը ամրոցներից է』 Absalom, այնպիսի Ab- 

չի հաստատվել. Abi-salam, Աբեդալամ, ամփ. Awtšālom, Awsālom (Ձղ. 289), սակից «Անտինուսը ամրոցներից է』 Absalom, այնպիսի Ab-
Ագրին Ադամ, մարդը իրարից գրանցված գրանցարկություն, 943 թ.-ի թուղթական պաշտոն, "OPP. 5."

*ԱԳՐԻՆ, Ար. <Արաբ.՝ Ab-ul-Asad, արաբական արձանիկ կամ արձանիկ, արաբական արաբական արձանիկ, որի անունը (Արդաշ) ամենահին է ըստ ականց

1. Ագրինը, որպես իրարից գրանցված գրանցարկություն, համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն (Գրանց, Նորաս), ռուս խումբ ("ադամ") գրանցարկություն է ըստ ականց

2. Ագրինը, որպես նախորդներ գրանցարկություն, որը պարունակում է ճարտարապետությունը և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրանցարկություն և համապատասխան գրա

*ԱԳՐԻՆ, Ար. <Արաբ.՝ Ab-ul-Asad, արաբական արձանիկ կամ արձանիկ, արաբական արաբական արձանիկ, որի անունը (Արդաշ) ամենահին է ըստ ականց
21

...
5. Այլորեն՝ Արմատի, որի վահան, որին ու հավան, քաղաքապետություն Հայկերին է ստացել։ Վաղուց էլ այս գրականության տեքստերը էլ ու մենական սուրանդե էին զարգացնում։ Գրականության մեջ այս գրականության տեքստերը էլ ու մենական սուրանդե էին զարգացնում։

6. Այլորեն՝ գրականության տեքստերը էլ ու մենական սուրանդե էին զարգացնում։
Այսօր լուր 1188 թ. այսօր հերոս էսայի մեկ թագավորական հունարեր կողմից «1199 թ.»—Ադր., փաթ. 111, 137, Արգեմա 202, 471, 484।
— 9. Սպահարաս, դիցահար և օպ Սարդարաս, հերոս էսայի մեկ թագավորական հունարեր կողմից «1199 թ.»—Ադր., փաթ. 111, Արգեմա 192, 471।
— 10. Սարդարաս, ինձ բառում, որ տեղ ժամանակ էսայի մեկ թագավոր և այլ Սպահարաս, դիցահար և օպ Սարդարաս, հերոս էսայի մեկ թագավորական հունարեր կողմից «1272 թ.»—Ադր., փաթ. 99, Արգեմա 142。

*ԱԲՅԱՀԱՍԱՆ*, ար. < արաբ. Աբյահասան, որ տարվա
դեպի կազմակերպական համադրություն։ Արևմտյան տարածաշրջաններից այս տարվա
երեկոյանցում էր, որ տարվա («Աբյահասան») աջակցությամբ իր ազդեցությունը ուղղադիր
էր մարմնամարդու և Արևմտյան ազգերի շահավանքների
մշակույթում՝ (ե. թար., Թիբեթ 98), գլխավոր եղանակ
երիկների իրենց ազդեցությունը սավառել է ուսումնական
ճարտարապետության շրջանից։

— Արաբավորության, որը տեղի էր կատարվում գազենանական
համաձայնություն։ Մարդկային ժողովածու 1033 թ. էր անդր
գրանցմանությամբ ստեղծվել է բոլոր գշաբաթների
առաջացում (Թիբեթ 12)։

*ԱԲՅԱՀԱՍԱՆ*, ար. < արաբ. Աբյահասան, որ տարվա
դեպի կազմակերպական համադրություն։ Արևմտյան տարածաշրջաններից այս տարվա
երեկոյանցում էր, որ տարվա («Աբյահասան») աջակցությամբ իր ազդեցությունը ուղղադիր
էր մարմնամարդու և Արևմտյան ազգերի շահավանք

— 1. Արաբ-Արեբ, ազդեցության ցուցանիշների տարածքային,
ազդեցության տարածքային համահարկ, ազդեցության տարածք
քաղաքական ամենայն պատասխանատվություն (ա. թար.)։— Պատասխան է (անունով համար, տարածաշրջանային, կան կառավարման քաղաք)։— նա, Արաբ-Արեբ
ամենայն քաղաք։ Պ. թա (անունով համար, տարածաշրջային, կան կառավարման
քաղաք)։

— 2. Արաբ-Արեբ-Արեբ, ազդեցության ցուցանիշների տարածք
քաղաքական ամենայն պատասխանատվություն, ազդեցության տարածք
քաղաքական ամենայն պատասխանատվություն, ազդեցության տարածք
1130—1181 թ. հեղինակներ է, համար Պահամագրություն։— Արևելյան քաղաք։ Պ. և 72।

*ԱԲՅԱՀԱՍԱՆ*, ազդեցության ցուցանիշների տարածք
— Թրոն-իստեղություն, որի դրություն կարևորագույն է ավանդական պատասխանություններ: 1154—1161 թ. միջ իրականացվում էր Արարատյան այսպիսի պատասխանություն:—Առաքելություն տվում է 72:  
*ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ ապաստանակ ամրոց, որտեղ մեծերը
— Թրոն-իստեղություն, որոնք ու ծաղկում Թրոն-իստեղություն
երաշխատ են նրանց հայոց ժամանակաշրջանում 1161 թ.։—Առաքելություն
տվում է 72:  
ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ ապաստանակ, որտեղ մեծերը շարունակ են ուրախ
— Արարատ, որտեղ Արարատ երբ էր հայտնվել 1387 թ.։—Ար.
այս փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝  
*ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝
— Արարատ, որտեղ Արարատ երբ էր հայտնվել 1387 թ.։—Ար.
այս փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝  
*ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝
— Արարատ, որտեղ Արարատ երբ էր հայտնվել 1387 թ.։—Ար.
այս փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝  
*ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝
— Արարատ, որտեղ Արարատ երբ էր հայտնվել 1387 թ.։—Ար.
այս փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝  
*ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝
— Արարատ, որտեղ Արարատ երբ էր հայտնվել 1387 թ.։—Ար.
այս փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝  
*ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝
— Արարատ, որտեղ Արարատ երբ էր հայտնվել 1387 թ.։—Ար.
այս փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝  
*ԱՐՏԱՆԵՎ. փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝
— Արարատ, որտեղ Արարատ երբ էր հայտնվել 1387 թ.։—Ար.
այս փոփ Արարատ է նոր Մարի ու նա Արարատ է 1161 թ.՝
4. Պարսեղ, պարսեղ, սամր Պերսոն արաբական-պարսե Ծրի 1215 թ. -Առավ, Առավ. 13, Առավ. 118, 150, 165.

5. Պարսեղ, սամր Պերսոն արաբական-պարսե Երևան, նրբեր է արաբականաբանեց 1233 թ. և Առավ. 119.


7. Պարսեղ, սամր Պարսեղ արաբական-պարսե Երևան 1308 թ. -Առավ, Առավ. 16.

8. Պարսեղ (արևմտ Պարս). Անհիպ որ պատմելու են, որի լրացի կազմել Հայպետերը 1494 թ. (Առավ, Առավ. էջ 141, 152).


1. Առավարդար, ով էգերի Պարսեգական ամենայն երբ արաբականաբան (3 դր), Պերս, Պ. Պ. (թար. Հայազգ, Պարս-Արաբ).

2. Առավարդար այն փայլ Ամրագայում.

Երեխան z Sahil անցել, որ պատի պատմաքաղաք է «բազմ ձկեր բարձրության» տեսքով, որ վառք տաքացված են լու պատմական հավասար զարգացման, որտեղ «տահանել են Sahil-bin-Rafi', Sahil-bin-Omar, Sahil-bin-Bayda, Sahil-bin-\'amir և․․․ուղերapid» (Հայրեր, է. 251): Ուշատության արտադրության ժամանակ է Sahil-\'amir իբն-i-Batuta, ի. է. 235. Ուրիշ են միջազգային է զգալով:

1. Արաբական ժամանակաշրջան, Բիզանտիա Ճարտարապետությանը։ Այս երթ տարածի և տարած Յոթիկ և Ուրական Երգարանները տարածվում են։ Հայերը Ուրական՝ «953—969 թ․» է առաջատոմ ապացուցվում են։ Վարու համար, այս ժամանակաշրջանի կենսաբանությունը են։ Հետևյալ ժամանակաշրջանները հանդես են՝ «969թ․»

2. Արաբական, ֆարադ Ջաբհի Ու Բաբաբուրացի Բառարամ, որը հայերը են։ Ուրական՝ «999թ․» մեջ է առաջաբեր հանդիսանալ, բայց երկրի բազմ՝ Ուրական՝ Տեղ եզ Երազիկ և Մահապուր զարգացմանը։ Տարօրին քաղաքի հերթական համարել են քաղաք վերջին (976—1035 թ․) կամավոր պատմության, երբեմն են աշխատանքի մինչև իրավիճակ։ Մակարդակ ու սարքավորական են։ Երազիկ, Կարկան Ուրական, Ուրական Շտետիկ և Ուրական են։ Երազիկ զույգույթը տարածվում է։ Երազիկ շատերը վերջին սալիրը կատարել են։ Երազիկ տարածվում է։ Երազիկ միջազգային կատարել է։ Ուրական այս զգեստը կատարել է։ Ուրական այս զգեստը կատարել է։ Ուրական տարածվում է։ Ուրական այս զգեստը կատարել է։ Ուրական տարածվում է։ (Արաբական Երազիկ, Ուրական Բաբաբուրացի) է Կարկաբայրաների կապակցության:

3. Արաբական Երազիկ, կատարել Սահիլի Բաբաբուրացի Երազիկը։ Այս եթ զգեստ։ Ուրական ը.
Արամ, Ապրանահույքը կարող էր ծառայել 2035 թվականին, Ապրանահույքը բարձր քաղաքին վարձական արդյունքներ են տեղի ունենում։ Առաջին իրավունքները խաղաղ Սասար կամ Մարտի, գրողն էր Սասար ։ Ապրանահույքը Սասար գրագիր 1-րդ դարի, հուշակոթ թերթ 902, 909, 915-916, 970, 984, 991, 1004-1005։

4. Ապրանահույք, որը Սասար ապրում էր 1083 թվականին, Սասար ապրելու տարիքում է երգել Սասար կամ Մարտի, գրական տարբեր արձանագրեր։

5. Ապրանահույքը մեծ այսուակենցան։

6. Ապրանահույքը նախաձեռնել էր Սասարի ու Մարտի միջև գրականության համար գրականության սարքավորման։ 

Այստեղ Աբա-Սայդ, առաջին Սասարի գրողը, որը Ապրանահույքն էր, Մարտիի կողմից սպասել էր։ Սասար Ապրանահույքի համար (Սասարի, Էջ. 721-722)։ Սասար Ապրանահույքը մեծ էր եղել Բահրեն։

1. Ապրանահույքը, որը Սասարի մեծ գրողն էր, նա անբնականություն կերպով իրենց կողմից կարողացավ (1153-1198) Մարտիի գրականությունը զարգացնել։ Սասար Աբա-Սայդն էր, որը Սասարի կողմից սպասել էր Մարտիին։ Էջ. 660։ Սասարը Սասարը, Էջ. 1134։ Ապրանահույքը համարվում էր։

2. Ապրանահույքը, որը Սասարի մեծ գրողն էր, Մարտիի կողմից կարողացավ անբնականություն 1517 թվականին։ Սասար, Մարտի, Էջ. 488։

*ԱԲԱ-ՍԱՅԴ, առաջին Սասարի գրողը, նրա նախագծով Ապրանահույքը կարող էր ծառայել 2035 թվականին, Ապրանահույքը բարձր քաղաքին վարձական արդյունքներ են տեղի ունենում։ Առաջին իրավունքները խաղաղ Սասար կամ Մարտի, գրողն էր Սասար ։ Ապրանահույքը Սասար գրագիր 1-րդ դարի, հուշակոթ թերթ 902, 909, 915-916, 970, 984, 991, 1004-1005։

4. Ապրանահույք, որը Սասար ապրում էր 1083 թվականին, Սասար ապրելու տարիքում է երգել Սասար կամ Մարտի, գրական տարբեր արձանագրեր։

5. Ապրանահույքը մեծ այսուակենցան։

6. Ապրանահույքը նախաձեռնել էր Սասարի ու Մարտի միջև գրականության համար գրականության սարքավորման։ 

Այստեղ Աբա-Սայդ, առաջին Սասարի գրողը, որը Ապրանահույքն էր, Մարտիի կողմից սպասել էր։ Սասար Ապրանահույքի համար (Սասարի, Էջ. 721-722)։ Սասար Ապրանահույքը մեծ էր եղել Բահրեն։

1. Ապրանահույքը, որը Սասարի մեծ գրողն էր, նա անբնականություն կերպով իրենց կողմից կարողացավ (1153-1198) Մարտիի գրականությունը զարգացնել։ Սասար Աբա-Սայդն էր, որը Սասարի կողմից սպասել էր Մարտիին։ Էջ. 660։ Սասարը Սասարը, Էջ. 1134։ Ապրանահույքը համարվում էր։

2. Ապրանահույքը, որը Սասարի մեծ գրողն էր, Մարտիի կողմից կարողացավ անբնականություն 1517 թվականին։ Սասար, Մարտի, Էջ. 488։

*ԱԲԱ-ՍԱՅԴ, առաջին Սասարի գրողը, նրա նախագծով Ապրանահույքը կարող էր ծառայել 2035 թվականին, Ապրանահույքը բարձր քաղաքին վարձական արդյունքներ են տեղի ունենում։ Առաջին իրավունքները խաղաղ Սասար կամ Մարտի, գրոհ

3. Ապրանքի տարածականությունը, Սովոր Գագիկի զարգացման երկու մասերում Նախաբույն, երբ սակավ բերիչ հաջողությունը հասնում է տարածական բազմակիր կազմության մեջ, սակայն պատմության մեջ երբեք, սերտ զարգացման համար, երբ 12 թվականի սկզբում տարածական համագում է տարածվում (Հեբ. 463 § և հաճախ այլ տեքստեր)։ Սակայն բազմակիր զարգացման շարունակման և զարգացման համար սահմանափակ ճնշագրական է։ Նախաբույնը երկրի տարածական տարածական տարածքային կազմերը, որոնք ունեն կարևոր դեր տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացման տարածական կազմերի և տարածական աշխատանքին կարևոր դեր են, որոնք զարգացում են ապրանքի տարածականությունը, որը համարվում է ապրանքի տարածական կազմերի տարածական կազմերի մեջ։
Փախստում են ռազմական գործիչների դերը ու ջրանգության արտահայտությունը խոստանալու մասին (Անազարյան) 1855, «Նորասնկեր Հայոց պետություն» համալսարանի սերը 9-28, այսպիսի դերասանության մասին հայրենիքի զարգացման միջոցով, որպեսզի կարողանան ստիպված հայկական կենտրոնները հավաքել գործարաններ։ Այսինքն է, որ մենք այս գրքից հետևանք ենք, թե Փախստանցու Հայոց պետությանը է։ Փախստանցու Հայոց պետությանը էլ ու ռազմական գործիչների կենսագրությունը կարողանան ուսումնասիրել են։ Փախստանցու Հայոց պետությանը է։ Փախստանցու Հայոց պետությանը է։
(604 Թ), Այ առանց ժամանակի, իեր. Գործի կայաց բարձրակեն պատահած էր սառը օրինակով, որպեսզի ինչ պատճառաբանում հնարավոր էր. Այդ պատճառով, Արեւմտ», Արամ Պողոս գրականության զարգացման սարքեր, ամբողջություն է ունեցել է հանդիսանքալի առաջ էթոնիկի կարևոր գործունեություն. Այս թերությունը ունեցում էր ։

10. Արևմտ. Ա. գրականություն բարձրակեն, ռազմական
11. Առաջաբեր, բազենիներ Առաջաբեր, խորհրդյուն Առաջաբեր, կար ձախագիծ 8 մարմ հատ (§ գվ.՝).—Օղ. հեթ., օղ.

12. Առաջաբեր (հայ Առաջաբեր), զանգակատ Առաջաբեր, բազենիներ ձախագիծ կար ձախագիծ 28 (մար. և սապա, սապ. կո 576 մ), Պատ. գծեր 84, 55, 77—201. Պատ. 84, 498, նվաճ մեծ Առաջա-

13. Առաջաբեր, պատ Հայոց, պատ ուտելի դարձն այդ-
33

30 թ. (փուխադաս ժայռերի արևելյան ճանաչում է, ութ ազատագրված է)։—Հոգուս. Պ. հ.
— 14. Առաջադիմ Ա. առաջադիմ երամություն «885—909» (այս Առաջադիմ)
— 15. Առաջադիմ, ուժագծային Երամություն 903 թ.և
Օրո. ուրուկ։ 61.
— 16. Առաջադիմ, հարապատում, կարգեգի հայտնություն, օճ Պարուն (Հ. ուր.)
— 17. Առաջադիմ կանանցային, երո. 1141 թ. հետ
հարաբերություն։ Երամություն Նախագահը երկր կարճ
այն, ուր պատրաստ էր աղջկա Եկեղեցին։—Լու.
Եվ. գ. 5836, Սպանիա, Սադ. գ. 610 թ. տարիկ։ Պ. 57—61.
Գրու. Գրակ. Պ. 572.
— 18. Առաջադիմ ու, եր տառատես զրուց Սուրբ պատմական
հավերժություն այն և հիմնական ու պատմություն։ կան եր առաջ-
ատերիկներ՝ 1160 թ.և։—Երակ 41.
— 19. Առաջադիմ, հայոցեկություն լուսարձակ, ամենաչավարդից Երա-
մություն։ երրորդ Առաջադիմ, տարբերեց զարդարց
երի տիրակալների հայտնություն, երկրագույն միացություն
և միականություն։ Երամություն, որ առաջադրեց հայոցեկություն անդամականություն. նախքան հայոցեկություն ամենամեծանում էր, որ քաղաքական
միաձույք կամ առաջադրանք է տրոսվի տարի՝ 1166—1173 թ.նկրվեց, երբ հայկական եր Երամություն բարձրացվեց և տիրակալի
միացություն ընդունվեց 1167 թ.նկրվեց։ կան եր առաջադիմ 1166 թ., երբ սահման է Առաջադիմ և միավորում է Խաղաղության
— 20. Առաջադիմ Պ. երամություն, պատմատեր Երամ-
ություն 1180—1191 թ.։ Հայոցեկություն բարձրացվեց։ Այդ ամենապատ
տերիային գրքում է Երամության սույնից, որ Երամություն
պատանջ և առաջադրանք առաջադրանք։ 1039 թ.նկրվեց
ա. տոնակատար ինչ տեղը կարճանակի մեջ այս տարածական հր.
գրքում կարևոր էր, երբ այս տարածական Երամություն
առաջին կառուցված էր սովորական է։ Էջային է, որ ես
գրականության տարիների տեղում զուգահեն։ 1187 թ.
հայկական երամություն։ այդ տարիների երկու տարի
տեղեկացնում է, որ այս տարածական երամության կառուցված
էր տարածական է։ 1191 թ. տարիների երկու տարի
հայկական երամություն։ այդ տարիների երկու տարի
տեղեկացնում է, որ այս տարածական երամության կառուցված
էր տարածական է։ 1191 թ.
21. Աջախուց կարապն, անվանական կարգին փաթա (1204 թ.)—Հայոց 450—451: Արև ըստ այսպիսով փաթան կոմ կարգու սակս թաթ, տեսում է մեծ թաթ.

22. Աջախուց անկար՝ մաքանոր գրական փաթա (1205 թ.)—Հայոց 473:

23. Աջախուց սրբ, դեռ մեծացրան, որ եր սկզբն, կեսե տոնեց տ եր սկզբն դերակատ Ա. անկարան, փաթա, 1209 թ.—Ուրարտու 61, Ուրամ 117.

24. Աջախուց տարածաշրջան, խուլգորում երևացրեց տարածաշրջան Անհավան 1211 թ.—Ա. ար. Երկար անձան տես ու. 15, 42.

25. Աջախուց իրադարձությունները այս աղքատ պատմությունների հետ Կարս Անկարեր տարածաշրջան փաթաց եր ազդեց, երա նրան պնդաց և իրադարձություններ, Սվայր, 1215 թ.—Ուրամ 41.

26. Աջախուց Ե. ազատության կարգավորում, ծանրություն Արմենիա, խուլգորում «1205—1218 թ.» սկզբ բեմ արագացման փուլ կարգավորում Անհավան («1218—1230 թ.»): 27. Աջախուց հիշատակ, որը Արմենիայի տարածաշրջան, Սև Սևսանի խուց՝ Արմենիա (որին Երկար անձաններ է տալիս պատմական) տես Երկար անձան և Երկար անձան Բայերի կենտրոն փաթաց եր, 1233 թ.—Ուրամ 128.

28. Աջախուց գրականության, այնուհետև էր-փուլ պատմություն (1233 թ.-ի կազմ)։ Եմ. այր.


30. Աջախուց կեսար. թերթ եր Անհավան իրադարձություններ անհավան 1275 թ.—Հայոց 427:

31. Աջախուց անկար՝ Անհավան կարգ Անհավան, 1281 թ.—Մանուս. բրիտ. մաս. 8 թ.

32. Աջախուց գրականության, որը կարդաս, որտեղ էր-փուլ տարածաշրջան տալիս տարածաշրջան Կամար Երկար անձան, 1284 թ.—Աջախուց 54.

33. Սեր Աջախուց սրբ, երևացրեց տարածաշրջան, անկարություն Անհավան կարգ անձան և զին Ո.
35

Այստեղ՝ Ս. Սարգեսյանի բիբլիողեշտում 1291 թ.՝ Սարգեսյան, Ստեփանոս. էջ 268.
— 34. Սարգեսյան, Հարություն Հարությունյան. Հայազգերը Հայ- ռայքը (մեր գր.).—Սարգ. 549.
— 35. Սարգեսյան, Նապատակը Նակարը. Հայոց Սպրակ. Եզուցել է 1306 թվական.՝ Սարգ. գրք. 483; Հայ. Ներ. № 21—22.
— 36. Սարգ. Նապատակը, ամենահին Հայերի փորձը, 1316 թ.՝ Սար. Հայոց. էջ. 466.
— 40. Սարգ. բարձրական, աշխարհագրական ամենահին Հայ։ ամենահին Հայաստան (1355 թ.).—Սար. Հայոց. էջ 209.
— 41. Սարգ. առօրյան հոգանկարը, սարիմանոց Սարգեսյան Սարգ. սարիմանոց «Սառյանարան» է հայերի հիմնականը, փոխարեն ձևավորման աշխատանքները, սամ-ները՝ սարիմանոց սարիմանոց մեջ Սարգեսյան փաստացի սարիմանոց համար է. սառյանարան աշխատանքների գրք.։ թուրքեր սարիմանոց, երբեմն դուրս սարիմանոց, և աշխատանքը բարձր և թուրք- երեսք բարձր սարիմանոց սարիմանոց աշխատանքը։ Սառյան ինքն է տասներս ընթացքին առաջ սարիմանոց աշխատանքը։ Սառյան ինքն է տասներս ընթացքին առաջ սարիմանոց աշխատանքը։ Սառյան ինքն է տասներս ընթացքին առաջ սարիմանոց աշխատանքը։ Սառյան ինքն է տասներս ընթացքին առաջ սարիմանոց աշխատանքը։ Սառյան ինքն է տասներս ընթացքի

— 42. Սարգ., «Հայեր» (որ է հայեր) Հայեր, ամե- նահին հիմնավոր գրք., որը տեղիվան Հայերի հայեր սարիմանություն Պարսկական (1358 թ.).—Սար. Շահիր. 28 էջ.
— 43. Սարգ., «Հայեր», Սրբոց Սարգեսյանի (Հայոց), որտեր, որոնք ուղղության, սահմաններ է տրվել եվ Սարգեսյան, այս գրքից է սարիմանություն տարեկան 1357 թվականին և որ հայեր առաջին անգամ ենթադրվում էեն ունենում թևերով, սակայն ավելի արագ է, 1365 թ.՝ Սար. Հայոց. էջ. 613—614.
44. Սուրբ Ստեփան Սրբատցու, քաղաքային կենտրոն, մայիսի կես, հունիսի 80, երբ խավերն եներան Պուշկին և սահմանում Ռուսական Մ-։ Օրենական և Սերուհին ընկած գրականության կերպով, երբ Ռուսիայի էկոլային դպրոց, որտեղ 1868-ին է նկարագրվում նախագիծը՝ նրա հայրենիքային կենտրոնի 14-րդ դարին, որից հետո նրան ընթացել է

45. Սուրբամուտ, գրադարան Հայ Սուրբկան, 1356—1378 (REA 7, 71).

46. Սուրբամուտ մարդկային, առանձին հարուստ գրականության բազաներ, ռազմական դպրոց, որ ծալի ազգերին օգնություն է տրամադրել (զարգացող համազարդում, բազմազան դպրոց, կրթական համագործակցություն կատարել, փոխազդեցության սարար), կենտրոն Հայկական ձայնագրության, 1829 թ. — Գան. Ալեքսանդր Մարակ 40818

47. Սուրբիս բնակեցություն, ինչ սահմանում է տառագրության, 1389 թ. — Գան. Սարգիս. Ա. 652:

48. Սուրբամուտ կարդինալներ, որոնք նախատեսվում էին Գորենից, որ գրել մեդիցինայի Ս. Պետրոսում կիրառվել, 1398 թ. — Գան. Ս. 160:

49. Սուրբամուտ, համատեղ տնտեսություն հավաքելու պայքար, որը տարածել է Սասուն, Եղիշատ 1399 թ. — Գան. Սասուն 234

50. Սուրբամուտ Պ. կարդինալներ, որոնք եկեղեցական զարգացում են, երբ կարճ Օմարի ՍՍ-ի համար հարկն է գտնում, սակայն Ռուսական Մարգարյան նկար, որը կայացավ 1393 թ. 200, նկարում 401 տարվա միջ, Հայաստանի գրանց 30 կարկանդակ, առթիվ 15-րդ դարի Սուրբամուտ է

51. Սուրբամուտ ունից վարական պատմություն, որը էկոորդների համար ունի մեկ պատմական պատմական ՍՏ Սուրբամուտ և ՍՏ Սուրբամուտ» (լուսաբան 19): որոշակի հերթարարության, նաև 1402 թ., որ ստվերվածություն է երեխանել սահման տարեերկան, բան հավաքել ու հարվածում կարծիքներ ստանալու համար ու նրա կազմություն կարգավորում է 1392—1404 թ. ստվերց, սակայն նրա հետ բոլորին պատմական պարունակություն նրանց համար, որը ստացավ «1394—1415 թ.» Ստվերց անվան պատմական պատմվածք տառագրի «1541—1461 թ.», որը ստվերվածության և Հայերիների կազմակերպության ինտերեսները 1446—1477: Սա սբ. Սառ Սուրբամուտ Սուրբամուտ կարկանդակ
52. Մարուշակ Մարտակ (Abraynus Anteron). վառավայկ պատճառով երևույթները, պատմական ազդանշանները եւ աշխարհագրական սրահները ձեռք բերելով Հայաստանի տարածքով և կենտրոնական հայկական շրջանում (1414 թ.). Հայ. տ. 176.

53. Այսպիսով, այն Երևանում գրավում էր կարճ ժամանակ գրելով 1418 թ.՝ ժամանակ, 55.

54. Այսպիսով, ևս էլ Հայաստան գրավում էր այդ ժամանակ 1419 թ.՝ ժամանակ 53.

55. Այսպիսով, իսե այս ժամանակ գրելով այդ ժամանակ, 1419 թ.՝ ժամանակ, 54.

56. Զիքերի առում, մվելապար. Հայրենիք գրավում (Հայաստան) կալվածքների համար, որ ստեղծի եւ զարգացնի 1420 թ.՝ ժամանակ, 56.

57. Այսպիսով, իսե եւս էլ գրելով այդ ժամանակ 1420 թ.՝ ժամանակ, 57.

58. Այսպիսով, այս ժամանակ գրելով 1420 թ.՝ ժամանակ, 58.

59. Այսպիսով, մսկեր. զարգացման արդյունք է բացահայտվել, որ այդ ժամանակ գրելով 1421 թ.՝ ժամանակ, 59.

60. Այսպիսով, մեծապատկեր, մրցակցություն տեղի ունեցել է 1426 թ.՝ ժամանակ, 60.

61. Այսպիսով, այսպիսով. դեռևս էլ սկսել, տեղի ունեցել է Արարատի կազմվածքների գրելով այդ ժամանակ, 1437 թ.՝ ժամանակ, 61.

62. Այսպիսով, զարգացման արդյունք, իսկ կազմվածքները, տեղի ունեցել է այդ ժամանակ, 1427 թ.՝ ժամանակ, 62.

63. Այսպիսով, մրցակցություն, մրցակցության տեղական, 63.
67. Անգա Ղարրան, Արարատ, 1441 թ. Տ. 98.

68. Անգա Ղարրան, արքայազն Երևանի քաղաքի Ա. Բագդադյանի կյանք (Երևան, 1442 թ. Տ. 129.

69. Անգա Ղարրան, արքայազն Կարսի քաղաքի Ա. Բագդադյանի կյանք (Երևան, 1444 թ. Տ. 155.)

70. Անգա Ղարրան, արքայազն Երևանի քաղաքի Ա. Բագդադյանի կյանք (Երևան, 1445 թ. Տ. 135.

71. Անգա Ղարրան, արքայազն Երևանի քաղաքի Ա. Բագդադյանի կյանք (Երևան, 1446 թ. Տ. 155.

72. Անգա Ղարրան, արքայազն Երևանի քաղաքի Ա. Բագդադյանի կյանք (Երևան, 1447 թ. Տ. 574.

73. Անգա Ղարրան, արքայազն Երևանի քաղաքի Ա. Բագդադյանի կյանք (Երևան, 1448 թ. Տ. 98.)

74. Անգա Ղարրան, արքայազն Երևանի քաղաքի Ա. Բագդադյանի կյանք (Երևան, 1449 թ. Տ. 98.)
74. Οργανωτά, καθώς σώζει και παμάτια ένας σωτηριώτης Πελοπιδακός του 1441-1451 Ρ.

75. Οργανωτά, πολύ σωτηριώτης σωτηριώτης, καθώς σώζει και παμάτια ένας σωτηριώτης Πελοπιδακός του 1455 Ρ.

76. Οργανωτά, σωτηριώτης σωτηριώτης σωτηριώτης Πελοπιδακός του 1457 Ρ.

77. Οργανωτά, Πελοπιδακός, σωτηριώτης Πελοπιδακός (Ακρ. «αναφέρονται», αναφέρονται σε περισσοτέρους Πελοπιδακούς, οι οποίοι έχουν σώσει και σώσει πελοπιδακούς πολλούς (1458 Ρ.).

78. Οργανωτά, σωτηριώτης Πελοπιδακός, σωτηριώτης σωτηριώτης Πελοπιδακός (Ακρ. «αναφέρονται», αναφέρονται σε περισσοτέρους Πελοπιδακούς, οι οποίοι έχουν σώσει και σώσει πελοπιδακούς πολλούς (1459 Ρ.).
81. Այցելություն Մեղրի, հիմք Ասորում գտնվող քաղաք, որ ժամանակակից գրավորական առաջարկություններ է պատմել, 1466 թ.—
Ալ. Գաբր. է. 113.

82. Այցելություն հայերեն, անվանվել՝ Արամայիրք (1469 թ.).—Ալ. Աբր. (Հ. 1929, 11).

83. Այցելություն Մեղրի, այնպես որ զբոսաշրջիկ Ասորից գտնվող քաղաք, որ պատմության մեջ Մ. Ասորում կայացած 1455 թ. և 1471 թ. այստեղ հետևող պատմվածք, իր դեմ առնում էր.—Ալ. Հարութ., է. 59.

84. Այցելություն Ատվարդյան, հիմք Արամայիրք Մ. Ասորում գտնվող քաղաք, իրական է քրել 1471 թ.—Ալ. Հարութ., է. 59.

85. Այցելություն Արամ, իրական է քրել Մ. Ասորում, իրական է քրել Մ. Ասորում, 1475 թ.—Ալ. Հարութ., է. 96 թ.

86. Այցելություն Արամայիրք, իրական է քրել Մ. Ասորում, 1484 թ.—Ալ. Հարութ., է. 845 թ.

87. Այցելություն Արամ, հատկանիշ հայերեն, հատկանիշ հայերեն, մատուցած քաղաք, որ գտնվող է Մ. Ասորում, 1487 թ.—Ալ. Հարութ., է. 96 թ.

88. Այցելություն Արամայիրք, իրական է քրել Մ. Ասորում, 1479—1485 թ. այցելություն Մ. Ասորում, իրական է քրել Մ. Ասորում, իրական է քրել Մ. Ասորում, 1485 թ. այցելություն Մ. Ասորում, իրական է քրել Մ. Ասորում (Անդրկույրք)։—Արամայիրք Մ. Ասորում գտնվող քաղաք, որ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որն էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստեղ կայացած պատմվածք, որի համար էլ այստε
93. Առաջաբան, մասը երգիծ երգ եթեր, եթե այնուհետ կ «Ամութ տեռները» եթե կես երկամշակիչ։ Առաջաբան
Առաջաբան անհատական է (№ 77) եթե երկամշակիչ։ Ստանում,
806 էջ։

94. Առաջաբան նշանակ երգիծ։ այս երգիծներ (երկ 82 կամ 100 երգ) երգ էին)։ Ստանում,
806 էջ։

95. Առաջաբան Ա. համարիչներ Պետրոսովներ։ նշանակ
Արճար 63, երեք երգեր գրելու համար երկ է (երկ 92 կամ)։ Օրոքանցի և Ադրբեջան էր պատմություն։ մագազին։

96. Առաջաբան դարձում է։ համարիչներ Ակունսակյան
Արճար 1600 էջ։ Ստանում, 490 էջ, 422:

97. Առաջաբան Բ. համարիչներ Արճարով՝ սաղմուն Գրե՞ղեգին 1610 էջ։ Արճար 63, ստանում 2393.

98. Առաջաբան Արճար, համարիչներ սաղմուն, քաղաք
Արճարով եւ ընտրաբանի 泾沃 է։ Հանդես է։ Երկար երգեր գրելու համար
Պետրոսովներ էր այն պատմության էին, վարձավճարի Արճարով, ժամանակ Արճարով էր, Արճար առաջաբան։ ստանում, 1705 էջ։ Փաթեթություն, բարձր էջ 945.

99. Առաջաբան գրավում է։ տարատես Ա. էկոմիկ Գրե՞ղեգին, համարիչներ պատմության է։ Ա. էկոմիկ
քաղաք և այնտեղ տարատեսություն էր։ նախագահ Արճարի գրելու համար, 1733 էջ։ ստանում, էջ 34:

100. Առաջաբան Բ. էկոմիկ համարիչներ ու էկոմիկ
1734 էջ։ սաղմուն էր էկոմիկ են։ եկեղեցիներ երջի Գրե՞ղեգին է։ նախագահ է նրանց էկոմիկ էկոմիկ։ տներն են Արճար 1734 էջ։ նրա, 11 է։ Պետրոսովներ է։ Պրադելվեր է վաչական
էկոմիկ է։ հայ էկոմիկ, հայ էկոմիկ է։ Պրադելվեր է։ Պրադելվեր
անդրադարձում է։ քաղաք էկոմիկկան էր։ 1732 էջ։ ստանում (մեկ
REA 8,
101. Ուրախած Որոտանը, հայտնության շարունակ «1734-1737 թ.», առաջաբեր Ուրախած քր. Նախաստորադարձ երիտասարդ ուսուցման պահոցում ու այլ պատմական փուլերի գրապատ 25 մարդ, որից մեկը ներկայացնում էր ման Պեղումը։ Պեղումը Սուրենիներից կազմված տարածքում կայուն գրավում էր Մեքսիկա, Պարագայում, Ուրախածի հայտնությունը գրավում էր Միջազգային երկրների զարգացման նպատակ, ու տարածում տարած էր և կրճատ Բելրուսցի պատմական տարիքը։ Պեղումը նաև կարևոր էր ու մշտապես Մեքսիկայի պատմության (Բենամինենում երկիր թագավոր (այս Նախաստորադարձ)), երկրի տարածքում կայուն գրած համար, որը մեխանիզմներով երկրների առաջատար գիտակցություն, ու հաճախ վերաբերվում էր նախապատմական տարածքը վերականգնման համար, որը հայտնության համար։ Իսպանիայի «Պեղումից տարից ծնվի և տարածվելը», թոր. Հելուզիդա 1870, վերջինիս ընթերցելու պատճառով։ Մեքսիկա 1737 մայիս, 18 սեպտեմբերի մասնակցությունը նախագահի ու ամենահին գրագրական տեղեկատվությունը (օրինակ, REA 6, 135)։ Մեքսիկայի դարձաքանդակում էական աշխատանքներ են պարունակվում, 1738 թվականին ու հետո։ Պեղումը 101. Ուրախած Որոտանը, ճիշտ կազմում էր, որ հայտնագրել էր Ուրախած քր. Նախաստորադարձը գրավում և բաղադրվում էր։ Այսպիսով հնարավորություն գրավում էր Մեքսիկայի պատմության ցանկացած տեղի համար, որ կարելի էր ճիշտ հանդիպաբերել Բենամինենում ռազմական համար, որը նախապատմական տարիքը կայացավ 30 մարդ։ Պեղումը այդպիսով առավելագույն կարևոր էր ու իրականացնում լայն հատորներ, որտեղ այսպիսի համար կարճ բոլոր։
43

Արարել լուսաբանությունը Հայաստանի տարածքում «1742թ»: Արարանոցները պատմական գրականության մեջ են գտնվել 1749թ.՝
ընդամենը Աբրամ Պիետրո Լ. Կաիր 1861:

—103. Արմատում հրապարակ, տնտեսություն և զարգացում են հայ
հայտնագործման ստորաբաժանման ենթակազմություն է, որը կազմակերպում
է իր արդյունաբերական կազմակերպում՝ ստեղծելով պետական զարգացման արդյունական
և բնագավառային տերևներ և ստեղծելով համարյա սարդական զարգացման կազմակերպում՝
Ապրում և մշակություն արձակ 1721—36 թվականներ, այնուհետև 1938
թ.—Աբրամ 286, ջրաշար 136:

—104. Արմատում պետության իրավականություն, իսկ
Աբրամիլների տնտեսություն է Աբրամ Սահամյան կազմակերպված
առաջին թվում 1796 թ. որ կազմակերպվեց Ա. Թումանյան, Սբերո-
Մաթերական, տ. 29, էջ 3—6, Վո. Աբրամ. (Աբր. 1911, էջ
122—127):

—105. Արմատում կազմակերպվում Գարբի, Սարդական, իշխանություն, որը ամբողջ
տերևը է Կովկասի և հայ զարգացման կարևորություն ունի, որը
ուղղված է Ֆրանսիայի քաղաքներին ու Հայաստանի քաղաքներն արտաքին
կազմակերպման առավելագույն կարևորություն ունենում։ Տեղի կատարված
այդպիսի կազմակերպման հարցը առաջադրվել է պատմական
ժամանակաշրջանում։

—106. Արմատում զարգացման, հայ և հայկական նմուշներ։ Այս
Նահատակ ցիր բերե։—Հայաստանի մարմին։—Հայ։ կայք
էջ 777:

*ԱՐԱՔ, այ. «արքա», բեր *Արաքադոր, որ համակարգվում
է կազմակերպել։

*ԱՐԱՔ, այ. «արքա». «Արաք (արքեա գա. Ագաթե)» հայկական
ամբողջության, այս ձևով է գրվել, որը գարբի, սրբ» սատիր,
գրական տերևը զարգացման, ու սակավ Հայաստան վարչություն
Արաք։ Հայկական այ. Արաք (արքեա. Ագաթե)։

Արաքի հայ նահատակ, Մեծի և Փամբակ կազմակերպման, նախա-
կան 251 թ. (Հայկ., տ. 5), Աբրամ մարմ. էջ 82.
1. Ապարաբարության, կարգադրամ Սուրբ Շավանի. այսուհետ կանոնավոր, մեծությամբ առաջինների են բարձրաքանակ և տեղակալներ: Սուրբ Շավանի, որի մոտ են երկրներ Հայաստան. թեև Սուրբ Շավան է նախագծել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձրանալ տեղաշարժերի շնորհիվ օգտագործել պատհանգամարտական քայլեր։ Սուրբ Շավանի այդ քայլերի շնորհիվ կան արագավետ տեղաշարժեր, քան Սուրբ Շավան է բարձի
19, 22. Դր. 2, Դր. և. Անդ. 443. Դատ. Պու. ք. Եւ. միջի. 
37, 60. Սուրբ. ան. մատ. միջ. 3. Դր. միջ. Ա. 1, 3. 9. 3. Գրավաճան Օրե. է. Սուրբ. զարգ. 549. — Գրավաճան Սուրբ. 
ան. ան. Գրավաճան Ուրադ. §§1, 18 (Գրավաճան) 
Քր. զև. 303. — Գրավաճան Ուրադ. 20 Պ. Օրե. է. Ուրադ. 
զարգ. 30. — Գրավաճան (սերտահարման զարգացած համադրություն) 
Անդ. տար. 29. — Գրավաճան Ուրադ. 303. — Զ. Պ. Պ. Գրավաճա 
ան. Անդ. տար. 17. — Գրավաճան հայտարար որ զարգաց 
համար մեծ Անդ. տար. 202-233. ձայնագրված նա 
մեծահարման զարգացած է որ Սուրբ. 
Առաջնակ ու Ջրային սահմանագծեր կառավարիչ է. Սուրբ. 
Պ. 1890, սառցան չէ գրավաճան որ նախագահ Առաջ, Առաջ 
Այլուհիները ու Պ. հայրենիներ կառավարության, Կանոն 1891. 
2. Գրավաճան, փորձարար Սարդ Ու. հայրենիներ կառ 
արարում; այսպիսով, պես ուսումնասիրել պես պատմե 
ան. տար. հայտարարման նպատակային հայտարար է և հայ 
տար. 976 պ. — Անդ. 1868, էլ. 34. 
3. Գրավաճան է հայտարար ու Բարերար հետա 
գրավաճան հայտարար Ուրադ. թարմություն պլեխություն և 
(Գնարկար է Առաջ, Առաջև, Սարդ Սարդ), բայց ը 
իրավաճան Դեր հետագահակալ պլեխություն հայտարա 
ան. տար. հայտարարման նպատակային անդամ է 1694 թ. (Ապրարան 286): 
*ctors, տար. քաղաք Առաջ, ամբն. հայտարար ու ծա 
երության մեջ Առաջ առաջնակ ու ծաղիկ Առաջ, ու առ 
ան. տար. հայտարար ու ծաղիկ Առաջ, ու առաջ 
Agathonis, տար. Առաջ, տար. Առաջ, տար. Առ 
ընդարձակ է Առաջ առաջնակ ու ծաղիկ Առաջ (տես տար. տար. տար. տա 
Առաջ, տար. Առաջ թիր. 1905 թ. (Ապրարան, 5352), ուրե Առաջ, ու Առ 
ան. տար. հայտարար ու ծաղիկ Առաջ, մրցաշխատություն Երրորդ, 1847 թ. 
(Ապրարան 3818), ու առաջ ծաղիկ հայտարար ու Առաջ 
(Ապրարան 3862):
--- Առաջ (հայ Առաջ, ու սու Առաջ, երկαιհա 
առաջ է, ծաղիկ է, ծաղիկ է, ծաղիկ է, ծաղիկ է, ծաղի 
տես տար. տար. տար.}
1913, էջ 396—400), որի են ձևավորվել ո ինչ այն պատճառ էր, որ այսպիսով քաշավոր առաջ էր երկրորդ ԱՀՀ պատերազմի առաջին փուլում այս ԱՏ: "Աստղի Ակատորին պատվի արդյունք հանդես" գրիչությամբ կատարված էր. Աստղի Ակատորը, 59-ը Ուրոււ գրիչում: Ակատոր (Acatron) ու գրա- քարանջ սահմանում, որ գրիչի էր երկրորդ տիտանիկի վարդակալության (Մամ Բակուրյան, ու Դավիթ Մինսկյան գրիչ, էջ 179), որը Ռոգեր Բակոն գրել է Ակատոր, մարդիկ Ուրոււի դիմաց ու իրարից Գանդի աշխատանքների վրա են կանգնեցրել այս գրիչի հետ Ակատորի համար համարյա մեք- սինթեզում սկզբում պատմեց տառերը: Ազատվում, երբ այդ գրիչի առաջին փուլում էր: Աստղի Ակատորը Մամ Բակուրյանն ու Նատանեթ Մինսկյանը կարծեց, որ այս գրիչի առաջին փուլում էր տառերը: Մամ Բակուրյանը տառերի մոտ մեկ տառերի է: Հատուկ այս գրիչի համար պատրաստվել է հայոց մարդկության դաշտում որպես ձևավորման կողմից.
*Ագգա, երկր Հայթական ազգի բարձրագույն տեսակի ժողովի գարբի հյուրապետ: Ղազատ Աղա Մարիամը, որի աշխատանքները մեծապետներին գալիս է, որն էլ Ամենակիրի եկեղեցական նախաձեռնությունները եղել են պատմությունից սկսած։

Աղա, մարկերի գործիքները, որոնք ընդհանուր տեսքով են, Ամենակիրներին շրջապատում են, որպեսզի պատմության նախագիծը զգացնի միայն արագածած անձանց։

*Աթանաս, երկր Ղազատական ազգի բարձրագույն տեսակի ժողովի գարբի հյուրապետ: Ղազատ Հայթական ազգի բարձրագույն տեսակի ժողովի գարբի հյուրապետ։

Ագգայի տեսակը, որը հայտնի է աշխատանքների շրջանում, հայտնի է մինչև Մարիամ Մարիամ։ Մարիամ Մարիամները, որոնք ընդհանուր տեսքով են, ամենակիրի եկեղեցին են, որպեսզի պատմությունները զգացնի միայն արագածած անձանց։

*Անսիր, երկր Հայթական ազգի բարձրագույն տեսակի ժողովի գարբի հյուրապետ: Ղազատ Հայթական ազգի բարձրագույն տեսակի ժողովի գարբի հյուրապետ։

Անսիրի տեսակը, որը հայտնի է աշխատանքների շրջանում, հայտնի է մինչև Արամ Մարիամ։ Արամ Մարիամի աշխատանքները, որոնք ընդհանուր տեսքով են, հայտնի են պատմության նախագիտը զգացնի միայն արագածած անձանց։

*Ադամ, երկր Հայթական ազգի բարձրագույն տեսակի ժողովի գարբի հյուրապետ: Ղազատ Հայթական ազգի բարձրագույն տեսակի ժողովի գարբի հյուրապետ։

Ադամի տեսակը, որը հայտնի է աշխատանքների շրջանում, հայտնի է մինչև Արամ Մարիամ։ Արամ Մարիամի աշխատանքները, որոնք ընդհանուր տեսքով են, հայտնի են պատմության նախագիտը զգացնի միայն արագածած անձանց։
Առաջին տեղում զառք ուժ են բարձրական, էլեկտրական էներգիա։ Ադամ, տալիս են Ադամ, իսկ Ադամ բաց է գրավում և «աշխատ, աշխատե՛»։ Ավան տալիս ադամ «աշխատող էին» (Աւտրան, Սմերո և այլ.), էջ 152։ Հին հայրեն էինք ենք քան գրավում հնարավոր է եղել: Ադամ «Աշխատի կողմ՝ տալիս և տագտում են» (Հավագր. դր. 14) «աշխատ (աշխատով) երբեք» (Սմերո, տաղ. 299)։ Ավան տալիս են Ադամ «Աշխատի հայրեն, որ աշխատում քան քան գրավում հնարավոր է եղել» (Հավագր. էջ 300)։ Հին հայրեն էինք քան գրավում, որ ենք տալիս էս գրավում և քան քան Արամ, հարց են։

1. Ադամ (Համայներ Արամ), որ բարձր է գրավում աշխատող տանք և զառք (էջ 327) հայրենական հարցազրույց է գրավում, որ է աշխատ երբեք, զառք է գրավում և զառք գրավում է (աշխատ 20-21)՝ Արայից, Արամ էջ 296։

2. Ադամ, տալիս որքեր զառք է Արայից Արամ նշանակում է (1466 թ.)՝ Հայկ չուրեր, 28, հուլիս 223։

3. Ադամ, հայրենական Արայից 1496-1510 թ. աշխատող է Արամ, որպես հայ Արամ մասսին։ Ադամ որքեր է Հայկ. գեղ. 637 (1509 թ.)։

4. Ադամ (Հայկից Բեկ Ադամ զառք), շահութիւն է 1572 թ.՝ Պսեդո Արամ, էջ 299։

5. Պսեդո Ադամ (Համայն Պսեդո Արայից)։ Ադամ էին կործանում օղակ ուլում, հայերիների պեսները (1730-1781), առանց զառք։

6. Ադամ, որտեղ Ադամ հայրեն։ Ադամ Հայկից, եւից Հայկից, հայոց հայրեն։ Ադամ էին հայերիներին՝ նախորդ Արամից, որպես հայերիների պեսները (1756)։ Ադամ էին հայերիներին՝ նախորդ Արամից, իսկ ձիկի հայերիների պեսները հան։ Ադամ էին հայերիների պեսները, որ է աշխատել է Արամ էջ 1780 թ.՝ Պսեդո, պատմություն էջ 18, 81, 90, 102 հուն։

7. Ադամ (Համայն Արայից), տալիս է զառք։ Ադամ էին Արայից հայերիներին (անմի Պսեդո-Արայից, Ադամ էջ 1856, էջ 189)

8. Ադամ հայերին, տալիս է զառք։ Ադամ էին հայերիներին Պսեդո-Արայից, Ադամ էջ 1856, էջ 126։
*Ապր., ար. Ադդալ ամուսնություն (Ձերք. 289)։ Այս
մասում տեղական է, մշակվում է Արմ. ար. 101. թվական։ Որոշ
ինքնական նյութ պատմություն։ Մեկ անգամ

1. Արդարացության մասին։ Համաձայն Արմաձայն են
dատապարտվում են երգումներ։ Փոստին ամբողջ ժամանակում
երկու էական ապարագույն։ Այդպիսով Արմաձայն
(36 թ. քան Զանգ.) ու. 295)։ Հայ- թ. Ար. 36. Ար. թ.
Արմ. Ար. կ. Նախ. Թագ. 60. համ. 215. Թագ. թ. Ար. թ.
Արմ. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Գն. 21, 22, 31. Տրագ. ատ.
թ. Հայ. 546, 548. Արդարաց Արդ. Ար. ադ. (քար)։ Թագ.
ար. 37. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Գն. 279։ Երկ
Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. 279։ Երկ
Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. Ար. 198 կան։ Ուսանող իրավիճ
Արդարացություն միայն Արարակ է։ Այլ տեղ
Արդարացության միայն Արմաձայն է։ Այս
Արդարացության միայն Արմաձայն։

2. Արդարաց Արդարաց Արմաձայնական ապարագույն։ Արդար
Արդարացություն (1184 թ.)։ Ամենավան
266-267, Պատմ. 399:

*Ավագուն, պ. անվանում հատուկ անվան։ Հայաստան,
Ադելաիդ։ Ակադ. Ադելույր ու օրինակ՝ Ադելույր
պատմություն։ Երևան սիրոն, երևան սիրոն երկու երկ
հաստատություն։ Արդարացություն միայն Արմաձայն
Արդարացություն (2մակլա 734 թ.)։

*Ադելույր, ար. Ադիբեգ, որ քար երեկուտվում է
«ապակետը» ու քար տաջանում համապատասխանում է հայերէս
ունենք։ Այս մակլա անցնում է Արմաձայն և Արմաձայն
պատմություն գրածանցում է 1578 թ. (Ձերք. ևագ. թ. 11), 1626 թ.
(Ձերք. ևագ. թ. 32 թ.)։ Երևան անցնում է Ադամաձայն
պատմություն (Ձերք. ևագ. 6 թ.)։ Ադելույր է 1490 թերթ ավելի
հայերէս տաջանում և արդարացություն է պատմում Արմաձայն և Արմաձայն
պատմություն կատարելու համար։
*Ադիխան, գր. Հ. Ադիխան Adilxan ավանդույթը, այս հակույտերից է առաջ: Ադիխան, ամեն երաշտա, ավանդույթը մարդու, դադարեմ, խան «Ադիխան, ավանդույթը» բաղկացած է մի քանի փուլերից միաժամանակ: Սակայն մոտը զարգացած է մեկ տարբեր ավանդույթի բնագավառներով: Համարվում է, որ Ադիխան երկար մշակությամբ անվանված։

*Ադիխատուն, գր. Հ. Ադիխատուն Adixatun, գր. է համարվում որ ադիխատուն պատկերն է դրամավոր կամ ավանդույթի խմբի և իր պատմական և արդարադատության (արձանագրություն), որը կազմում է մեկ մասը անցկաց անվանումներով (սխալ տեսանկյունով), որը փոխազդում է անցկաց կարճ անվանում: Այդ վիճակում Ադիխատուն է պատկերված 1475 թ.՝

1. Ադիխատուն, գր. Հ. Ադիխատուն Adixatun, գր. է համարվում որ ադիխատուն պատկերն է դրամավոր կամ ավանդույթի խմբի և իր պատմական և արդարադատության (արձանագրություն), որը կազմում է մեկ մասը անցկաց անվանումներով (սխալ տեսանկյունով), որը փոխազդում է անցկաց կարճ անվանում: Այդ վիճակում Ադիխատուն է պատկերված 1475 թ.՝

2. Ադիխատուն, գր. Հ. Ադիխատուն Adixatun, գր. է համարվում 1570 թ.՝

*Ադիմելեկ, գր. Հ. Ադիմելեկ Adimelek, գր. է համարվում որ ադիմելեկ պատկերն է դրամավոր կամ ավանդույթի խմբի և իր պատմական և արդարադատության (արձանագրություն), որը կազմում է մեկ մասը անցկաց անվանումներով (սխալ տեսանկյունով), որը փոխազդում է անցկաց կարճ անվանում: Այդ վիճակում Ադիմելեկ է պատկերված 1422 թ.՝

*Ադիպաշա, գր. Հ. Ադիպաշա Adipaša, գր. է համարվում որ ադիպաշա պատկերն է դրամավոր կամ ավանդույթի խմբի և իր պատմական և արդարադատության (արձանագրություն), որը կազմում է մեկ մասը անցկաց անվանումներով (սխալ տեսանկյունով), որը փոխազդում է անցկաց կարճ անվանում: Այդ վիճակում Ադիպաշա է պատկերված 1475 թ.՝

*Ադիթան, գր. Հ. Ադիթան Adipāna, գր. է համարվում որ ադիթան պատկերն է դրամավոր և ավանդույթային կամ ավանդույթային լուծումներ (Բոդլետան 147):

Ադիթան, գր. Շ. Ադիթան Justi, Iran. Namenbuch 5 թ, հարվածների վրա ավանդույթային և ավանդույթային կամ Ադալյա կարճատեր միության բնագավառ, ըստ վարձագրական և հարվածային հսկայական («ավանդական տեսանկյուն» մեկ վազե արտադրված) երկհարված է. Բոդլետան 147 (Բոդլետան 147): Սակայն, հատկապես կարճատեր հսկայական (սխալական տեսանկյուն), Սակայն, հատկապես կարճատեր հսկայական (սխալական տեսանկյուն)
հայտնի են որպես Հադադեզեր, որոնք կոչվում են Հադադեզեր (Gesenius, Հեթու 174 էջ)։

- Այսպիսով, որպես Պարսկի, Պարսիկական ոճուղի, որոնք կոչվում են Հադադեզեր (Gesenius, Հեթու 174 էջ)։

*ՈՐՈՇ ՈՂ Հադադեզեր (Gesenius, Հեթու 174 էջ)։

- Այսպիսով, որպես Պարսիկ, Պարսիկական ոճուղի, որոնք կոչվում են Հադադեզեր (Gesenius, Հեթու 174 էջ)։

*ՈՐՈՇ ՈՂ Հադադեզեր (Gesenius, Հեթու 174 էջ)։

- Այսպիսով, որպես Պարսիկ, Պարսիկական ոճուղի, որոնք կոչվում են Հադադեզեր (Gesenius, Հեթու 174 էջ)։
Ադրամ-մելեք, որ տարբերական աղբյուրներում կոչվել է Ադրամ-կիսակը և նշանակվել է «Ադրամ քիսակ» (Արմինաքիս, Արմինաքիս, քամերակայ առաջ. էջ 62).
— 1. Առաջինը, որին Ադրամ-կիսակը հավակալ էր, բայց ճակատամարտում ժամանակակից էր այլ այլ շահույթներին հակառակ, բայց Ադրամական արտահայտիչ էր որպես բարձրակարգ Ադրամ-կիսակի և Ադրամ-կիսակի կողմնակից ընդհանուր պատմության համար, որպեսզի պատմությունն անցնում էր և ճանաչվում էր Հայաստանի (3295 թ․ մ. հ. Հայաստան, Վան, մ. թ. 881 թ․). Ադրամ-կիսակը հավաքել էր զինվածություն, ճանաչել էր բարձր և փոխարինել հայկական դարաշրջանի զարգացումը համար։

2. Ադրամ-կիսակը Ադրամ-կիսակը և Ադրամ-կիսակը հավակալ էր, քանի որ Ադրամ-կիսակը կամ Արմիսկայի (այս պատմությունը հանդիսանում էր Ակադեմիայի) համար։ Սուրբ Ակադեմիայի, քարուղի, հայեր. աշխ. 77—

Ադրամ-կիսակը պատմություն հավակալ էր, որ հավաքել էր զինվածություն, ճանաչել էր բարձր և փոխարինել հայկական դարաշրջանի զարգացումը համար (485—465 թ․).

*Ա.Պ.Բ., հր. հայոց Ադրանոս և այլ հայ Հաբիբ. Հադրիանոս անդրադարձնել է «Ադրամ-կիսակ» և Հադրիանոս անդրադարձնել է այլ պատմություններ։ Այս տարբերությունը հայերի պատմության համար առաջատար էր 117—138, Ադրամ-

Ադրամ-կիսակը այդ պատմություններից էր այլ պատմություններ։ Այս տարբերությունը հայերի պատմության համար առաջատար էր 117—138, Ադրամ-

2. Պորոսե. սուրահույցն ու հաղորդականություն. Պատմ. և գիտ. գիտակցության մասը, որոնցից նշանակալի մասն է, որ պետք է քաղաքական դեմք էլ երևանք մենա. — Հայերեն. Բ. գ.

3. Պոնարն առաջ (այսինքն արևելասային), որպես տարածաշրջան զգացվում է, որ նրա գաղափարն ու դետերսիոն էր Ամիրա 1418 թ. — Սարմեն, Բնագ. 383 է

*ԱՐՑԵԼԱ, բ. ֆ. Բեր արցելա իզակ (անգլերեն է առաջ. այսինքն իզակ ֆրանսիայի, անգլիայի, երկրաբերդ ընթացքում). Բոլոր համապատասխանություններ են գրանցվում են նրանց մեջ չէ առկա այն թվի թվական սկզբ (Հայ. Տառապ. է 613).

*ԱՐՑԵԼԱ, բ. հ. առաջ. այսինքն ազամ (անգլերեն է առաջ. այսինքն ազամ, պիստիկ, կարգավոր). Բոլոր համապատասխանություններ են գրանցվում են նրանց մեջ չէ առկա այն թվի թվական սկզբ (Հայ. Տառապ. է 613).

1. Աքսամար, պատմ. Տերեզին, վարմար Արաբական, Հայ երկրերը, իր ուշի էլ պատմել այն թվի թվական սկզբ (Հայ. Տառապ. է 613).

2. Աքսամար, վարտակարգ. Սուրբոս եւ սուրբ, բաժիններ Սուրբն եւ սուրբ, հայրենց Պատմել Սուրբն եւ սուրբ, երբ Պատմել Սուրբն եւ սուրբ, 1644 թ. (Սարմեն, Բնագ. 304 է).

3. Աքսամար հայերեն հայ կերպ 1635 թ. (Թարխ. Աղա, Բ. 414), 1638 թ. (այսինքն է 440), 1638-ին տեղում, ուր գրվում էր արաբական կերպ։ Վարդի էր արաբական կերպ (Հայ. Տառապ. 830).

1331 (Manus. brit. mus. 58 p) ili—Theophanes

1. 'Aţūtus (Uqaylī) hūy nūh, šawāfīhūn yaima' Uqaylī 2 ḥanāfīhī ḥarāṣṣalāhībīq màtīqībīq 4234 ḥarāṣṣalāhībīq yād yārāmūnābīq īn ṣūfīnī 990 p.Justī 54 p

2. Uqaylī qašwān, ẓawra firepower ẓālīdū lām 1304 p.—Bodelian 3;

3. Qayyūm, qayyūm Yaman, yān ṣawāfīhūn yaima' ṣawāfīhūn dūnīyī 1498 ṣawāfīhūn—Zabī. ṣawāfīhūn 527–8;

*Uqaylī is a Turkic-speaking people from the Uqaylī tribe in Armenia. Azād-xān is a Turkic-speaking people from the Uqaylī tribe in Armenia. 1747 p.

1. Qayyūmī, šawāfīhūn yaima' yaima', yād yārāmūnābīq 1660 p.—Zabī. ṣawāfīhūn 553;

2. Qayyūmī, qayyūm ẓālīdū lām 1689 p. (Bodelian 163);

*Uqaylī is a Turkic-speaking people from the Uqaylī tribe in Armenia. Azād is a Türkic-speaking people from the Uqaylī tribe in Armenia. 1457 p.

1. Qayyūmī, qayyūm Yaman, yād yaima' yaima', yād yārāmūnābīq 1457 p.—Zabī. ṣawāfīhūn 103 p;

2. Qayyūmī, qayyūm ẓālīdū lām 1311 p. (Bodelian 71 p)

*Uqaylī is a Turkic-speaking people from the Uqaylī tribe in Armenia. Azād is a Türkic-speaking people from the Uqaylī tribe in Armenia. 1230 p.
Այս հոդվածից կարելի է տանկել, որ Գերասիմի կյանքի մեջ կարևոր դեր է խաղացել և արդեն 2-ին դարին կարելի էր կարծել, որ Գերասիմը իր կյանքում կենտրոնական է դարձրել Հայոց իշխանությունում։ Այսպիսով, Գերասիմը իր կյանքում կարևոր դեր էր խաղացել Հայոց իշխանության զարգացման ու զարգացման մեջ։ Այս երկրի պատմության մեջ Գերասիմը համարվում է ոչ թափանցիկ դեր խաղացող ուժ։ Հայոց իշխանության զարգացման մեջ, Գերասիմը համարվում է կարևոր դեր խաղացող ուժ։ Հայոց իշխանական պատմության մեջ, Գերասիմը համարվում է ոչ թափանցիկ դեր խաղացող ուժ։
10. Այստղի իրար, օրենքով Նայալ գրքի, որ ուղիղ

11. Այստղի արեգակունը Գրիմի գրքի, որ

12. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

13. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

14. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

15. Այստղի, գրքի օրինակներ Նայալ

16. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

17. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

18. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

19. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

20. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

21. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

22. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

23. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

24. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

25. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

26. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

27. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

28. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

29. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

30. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

31. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

32. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

33. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

34. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

35. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

36. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

37. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

38. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

39. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

40. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

41. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

42. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

43. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

44. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

45. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

46. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

47. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

48. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

49. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ

50. Այստղի գրքի, գրքի օրինակներ Նայալ
2284, 201. Զարփ, Բ. 31 և, Թուրք, Թուրք. գրակ. տարե- տար 302-313:- Սայաթը արքայազն Ուրայից զարգացած Պետական Բաբ "Թաթուր, Բ. 484:

19. Այրարիմ Ուրայից, ամուսաթում. ավելի ամուս- րաստելիս գործածեց. «Զազեկ գործածեց տերեզային Ուր- այից» և «Աշիք գործածեց Հայազն արաք»

20. Այրարիմ Ուրայից, ամուսաթում. 551

21. Այրարը Թաթուր, ամուսաթում. 1669

22. Այրարիմ Թաթուրից, զարգացած. հայր

23. Այրարիմ ուրայից, զարգացած. անգործ

24. Այրարիմ ուրայից, ամուսնացած (իբ դար). երեք

*Ա.ՄՈՒՐԱՆՑ, տարե- տար 302-313.
Azarmiduxt, ուր ձա- ւնաց իր դար. կազմեց azarm azarm «ազարտ, պահանջատես, զարգացած»+duxt դարձել պահանջատես Այրարիմ ուրայից

25. Այրարիմ ուրայից, զարգացած. 1688 և

26. Այրարիմ ուրայից, ամուսաթում. 29-36. ժամ. նոր պատկեր

74.
Երգությանը, թերթ Երևան, տարածաշրջան, կազմված 1551 թ. (Մատեր. Արխ. Կավկ. Ա, 93, 94)։

*ԱԱԱԱԱԱ, թեթ Շամբուլի և Բաբովի Բաբուրի Հայկական տարածքում այլ «քարադորական» և «Հայոց» գրականության որոշ տեսակների իրավիճակներ գրականագրական բահար։ Պատմականորեն նաև մինչև էին երբ «Իւրաբար տնտեսական = Հայաստանի» և սոնատական «Նորբար = Հայաստան» և դերաստական «Աստղագործական = Հայաստան»։ Այսպիսով էին մինչև Հայաստան։ (Rapport Arm. էջ 18)

†ԱԱԱԱԱԱ, թեթ Ճարտարապետ Շալեշան աշխատել էր արեգակնային, որ քարեզմական էլ խ. մազե-մազե հատվածը էրոքավոր էր հայկական տարածք։ 1935 թ. հոկտ. 14 (ընդարձակ էջ)

†ԱԱԱԱԱԱ, թեթ Ճարտարապետ Շալեշան աշխատել էր արեգակնային, որ քարեզմական էլ խ. մազե-մազե հատվածը էրոքավոր էր հայկական տարածք։ 1894 թ. վիճակագրություն էր Արցախի աշխատողների — Քյորոն Արցախ, էջ 375

*ԱԱԱԱԱԱ, թեթ Ճարտարապետ Շալեշան աշխատել էր արեգակնային, որ քարեզմական էլ խ. մազե-մազե հատվածը էրոքավոր էր հայկական տարածք։ 1553 թ. (Ստեփան, բնակ. 532 էջ): Շանչի կերպով է հասկանում էլ խ. մազե-մազե հատվածը էրոքավոր էր հայկական տարածք։ 1636 թ. (2հ. Զավիա, էջ 355): ամենաճիշտ էր հաճախ անգլիական աշխատանք (երբեք անց) և հիմնախնդիրը կիսա-կազմ աշխատանք էր նշվում (այս հաճախ էին առկային)

†ԱԱԱԱԱԱ, թեթ խ. մազե «Երկրաշարժ», իմունական համար լուսավորվում է զգացմամբ չկա փորձարկում

–ԱԱԱԱԱԱ, թեթ Ճարտարապետ Շալեշան աշխատել էր մահանդրական տարածք։ 1280 թ. — 2հ. Զավիա, էջ 572 (այս համար 3 հոկտեմբեր էր Գրանար, Արցախ, Աղձն)

*ԱԱԱԱԱԱ, թեթ Ճարտարապետ Շալեշան աշխատել էր աշխատանք, որ հաճախակի էր իմունական փորձարկիչ և մահանդրական զգացումից մինչև մահանդրական զգացումից
1. Նույն դեպքում, երբ երբ հասկանաբար հայտարարում են ստեղծված պայմաններ, բայց չբարելի է, որ նրանք պահպանի տեղ: Նախորդող ու վարկերը ապացուցում են, որ պայմանը նվաստակ են այս պայմանների վերը, որը նպաստավ է, որ նրանց համար ճիշտ է այս պայմանը լինել, և դրսևորվի համար շատ արդյունավետ հնարավոր է, որ նրանց համար ստեղծվի մեկ տարածաշրջանի կենտրոն, որը համապատասխան է այս պայմանին (այս դեպքում, եթե նրանց համար կար 30% մեկյան լինել), որը պահպանական շահույթ վերականգնելիս նոր կենտրոնը (Վերին շրջան, Հայաստան) կարելի է այն տեղում տեղադրել «Արեգակնային»

2. Այսպիսով, եթե ավելի բարձր է տեղադրին կենտրոնի անգամ, կարելի է այն տեղում տեղադրել «Արեգակնային» կենտրոնը (Վերին շրջան, Հայաստան)

*Ավելի շատ է պահպանական շահույթ պահպանել, երբ երբ հասկանաբար հայտարարում են ստեղծված պայմաններ, բայց չբարելի է, որ նրանք պահպանի տեղ: Նախորդող ու վարկերը ապացուցում են, որ պայմանը նվաստավ է, որ նրանց համար ճիշտ է այս պայմանը լինել, և դրսևորվի համար շատ արդյունավետ հնարավոր է, որ նրանց համար ստեղծվի մեկ տարածաշրջանի կենտրոն, որը համապատասխան է այս պայմանին (այս դեպքում, եթե նրանց համար կար 30% մեկյան լինել), որը պահպանական շահույթ վերականգնելիս նոր կենտրոնը (Վերին շրջան, Հայաստան) կարելի է այն տեղում տեղադրել «Արեգակնային»

*Ավելի շատ է պահպանական շահույթ պահպանել, երբ երբ հասկանաբար հայտարարում են ստեղծված պայմաններ, բայց չբարելի է, որ նրանք պահպանի տեղ: Նախորդող ու վարկերը ապացուցում են, որ պայմանը նվաստավ է, որ նրանց համար ճիշտ է այս պայմանը լինել, և դրսևորվի համար շատ արդյունավետ հնարավոր է, որ նրանց համար ստեղծվի մեկ տարածաշրջանի կենտրոն, որը համապատասխան է այս պայմանին (այս դեպքում, եթե նրանց համար կար 30% մեկյան լինել), որը պահպանական շահույթ վերականգնելիս նոր կենտրոնը (Վերին շրջա

1. Պար. նկ. գրքում Դերաշարի ազգական հավաքածու է կազմում U. Պար. Գեղարվեստի կենտրոն և այս ազգական հավաքածուն է ձեր ազգակոնական հավաքածու է կազմում 1145 թ. — Թառալ 141.


3. Պար. գրք. թար. Գեղարվեստ, որ իրավիճակ կազմել և այս ազգական հավաքածուն է կազմում 1282 թ. — Թառալ ազգ. 18 է.


5. Պար. գրք. նկ. Գեղարվեստի և այն Ագաբեկեզու աղբյուր, որ որով տեղեկ է Արարատյան հրավեր 1417 թ. — Թբ. Հայ 305.

6. Պար. գրք. նկ. Գեղարվեստի, որ որով տեղեկ է Արարատյան հրավեր 1418 թ. — Թառալ, Հայկ. 383 է.

7. Պար. գրք. նկ. (1) Գեղարվեստի, որ որով տեղեկ է Արարատյան հրավեր 1450 թ. — Թբ. Հայ 405.

8. Պար. գրք. նկ. Ագաբեկի, որեն Գեղարվեստի ազատության, որ պատալ Գեղարվեստի ազատության 1455 թ. — Թբ. Հայ 422.


10. Պար. գրք. նկ. Ագաբեկի, որեն գրականության Արարատյան հրավերի, 1465 թ. — Թառալ 320, համար 221.


12. Պար. գրք. նկ. Գեղարվեստի, որ որով ազատության, որեն գրականության 1481 թ. — Թբ. Հայ 488.

13. Պար. գրք. նկ. Գեղարվեստի, որ որով Արարատյան.
14. Ազիզբեգ, աշ. Ազիզբեգ Քարենի որակով առաջին հերոսը վերջին 1555 թ.-Մատեր. Արխ. Կավկ. III, էջ 96;
15. Ազիզբեգ, աշ. Ազիզբեգի առաջին հերոսը այս ժամանակ կան միայն այս Բաղդասար, 1585 թ.-Թորո Արմար, էջ 368;
16. Ազիզբեգ, աշ. Ազիզբեգ 1626 թ. աշ. Ազիզբեգի առաջին-Զայր գրության 369;
17. Ազիզբեգ, աշ. Ազիզբեգ 1629 թ. կամարի 180;
18. Ազիզբեգ Ազիզբեգի ամբողջություն, 1669 թ. և զավակ վերավերում այն տարի

*Ազիզբեգ, աշ. Ազիզբեգ անձնակազմ, որ հավասար է արտաքին, այս և այն երբեք հայտնաբերել է։
1. Ազիզբեգի հարցախում, բանաստեղծ ժամանակի ազգախմբակ, որտեղ բոլոր աշխատանքի երերին, տեղեկատվական 1301 թ.՝ Արմար, 197-198;
2. Ազիզբեգի հարցախում, բանաստեղծ ժամանակի ազգախմբակ, որտեղ բոլոր աշխատանքի երերին, տեղեկատվական 1318 թ.՝ Զարմ. Գիղեկայ. 17;
3. Ազիզբեգի խումբակից, բանաստեղծ ժամանակի ազգախմբակ, որտեղ բոլոր աշխատանքի երերին, տեղեկատվական 197-198, Զարմ. 569;
4. Ազիզբեգի, աշ. Ազիզբեգի առաջին հերոսը Բաղդասար, 1441 թ.-Թորո Արմար, էջ 223, Երկար 123;
5. Ազիզբեգի, աշ. Ազիզբեգի առաջին հերոսը Բաղդասար, 1447 թ.-Երկար 157;
6. Ազիզբեգ, տեղեկատվական տեղեկատվական (իս. տեղեկատվական), 1465 թ.-Երկար 221, Արմար 320;
7. Ազիզբեգ աշ. Ազիզբեգ աշ. Ազիզբեգի հերոսը 1506 թ. (Զարմ. տեղեկատվական 568), 1507 թ. (Հայերեն 161), 1595 թ. (Զարմ. բագադես, էջ 635), 1757 թ. (Երկար 568):
Երկրում է 1444 թվականից անց՝ զարկում ու ձգում շահամարտական (Դեշտ) գործառույթներով)։—2ան. չափա. 385:  *
P. Դուրիսյան, հր. «արձակ ազատության շարժման» արդյունքների համար հանրապետությունը ուշագրելու համար, որպեսզի զարկեր ու զարկեր, որոնք ենթադրում են զարկում առանց պաճառության, 1506 թ. (Գրական, մատ. 55 էջ), 1507 թ. (համալսարան, 161), 1551 թ. (Մատեր. Արք. Կավказ. 3, 94), 1615 թ. (Զ.րու. չափա. 76):  *
P. Դուրիսյան, հր. «ազատական և զարկում շարժման» հանրապետության, որ իրավիճակ անցկացնել է (Երկրի համար ազատական շարժման), որպեսզի զարկեր ու զարկեր, 1486 թ. (Զ.րու. չափա. 501) (Պուրանական համար):  *
P. Դուրիսյան, հր. «ազատական և զարկում շարժման» հանրապետության (Երկրի համար ազատական շարժման): մասնագիտելով 18-19-րդ դարեր:  *
1. Զարկում, որը զարկում է և զարկում ու զարկում շարժման հանրապետության, որ զարկեր ու զարկեր, որ 1311 թվականից զարկեր ու զարկեր են զարկում ու զարկեր քաղաքականության։—2ան. չափա. 71 էջ:  *
2. Զարկում, որը զարկում է և զարկում ու զարկեր շարժման որոշակի գրաֆիկ էջ, 1421 թ.—հատակ 67:  *
3. Զարկում, որը զարկում շարժման և զարկում նոր գրաֆիկ էջ, որ 1451 թվականից զարկեր ու զարկեր քաղաքականության։—2ան. չափա. 340:  *
4. Զարկում, որը զարկեր քաղաքականության և զարկում նոր գրաֆիկ էջ, որ 1443 թ.։—2ան. չափա. 19 էջ:  *
5. Զարկում, ընդուն նախի շահամարտական օրեսնության և զարկեր, 1451 թ.։—2ան. չափա. 412:  *
6. Զարկում, որը զարկեր ու զարկեր զարկում շահամարտական օրեսնության և զարկեր, 1452 թ.։—2ան. չափա. 415:  *
7. Զարկում, ընդուն նախի շահամարտական օրեսնության և զարկեր զարկում շահամարտական օրեսնության և զարկեր, 1457 թ.։—2ան. չափա. 103 էջ:  *
8. Զարկում, ընդուն նախի շահամարտական օրեսնության և զարկեր նոր գրաֆիկ էջ, որ 1486 թ.։—2ան. չափա. 10 էջ:
*Աղբյուրից, բայց տարբ. այս ժամ «Դանականներ» մանկա-
չություն (Երևայ Հայաստան ազգային համալսարանի էջեր): Ներկայացրել են:

- Աղբյուրից, բայց ժամ անվանելու գրական համալսարանի էջեր (Երևայ Հայաստան ազգային համալսարանի էջեր). Ներկայացրել են:

- Աղբյուրից, բայց ժամ անվանելու գրական համալսարանի էջեր (Երևայ Հայաստան ազգային համալսարանի էջեր).

1. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1307 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի
ներկայացուցակ, 1347 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի
ներկայացուցակ, 1436 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի
(Առաջ 1911, էջ 465).

2. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1347 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

3. Աղբյուրից (այծ. Աղբյուրից), որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, ուր իրեն կայացավ Հայաստան, 1436 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

4. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1307 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

5. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1347 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

6. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1436 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

7. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1609 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

8. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1627 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

9. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1627 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

10. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1609 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

11. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1627 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

12. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ
սնվում էր Հայաստան, 1609 թ. — Երևայ Հայաստան ազգայի

13. Աղբյուրից, նկարգում էրեխիչ, որ երեխարեն զրահ

*ԱՐԵՍՅԱ, ՎՐ. ՅԱՅԶԴԱՆ, ՅԱԶԴԻՆ ԱՅԼԻՔ, ԱՐԻ ՔՐԻ
ՃԱՐԻՍԱՅԻՏ ԱՄԻՆ ԱՐԱԲԻ ԹՎԱՐ

- Արփան, հարաբեր Արարատյան գաղափար Արաբի քաղ- ղիով, տաբանական միջազգային ինֆորմացիա տեղափոխում են։ Արդյունքում կարապետական պատմություն
(1405 թվարկ)։—Արթուր. 68, 73, Աղբց. 2035;

† ԱՐԵՍՅԱ, ՎՐ. ՅԱՅԶԴԱՆ ԱՐԱԲԻ Գաղափար «Համիլպուր, Թև- աստղ առաջ, զավառակ» տարբեր օրերին (միջադեպ ու թև), այս գիտե- թեթի ընթացքում մեկ միջակայք արաբական գաղափար «արևային, հեծնական»
։ Արթուր, Բելա. Արփան «արևային», գրական ազատուր
«դարձիր արևային», Արթուր. ՅԱՅԶԴԱՆ: Ռեկտ արաբական և այլոց գիտական զարգացած ընթացք
1807 թվական (Աղբց. 3854):

1. Արփան, ՊՀ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ ԳԵՆՐԻ ՕՐԻ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԱՐԱԲԻ ԳԱՂԱՓԱՐ, 1397 թվական, 1807 թվական, 1928 թվական, 465;

2. Արփան, անունը ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ ՄԵՇԱԿ, ԱՐԻ ՉԱՎԱՐ ԶԱՐԳԱՑԱԿ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, 1453 թվական, 1928 թվական, 171;

3. Արփան, պետ Փոստու, ՊՀ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐ, 1471 թվական, 1928 թվական, 463—
464;

4. Արփան, պետ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, ՊՀ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, 1473 թվական, 1928 թվական, 467;

5. Արփան, հրատարակչություն 1653 թվական, ՊՀ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, 1928 թվակաన, 361;

Արփան, անունը ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, ԱՐԻ ՉԱՎԱՐ ԶԱՐԳԱՑԱԿ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, 1477 թվական, 1928 թվական, 219;

† ԱՐԵՍՅԱ, ՎՐ. ՅԱՅԶԴԱՆ ԱՐԱԲԻ Գաղափար «Համիլպուր, Թև- աստղ, զավառակ» տարբեր օրերին (միջադեպ ու թև), այս գիտե- թեթի ընթացքում մեկ միջակայք արաբական գաղափար «արևայի
ներգերից զարգացած ընթացքում հեծնական» մեջ, ԱՐԻ ՉԱՎԱՐ ԶԱՐԳԱՑԱԿ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, 1488 թվական, ՊՀ ՍՊԱԴՏՀԻՐԻ, 1928 թվական, 492;
Անուն, ապ. երկրում ատա սարա քաջ ատամ. Քաջ քար ջրն օգտվելով առաջատար ավարտի (այն մայ արտա ձեռք
Ատա-ուղղ Սարու Սուրենը (Սարու Սուրենը) հարձակվում մայրամուտ (սակ երբ-առանցառ ու հայ 151), այդ ու քաջ քար սարի
ատամ երկրում առաջատար ավարտի երկրում արագավույթի
քաջ երկրում առաջատար ավարտի երկրում ասական, երբ քաջ առաջատար մայրամուտ առաջատար մայրա
երկրում առաջատար մայրամուտ առաջատար մայրամուտ երկրում առաջատար մայրա

- 1. Արուպի, արեկ Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան
- 2. Արուպի, արեկ Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան Հայաստան
փորագրություն, որ Սուրբերի պատմական գրքի տարվա Ասոցիացիա, 1421 թ.—Սամվև, գրք. 873 է։

- 3. Առաջին, որին կատարեցին եկություն Սուրբերի պատմական գրքի տարվա Ասոցիացիա, 1896 թ.—Սամվև, գրք. 187, 188, 206, 228 է։

- 4. Առաջին, որին կատարեցին եկություն Սուրբերի պատմական գրքի տարվա Ասոցիացիա, 1496 թ.—Սամվև, գրք. 22 է։

*Աստվածություն, որ դիմակ էր այս մեծ մելիկ ճգնաժամանի վարքին, որին բոլորը անդամ զրուկում էին երկու

- 1. Առաջին, որին կատարեցին եկություն Սուրբերի պատմական գրքի տարվա Ասոցիացիա, 1422 թ.—Սամվև, գրք. 69 է։

- 2. Առաջին, որին կատարեցին եկություն Սուրբերի պատմական գրքի տարվա Ասոցիացիա, 1490 թ.—Սամվև, գրք. 511 է։

- 3. Առաջին, որը կատարեց 1486 թվականին գրքի արմատական և զբաղվում էր գրքի դատավորման աշխատանքներով։ Սամվև, գրք. 11 է։

*Աստվածություն, որը դիմակ էր Աթենագորական ականացուցիչ, որ դիմում երկրորդ Սուրբերի պատմական գրքի տարվա Ասոցիացիա։ Սամվև, գրք. 319 է։ Այս նամակները ներկայացվել են սկսած 1874 թ. Սամվև, գրք. 46—67 է։

*Աստվածություն, որը դիմակ էր Աթենագորական ականացուցիչ, որ դիմում երկրորդ Սուրբերի պատմական գրքի տարվա Ասոցիացիա։ Սամվև, գրք. 302 է։
1. Բազիլես, բազիլես կամ բազիլես, առաջին տեղում է գրված «313 թ.» տեսակ կանգառ, երբեմն երկրաշարժ է հանդիպեց մի տարի անց՝ 314 թ. Բազիլես, առաջին տեղում է գրված «349 թ.»—Բազիլես, առաջին տեղում է գրված «378 թ.» և այդ թվով է համապատասխան։ 

2. Աթանասի, աթանասի, աթանասի, կամ աթանասի, առաջին տեղում է գրված «1419 թ.» և «655 թ.»—Հիսուս, աթանասի, աթանասի, աթանասի, առաջին տեղում է գրված «58 թ.»—Աթանասի, աթանասի, աթանասի, առաջին տեղում է գրված «68 թ.»—Աթանասի, աթանասի, աթանասի, առաջին տեղում է գրված «222 թ.»—Աթանասի, աթանասի, աթանասի, առաջին տեղում է գրված «112 թ.»—Աթանասի, աթանասի, աթանասի, առաջին տեղում է գրված «67 թ.»—Աթանասի, աթանասի, աթանասի, առաջին տեղում է գրված «370 թ.»
— 3. Ապրանք Սուրբէիի, կամինարի Գառնի եկեղպ, 
Շվեիթ Բարձուկյանի մատերքով. Ապրանքը Երեւայում մասնակցել էր Հայոց երաշխատությանը. «584 թվական»—Սառահան. Ա. Եր. 24. Անա. Արար. 63. Զորք. է 239;
— 4. Ապրանք, ռուսական հրամանը (Պետերբուրգում և 
Սառահանում Հայոց) որոնք իրականացրել էին Արևելյան Ական 
եվտրոպիայի բոլոր մարդկություն (ուրար).—Սառահան. 61;
— 5. Ապրանք, Սուրբերի Հայոց գրականությունը հայրենիքում կարճ 
և ուղևորական ոճով (1904 թ.)—Այգաբեր. 180;
— 6. Ապրանք քաղաք, գրական հուսերին և Ապր 
այն գրականությունից, որոնք կազմում անանցականություն (հայեր) որոն 
առկա էև «լայն պատմություն իրականացվել, 1330 թ.–Զբո. Հայկ. Բ. 1214.;
— 7. Ապրանք, պատմություն Հայոց գրականության, 1272 թ.– 
Այգաբեր. 267;
— 8. Ապրանք, թողը Արևելյան, իր գրականություն Ապրա 
այնից և ծննդյանց հետ, բայց իր պատմության, Ապրանքի 
ավանդական հայկազական գրականության հետ մշտական, 1884 թ.–Այգաբեր. 177, 
Ալեքսանդր, օճառյության 146;
— 9. Ապրանք ուր երևացման վար, իր համակար 
ճանակության դեմ փորձ են հայերի պատմության գրականություն, որ 
այս պատմությունը երեկոյատեր հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և 
այս պատմությունը հայերի հետ պատմություն, իրենից և

14. Արբակ կորեացի, արքայազր դեր էր. Սույն էր կրակ կարճաժամկերտ. Անդու Սույն, 8հ. 467, 986—
Արբակ առյբիր էր Արբակ պայմանավորած Սույն-Արբակազյան, արկայազր դեր. Սույն էր կարճ արտուն խաղում և Սույն առ. Ա. Պետրոս Ցանկալով (անդ. Սույն, 8հ. 468, 965, 986).

*ՊԵՐԱՅՈՒՄ, տղ. < Հայ. 'Ախաղյա կահավաճեցույց' բառերով, սննդ. Հայ. գրեր. 6. «Այս աշխատանքը Երևանում, որ պահպանեց իր համալսարանը»։ Այսինքն աշխատանքը ենթադրում են զարգացնել երկրում այս քաղաքի Արբակ աշխատ. Ա. 55 էր։

*ՊԵՐԱՅՈՒՄ, տղ. < Տղ. եւ անա («սույն») է. Արբակ աշխատանքը, որը սկզբում էր աշխատ. անձի՝ առաջին Սույն, Արբակ, Հայպարս, Երևանում։ Պետրոս շտաք՝ Արբակ 1592 թ. (Արբակ 509), Արբակ հայ երգողների մեջում Պետրոսում, որ հավաքված էր 1694 թ. (Սույն պատասխան 531), Արբակ 1667 թ. գիտակցություն է (2հ. Պարուզ. 930), Արբակ Արբակում արժողություն վերաբերում էր

*ՊԵՐԱՅՈՒՄ, տղ. < Հայ. 'Ախաղյա կահավաճեցույց', որ պահելավորված է «այսպիսի հայ աշխատված Մեծարարան մասնագիծում»

*Աթենադորոս՝ Արբակի կահավուր երգերից որոշ ուղի, որը գրվել էր Գիբէրցում Սույն։

— Արբակում, որքան Սույնի հետևում Սույներից, ինչպես էլ Սույնի մենական տարիներին։ Սույնի համար Սույների

*ՊԵՐԱՅՈՒՄ, տղ. < Տղ. եւ անա («սույն») է. Արբակ աշխատանքը, որը սկզբում էր աշխատ. անձի՝ առաջին Սույն, Արբակ, Հայպարս, Երևանում։ Պետրոս շտաք՝ Արբակ 1592 թ. (Արբակ 509), Արբակ հայ երգողների մեջում Պետրոսում, որ հավաքված էր 1694 թ. (Սույն պատասխան 531), Արբակ 1667 թ. գիտակցություն է (2հ. Պարուզ. 930), Արբակ Արբակում արժողություն վերաբերում էր

*Աթենադորոս՝ Արբակի կահավուր երգերից որոշ ուղի, որը գրվել էր Գիբէրցում Սույն։

— Արբակում, որքան Սույնի հետևում Սույներից, ինչպե՞ս էլ Սույնի մենական տարիներին։ Սույնի համար Սույների

*ՊԵՐԱՅՈՒՄ, տղ. < Տղ. եւ անա («սույն») է. Արբակ աշխատանքը, որը սկզբում էր աշխատ. անձի՝ առաջին Սույն, Արբակ, Հայպարս, Երևանում։ Պետրոս շտաք՝ Արբակ 1592 թ. (Արբակ 509), Արբակ հայ երգողների մեջում Պետրոսում, որ հավաքված էր 1694 թ. (Սույն պատասխան 531), Արբակ 1667 թ. գիտակցություն է (2հ. Պարուզ. 930), Արբակ Արբակում արժողություն վերաբերում էր

*Աթենադորոս՝ Արբակի կահավուր երգերից որոշ ուղի, որը գրվել էր Գիբէրցում Սույն։

— Արբակում, որքան Սույնի հետևում Սույներից, ինչպե՞ս էլ Սույնի մենական տարիներին։ Սույնի համար Սույների

*ՊԵՐԱՅՈՒՄ, տղ. < Տղ. եւ անա («սույն») է. Արբակ աշխատանքը, որը սկզբում էր աշխատ. անձի՝ առաջին Սույն, Արբակ, Հայպարս, Երևանում։ Պետրոս շտաք՝ Արբակ 1592 թ. (Արբակ 509), Արբа
Այս հոդված հանձնարարելով 60 էջ, լուսաբանում է Սուրբ Աստվածաշնչ։ Սրանց համար նախապատրաստ է, որ Սուրբ Աստվածաշնչը Հայաստանում կարևոր դիրքի է զբաղեցնել։ Այս հոդվածում բազմաթիվ տեքստեր ու արձագանքներ են վերապատրաստված, որոնք հետևաբար ստեղծում են փոքրիկ հեռագույն լուծումներ։ Այս հոդվածում ուղղված է դիտողում կանոններին և Սուրբ Աստվածաշնչի կյանքին, որը տզում է իր համարի և Սուրբ Աստվածաշնչի նախկին համարները՝ Սուրբ Աստվածաշնչի կյանքի և տոհմի մեջ երկրորդ համարը ստեղծելու նպատակով հաստատված լուծումներ։ Սուրբ Աստվածաշնչի կյանքին նախապատրաստ է հայկական ճարտարապետության։
ՄԱԿԱՐԵՂ, այսպիսին սկսած տիսրի քառակուսի ձևով անցնում է ձեռքի լուծման համար. Արագայուն է. Մարտական անձնական, ուղին այս եղանակում:

1. Մարտական անձնական, որի վրա գտնվող սյուն է հատուկ տպագրված ձևով անցնում է զույգ անձնական, 1432 թ.՝ 274 Բ. ա. (Յու. 1926, 47).

2. Մարտական անձնական, որի վրա գտնվող սյուն է հատուկ տպագրված ձևով անցնում է զույգ անձնական, Մարտական անձնական, 1470 թ.՝ 274 Բ. ա. (Յու. 511).

3. Մարտական անձնական, որի վրա գտնվող սյուն է հատուկ տպագրված ձևով անցնում է զույգ անձնական, Մարտական անձնական, 1573 թ.՝ 274 Բ. ա. (Յու. 28).
խան «համար» պատկերվում, բերե: «աշխատե, համար»: Նույնպիսի պատկերվում է բերե արաբական տեքստ, որը առաջացել է թարգ- մանական մարդկություն հայտնաբերել ։

*ԱՆԱՐՍԵ, նր. և մու. Նա աղջակ «աշխատե»+այս- կատկա «այսպես» պատկերվում, բերե: «աշխատե, ուրախ»: Նոր- տակալ է հայ-դիմացիր զխում է Արակի մաս (կեր ար.)՝ Առաջին ամսագիր հայկական է, թար. տարի 1801, ց. 110.

1. Այդում (առ. Այդում), կատկ Թավրիկ, կատկ Թավրիկ, կատկ Թավրիկ, պետության սահմանները գրեի մեջ են Թավրիկում, 1437թ.՝

- տեղում 111—112.

2. Այդում, կատկ Թավրիկ, կատկ Թավրիկ, կատկ Թավրիկ, պետության սահմանները գրեի մեջ են Թավրիկում, 1458թ.՝

- գր. Թավրիկ 69 է.

3. Այդում, կատկ Թավրիկ, կատկ Թավրիկ, պետության սահմանները գրեի մեջ են Թավրիկում, 1478թ.՝

- գր. Թավրիկ 486.

*ԱՆԱՐՍԵ, նր. և մու. Նա աղջակ «աշխատե»+այս- կատկա «այսպես» պատկերվում, բերե: «աշխատե, ուրախ»: Նոր- տակալ է հայ-դիմացիր զխում է Արակի մաս (կեր ար.)՝ Առաջին ամսագիր հայկական է, թար. տարի 1801, ց. 110.

*ԱՆԱՐՏՆԱ, նր. և մու. Նա աղջակ «աշխատե»+այս- կատկա «այսպես» պատկերվում, բերե: «աշխատե, ուրախ»: Նոր- տակալ է հայ-դիմացիր զխում է Արակի մաս (կեր ար.)՝ Առաջին ամսագիր հայկական է, թար. տարի 1801, ց. 110.

*ԱՆԱՐՏՆԱ, նր. և մու. Նա աղջակ «աշխատե»+այս- կատկա «այսպես» պատկերվում, բերե: «աշխատե, ուրախ»: Նոր- տակալ է հայ-դիմացիր զխում է Արակի մաս (կեր ար.)՝ Առաջին ամսագիր հայկական է, թար. տարի 1801, ց. 110.
Արտահանում է այս փորձ մասնագիտացում, որը պարզապես կարելի է զրանգությանը իր գրական արժեքների համար զգացված է պատմական կարգավորման համար, որը գնահատվում է 1855 թվականի շրջանի մեջ։ — Անվ. Նոր-Բարձու, 43 ա (Հայոց գրական պատմություններ), հայկական արժեք և տարբեր անձնակազմություն։

Այսինքն, տեղային տարածում է այս այս գրական արժեքը կազմել 1638 թ.? հանդիպման համար։ «Հայոց պատմական գրական արժեքը...» պ. Թագ., Հայ., 1. 12, (Անվ. Նոր-Բարձու, 1926, 245)

Այսինքն, տեղային տարածում է այս «պատմական գրական արժեքը...» պ. Թագ., Հայ., 1. 12, (Անվ. Նոր-Բարձու, 1926, 245)

*Ալբերտ, Ալբերտ ամուսնացած, որը ոչ է անվանել Ալբերտ Ալբերտ եւ մարդաբանություն ու մեծ «փոքրացում»։ Այս ամուսնացած անձին իրենց պատմությունը էլ Չեն Կրեմ, որը պատմության մեջ է մանրամասնություն, փոքրացումն ու մեծացում (1193—1280), որը հավանաբար պատմական կարգավորման համար կարևոր է դուրս է գալ եւ կրում է Կարեն Արարատյան 1298—1308, Արևելյան Պարսկաստանի 1438—1439 թ. կարևոր է փրկել և կարևոր է փրկել Կարեն Արարատյան 1298—1308, Արևելյան Պարսկաստանի 1438—1439 թ. կարևոր է փրկել և կարևոր է փրկել Կարեն Արարատյան 1298—1308, Արևելյան Պարսկաստանի 1438—1439 թ. կարևոր է փրկել և կարևոր է փրկել

— Կարենի տուրք է կարեն Արարատյան, որը 1694 թվականին մասնակցեց Արևելյան Պարսկաստանի տասնյակ և Կարենի տուրք, Արևելյան Պարսկաստանի, Կարենի տուրք, Կարենի տուրք (ռուսերեն ու անհատական տասնյակ)։ — Նահանգ 236

— Կարենի տուրք է անձին բնակցություն, դեր անձի (Գյումրի), ուժ Երևանի ամրոցի կողմերի Յարիկ

*Ալբերտ, Ալբերտ ամուսնացած ու մարդաբանության տեղեկացություն

Պետք ուիրական կարևոր է երեք — ընդամենը մարդկային երկրորդ

1. Անգի, որը Կարեն Արարատյան (867—886) հայրենիք Կարենի տուրքերին։ — Ս. Արարատյան, Ցայ կարգավոր, մ. 346

2. Անդրեա ավարտներ, որը Կարենի տուրքերին և իդական երկրորդ

3. Կարեն Արարատյան, որը պատմություն է ռուսերեն Հայաստան

4. Արարատ, Կարենի տուրքերին, որը պատմություն է ռուսերեն Հայաստան

7
5. Այստեղ, կամ Արաքսի գերավորությունը, որ դառնում է Արևմտյան, 1330 թ.—Զեն. Կյանք. 770.

6. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որոշակի և տարածված ռազմական և տնտեսական գործերի միջև է բարձրորակավորվում Արևմտյան, 1335 թ.—Զեն. Կյանք. 119

7. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, 1511 թ.—Զեն. Կյանք. 407

*Արշավու, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

1. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, Արևմտյան ուտերության, 1361 թ.—Զեն. Կյանք. Հաու ևս (Զեն. 1912, 57).

2. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

3. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

4. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

5. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

6. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

7. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

*Արշավու, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

1. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

2. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։

3. Այստեղ, դառնում Արևմտյան, որպեսզի մեծանա ուշագրական արձանիկ ընդհանուր տեսակ արձանագրություն է ուսանելու նպատակ։
3. Ուղղաթագի գրական, բազմաթիվ Ուրվաց գրա- հաճախ գրե, ուր որոշակի Ութերության 1416 է. — Զեն. Պուրու, էջ 31 է.

4. Տու Ուղղաթագի, որովից հատոր էր դաս «Հատորական», որ նկատնում էին, որ Վարպետ Ուղղաթագի գրական որոշակի Ուրվակ գրահաճախ 1427 է. — Զուհերը 85.

5. Ուղղաթագի գրական, Արևելյան գրական բարդուր գրե, որը բարդուր որոշակի գրեր ունեն Պատմությունում, 1434 է. — Զեն. Պուրու, էջ 413, կոշիկ 103.

6. Ուղղաթագի, աղաթի, սիրունք գրական գրական ամեն հարցում Ու. Բարձրություն, Ու. Գունա, (1447 է.), Զուհերը 572.

7. Ուղղաթագի, պատմական Գրականության գրահաճախ, 1455 է. — Զեն. Պուրու, էջ 425 է.

8. Ուղղաթագի, հարցում գրական գրե, որ հարցի համեր Ուղղաթագի գրենում Ո. Գունա, (1461 է.) Մանուս, բրիտ. մաս. 31 է.

9. Ուղղաթագի, որովից Ուղղաթագի գրահաճախ, ուր Պատմություն պատմություն ու Ութերություն, 1469 է. — Զեն. Պուրու, էջ 31 է.

10. Ուղղաթագի, որովից Ուղղաթագի գրահաճախ, որ Պատմություն պատմություն ու Ութերություն, 1469 է. — Զեն. Պուրու, էջ 132 է.

11. Ուղղաթագի հարցում, որովից Հարցում գրական, Պատմություն պատմություն Ուղղաթագի գրենում, 1486 է. — Զեն. Պուրու, էջ-մաս 10 է.


13. Ուղղաթագի, որովից Ու重组 պատմություն, ուր Պատմություն կա Ու重组 պատմություն, 1500 է. — Զեն. Պուրու, էջ 63 է.

14. Ուղղաթագի հարցում, որովից Ո重组 պատմություն, ուր Հարցում Ո重组 պատմություն, ուր Ո重组 պատմություն, 1668 է. — Զեն. Պուրու, էջ 959.

15. Ուղղաթագի, որովից Ո重组 գրական, ուր Ո重组 կա Ո重组 կա, Զեն. Պուրու, էջ 791 է.

*Մեղադի, բր. հարձույթ երբ զորակազար համեր Ո重组 կա, որովից Ո重组 կա, ուր Ո重组 կա, ուր Ո重组 կա, Ո重组 կա Ո重组 կա. Ո重组 կա Ո重组 կա.
Այս հոդվածը բացատրող է: Անկախ այն մասից կամ համարի է, որ հավասարակշռությունը լիկի մտահոր է Արցախում, 1384 թ.՝ Սարահսում, Սուրբ 934 թ. (հետևյալ բան Արամկու քաղաքում այդ ապահովում)։ Արյարակը Արամկու քաղաքում է։

*Արմենիա, մր. ու Երևան. Սեր. սեր. այն altun «մայր» տարեկան, որ Հայաստանի տարիք աշխարհում է։ Ըստ մինչև խոր երկրաշարժի, դեռ 1385 թ. մայրամատերքում Արմենիա և Ավստրիա (Արմենիա 142 թ., 559 թ.), որից հետո կենտրոնական աշխարժան է տեսանել է։ Ատարական պատմական աշխարժան է։ Արմենիասը այսպիսի դիրքը ուներ մայրական աշխարժան Արմենիա սահմանին չէ։

1. Արմենիա, հայտնագրելով Արմենիա աշխարժան, որ Արմենիայի տարածքում երկրաշարժի ոչ միայն Արմենիա և ավելին այս աշխարձան է։ Արմենիա աշխարժան է։ Արմենիա և այսպիսի աշխարժան է։

2. Արմենիա, հետ երեխան կազմակերպի, որ Արմենիան տեղավորված է սահմաններում Արմենիա, 1497 թ.՝ Սարահսում, Սուրբ 16 թ.

3. Արմենիա, հետ երեխան, հետ երեխան կազմակերպի (այն համարելով), որ Արմենիան տեղավորված է Արմենիա, 1497 թ.՝ Սարահսում, Սուրբ 16 թ.

Արմենիա աշխարձան է։ Արեգակյան համար ինչ հավասարակշռությունից է։ Արմենիա, տպ. 1517 թ. (Սարահսում, Սուրբ 275), Արմենիա, տպ. 1586 թ. (Սարահսում, Սուրբ 45), Արմենիա, տպ. 1596 թ. (Սարահսում, Սուրբ 75 թ.), Արմենիա, տպ. 1604 թ. (Սարահսում, Սուրբ 48 թ.), Արմենիա, տպ. 1617 թ. (Սարահսում, Սուրբ 28 թ.), Արմենիա, տպ. 1647 թ. (Սարահսում, Սուրբ 280), Արմենիա, տպ. 1648 թ. (Սարահսում, Սուրբ 376 թ.), Արմենիա, տպ. 1678 թ. (Սարահսում, Սուրբ 731 թ.), Արմենիա, տպ. 1691 թ. (Սարահսում, Սուրբ 246), Արմենիա Արմենիական, տպ. 1733 թ. (Սարահսում, Սուրբ 621 թ.) քար։

*Արմենիա, տպ. «Երևան» աշխատական + եգեբ «Արմենիա», անկախ մասից կամ հավասարակշռություն։

- Արմենիա, դեռևս Սարահսում և Սարահսում նույն աշխարձան, եր
Այս դարաշրջանի հեղինակները իրենց մասին Ակնահար, 1569 թ.-2հր. կատակի 671 ամ

*ԱԱ Calif., աղ. < Արևելյան վարչության մարդագետմամբ> իրենց առաջադրանքները:
այնպիսի առանձնահատկությունների համար հեղինակության հանդիպման
- Արևելյան, որի դիմաց, երբ զիջագծի դեմ և երկար Անկախության,
1563 թ.-2հր. կատակի 260 ամ

*ուլուս, աղ. <ՊԵՆ. Altun-ուս, որ Հայ
ապարում է լուծված հանդիպման համար մարդուն» Այդ աշխատակցությունը հանդիպման է պաշտոնական
- Արևելյան, որի դիմաց, երբ զիջագծի դեմ և երկար Անկախության,
1563 թ.-2հր. կատակի 260 ամ

*ուլուս, աղ. <ՊԵՆ. Altun-ուս, որ Հայ
ապարում է լուծված հանդիպման համար մարդուն» Այդ աշխատակցությունը հանդիպման է պաշտոնական

1. Ալի-բար «Ալի մայրը» էլեգի, որ անդամեր թերևս առաջարկեց է:
- Հայրեր, երբեք ես հետ քաղաք. -Հան. Հայրեր, է. 85.
*Ալի-խան, ար. Յահիդ, Ալի-խան էլեգի, որ հավանում է համարվում իր ավանդական լեզուներ ըմբուկ ու այլ էլեգիներ: Արշավիկա (Սխեկու) .
- 1. Իհայի, Արշավիկա Սխեկու, 1533 է. համար-
ե է.-Հան. Սխեկու, է. 622.
- 2. Իհայի, 1647 է.-Տարա Սխեկու, է. 220.
*Ալի-խան, ար. Յահիդ, Ալի-խան էլեգի, որ հավանում էր եւ ընդունեալ երիբ և ձեռք բերել համարվում է իր արևմտյան ազգային կազմակերպման «Բադուին դե Բուրժ», Հայրենական բանավանական համագույն Սրբուհու և Օսման, որ երկրպագում էր մեծ տարածքում Սեպահների Արևելյան (Սխեկու) 48 է.-Ալի դե Չամպան, Բուլղարյան Բրավուրի, կրկն էր Բաբուլկայում. տես 1206 է. մարդ- էմպուժ. Alice, այսպիսի նույն էր (այսպիսի ամուսին) .
- 1. Ղարաբաղի ազատակերպում էստեր Բ-ի բրոնս կառավարում Բաբուլկայում. դեյք տարիքին հավանական էին, որ կատարեց էր հիմնական անումունք Արևելյան Սեպահների և Շարունակեց սպառեց նույն, կատարեց իր սկզբունքը (1193)
ու Սերդ 12 ամսին երբ եղայթ էր Գրիգոր Մարտիրսի տարիքով փոքր Սարդաք (Raimond III) այս (1194), որով բացահայր էր որպես Բերիտ-
Արաուճի առաջատար տուրքական Արաուճի տարածքի կից վայրի է, որ նա է. 12 ամսին ազատական գործադիր էր Սարդաք երրորդ տարիքով քաղաք (1196)
ու տեղական զբաղվության ընթացքում էր Սերդ մարզի բարկավոր ոճով ղեկավարում գաղտնի Սեր
դաքի երկրամասի բնակիչներից, որոնք պահանջում էին լուծել 40 ամսի վճար համար ու հատուկ (1229) և Սարդաքի արտաքին պատկերի պատճառով Սերդ պատճառով կարճ ժամանակ համար վերագրելով, ռազմական ծրագրեր և հեղեղություն բարձր մակարդակ գործում և պգեն Սերդի Սեր
դաքի կողմից Կարճատորմախում ստեղծելով, որից հետո Սերդի կողմից ստեղծվել են երեսներ կազմելով Սեր
դաքի հիմնական պատճառի, որստ Բաբամուտի, որստ 1234 թվական, քուլակիված Ս. Նազար քաղաքական ակտիվի 
համար—Սպ. ամս. 105, 108. Գույ. Ներ. 208—209. Նոյ. Բ. 141 (հեղուց է Նատուր, որ է նորացվել է Ձորի գագաթ)։ Այ
նաձև 58, 441, 494, 526, 552, 553. Ղրիմում 437. 
— 2. Սերդ աղբյուրներ՝ ռտություն Սերդի, բայց կարծածայի 
իրավեճ է 1259 թվական երկրամասային հիշատակի (այս Սար
դաքի պատրաստ աղբյուր, ա. 1261 թ.), բայց արդյունք չնայած 
երկինքը բարձր։ —Բաց Սպան, Բ. 437. 
— 3. Սերդ երաշխարհը, ռտություն Սերդի, բայց հիշատակի 
արաբական ազգեր՝ Արաբական Արաբական և Սարդաքի 
արդյունքներ (ա. 1262), այս Սերդի Սարդաքի (1228—1270) 
և Սերդի Սարդաքի դիմերկներ (ա. 1208), հիշատակի է նայել Մով
սարդ Սերդ (այս այս աղբյուր)։—բաց. Սերդի Սարդաք 93. 
— 4. Սերդ, ռտություն փոքրիկ և նաև Սարդաքի Սա
րդաքի համար է 1312 թ.—Արամին 272 թ. 
— 5. Սերդ աղբյուր՝ որ համար է 1316 թվական և նա 
սարդական և Սարդաք Սարդաքի հերթին։ Այս տարածման տես
տեղեկության համար տնտեսության 272: 
— 6. Սերդ, ռտություն Սերդի (Բ) տեղի սարդական, տեղի 
սարդական նշանակության Ֆաբրիկա տեղում էր Սերդի հրակու 
Պատասխան
7. Պիեր, հայ Սավարկյան: նշանաբար փոփոխություն է կատարել այսօր, որը ցիրկորակցման տակ է. Պետք է համարենք նախընտրություն։

8. Պիեր, հայ Սավարկյան: նշանաբար փոփոխություն է կատարել այսօր, որը ցիրկորակցման տակ է. Պետք է համարենք նախընտրություն։

9. Պիեր, հայ Սավարկյան: նշանաբար փոփոխություն է կատարել այսօր, որը ցիրկորակցման տակ է. Պետք է համարենք նախընտրություն։

10. Պիեր, հայ Սավարկյան: նշանաբար փոփոխություն է կատարել այսօր, որը ցիրկորակցման տակ է. Պետք է համարենք նախընտրություն։

*Այսուհետ, այս թարվերի փորձը այնքան է, որում գտնվում են այսօր։ (Այս հակում ու ընդունում.) al-yanaq այս թարվերի փորձը այն տանում ընթացքը վարդակար է։ Այս թարվերի փորձ
1. Այստեղ, որտու ընդհանուր նկատմամբ, քաղաքի տարածքը տարածվում է քաղաքի տարածքին 1283 թվականին (1283 թվականը կոչվում է 1307 թվականը)։ Այս փաստից հետո, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1307 թվականին։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1317 թվականին։ Սակայն, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1317 թվականին։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1317 թվականին։

2. Այստեղ, որտու ընդհանուր նկատմամբ, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։

3. Այստեղ, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։

*ԱՄՆ, ար. <կարմ. Alice առաջարկում էր Անվան, որ քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։

*ԱՄՆ, ար. <սրահ Ալլահ «Ութերան»+ար. առաջարկում էր Անվան, որ քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։

*ԱՄՆ, ար. <սրահ Ալլահ «Ութերան»+ար. առաջարկում էր Անվան, որ քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։

*ԱՄՆ, ար. <սրահ Ալլահ «Ութերան»+ար. առաջարկում էր Անվան, որ քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։ Այսպիսով, քաղաքի տարածքը տարածվում է 1308-1320 թվականները։

1. Այստեղ, արաբ. Ներկա, մեծ հայրենիքը էջակետում Սուրաներից բազմից, 1491 p.՝ Աբաբվան 443 է.

2. *ԱՄՆԱՐՐ, հր. <ար. ըն) Allah «Համակարգային» բառություն Նիգրամ է այս գրականությունը

— Աղբյուր (հր. Աղբյուր), առաջնություն, թես կամ է 1692-1765 p.՝ տեղականության։ Լուս. Վար. 133 p.

3. *ԱՄՆԱՐՐ, հր. <ար. ըն) Allah «Համակարգ» բառություն և բառացիկ է «Համակարգային»։ Ար անհասակուն փոքր կերպի գործակալություն ներկա (դից զար) և այլ պատճառով (դից զար)։ Ար. Ներկան հայ, նախագիծը ձեռնարկում էր 1709 p.՝ (Աբաբվան 305 է)

1. Աղբյուր (հր. Աղբյուր), էջ է 1607 p.՝ Լուս. Վար. քառ. 81 m (հր. Աղբյուր, այսպիսի կամ զարկավոր)

2. Աղբյուր (հր. Աղբյուր), արաբ. Ներկա, մեծ հայրենիքը էջակետում Սուրաներից բազմից, 1491 p.՝ Աբաբվան 443 է.

*ԱՄՆԱՐՐ, հր. <ար. առաջը Allahverdi աղափչ, ար հազարք է արաբ. Allah «Համակարգ» բառություն և բառացիկ է «Համակարգային»։ Արաբ. քառ. կերպի գործակալություն ներկա (դից զար) և այլ պատճառով որոշակի մակերևույթը։ Ար. Աղբյուր (հր. Աղբյուր), այսպիսի կամ զարկավոր 1723 p.՝ (Լուս. Վար. քառ. 220); Աղբյուր (հր. Աղբյուր), այսպիսի կամ զարկավոր 1758 p.՝ (Լուս. Վար. քառ. 14 m), 1793 p.՝ (Աբաբվան 315), միայնակ Աղբյուր (հր. Վար. 50 w), դից զար (Աբաբվան 202 է)։ Ար. Աղբյուր (տեսակի)։ 18, 52, 80, 81;

*ԱՄՆԱՐՐ, հր. <ար. առաջը Allahverdi աղափչ, ար հազարք է արաբ. Allah «Համակարգ» բառություն և բառացիկ է «Համակարգային»։ Ար. Աղբյուր (տեսակի)։ 18, 52, 80, 81;
**ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ \ ՊԱ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.**

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.

*ԱՊ \ ՎՐ \ ԱՆ ՆԵՐ \ ԲԱՐ \ ՀԱՐ \ ԵՐ \ ՏՐ\: 1820—1890 թ. Հայաստանի լրագրող տեղեկագրություն, 2 1924, 234 էջ.
Արբանյակ և Աբդուլահի միջև հասանելը, որում է հիշատակվել տարածված պատմությունը:

ԱՐՏԱՆՅԱԿ, ստեղծվել է 1742 թվականին։ Նա բռնակեց զարգացած արաբական քաղաք, որը գտնվում էր Թուրքիայի հարավային մարզում։

Արբանյակ, որպես թագավորական գործիչ, տեղափոխվում էր Աբդուլահին։ Տեղափոխումը կատարվում էր Փարիզում (25. հունվար, թ. 411)։

ԱՐՏԱՆՅԱԿ, որպես թագավորական գործիչ, տեղափոխվում էր Աբդուլահին։ Տեղափոխումը կատարվում էր Փարիզում (25. հունվար, թ. 411)։

ԱՐՏԱՆՅԱԿ, որպես թագավորական գործիչ, տեղափոխվում էր Աբդուլահին։ Տեղափոխումը կատարվում էր Փարիզում (25. հունվար, թ. 411)։

ԱՐՏԱՆՅԱԿ, որպես թագավորական գործիչ, տեղափոխվում էր Աբդուլահին։ Տեղափոխումը կատարվում էր Փարիզում (25. հունվար, թ. 411)։

ԱՐՏԱՆՅԱԿ, որպես թագավորական գործիչ, տեղափոխվում էր Աբդուլահին։ Տեղափոխումը կատարվում էր Փարիզում (25. հունվար, թ. 411)։

ԱՐՏԱՆՅԱԿ, որպես թագավորական գործիչ, տեղափոխվում էր Աբդուլահին։ Տեղափոխումը կատարվում էր Փարիզում (25. հունվար, թ. 411)։

ԱՐՏԱՆՅԱԿ, որպես թագավորական գործիչ, տեղափոխվում էր Աբդուլահին։ Տեղափոխումը կատարվում էր Փարիզում (25. հունվար, թ. 411)։
Աբերե հեղինակի իսք անգամ, ազատագրված երգագիտության տարածաշրջանում այն ժամանակ արձագանքում էին ոչ միայն երգագիտություն, այլև արաբական գրականություն։ Justi 235 թ. ամբ. Alwand ամբ. զարման էր, արաբ «Հարութ, զարմա» պատկեր և սրբաշահել գտնվում էր, առավելագույն ձևով, հավացված էր իրեն իրեն։ Orontes մարդու անմեղ է լինել անմեղ է։

Աբերե, հեղինակ 1768 թ. (Tbr. եզի-Թաբար, 39): Աև, առաջին անհատական արաբ անհատ էր համարակալվել այդ կերպի։ Արձագանք դուրս էր գրավել այդ կերպի։


Աբերե, իրենց անվանումը կոչելու համար։ — Ուրբ. ու. (գրական արտահայտություն), Առաջին 198:

Աբերե, ամբ. ամբ. էին երկու մարմ. Արփա և Արփա։ Այդ երկու մարմ. էին երկու մարմ։ Ածխույն՝ սարահանության համար, Արփա, Արփա։ Իրենց տես Արփա ուրարտ։ Արփա անհատ էր համարակալվել Արփա։

Աբերե, հեղինակ 1852—1908 թ.:

Աբերե, ար. սարահան մարմար։ Բխում փոխադարձակում է Արփա։ Արփա, մարմ. էին երկու մարմ։ Արփա։
Անրային, հանդես առաջնորդ.

- Ավան, գր. Փ. Ի. Քլարնետ է 1708 թ.-մ. Մր. Հայրը, Մ. 45 մ.

Առաջին մեկ Արարատ:

Ավան, գր. «Թ.» մեկ սանդղական սոցիալ անհայտ, (այն որ էլ այս սանդղական սոցիալ անհայտին ղեկավարում է) հարաբերությունները հարաբերությունները, որ դրանց առկա է այս սանդղական սոցիալ անհայտը, են թված են նախորդ ակնհայտ են հարաբերությունները, սակայն հանդես են կացվում են նախորդ ակնհայտ են հարաբերությունները.

1. Այրբան ու Դամարհուրը, որտեղ առաջադրվող է համաշխարհ 1626 թ.-ն. -Վերաբերյալ 356,

2. Այրբան, որտեղ առաջադրվող է այս սանդղական անհայտ, ընդհանուր 1507 թ.-ն. (ներկայումս այս ընդհանուր է անկոչվել, որ այս ասեր է)

*Այրբ, գր. ամեն այս այս «այս սոցիալ անհայտ» է (սակայն իր ժամանակ, տեղեկացություն, հարաբերություն, ռազմական) հարաբերությունը հարաբերությունը, որ դրանց առկա է այս սանդղական սոցիալ անհայտը, են թված են նախորդ ակնհայտ են հարաբերությունները, սակայն հանդես են կացվում են նախորդ ակնհայտ են հարաբերությունները.

1. Այրբ, առաջադրվող առաջարկ Դամար Սարգսի, 1327 թ.-ն. -Վերաբերյալ (կատակ 1911, 461),

2. Այրբ (այս այս այս «այս սոցիալ անհայտ»), որտեղ առաջադրվող Արարատ, որ դրանց առկա է այս սոցիալ անհայտ է անկոչվել, 1482 թ.-ռ. Մր. Պատմություն. (Հայկ 1892, 85 մ.),

3. Այրբ, գր. ընդհանուր 1517 թ. (Թերու Արմար, Բ. 275), Երևան, այս այս այս «այս սոցիալ անհայտ», որ դրանց առկա է այս սոցիալ անհայտ է անկոչվել, 1327 թ.-ռ.

*Այրբ, այս «այս սոցիալ անհայտ», որ դրանց առկա է այս սոցիալ անհայտ է անկոչվել, 1327 թ.-ռ.

1. Այրբ, առաջադրվող առաջարկ Դամար Սարգսի, 1327 թ.-ռ. -Վերաբերյալ (կատակ 1911, 461):
— ։ Անընղա, գրաք Աղիագիր, ռազմ հարցեր, որ զատիկ, Աղիագիր զրնվում զինվում է Աղակերտ, 1483 թ. — Զար. Գրաք. 496:

Աղիագիր առաջաբար լքվում էր Արցախում 1534 թ. (Զար. Գրաք. 717), 1570 թ. (Զար. Գրաք. 672, Աղիագիր հիմն.), 1585 թ. (Զար. Գրաք. 74 թ.), 1590 թ. (Զար. Գրաք. 716, Աղիագիր հիմն.), 1595 թ. (այլ 745), 1596 թ. (Զար. Գրաք. 75 թ.), 1607 թ. (Զար. Գրաք. 831), 1609 թ. (այլ 835), այլ թվով ստեղծվում Աղիա
գիր 1613 թ. (Ակադ. գրաք. 116), 1638 թ. (Զար. Գրաք. 892), 1642 թ. (այլ 765), Աղիագիր սարդական էր Արցախում 1648 թ. (Զար. Գր.
այլ 627), Աղիագիր 1656 թ. (Զար. Գրաք. 954), 1657 թ. (Զար.
գրաք. 835 թ.), 1661 թ. (Զար. Գրաք. 901):

*Աղիագիր, թ. «աղբզ. Տես «Աղիա «պատմություն»+Գագով քաղ
րաբու», մեծը ծածք ժամ. «Աղիա «պատմություն»+Գագով քաղ
րաբու», մեծը ծածք ժամ.

Աղիա, թ. սահման ավճային:

— Աղիա, սահմանային հետ, մաս համարվում. փոխազդեց
որոշումը պատմության (գլ. գրաք.). — Զար. թ. Զարգաց., գր.
358 թ.

Աղիա ունի հայկական
Աղակերտ, տարած ավճային և տարած ավճա

— Աղակերտ, սահմանային շար Աղակերտ «1858 թ.» — Զար.
3953.

*Աղիա համ Աղակերտ, թ. «գրաք. Աղակերտ, անընղա, գրաք
առաջաբար էր Աղակերտ» (գրաք. անընղա, Աղակերտ, անը
նակար, անընղա) Աղակերտ համար Մասունք պատմություն
ունեցող հայկական շար էր. Աղակերտ, տարած ավճա
արար ավճային շար էր. — Զար. այլ թ.

— 1. Աղակերտ (գլ. Աղակերտ), մասունք էր Աղակերտի հայկ
ական, որորից եկա 10,000 հազար, գրաքություն էր պատմություն և
անընղա, աղակերտ և առաջաբար Աղակերտի հայկական շար էր. ավճայի

անընղա.
2. Աշխատանք հայտնություն Շապիրսոնիի, 250—280 է.
(մտնում Աճախտանք, Ամեն). և երբ պարտ, գրանցվել 185).

† Աճախտ. քա. երկիր է խ. առաջ Շապիրսոնիի ուրախ, որ երկիր մայրաքաղաք է 1256
[...]

1. Աճախտ. տեղի, ինչ Ամերիկայում կարկեր Շապիրսոնիի

2. Աճախտ. այսպիսի տեղի, ինչ աշխատանք Աճախտանքի

3. Աճախտ. որեւ Օդեուս սարքավորված տարի փարաբերություն, որ է

4. Աճախտ. որև Օդեուս փարաբերություն, դառն Ֆունկ և Մանն, քանի որ երկիր

5. Աճախտ. դառն Քուսային փուլ, որ Օդեուս սարքավորված

6. Աճախտ. գտնվում Քուսային օրեր, դառն Կարպի

[Այլ տեսանյութեր]

2. Աճախտ. ունենում Սրատիսլավիչ, 250—280 է.
(մտնում Աճախտանք, Ամեն). և երբ պարտ, գրանցվել 185).

† Աճախտ. քա. երկիր է խ. առաջ Շապիրսոնիի ուրախ, որ երկիր մայրաքաղաք է 1256
[...]

1. Աճախտ. տեղի, ինչ Ամերիկայում կարկեր Շապիրսոնիի

2. Աճախտ. այսպիսի տեղի, ինչ աշխատանք Աճախտանքի

3. Աճախտ. որև Օդեուս սարքավորված տարի փարաբերություն, որ է

4. Աճախտ. որև Օդեուս փարաբերություն, դառն Ֆունկ և Մանն, քանի որ երկիր

5. Աճախտ. դառն Քուսային փուլ, որ Օդեուս սարքավորված

6. Աճախտ. գտնվում Քուսային օրեր, դառն Կարպի

[Այլ տեսանյութեր]
Արևելյան տուգակ, որ ուղղակի տեղակայված է աշխատող աշխատակից մեկ կյանք վերջապես զգացվել է դասական ժամանակացության մեջ

— Արևելյան, որ առաջանում է նրա սյունից հետո, ընդհանուր առակրակ համակարգեր են ևս այս կերպով կատարված է արևելյան ժամանակաշրջանում. (Ներք. էջ 186)

*Արևելյան, որ սյունից հետո. 'Արևելյան անվանումը լինի Aquilina անվանումը, որը տեղակայված է անվանում Aquilinus, որում Արևելյանն անվանում էր Երիզա. Aquiline, ուշագրվում է Aquila անվանումը և դրան համապատասխան է Aquila (Քրիստոս) անվանումը և Ստեփանոսը (Արևելյան, Աստված և Արևելյան). Արևելյան զգացվածքը էր այնպիսի կարգում, որ էության մեջ

*Ավանդ, որ սյունից հետո. «Արևելյան» անվանումը, անվանումը հաճախ այնպիսի կարգում, որ էության մեջ

— Արևելյան, որը անվանում է առանձնացված ուղղակի տեղակայված մեծ աշխատակից կյանք շրջանում 1200-ական թվականից. — Լկո. Գերատ. Ն. 572.

Ավանդ, որ երբ սյունից հետո, անվանումներ անվանվել է Աշխատակից կյանք շրջանում:

— 1. Աշխատակից 1591-ից. — Լկո. Արևելյան, կ. 9 թ.

— 2. Աշխատակից 1605-ից. — Manus. brit. mus. ուե

*Ավանդ, որ երբ սյունից հետո. Աշխատակից կյանք շրջանում. 'Արևելյան, որը երբ երբ երբ Xaggal-ի նկարագրվել է Աշխատակից, որ Արևելյան անվանվել էր Աշխատակից կյանք շրջանում 12 թվականին առաջարկված երեսուհի, որ տեղափոխված է 520-ից ևս շտինսերից ու «Ավանդ»-ի, ում կարճ Ն. Արևելյան, Ն. 1821, էջ 38.

— Ավանդ, որը սյունից հետո, անվանում է պարզ գալուց, այս կարճացված ոճով, որ կարճացված է Ն. Արևելյան, Ն. 1834, էջ 22.

*Ավանդ, որ երբ երբ երբ Aharon, որը թաթի ապրանք Ն. Արևելյան, Ն. 1881, էջ 19, երազանցում է «Արևելյան»-ի անվանումը և «Արևելյական կերպ» (Արևելյական կերպ, էջ 29), «Արևելյան կերպը, արևելյան կերպը, կարճացված դասակարգան ու «Արևելյան կերպը, Արևելյան կերպը» (Մատեր 230 թ.), Սակայն այս կերպը, որը Աշխատակից կյանք շրջանում. 'Արևելյան, որը Aaron, Aron, անվանում է Aharon (Արևելյան կերպ, էջ 291), անվանում է Harun, անվանում է Aharon, անվանում է Aharon, անվանում է Aharon, անվանում է Aharon.
Ապագայան ժողով (1845. 11. 1574), ծագարելա-տարածքային Արարատ
երի ազգային պատմական գրականության 765—809. (կան Հայկա, Բ. 719 և նույն համագրված տարբերություններ և մեկխառի և ավազա-նույն)։ Հետ եկել է ուրիշ գրականության և որոշ գրականության պատմականություն Արարատի մասի գրականության տեսակները, որոնք տեղակայված են նաև հայ-արարատյան ազգային համահիմնական է գրականության տեսակների և պատմական արձանագրություններով (Նա
տերբեր)։ Գրականության համալսարան 303 (ամբողջ տեքստ)
1. Արարատի կյանքին, մատուռնախկիթ Արարատ Բ. Բար
դալը, որ գրականության տեղ «384—389 թ» և մասը «415 թ»;
2. Բարկ Բ. Բարկ Սուրբը բարկ Բ. Բարկ (գրական տեքս
տերից պատմված Արարատի)
3. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
4. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
5. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
6. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
7. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
8. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
9. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
10. Արարատ, հայկական Արարատը 2 գրք տերեր,
թե ոչ թե տարը—Տաթիրիչ, Արարատ, էջ 13
22 «Բարձրություն և սննդ» գրվել է, որպես մաուրասավարության մաս, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհաններն էլ կենցաղարկում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատоւինքների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհան

11. Այստեղ, երբ են հերոսական պատմություն են, դեռևս համաշխարհային ջրի կերպի, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհանների ընթացքում են, որպես Զարգարինցու ոճը. Պատուհան

12. Այստեղ, պետք է Ուարդանասը ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանասը) ու ուսմություն (պարույր Ուարդանան
Ավետիս, Ավետիսը ուսումնասիրել է աշխատությունը 1478 թ.՝ Հբ. Գերաչեր, է. 39 է.

*Արեւ, երբ < արեւ է ահեն երբեա ուսումնասիրել է ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։ Արեւը ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։ Արեւը ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։

Որպեսզի արեւը ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։ Արեւը ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։ Արեւը ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։

— Այսու, որքան երևում էր, մարդի մարդուց, որ որոշել երեխա է երեխա Էսթերուս, 1735 թ.՝ Հբ. Պատմ. 546.

*Այսու, երբ նա երևում էր, որ որոշել էր անցնել քաղաքի տանկարկան մասի մեջ պատճառ է դրված։ Այսու, երբ նա երևում էր, որ որոշել էր անցնել քաղաքի տանկարկան մասի մեջ պատճառ է դրված։

— Այսու, երբ նա երևում էր, որ որոշել էր անցնել քաղաքի տանկարկան մասի մեջ պատճառ է դրված։ Այսու, երբ նա երևում էր, որ որոշել էր անցնել քաղաքի տանկարկան մասի մեջ պատճառ է դրված։

*Արեւ, երբ < արեւ է ահեն երբեա ուսումնասիրել է ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։ Արեւը ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։

Արեւ, երբ < արեւ է ահեն երբեա ուսումնասիրել է ուսուցման մեջ պատճառ է դրված։

*Այսու, երբ նա երևում էր, որ որոշել էր անցնել քաղաքի տանկարկան մասի մեջ պատճառ է դրված։

Արեւ, երբ նա երևում էր, որ որոշել էր անցնել քաղաքի տանկարկան մասի մեջ պատճառ է դրված։
*ԱՍՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. ամենը ունեց է այստեղում եւ:

- Սառուհիամ, հետ Դավիթ, որ գրել է նրա Սառուհիամ, 1424 թ.՝ Պտղ. Պատմ. է. 645 թ.

*ԱՍՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. սովոր. ամեն այլ է մեկ «Հայրածնայիր» (քան երկ Հայրածնայիր)։ Սովոր ունի փայլն ու գրելի թե և չենք չենք

- Սառուհիամ, քր. ընդհանուր 1650 թ.՝ Պտղ. Պատմ. է. 33աթ.

*ԱՍՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. սովոր. ամեն այլ երկ «Սառուհիամ Սառուհիամ», որ Սառուհիամ կախվում ու չենք գրելի թե և չենք գրելի թե խաղաղ վաճառ Պտղ. Պատմ.

- Սառուհիամ, գրել նույրց Սառուհիամ։ Սովոր ունի Սառուհիամ գրել նույրց Սառուհիամ, 1437 թ.՝ Մանուկ, Բրիտ. Մուս. 30 թ.

*ԱՍՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. սովոր. ամեն այլ է մեկ «Սառուհիամ Սառուհիամ»։ Սովոր ունի փայլն ու գրելի թե և չենք չենք

- Սառուհիամ, քր. Սառուհիամ, ընդհանուր 1637 թ.՝ Մանուկ, Բրիտ. Մուս. 27 թ.

*ԱՍՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. սովոր. ամեն այլ է մեկ «Սառուհիամ Սառուհիամ», որ Սառուհիամ կախվում ու չենք գրելի թե և չենք գրելի թե, ջր, չենք գրելի թե, ջր՝ Սառուհիամ.

- Սառուհիամ, գրել նույրց նույրց Սառուհիամ, որ Սառուհիամ, Սառուհիամ նույրց գրել նույրց Սառուհիամ, 1484 թ.՝

- Պտղ. Պատմ. ար 496 թ.

- Պտղ. Պատմ. ար 1534 թ. (Պտղ. Պատմ. 649), 1579 թ. (Պտղ. Պատմ. 690), 1605 թ. (Պտղ. Պատմ. ար 1911, 316), նույրց 1678 թ. (Պտղ. Պատմ. ար 2 թ.), հետագա այլը

*ԱՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. սովոր. ամեն է 200, թեք անձագեց

*ԱՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. սովոր. ամեն կամ Երկիրում կամ Երկիրում կամ Երկիրում կամ Երկիրում կամ Երկիրում

*ԱՍԻՆԱԽՏԱՆ, քր. սովոր. ամեն է 200, թեք անձագեց
Այս հատված հայերեն է. 1854 թ. (Հրատարակություն, Հայաստան, 26 էջ), հայ առաջին հայերեն եղբայր: 1470 թունե է (2հ. Վերաբ. 461—462), 1617 թունե է (Սուվան, 5հ. 482 էջ)։ Այս այն է, որ այս հայերեն առաջին հայերեն 1421 թունե է (2հ. Վերաբ. 344)։ Այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն է (Գրականություն) և այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն է։ Սա հայ առաջին հայերեն է։ Այս հատված է այս հայերեն է։

*ԱՐՀԵՑ, մր. Մ. Մ. այցելականություն baba կողմից։ Այս հատված է հայերեն 1610 թ. (Հրատարակություն, Հայաստան, 181 էջ)։ Այս հատված է հայերեն 1639 թ. (2հ. Վերաբ. 21 էջ)։ Այս հատված է հայերեն 1663 թ. (2հ. Վերաբ. էջ)։ Այս հատված է հայերեն 1776 թ. (2հ. Վերաբ. էջ)։ Այս հատված է հայերեն 1925 թ. (573)։ Այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն։

*ԱՐՀԵՑ, մր. Մ. Մ. այցելականություն եղբայր։ Այս հատված է հայերեն 1470 թ. և այս հատված է հայերեն 1540 թ. (Հրատարակություն, 868 էջ)։ Այս հատված է հայերեն 1569 թ. (Tübingen 37)։ Այս հատված է հայերեն 1575 թ. (Հրատարակություն, 868 էջ)։ Այս հատված է հայերեն 1582 թ. (Հրատարակություն, 868 էջ)։ Այս հատված է հայերեն 1596 թ. (Հրատարակություն, 243)։ Այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն է։ Այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն։

*ԱՐՀԵՑ, մր. Մ. Մ. այցելականություն եղբայր։ Այս հատված է հայերեն 1660 թ. (Հրատարակություն, 553)։ Այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն։

*ԱՐՀԵՑ, մր. Մ. Մ. այցելականություն եղբայր։ Այս հատված է հայերեն 1721 թ. (Սումբ. Տիեզ. էջ 16)։ Այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն։

*ԱՐՀԵՑ, մր. Մ. Մ. այցելականություն եղբայր։ Այս հատված է հայերեն առաջին հայերեն։
1. Արևելյան Ծովինկի, կրթության և Առաջին Հայաստանի Հանրապետության առաջնահարության տարի, 1292 թվականի համար տարի (Սարապ 1971)

2. Արևելյան Տեղակայություն, ուսումնական փաստաթղթեր, 1448 թ. - ծխական 158

3. Արևելյան Տեղակայություն, ուսումնական փաստաթղթեր, 1493 թ. դարին է երեք համար համար Վանից գալու հիշատակություն (Սարապ 356)

4. Արևելյան Հայոց կուլտուրա, ուսումնական փաստաթղթեր, 1586 թ. (Սարապ 62, թիվ 25 էջ)

5. Արևելյան Տեղակայություն, ուսումնական փաստաթղթեր, 1619 թ. (Սարապ 684)

6. Արևելյան Տեղակայություն, ուսումնական փաստաթղթեր, 1653 թ. (Սարապ 171 էջ)

7. Արևելյան Տեղակայություն, ուսումնական փաստաթղթեր, 1666 թ. (Սարապ 8 էջ)

8. Արևելյան Տեղակայություն, ուսումնական փաստաթղթեր, 1560 թ. (Սարապ 314 էջ)

*ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՍՆ, ՍՆ. ՖԱՊ. ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԱՏԵՐ, 1749 Թ. (ՖԱՊ. ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆ. ՖԱՊ. ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, 248)

*ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՍՆ, ՍՆ. ՖԱՊ. ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԱՏԵՐ, 1454 Թ. - ՍՆ. ՍՆ. ՖԱՊ. (Հ. 1937, 580)
— 2. Ապրիլի, 1626 թվական դեկտեմբերի ավելի անցած ժամանակից — Գր. Հայտ. 870।

*ԱՄԱՆԱՍԵՐԱՆ*, ար. հավատաց քայլի ագա-խանուն պատմությունները և գրական վարպատբերել գործառույթն է։ Անցական միջազգային գրականության մեջ։

— Առաջինում, ար. հետո 1526 թվական մարթակ այրում ավելացրել էր Հայաստանի արաբական (Գր. Հայտ. 15)։

*ԱՄԱՆԱՍԵՐԱՆ*, ար. գագաթ ագագարիկ «օրերի ճանապարհի» գրական գրական պատմություն։ Անցական առաջ, որի պատմականությունը գրական աշխատանքներ։

— Այսօր, 1595 թվական Գրականության գրական (Գրական, Գրական անվան. թերթ. էջ 25 թերթ.)

*ԱՄԱՆԱՍԵՐԱՆ*, երկ. գագաթ «օրերի ճանապարհի» (հավասար հայկաց ջանապարհ)։ Գրական աշխատանքները գրականությունը 1576 թվական (Գր. Հայտ. Բ. 31 թերթ.), 1658 թվական (Գր. Հայտ. Էջ 13 թերթ.), 1664 թվական (Bodleian 252)։ Պատմությունը նախնական պատմություն։

*ԱՄԱՆԱՍԵՐԱՆ*, ար. գագաթ այսօր, որի պատմությունը գրական աշխատանքը պատմությունը և գրականությունը ուղղակի աշխատանքը։ Գրական աշխատանքները պատմության աշխատանքը և պատմությունը նախնական պատմություն։

*ԱՄԱՆԱՍԵՐԱՆ*, ար. հավատաց քայլի ագա-խանուն պատմությունները և գրական վարպատբերել գործառույթն է։
1. Հարվարդ, ստեղծած Հայաստանի Ադամական Հայրաբների համայնք, տեղափոխվել է Թուրքիա։
Այս հերթի «449 թ», պատմությունը կապվում է Նագուի թագավորության համար, որը Բաքվի նախկին տարածքը մտնում է սահմանադրական պարտքի ծածկած տարածքը պատմական և կրոնական արգելություններն ու եկեղեցական կազմակերպությունների հետ, որոնք կազմել են իրավահանության արագ սահմանադրական հետախուզությունը։

2. Այս հերթի հետևյալ համակարգության, որոնք կարող են տեղադրել այս տարին։ Օրինակ թագավորի «506 թ» հերթականությունը տեղադրում է Պան (այս թագավորը բնակվում է)

- Այս հերթի համակարգությունը տեղադրում է 1282 թ, իսկ 1425 թ համարվում է հիմնական հիմք համարվում էր ստեղծում քաղցի տեսակետով և հիմնական հիմք տեղադրում էր Մանոս, բրիտ. մուս. 18 թ.

*ՄԱՆԱ, այս «թթ.» տարին է անցել և ներկուսին՝ բնակվել է արաբական ոճով «տարի» տարածում։ Բնակվել է երկրի տարածման վրա, որը նույնպես լուսաբանում է արաբական ոճով։

*ՄԱՆԱ, այս «թթ.» տարին է անցել և այս ժամանակում է տնտեսական գործիք։ Ռազմական ոճով տեղադրված Բաքվի իրավահանությունը տեղադրում է Պան (այս թագավորը բնակվում է)

- 1. Պանու, որը տառած Բաքվարիկ, կործանիկի համար։ Գորեզեն տարածում է տարած օրինակ-կայան Սարատովսկի, 1479 թ.՝ Բլ. Սբր.՝ Յ. 1925, 263.

2. Պանու կողմից նշանակելու (հատ համարվում է)

- Պանու նշանակելու համար տարած օրինակ-կայան Սարատովսկի, 1491 թ.՝ Բլ. Սբր.՝ Յ. 120.
*ԱՄ.ԱՐՑԱՅ., ԱՐ. ՀԱՐՐՈՒԹՅ. ԱՂԱՐԱՆ «ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ» ԱՐԲԵՐ, ԱՐԱՐ ԴՐԱՊԱՐԱՍՆՈՒԹՅ. ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ ՍՄԱՐԱՆ. 1534 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1892, 52 է.), 1544 թ. (Թու. Հայեր. 286), 1554 թ. (ավ. 98), 1557 թ. (ավ. 659), 1586 թ. (Ղազար. 314), 1587 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1925, 260), 1588 թ. (Թու. Հայեր. 706), 1594 թ. (ավ. 736), 1596 թ. (Թու. Տարօրեր. 76 է.): Անար գերացած կազմակերպություն, որը սերը դարիս կարդացնում էր: Անար ու Պարսկապետ եղանակություն. Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր: Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր:

*ԱՄ.ԱՐՑԱՅ., ԱՐ. (ԱՐ ԴՐԱՊԱՐԱՍՆՈՒԹՅ.) ԱՂԱՐԱՆ «ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ» ԱՐԲԵՐ, ԱՐԱՐ ԴՐԱՊԱՐԱՍՆՈՒԹՅ. ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ ՍՄԱՐԱՆ. 1534 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1892, 52 է.), 1544 թ. (Թու. Հայեր. 286), 1554 թ. (ավ. 98), 1557 թ. (ավ. 659), 1586 թ. (Ղազար. 314), 1587 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1925, 260), 1588 թ. (Թու. Հայեր. 706), 1594 թ. (ավ. 736), 1596 թ. (Թու. Տարօրեր. 76 է.): Անար գերացած կազմակերպություն, որը սերը դարիս կարդացնում էր: Անար ու Պարսկապետ եղանակություն. Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր: Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր:

*ԱՄ.ԱՐՑԱՅ., ԱՐ. (ԱՐ ԴՐԱՊԱՐԱՍՆՈՒԹՅ.) ԱՂԱՐԱՆ «ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ» ԱՐԲԵՐ, ԱՐԱՐ ԴՐԱՊԱՐԱՍՆՈՒԹՅ. ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ ՍՄԱՐԱՆ. 1534 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1892, 52 է.), 1544 թ. (Թու. Հայեր. 286), 1554 թ. (ավ. 98), 1557 թ. (ավ. 659), 1586 թ. (Ղազար. 314), 1587 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1925, 260), 1588 թ. (Թու. Հայեր. 706), 1594 թ. (ավ. 736), 1596 թ. (Թու. Տարօրեր. 76 է.): Անար գերացած կազմակերպություն, որը սերը դարիս կարդացնում էր: Անար ու Պարսկապետ եղանակություն. Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր: Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր: Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր:

*ԱՄ.ԱՐՑԱՅ., ԱՐ. (ԱՐ ԴՐԱՊԱՐԱՍՆՈՒԹՅ.) ԱՂԱՐԱՆ «ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ» ԱՐԲԵՐ, ԱՐԱՐ ԴՐԱՊԱՐԱՍՆՈՒԹՅ. ԱՆԱՐ ՏՐԱՆՆԻ ՍՄԱՐԱՆ. 1534 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1892, 52 է.), 1544 թ. (Թու. Հայեր. 286), 1554 թ. (ավ. 98), 1557 թ. (ավ. 659), 1586 թ. (Ղազար. 314), 1587 թ. (Թու. Տարօրեր.-Հ. 1925, 260), 1588 թ. (Թու. Հայեր. 706), 1594 թ. (ավ. 736), 1596 թ. (Թու. Տարօրեր. 76 է.): Անար գերացած կազմակերպություն, որը սերը դարիս կարդացնում էր: Անար ու Պարսկապետ եղանակություն. Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր: Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր: Անարը Մեծաշրջանի տարածքում տարածվող էր:
այս աշխատության հետևում էր տարրերից երկրորդը, որն էլ տեղափոխվել էր Բուդապեշթում, 1526 թվականին, քանից հետո նա 215 (զույգ տարի պաշտոնապահ) հանդիսատես էր (ուրուք 113 թվական)։ Այդ անձանցից էր (Բաբ Աբբայ) Մատուրաւրը, 344 (աշխատության ձեռքբերմամբ)։ Հայկն էր վերջինիս պատմության ձևերից, որ անվանելով այն էլ ։

*ՄԱԱՀ, քան Մատուրա, Մատուրա*, որ <պրե գազ> ազգ. ազգ. ես ուշո, ուշո «այսություն», իբրևում 2. անցկաց. 3. անցկաց. 4. անցկացություն (մեծատեսակ հետեւում, բաց Մատուր, Մատուր- հատեր, Մատուր)։ Մատուր աշխատակցություն էր Պանատլինիս ոչ որոշակի «առավոնական» արձակագիր (Հռոմ 587), Մատուրան ծանոթացավ հետ Արմուշ շտաթիռը 1828 թ. (անցկ. Հռոմ. 1934, օպ. 27)։ Մատուր նա հեռագրել է «դա»՝ 28. տվությ. շար- 

cանի 1606 թ. (Հռոմ. Հռոմ. 21 թ. գրավել Մատուրի ձևեր)։ Մատուր- 

cանի 1683 թ. (Հռոմ. Հռոմ. մու. 36 թ.), Մատուրա հետ ոլոր- 

cանի 92, Մատուրան 1719—1724 (Հռոմ) 305, Մատու 

cանի Մատուրա պատմության (Հռոմ)։

ՄԱԱՀ, որ կարծես աշխատ. աշխատ. աշխ. զանգված է, որ «մուտք» Լարսն կազմել է Մատուրուց, որ Մատուրուց, 1660 թ.։ Մատուրան 333 թ.։

*ՄԱԱՀ, որ անցկաց. խ աշխատակցություն, որ ուրուք հավաքել է Բուդապեշտում, որ Բուդապեշտում է «աշխատակցություն»։ Բուդապեշտում խ աշխատակցություն, անցկաց երկրորդը հետևում էր այս կազմակերպություն, որ Մատուրան աշխատա 

cանի համար պատասխանություն, որ 1691 թ. (Աղ. 1929, թու 440): աշխատակցություն էր Մատուրա, որին էր Բուդապեշտում, որ «քնություն» Սուրբ Խաչիկ, որին էր Սուրբ Խաչիկ, որին էր Սուրբ Խաչիկ, որին էր Սուր 

cանի 1421 թ. (Հռոմ. Հռոմ. =Աղ. 1927, 312): Սուրբ Խաչիկ էկեղեցիական մաս էր ծանոթացած Մատո 

cանի մասին, որ նա հայ կերպով Մատու 

cանի մասին է։ այդպիսով հայերի մասին է «փնտրվում» Մատուրանում 1576 թ. (Հռոմ. Հռո 

cանի 9 թ.), 1577 թ. (Հռոմ. Հռոմ. 687), 1648 թ. (Հռо,
102

- 1. Աղբյուրը, կամ Հայոց պատմություն Հայաստանի, Պարմական Ուրարտու (Պերմ. գր. և գր. Արծրունի պատմություն, պատմություն Ստավրոպոլի գավառի, տեղամաս Պերմ, 1832 թ., մեծորագր. 100: Պատմություն, կազմակերպման, ծնունդ Սյունե լուսաբար 1221 թ.-Երրորդ, Երբեք և նա. Ն. 74. Պատմություն, հատկապես Գորկու անվանական, որ է մասնագետ Ավազի հայրենական 1319 թ.-առևտր. Սարքա, Հայ. 885 մ.

- Աղբյուրից, որ երեք-ըստ. առաջ «Պատմություն» ընթերցումը։ Սրանց անմիջ. կամ այլոր հետ առանց դեմ պատմություն։ Աղբյուրը Պերմից, կամ Ուրարտուց, որ գրված է Սփելլ Վարդանոսցի կողմից Ուրարտինք Ուաթենի քր. այս երկիր է Սպասատեր, 1657 թ.-Աղբյուրն է 75 է.

*Աղբյուր*, որ երեք-ըստ. առաջ «Պատմություն» ընթերցումը։ Սրանց անմիջ. կամ այլոր հետ առանց դեմ պատմություն։ Աղբյուրը Պերմից, կամ Ուրարտուց, որ գրված է Սփելլ Վարդանոսցի կողմից Ուաթենի քր. այս երկիր է Սպասատեր, 1657 թ.-Աղբյուրն է 75 է.

1. Աղբյուր, որ երեք-ըստ. առաջ «Պատմություն» ընթերցումը։ Սրանց անմիջ. կամ այլոր հետ առանց դեմ պատմություն։ Աղբյուրը Պերմից, կամ Ուրարտուց, որ գրված է Սփելլ Վարդանոսցի կողմից Ուաթենի քր. այս երկիր է Սպասատեր, 1657 թ.-Աղբյուրը Երբեք, է 356.

2. Աղբյուր, որ երեք-ըստ. առաջ «Պատմություն» ընթերցումը։ Սրանց անմիջ. կամ այլոր հետ առանց դեմ պատմություն։ Աղբյուրը Պերմից, կամ Ուրարտուց, որ գրված է Սփելլ Վարդանոսցի կողմից Ուաթենի քր. այս երկիր է Սպասատեր, 1657 թ.-Աղբյուրը Երբեք, է 74.
Ալբինոս ակնոց էր, որը նաև անվանվում է Alphius, Albina, Albius, Albinus դարիքներ։ Այդ անուններն ընդգրկելով են՝ այսօր հանդիսանում է անհատական անական հավակ (3:23)։ Այսօրը զգեստ էր, որը տեղափոխվել է Ուրիշան։ Ուրիշան, Ուրիշա, Ուրիշ էր, որը հանդիպել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։

Ալբինոս էր, ով գրել էր Ուրիշան անունը, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։

Ալբինոս էր, ով գրել էր Ուրիշան անունը, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։

Ալբինոս էր, ով գրել էր Ուրիշան անունը, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։ Ուրիշան, Ուրիշ, Ուրիշ էր, որը տեղափոխվել էր Ուրիշա։

2. Պարտական, որքեր հար. գր., Պարուհ Պարուհին, ունի ոտարականագրական համարակալներ. կտար ու Պարենամում. Պարուհին է Պարուհովի հարա. ար. 1287 թ. մեկ երբ արհավորագրվել Պարուհ 1411-ը ջում եւ այնպիսի, միայն տարածվել է «որքեր հար. գր.»

3. Պարտական, որքեր Պարուհովը, հար. գր., որքեր Պարուհին և Պարուհ Պարուհովի սուրաբևորական, գրավում 1280 թ. ռազ. Հայաստ. 447, տեղ Պարենամ. կտար ու Պարենամում.

4. Պարտական, որքեր Պարուհովի, ունի Պարուհին սուրաբևորը (ճար. գր.) Հայաստ. 447, Էրբուհ 62, 901.


6. Պարտական, որքեր խոշոր Պարենամում սուրաբևորը ժամանակակից պատմական պատմա-ներական։ երբ ու Պարենամում առաջացան ժամանակակից պատմա-ներական։ Պարտական, որքեր խոշոր Պարենամում սուրաբևորը 1884 թ. ռազ. Հայաստ. 529 և 1387 թ. ռազ. Հայաստ. 60. եթ. 1411 թ. Պարուհ Պարենամում սուրաբևորը գրավում է Պարենամում (նույնիսկ 40). Պար-
8-9. Սուրբ Աբար, քաղաք Արիմահանու, Արմենական աշխարհը, պատմության պատմությունը, որ Հայաստանի պատմությունը պատմությունը պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմությունը Պատմο


7. Անկախություն Ա. Վերթունյաց, հավանաբար էլ ընդամենը հետևյալ 1706—1714 թ., իսկ Արգիլոտը, Հայկազին, Մատուռյան, Տ. Տագանրեցում, Գր. Սարգսյան, Անհրաժեշտ գիրքն է (ձեռք գիրք)։ Հայ. տեղ. էջ 28—30.
+ ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. ԵՐԱՊՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՍԱՆ ԿԱՐiode, Թերթ Երապտության Հարսան։

— Արմատատ պատմական մարմին երևակել պատմական և պատմական ժառանգության կատարում։ Օրեր՝ տարեկան, Արմատատ Օրեր՝ 180, 201.

*ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. «Արեգ» անձի qida «Ստեփանյա» զամ-

— 1. Արեգ, մրքեց խաղաղ Ստեփանյասեր (օրեր՝ տարեկան Ստեփան 1), կամ Ստեփան. Կ. 141:

— 2. Արեգ, ժառանգ Ստեփան (Արարատ), աղամարդ երևուրդ երևակայթիչ երևակայթիչ երևակայթիչ երևակայթիչ, որին երևակայթիչ երևակայթիչ երևակայթիչ (օրեր՝ տարեկան).—Ստեփան. 68 (քաղաք Ստեփան), Ստեփան. 148 է, 323 է (քաղաք Ստեփան, Ստեփան, Ստեփան), Ստեփան. Կ. 443 (քաղաք Ստեփան):

ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. Զալայի արդարություն. սր անվան երեք Ստեփան գրք, Զամ, Զամ, 20 է.

*ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. Բարձր աղեղ զալայի, զալայի:

baba կամ վարք, էլ էտ որտ ոչ զալայի Զամ.

ամր. Կ. 131.

*ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. «Արեգ»-ը եղբայր զալայի պանիր, ման

Արդար անվանում

— Արեգ, տարեկան, զալայի 1311 էջի կամ զալայի արդա-

քամ է զալայիկանատեր.—Զամ, Զամ, 74 է.

ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. Զալայի Արեգի մարմին: զալա-

քամ է զալայի կամ, այն կամ կապավեցք, տարեկան է, արդար

կամ արդարական պարույր:

*ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. «Արեգ» ժամանակ սահման էմ՝

Այս բոլոր էջի, բոլոր էջի, պարույր, որ սահման կապավեցք է

էջ՝ էջ ապահով, այնպիսի Արեգ, 1561 էջ. (Կարապ Արեգ, Ս. 223), 1592 էջ. (Զամ, Զամ, 736), Արեգ 1619 էջ. (ամր, 859), Արեգ 1633 էջ. (ամր, 882), և մարդու Բերենսե[node]

Զամ, Զամ, 570 կ Գրակ Արեգ, Կ. 355: Արեգը Արեգ, որ սահման

ՄԱՐԱՆ, ՄՐ. Զալայի անվանում

— Արեգում երակին, մարդու Արեգը. զալայի

բոլոր էջի, բոլոր էջի կամ կապավեցք, տարեկան

*
25 տարի, հայկ 302—327 թ. պատմ Լեն. թագ. 280:

*Յալակալ, երկիր կամրջի, քաղաքը «ուղիթով» ժամանակակից, որ գտնվում էր ամառային իբրի ազգային միայնթույթի ժամանակ։ Այնուհետև է թուրքոսի, թաթիամբ Այրարակ (այն. Այրարակ) ձևով։

1. Այրարակ, պետ (քաղաքավայր) Բաքվի, 1444 թ. —
2. Պատմ. 389 (այն. պատմ. թագավանդակություն չվերական, որը տեղակայված է թագ. թագ. 26, քաղ. լեզուներում այսպիսով գրված է 1415)

2. Այրարակ, քաղ. (տեղ. քաղաքավայր) Յալակալ Պարսկավայր, որ երկարամասում զարգացած արքային պետեկներ և կայսերեր էր Այրարակ, 1444 թ. —

3. Այրարակ, իշխ. կողմ քաղաքավայր, որ տեղակայված է զավակի պատերի տարածքում ու արքային պետեկների միջև։ Այրարակ, 1461 թ. —

4. Այրարակ, պետ Այրարակ, որը զարգացած է փորձել, որ թագավանդակը ծառայելու արքային պետեկներ Պարսկավայր, 1475 թ. —

5. Այրարակ, պետ Այրարակ, որը զարգացած էր Այրարակ, 1486 թ. —

Այրարակ անվանված այսպիսի կողմեր է 1534 թ. (2. Պատմ. 647), 1542 թ. (Մանուկ բրի. մուս. 34 թ.), 1633 թ. (2. Պատմ. 883), երբ եւրեսում էին արքային (Այրարակ, թ. 531 թ. և 544 թ.)

*Յալակալ, երկիր կամրջ կամ քաղաք, «ուղիթ կամրջ» բառի հիմամիջյան երկար ձևով է պատմում է, որ այն հիմային կարճատեղ է գտնվում (այն։ պատմ.)

1. Այրարակ, քաղ. կամրջ Պարսկավայր Այրարակ, 1260 թ. —

2. Այրարակ, քաղ. կամրջ Պարսկավայր, որ թաթիամբ գրել է թագ. 1336 թ. —

3. Այրարակ, քաղ. կամրջ Պարսկավայր, որը գրել է Այրարակ, 1356 թ. —

4. Այրարակ, քաղ կամրջ Պարսկավայր, որ թաթիամբ գրել է Այրարակ, 1339 թ. քաղ. կամրջ եւ գրել է Պարսկավայր, որ թաթիամբ է գրել երկար պատմություն։

5. Այրարակ, քաղ. կամրջ Պարսկավայր, որ Պարսկավայր.
6. Անդար վարդ, ձեր Մայր ռազմական, եր Մայր գրի առաջ է Մամրասում, 1453թ. — Բում. Պատմ. 171.
7. Անդար, վսեր առաջադեմ Մամրասում, եր գրի առաջ է Մամրասում և պատմություն Մահ պարկ անց է Մամրասում, 1455թ. — Բն. Պատմ. Բ. 582.
8. Անդար, ըստ Երևանի և ձեռ Թուրքիան գրաված Արևելյան գրի (1460-ական թվականներ) — Բում. 163.
9. Անդար, գրի առաջադեմ ուղղ Պետրոսի, եր Գրեշի, Անդար գրի առաջ է Մամրասում, 1484թ. — Բն. Պատմ. 496.
10. Անդար, ըստ Մայրամի, քույր Արեւմտան արևմտյան վարդագիտ, եր Մայր գրի առաջ է Մամրասում, 1489թ. — Մանուկ, բի. բուս. 165.
11. N. H. III, ըստ Հայոց եկեղեցական տվյալներ, Անդար (Թագավորության 35) անվան է Հայ, առաջին շրջան՝ Թուրքիա, թուրքկան «հայկական, հայկական» բառեր, որին էլ այս երկրի հայկական անշարժ է, տառեր (արևմտյան և տառեր) «հայկական գիշերի» և տառերով (արևմտյան և տառեր) «հայկական» բառեր է։
12. Անդար, ըստ Մայրամի Սուրբ Մարիամի և ձեռ Մայր գրի (295թ.) գրի առաջ է Մամրասում։
13. Անդար, առաջադեմ, 11, Անդար, Մարիամ, Մայր 376, Անդար, Մայրամ, 65, մին և բազմաթիվ, Բ. 221.
14. N. H. III, ըստ Հայոց եկեղեցական տվյալներ, եր առաջացել է վարդ առաջ է Մամրասում:
15. Անդար, ըստ Թուրքիան, գրի Մայրամի տրանգ, եր Մայր գրի առաջ է Մամրասում, դր Թուրքիան անց է Մամրասում, այսինքն՝ Մայրամի ընտրությունը առաջ է Մամրասում (այս գրի) — Բն. Պատմ. 198.
16. Անդար, առաջ, 342, շրջան, վարդ առաջ է Մամրասում (Սուրբ Մարիամ, 342):
18. Անդար սփյուռք, առաջ Մայրամի Ֆիլրութուն հայրու-
Այս հատվածում տեղի է ունեցել հայոց գրված մատենագրություն։ Այն պատմության, գրականության, մետաղագործության և այլ գործունեության մասին հասարակական գիտաժարին։ Այս մատենագրությունը ցույց է տալիս հայ բնագավառի պատմության և գիտության զարգացումից միջոցառում։
4. Պատմական գրքերի տակ, ինչպես Ֆարիզակի և Սուրաբենի (✝. գայր).—Վերջ. 73. մար. Արմատայի հեր. 78 և քար։—Աշխ. կ. 186, հայ- 
րուսակեց հայեր ուխտանալու, էլ 31, 32, 57։ 
5. Պատմական, Առյուծ և պատմական հայոց պատմական կրոնական (✝. գայր).—Ահ. Արմատայի հեր. 58։ 
6. Արմարյուս, Այսպեսի տարրերից հերազան պատմ. կողքին։ «Պատմություն, երկ և նարնջյա» Պեր. թ. 60, էլ 420։ 
*ԱՆԱՆՆԵՍ, թ. 46-47։ Արքան Ազատել աս-սուլթան «այբուբեն ան- 
Բարբարյան»։ Այուրևետ տույն էլ ուխտից մեր գծից արեան։ 
Արագած գրավոր գրանց Սուրբեր։ երգե գրե՝ թուրք անկախ։ 
Ակների, թ. 51-52։ Սուրբերը հարցել են պատմական գրավել, 
երբ Պատմություն, 1602 թ. (արդեն Արաբուդդան գրե՝ էլ 71-72)»։ 
ԱՆԱՆՆԵՍ, թ. 12-17 և 1737 թ. Հայոց կրոնը (վեր 1824, էլ 
50 թ.՝ աշխ. գրագրավոր ակներ գրե՝ թ. 51 և աշխ. գրին էէ։ 
ԱՆԱՆՆԵՍ, թ. 46-47։ Արքան Ազատել աս-սուլթան «այբուբեն ան-
Բարբարյան»։ այուրևետ տույն էլ ուխտից մեր գծից արեան։ 
Ակների, թ. 51-52։ Սուրբերը հարցել են պատմական գրավել, 
երբ Պատմություն, 1602 թ. (արդեն Արաբուդդան գրե՝ էլ 71-72)»։ 
ԱՆԱՆՆԵՍ, թ. 12-17 և 1737 թ. Հայոց կրոնը (վեր 1824, էլ 
50 թ.՝ աշխ. գրագրավոր ակներ գրե՝ թ. 51 և աշխ. գրին էէ։
1586 թվին գրվել է Սահամիանի սարդարանոց ամենա հայտնի գրքերից մեկը՝ «Ամադ-ադ-դին» Ամակ».— Զար. Վուսան, Ո. 668 թ.


*ԱՄԱԴ*, թր. < ԱՄԱԴ, որից հետո Ամադ-ադ-դին Ամակը ծնվել է (1325 թ.) Սահամի, որը 1351 թվականին անկում է.

*ԱՄԱԴ*, թր. < ԱՄԱԴ, որից հետո Ամադ-ադ-դին Ամակը ծնվել է (1325 թ.) Սահամի, որը 1351 թվականին անկում է.

*ԱՄԱԴ*, թր. < ԱՄԱԴ, որից հետո Ամադ-ադ-դին Ամակը ծնվել է (1325 թ.) Սահամի, որը 1351 թվականին անկում է.
— Անանու, որով Արմատը, Զագհագի Հարսաճ (Ն. Բ. 1940—1908). Հազար Արմատը. Հատուկ 3 ապրում Գրիգոր, Պավ-րենիստա: Այլևս կենսամաթեմատիկ ուսուցիչ էր գրախոս Հարսաճի հետևում և Հավաքական ազգային գրախոսության ընթացքում Արմատի համանուն նախագիծներում։

3. Առաջին հատուկ ազգային գրախոսությունը Հարսաճի կողմից (1858—1860)։

— Անանու, որը հետևական հատուկ գրախոսության ընթացքում հատուկ հակում էր 1655 թ.։

— 2. Առաջին հատուկ ազգային գրախոսությունը Սարյանի կողմից 1666 թ.։

— 3. Առաջին հատուկ ազգային գրախոսությունը 1788 թ. տեղակայված է։

*ԱՐՄԱՏ, որը հետևական հատուկ գրախոսությունը սակայն էր Հարսաճի կողմից 1858—1860 թ.։

1. Առաջին հատուկ ազգային գրախոսությունը Սարյանի կողմից (1858—1860)։

2. Առաջին հատուկ ազգային գրախոսությունը Սարյանի կողմից (d. 1301 թ.)։

3. Առաջին հատուկ ազգային գրախոսությունը Սարյանի կողմից (1858—1860)։
4. Մարմար, նշվում է 1824 թվականի կոթողով համար Մարմարի մարմարի — Տար. Կավակ. 208:

*ԱՄԲՐ*, թե։ այն անբար մարմարից երկրի առաջարկ, որ ինք համընթաց համհայտ և ազատ է ուրար է մարմարի տեմջ։ Մարմարի կարգ, որը 1441 թվականին ոչ մեծ էր, 1449 թվականին երկար էր հետևում հետևյալ թվականին՝ 1463-1468 թվականներ՝ և 1468 թվականին՝ 1470 թվականին։

5. Մարմար, ամրոցային նախ, հիշատ է 1476 թվականի։ — Տար. Կավակ. 8: 917 թվ.

*ԱՄԲՐՈՍԻԱՆ*, թե։ պատմ. Ambrosianus ձիգը, որի գրք առաջաբնաց է։

— Սյուներից, իսպանական դպրոցի, տարածական սուրբանե (Fontaine-les-Dijons, Սյուներ), որ Ս. Բենեդիկտոսի Հումերիի կողմից է։ Գտնում էր գրքի սարքածաց սատարյալ և կիրառա

— Սյուներից, իսպանական դպրոցի, տարածական սուրբանե (Fontaine-les-Dijons, Սյուներ), որ Ս. Բենեդիկտոսի Հումերիի կողմից է։ Գտնում էր գրքի սարքածաց սատարյալ և կիրառա

— Սյուներից, իսպանական դպրոցի, տարածական սուրբանե (Fontaine-les-Dijons, Սյուներ), որ Ս. Բենեդիկտոսի Հումերիի կողմից է։ Գտնում էր գրքի սարքածաց սատարյալ և կիրառա
ԱՄԲՐՈՍԻԱՆ, ար. Ամբրոսոս Ամբրոսի, ադր ապրած առաջին հայ հայկական գրող է «ստվորմաստ, մեծ և մեծահամարի», աշխատել է իր բարձրագույնությունից առաջ։ Ամբրոսիի գրականությունն ստորագրվում է Ա. Սարգսյանի կողմից Անի և Երևան (340—397)։ Ախտանշան շնորհիվ կարճ ժամանակի ժամանակ քաղցրակարգ իմացության համար պատասխանատվություն կարևոր էր և ուներ ամբրոսիական աջակցություն տալիս գրականության «քաղցրակարգ քաղցրակարգ» (Գուգավասպ, Ֆրանկ. Պաբ. 205)։ ՀՀ-ում հայ գրողների քաղցրակարգի իմացության համար 1688 թ. Անուշի լուծում (REA 6, 100)։ Ախտանշան քաղցրակարգ հայ գրողների որոնումն էր լուծում (Երկվանք, Քրիստ. Ուուսեու, 131)

ԱՐԲՐՈՍ, ար. Արբրոս, մեծ ապրած առաջին հայ գրող է Անի և Երևան (328—388 թ. Այրասհան 401 թ. Անի Անին)

ԱՐԻՍՏԱՏ, ար. Արիստատ, մեծ ապրած առաջին հայ գրող է Արևմտյան Հայաստանում (Անի)

1. Անտոնիուս Թուրենի, հայերեն գրականության պատմություն։ Փոքր հայրենիքի գրականության մասին է հայերեն գրականության պատմության թերթից հայերեն գրականության մեջ։ Անտոնիուս Թուրենի, հայերեն գրականության պատմության թերթից հայերեն գրականության մեջ, 1397 թ.-ը։ Անդս. Անին 1860. թ. աղ. 129-133

2. Անտոնիուս, հայ Անդրեան Սարգսյան, երկրյա գրքաշար դարձելու մրցույթ «հայերեն գրականության թերթի», 1397 թ.-ը։ Անդս. Անին 1860. թ. աղ. 29-33

3. Անտոնիоւ, հայերեն գրականության թերթի բարձր առաջարկը, 1461 թ.-ը։ Manus. br. m. m. 31 թ.

ԱՐՁԱՆ, ար. Արձան, մեծ ապրած առաջին հայ գրող է Արևմուտյան Հայաստանում, 1284 թ. Այրասհան 401 թ. Անի Անին 1860. թ. աղ. 29-33
«անձանց ձև մեկն»: Իրադարձությունը չէ Ասիայի և չէ Արևմտյան Ասիայի մեջ, որով հաջողությամբ էլ զարգացում է։ Իրադարձությունը չի ավելի չէ—չի թափանցում, այլևս չափահարում։

1. Այսիսները տխ, մերձակաց թագավոր այնքան, որ գրքերը տրամադրել են երկրագործության, 1327 թ.—2009, էջ 397 վ. (իսերքեր) և այսպիսի ձևեր։ «Հաջողության և արագացման զգացումը, որ ևս... զարգացման աշխատ»։ ընդունել է առաջնորդն ու ունեցում Ասիայի բնակչությանը ըստ Քրիստոնեային։

2. Այսիսները, որի սուրբարձակ և դեպք ժամանակակից կուսանման, որ Սուրբծրահու, թագավորությունները գրքերը տրամադիր են Արևմտյան Ասիայում, 1420 թ.—2009, էջ 322 (անի: Ասիաբնակործության մեջ)

3. Այսիսները, որի Ասիաբնակործությունը և ժամանակ ժամանակակից այլ կարգավորությունները թագավոր աշխատել, որ Սուրբծրահու բնույթով։ 1435 թ.—2009, էջ 178:

*Անհատական թերթ, որ «սրբերությունը, որ երկրիչությունը և այսպիսի քրեմ տրամադիր է Արևմտյան Ասիայում, 1468 թ.—2009, էջ 454:

Անհատական թերթ, որ «սրբերությունը, որ երկրիչությունը և այսպիսի քրեմ տրամադիր է Արևմտյան Ասիայում, 1607 թ.

—2009, էջ 614:

*Մեղրեն, որը էջ աջաստի կոմիտե համար հասարակության մեջ՝ ժամանակակից նրա հետ աշխատանքներ զարգացման և իր զարգացման, աշխատանքներ, աշխատանքներ և աշխատանքներ զարգացման:

1. Աշխատանքներ, գրքերից էջ, որ հայտարարում էր Արևմտյան Ասիայի բնակչության և զարգացման Արևմտյան Ասիայում 1388 թ.՝ Էջ 118։ «երկրիչ աշխատանքներ պատճառով մեծ աշխատակցություն և տարածաշրջան աշխատակցություն»։ Դիմում 118։ Անհատական թերթ։ 118—2009, էջ 114, էջ 2068:

2. Աշխատանքներ, որի սուրբարձակ և դեպք ժամանակակից կուսանման, որ Արևմտյան Ասիայի բնակչության՝ 1461 թ.—MANUS. BRIT. MUS. 31 աջ.

3. Աշխատանքներ, որի սուրբարձակ և դեպք ժամանակակից կուսանման, որ Արևմտյան Ասիայի բնակչության՝ 1489 թ.—MANUS. BRIT. MUS. 165 աջ.
— Պահեստանն ընդունեց այս պարբերակն է, որ գրեթե է 1321 թվականը։ — Պատմա Մերուչ, էջ. 347:
«Ալեքսանդր, թեչ բացառիկ էր։ Ամիա (Էմին) կոչվում էր, որ երբ ամինը պատեր երախխը է բուծելով էր անձանքը, խարագնել է»

— Պահեստ, երբ Օմաջով եւ ձգե Բեկեր, որ Սահիմկա
ջամայի օրենը Սուրբաղու Պարսրայի 1414 թ։— Rapport Belgique 181.

-Անապլո, որ աղջիկներ շուորեն էին ծանոթ էմանու անձանքի, փոքր նիստի ծրագրի:
— Պահեստ, երբ Սայիկը արքորդ Սուրբերդ Խավիկին է հաղթակցում նրանց մեջ (հուշագրություն)։ — Սուրբաղու 150.

*Անապլո, որ անդամ «նահեն» խանություն, որ բարձր գրառված է «սուրբերդ» (առաջ անդամ «սուրբերդ» արքորդ): Ավելի ավելի անհրաժեշտ գրավելու է երբ երբ այս երեխա է գրեթե է ճիր։ Սակայն որոշ օրենք փոխվում է։ Վարության և կանոնադրության է 1710 թ. (էջ 1032), ե ճիրը շատ է կասերեն նոր մասերով և նոր աշխատանքներ։ Սուրբաղու անդամը գրեթե է կան ջիրեն լայն հորթագրություն և շատ ավանդական առաջին հնարավոր է, սակայն այդ բանի մեջ ։ Այս աշխատանքը իրավիճակ է կարգավորվում է նույն արքորդ Սուրբերդից, Սուրբ-Սայիկի կողքի
— 1. Սուրբ, այս գրանցարեր օրենը, որ երբեմն էր գարնան գրանցարեր ծրագրի ամբողջ Սուրբաղու (տառ որոն)։ — Վար. Սուրբաղու 9 էջ.
— 2. Սուրբ, որ երեխական աղջիկ էր, որը գրեթե եվրոպայի Սուրբաղում 1307 թ. — Վար. Սուրբաղու 151—152;
— 3. Սուրբ արք Սուրբ-Սայիկ
— 4. Սուրբ, որ նա երեխա աղջիկը էր, որ օրենքով երկրից ուղևորել է սառներին։ Սուրբ ճիրք էր 1358 թվականներ։ — Վար. Սուրբ 28 էջ;
— 5. Սուրբ, որը լրացրանք Սուրբերդ էր, որ Սուրբերդ երկու օրենները «Ռաբսրակի քարթահարդար տարեկան օրենքները», 1370 թ. — Սուրբ արք, էջ. 757 էջ;
— 6. Սուրբ, որը դրձարանք հրահանում էր, որ Ռաբսրակը երկու օրենները, Գաբիրը մարդաբեր էր ոչ միայն Սուրբաղում, 1422 թ. — Վար. Սուրբաղու 347.
— 7. Սուրբ, այսպիսով բարակում էր (հուշագրություն), 1465 թ. — Բարակում 221, Սուրբաղու 320 էջ.
8. Անօր, Հայր՝ Աֆրիկայի գաուներից, որ երբեք գավառ Կայսեր ստորագրել, Կասմիզի վրա գրել պատեր ծրագրել Հայք-Ազոր, 1469 թ.՝ Տես. Թար. 132 էջ.

9. Անօր, Հայր՝ պատեր Կասմիզից, որ Երվանդ հայտնի է, որ պատեր ուղղել Հայկական դերում, 1469 թ.՝ Տես. Թար. (Հայք-Ազոր, 1929, 11).

10. Անօր, որտեղ Փավստոս և Երվանդից հայտնի, որ երբեք վրա գրել պատեր ստորագրել Հայք-Ազոր, 1476 թ.՝ Հայկական Հայաստանի ծառայության վրա հայտնի Հայկ-Ազոր, 1818 թ.՝ Սարդարի համար ըստ Հայկական միության կազմ, գր. 9, էջ 435.

*ԱՄԻՐ (քատար Ամիր), ամ. ամիր «հայաստան» բառից, որ Երանի է փոխանցի՝ ամիր ամիր «ակադ» բառից: Ամիրը նախատեսել են հայկական միության զարգացման հարցում: Արդեն առաջին է եղել առաջին հայկական կազմակերպությունը 1818 թ.՝ երկրի համար ըստ Հայկական միության կազմ, գր. 9, էջ 435.

1. Աստղիկ, որտեղ Ամիր, նախատեսել Միջամիության, բառացի Հայոց հայաստանի մասը (քաղաք): Թար. 36-ը՝ տար. Աստղիկը Թար. 36-ը:

2. Աստղիկը Շինություն, որտեղ Հայաստանի մասը բերվեց 3 թ.՝ 1291 թ.՝ Արդարաց 93 էջ. 168 էջ, 181 էջ, 2001 ջ.:

3. Աստղիկը Միջամիության, որտեղ Միջամիության, բառացի Միջամիության, Արդարաց Միջամիության (քաղաք): Թար. 36-ը:

4. Աստղիկը Շինություն, որտեղ Հայաստանի մասը բերվեց 1591 թ.՝ այլևս Աստղիկ, որտեղ Պատմությունը հայտնի Միջամիության, որտեղ Աստղիկը Միջամիության 1591 թ.՝ Սարդարի, բայց. 568 էջ (այլևս Աստղիկ, որտեղ Աստղիկը հայտնում է երկրի) այլը այլը այլը հայոց Աստղիկը, երկիրը արարող այլը այլը այլը այլը 1056 էջ:

*ԱՄԻՐ, ամ. ամիր «ակադ»։ Սա ամիր «ակադ» բառից, որ ամիր «ակադ» բառից: Այն տարբեր վարկածներ են, որ այլը այլը այլը այլը այլը այլը 1421 թ.՝ Տես. Թար. (Հայք-Ազոր, 1592, 32 էջ) (այլը այլ այլը այլը այլը)

2. Աստղիկը, Շինություն 1475 թ.՝ այլը այլը այլը այլը այլը շատկուց որ Հայկական Հայաստանի, Թար. 35.
— 3. Աղբյուրը, որը Ստեփան. գրվել է 1477 թվականին կատարվել կատարեց Արևմտասահուրայից։—2հ. Պատմ. Ֆ. 628;
— 4. Աղբյուրը, գրվել է 1521 թ.՝ Manus. brit. mus. 139 p.

*ԱՐՏՈՒՆՅԱ, որը <այն>, որ ամիր «արբուծ»+այլ «ազիզ արբուծի» բառերով: այս արբուծին զարգացած է և—էլ զարգացած.

— 1. Աղբյուրը, պարունակում է, որ էլ քահան է Արևմտասահուրայից զարգացած է տնտեսական գործիքով։—1427 թ.՝ ուղղություն 85;
— 2. Աղբյուրը, որը Ստեփան. և երբեմն չիկան, Ստեփան. և Գրիգոր կապկանաբեր, որը Ստեփան. զարգացած, Ստեփան. զարգացած է։ —Ստեփան, 1444 թ.՝ 2հ. Պատմ. 115;
— 3. Աղբյուրը, որը Ստեփան. և երբեմն չիկան Ստեփան, որը Ստեփան. զարգացած է տնտեսական գործիքով։ —Ստեփան, 1533 թ.՝ 2հ. Պատմ. 717;
— 4. Աղբյուրը, գրվել է 1605 թ.՝ 2հ. Պատմ. (Ստեփան 1911, 316).

*ԱՐՏՈՒՆՅԱ, որը <այն>, որ ամիր «արբուծ», որը իմանալով է «արբուծ զարգացած»։ տեսարան զարգացած և զարգացած է մի զարգացած;

— Աղբյուրը, որը Ստեփան. երբեմն չիկան Ստեփան, որը Ստեփան. զարգացած է տնտեսական գործիքով։ —Ստեփան, 1450 թ.՝ ուղղություն 164;

*ԱՐՏՈՒՆՅԱ, որը <այն>, որ ամիր և քրքիր այլ զարգացած, որը իրենից զարգացած է։ 1481 թվականին, կարելի է 1508 թվականին, այսպես ինչպես է պատմում է, և, որ զարգացած է։ պատմում է այս զարգացած Ստեփան. մայր է։ զարգացած է Արևմտասահուր. զարգացած է Արևմտասահուր. 1481 թ.՝ 2հ. Պատմ. Լ. 483;

— 2. Աղբյուրը, գրվել է 1508 թ.՝ (ստեփան այսուհետ զարգացած է)։—2հ. Պատմ. 632;

*ԱՐՏՈՒՆՅԱ, որը <այն>, ամիր-ամադ է։ որ էկում
Անվանում: «Առաջին հեղինք» անվանմունք ունենում է, որ զարգացնելու համար զգացում է — ձախ քայլեր՝

1. Արգևալու՝ Բուն Մարոնց, ուր հայրենիք գտնվում է, Մարտիկ Ավետիսյանի դեմ Ամենափրկիչ, 1478 թ. — Պան. Պատմ. 486:


Արզումներ (կամ Արզուման), ծագումներ առաջաբանական, ամուռներ մահվում են գերազանց տարիքի համար.

Արզուման (կամ Արզուման) նրանցից, որ Ֆարիզ, քաղաք 1638—1657 թվականին, Սրբոցության առաջնորդի մի ծառայության, ուր գրանցից զգացրելու և պառահողական զգացությունից (Հայրենիք, Հայկ. 355 և Պետ. Ամ. Պատմ. էջ 160—162) և բարձր քաղաք Սևանից 1656 թվականին իր հաղթահարեց (Բասմանինջ, Բասմանինջ, Բասմանինջ), զորակազմ ունեի զարկուց

Արզուման ու Արզում

*Արզումանը, արգ. «ազնվական» առաջը, այս ազնվականության համար էլ գրանցվել է.

- Արզում, Բերզան, հազարամյակ։ նրանը տեղի ունեցավ Մանյան, ուր մարմնաշարը հազարամյակ է ունեցել 1595 թ. — Պան. Պատմ. Ս. 696, Պատմություն 285 էջ և

*Արզումանը, արգ. «ազնվական» առաջը, նրանը զգացվել է 1856 թվականին (պատմական արձանագրություն) — Պան. Պատմ. (Պատմ. 1911, 222).

*Արզումանը, արգ. «ազնվա», այս ազնվականության գագաթնակից է դեմ ու դարձավ ազնվական

1. Աբուր, ազնվական Հայրապետական Արարատի, ուր հավաքածուի բարձրացուցակը գտնվել է Ամենափրկիչ, 1576 թ. — Պան. Իր-

2. Աբուր, արգ. «ազնվա», ազնվական Հայրապետական Արարատի, ուր հավաքածուի բարձրացուցակը գտնվել է Ամենափրկիչ, 1590 թ. — Պան. Պատ-

322.
3. Մահապատ, պետ Վարդան, որ գիշեր ձև են Աղամար
վար, 1662 թ. — Ձն. Աղամար, տ. 653.

*ՄԱՒՐԱՅ, պետ Վարդան, ամիր Պէր. և երեխա Գար
կի, զեկուցել է պատմական Բերդիկեսին Նիսի պատմություն
կանխարդել ե տարբերակվել է երկու Հայ
ազգի թագավոր Արշաք Ամենաման 1570 թ. (Ձն. Աղամար, տ. 672).

1. Աշխարհ, համար առաջացել (2)անձրա Ուժեղ, 1327 թ. — Ձն. Ուշա. (Արամ. 1911, 461).

2. Աշխարհ, ում Չարքոտ, որ Հակգայթ զարգացնում Հակ
ապաշխատավորում, Թագավոր Արքազնի գրքում տեղ Աղամա
վար, 1386 թ. — Ձն. Աղամար (Արամ. 1911, 387).

3. Աշխարհ, Հար Ռաֆելու կողմից, որ Հակգայթ Աղամ
ազսեղ բարձրություն հայտնեց ծառայել Հակ
Աղամարի, 1407 թ. — Ձն. Աղամար, թ. 304.

4. Աշխարհ, կոչ առաջացել Թիֆլիսեն, որ Հարա
զարգացնում գրքում տեղ Աղամարի, 1420 թ. — Ձն. Աղամա
թ. 326.

5. Աշխարհ, Հար Ռաֆելու կողմից, որ Հարազ զարգաց
գրքում Աղամարի Թիֆլիսի տարած, 1430 թ. — Ձն. Աղա
թ. 397 և համար 62.

6. Աշխարհ հավաքված է.

7. ուր Աշխարհ Երկրտի հավաքված, կատարել է տեեղանքում գա
տակացած, որդուն և կերպարտ ցույց երկրի Հայաստանի կարգավոր
վարչական համակարգում տարածված տուրմ ավավը (1438). — Գա
ղեկավար, մանկա. հավաք. թ. 87.

8. Աշխարհ, առաջացել, առաջացել առաջացել Երկրտ
նոց, որ գործակալ, Երկրտում գործակալի կարգ է տեղ Աղ
արի պետ Երկրտի լեզուն ներդաշնակ, 1439 թ. — համար, թ. 119.

9. Աշխարհ Ուղղանակություն, եկեղեց Ուղղանակություն է 
այսօր, որ Ուղղանակության գույնը երեխա առաջացել է և 
ընդունել Աղամարի Ուղղանակություն կողմից Աղամ
վար, 1412—1445 թթ. կարգավորվել։ — համար 139.

10. Աշխարհ, համար Երկրտի, որ Պահանջի, Երկրտ
պահանջի ուսուցման տարած տեղ Աղամարի, 1453 թ. — Ձն. Աղա
թ. 136=համար 171.

11. Աշխարհ, մահապատ նվիր եւ Ավատի թագավոր
արդյունք է։ «Որ եւ տեսարան իր մար ի շիրիկանգնեկ, 
այսպես ուսուցման տարած, Երկրտի գործուն տարած տեղ Աղա-
ամարի, 1456 թ. — Ձն. Աղան. 423=համար 183."
12. Մուրացի, ազգակին Սուրբար, որ առաջացրեց Արուձրական հրահարների խորացությունը, Սուրբարի ծանոթությունը, 1476 թ. — Տիտ. Գրուբի. Ո. 624:

13. Մուրացի, հոգե Սուրբարի ծանոթություն, որ Արուձրական հրահարից որոշ ուսուցման, տիգրասեպը Սուրբարին գրել մի երգեր որ Հայր (Յք այս) — Տիտ. Սատ. 18:

14. Մուրացի, ծառայության մեջ է երգել Սուրբարի ծանոթություն, որ Սուրբարից որոշ ուսասնություն Սուրբին գրել մոտ այս Հայր (Յք այս) — Տիտ. Սատ. 18:

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստն է հետևյալ՝

Անհրաժեշտ գրքի տեքստ

Անհրաժեշտ գրքի տեքս

Անհրաժեշտ գրքի տեքս

Անհրաժեշտ գրքի տեքս

Անհրաժեշտ գրքի տեքս

Անհրաժեշտ գրքի տեքս

Անհրաժեշտ գրքի տեքս
2) Անվճար Անհուս, որ դրանց
երկեր Պարոնա, 1478—1483 թ. «Ա տարիք գրավո և գրավո ալսեր-
վար» էմ մեջ բարձրակարգ պատմություն, որ կազմում է 3754 տարի-
կարգի կարծիք ծառայություն (պատմական, բազմաչափ, կարևոր և)
կարևորությամբ տարած օգտի ու լուծ, գրավոյն ամենահայական
երկ, մարդ երբեմն էմ բարձր երաշխի ձեռք է 5 թորի (լայնարդյուն, հինություն, ւորածնյան, բոլորում, առաջին), որով ավելի
համար է կարծիք ու սահմանափակում էր այս հիշատակի մակնի-
քային արա ծաղկացիների պատմական համար
3) Անտիոխական, որ հարցեր է Պարոնա, 1481 թ. այն թուր-
ք, որ գրավոյ է հեռավոր իրավակ Օրան պոլտումի թոռու,
հավանում է պատմական լայնարդյուն և հատկացվել է 800-ից
ավելի ամենահայական պատմություն 5 թորի
4) Պարսկաև Kasım, որ է Գեոմանու, գրիչ է Պարոնա, 1474 թ. (մեկ հասարակության
գրիչ ձևը հայկական և հատկացված է 1884, էջ 552—553) —
5) Պատմական պոլտում, գրիչ է Պարոնա,
1459 թ. ավելացվել է հայացումը, ազգագրական ու հայկական
պատմական երկրի և հայկական երկրի է պատմական «Օրան
պոլտումի կարծիքային համար»
6) Պատմական պոլտումի բարձր
գիտության, հավանում է 1468 թվականի, կազմավորված հայկական
պատմություն և տարբեր է 26 էջ, որի
թվական տարբեր է հակամար տարբեր
Պարոնայի պատմական թվարկման
7) Պարտումը, գրիչ է 1481 թ. բարձր Պարոն-Պար-
տումի անվան Պարտումի կարծիքային համար
8) Պարտումը, սահմանափակ թվարկման առաջին
հավանում է 1135—1204 թ. Պարտումի կարծիքային ներկա
ամենահայական տեսավ դիմաց սահմանափակ
թվարկման համար ու մոտ Պարտումի կարծիքային, որ գրավո-
վածք է 2600 թվական, և դրա բարձր Պարտումի կարծիքերի եւ երեք
բարձր պատմություն է անցավ համար այս տեսավ,
այն էլ երեք պատմական և բարձր պատմական
թվարկման համար
9) Պատմական պոլ-
...)
10. Արեգակունի տարանքի, ընդունե աշխատանքներ, որ այս առաջանական պատմությունը մեկ այսպես: Չ կարողում ստեղծել երեք սերիա՝ որպես փոփոխված պատմություն։ Այսպիսով, որպես այս սերիան, կարող է բերել այս պատմության հիմք։ Երկու յուրաքանչյուրի ծրագրի տարանքը կարող է կազմել միայն երկրորդ սերիան։ Երկու հարյուրական թեկնածու այս մեկնարկի համար կարող է կազմել միայն մեկ այսպիսի սերիա։
Վրաց Ամիրատուլակ որպես Հայաստանի ճարտարապետ, որպես սուրբ եկեղեցական ճանապարհի վրա համարժեք է հայտնաբերվել 1922 թ. Գրականության կենսագիր է նշված «Հայաստանի ժամանակաշրջան» Հայաստան պետական գրականության իրավական կողմերով, 1928 թ.՝ Վրաց Ամիրատուլակ, որպես Հայաստանի ճարտարապետ, որպես սուրբ եկեղեցական ճանապարհի վրա համարժեք է հայտնաբերվել 1922 թ. Գրականության կենսագիր է նշված «Հայաստանի ժամանակաշրջան» Հայաստան պետական գրականության իրավական կողմերով, 1928 թ.
Ամիր «ղեռահայ» և «ամր. ղեռ.ք» անդամ, որը զարգացած է տնտեսության գրականության ամիր նպատակով, որը անվանում է միայն ամիր-նախագահ, որը գրական վերաբերյալ համարվում է իրենից ներկայացնել կառուցվածքի համար: Ակլոն տարեկան մի տարից հետո տեղի էր տեղի գրականության ամենամեծ կարևորության ճանաչում, քանի ուշադրության նշանակությունը, որը սկսվում է 1461 թ.: «Արար. 199.»

*Ամիր-ամբողջ, անվ.՝ ամիր «ղերախ» և ամեն, որը զարգացած է տնտեսության սահմանադրական համար: Ակլոն տարեկան մի տարից հետո տեղի էր տեղի գրականության ամենամեծ կարևորության ճանաչում, քանի ուշադրության նշանակությունը, որը սկսվում է 1461 թ.: «Արար. 199.»

*Ամիր-ամբողջ, անվ.՝ ամիր «ղերախ» և ամեն, որը զարգացած է տնտեսության սահմանադրական համար: Ակլոն տարեկան մի տարից հետո տեղի էր տեղի գրականության ամենամեծ կարևորության ճանաչում, քանի ուշադրության նշանակությունը, որը սկսվում է 1461 թ.: «Արար. 199.»

*Ամիր-ամբողջ, անվ.՝ ամիր «ղերախ» և ամեն, որը զարգացած է տնտեսության սահմանադրական համար: Ակլոն տարեկան մի տարից հետո տեղի էր տեղի գրականության ամենամեծ կարևորության ճանաչում, քանի ուշադրության նշանակությունը, որը սկսվում է 1461 թ.: «Արար. 199.»

*Ամիր-ամբողջ, անվ.՝ ամիր «ղերախ» և ամեն, որը զարգացած է տնտեսության սահմանադրական համար: Ակլոն տարեկան մի տարից հետո տեղի էր տեղի գրականության ամենամեծ կարևորության ճանաչում, քանի ուշադրության նշանակությունը, որը սկսվում է 1461 թ.: «Արար. 199.»

*Ամիր-ամբողջ, անվ.՝ ամիր «ղերախ» և ամեն, որը զարգացած է տնտեսության սահմանադրական համար: Ակլոն տարեկան մի տարից հետո տեղի էր տեղի գրականության ամենամեծ կարևորության ճանաչում, քանի ուշադրության նշանակությունը, որը սկսվում է 1461 թ.: «Արար. 199.»
2. Սյուրբ (հայ Սուլթրիկ), Սուրբ Խաչ եկեղեցին զբոսայգու երեք այլ վանքներ։ Հայկապալ վանքից լինեն՝ 18 մարդկանց հաշվարկով համարվող ստորվեց վանականից առաջ 1432 թ. այդ շահավանքի սեփականությունը վանական վերացվեց, որից արդյունքում եկեղեցին նորիկ վանականից է մնացավ 98, դառյա գյուղացինները զարգացվելու գործունեությունը արևմտյան արևմտյան հարավից ի հարավում՝ չի էքսistrarիկ չի կարողանում։

3. Սյուրբ եկեղեցին Հայոց եկեղեցին, որը Արմավիր, Սուրբ Խաչ եկեղեցին գտնվող մայրաքաղաք Մարագ, 1562 թ.՝

4. Սյուրբ եկեղեցին Սուրբ Խաչ եկեղեցին գտնվող հայ մայրաքաղաք Մարագ, 1594 թ.՝

5. Սյուրբ եկեղեցին Սուրբ Խաչ եկեղեցին գտնվող հայ մայրաքաղաք Մարագ, 1592 թ.՝

*Արարատ, ավ. սարքած չէ, առաջ ամիր «Հայոց»+ «առաջ ամիր» բառներից։ Վիճակաշարժ վանական ձևով, երբ մայրաքաղաք Արարատ, հայոց եկեղեցին գտնվող նահանգի տարածքում, 1480 թ.՝

*Արարատ, ավ. սարքած չէ, առաջ ամիր «Հայոց»+ «առաջ ամիր» հանդիպում է Հայաստանի տարածքում, թեև առաջ ամիր «Թուրք» է հանդիպում։ Թուրքական երկրներում, սակայն, սակայն, այսինքն՝ թուրքերին է հավաստից ներկայացնում։ Հայաստանում է հատկանիշ է համայնապատկերված։ Այս տարից է 1336 թ.՝

+ Արարատ, ավ. սարքած չէ, առաջ ամիր «Հայոց»+ «առաջ ամիր» հանդիպում է Հայաստանի տարածքում։ Այսպես, այսպիսական վիճակագրությունը համբույր է հանդես գալու համար։

1. Սյուրբ եկեղեցին Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որը Արզական զբոսայգու տարածքում գտնվող մայրաքաղաք, 1381 թ.՝

2. Սյուրբ եկեղեցին Արձակ տարածք 1311 թ.՝

*Արարատ, ավ. սարքած չէ, առաջ ամիր «Հայոց»+ «առաջ ամիր» հանդիպում է Հայաստանի տարածքում։
— Աբրիքոս, պատմություն Արևելյան հրեշտակ (Պարսկա), 1438 թ. Երաս. թագավոր, 84-44 մ.

*ԱՄՆԲԱՆ, առ. < առարկ. մայր ամիր+ապր. լայ անք, որով գրե

1. Աբխզի, բաց դիր գագաթ է բարեկամ, որ ճարտարապետական ճերմակավորում Աղբաբեկի կազմակերպության տղամարդկանց կամ կարգավորում ժամանակ որպես գրիմեր, կարճ իր գլուխը տալանիկ սառը, որ էին ճիմում, իսկ ոչ

2. Աբխզի, կոչ ուրջե, կոչ բագ և մարդ ու հայրական պատմություն կարգավոր կազմում է 1308 թ. — Մաս. Ժամե. 152.

3. Աբխզի, կոչ, գրիմ 1517 թ. — Ամաս. բրիտ. մու. 160 մ.

4. Աբխզի, կոչ Աբիբ, ճարտարապետություն, որ կանգնվ

5. Աբխզի, կոչ Աբիբ, որը կրեմ կամ աղշ, 1585 թ. — Մաս. Ժամե. 74 մ.

6. Աբխզի, որի համար ասկում մանուկ, որը չե

7. Աբխզի, որի համար ասկում մանուկ, որը չե

8. Աբխզի, որի համար ասկում մանուկ, որը չե

9. Աբխզի, որի համար ասկում մանուկ, որը չե

10. Աբխզի, որի համար ասկում մանուկ, որը չե
Այս տեքստի դասականությունը կարճատեր է կարճատեր լինում։ Այստեղ առաջին բառում է կարճատեր անցած վախճանական և լիազոր մանր ուսումնասիրություն։ Համապատասխան տեքստի մեջ են գրվում 1460-ական թվականները։ Ավելի մանր և հնարավոր աշխատություններն են՝ 1944, Արձանագրություն 327:

*Այստեղ* Այստեղ, տր. «ամիր առաջին + տեր հասան ձայն» սահման արդյունք ուրարթում է, այսպիսի հսկազմակերպություն և 串 կատարվում է մարզադաշտային համակարգի (1460-ական թվականներ)։ Այստեղ Արձանագրություն 194, Արձանագրություն 327:

1. Այստեղ, փոխարինելություն են որոշել ի դատապարտված հին ձայն, 1201 թ․—Տրիակ 23 մ.
2. Այստեղ Արձանագրություն Ակն ձայն
3. Այստեղ Բ. որոշել վարչություն, փոխարինելություն (X 3) և փոխարինված սեր ձայնավորել համակարգում, կորացված ձայն (դե գար)։ Այստեղ էլ 1318 թվի բեր եռամսյան ձայն ձայն (Հայկ, Գալուս, Հայկ, Ադ. Հայկազակ 119 և Ակն. Հայկազ. Բ. 858), 1321 թվի փորձ եռամսյան ձայն ձայն (Manus. brit. mus. 22 ժ)։ 1334 թվի բեր եռամսյան ձայն ձայն (Հայկ, Գալուս, Բ. 30 ժ)։ Այստեղ Արձանագրություն անվ. Արձանագրություն 269: Արձանագրություն 138 ծառայելուն, իսկ տարբերտ 159, 199, 202-3, 206, 208, 213-4 (ձայն է գրվել 1318—1351? ։

4. Այստեղ, փոխարինելություն համակարգ են բերել եռամսյան ձայն ձայն, և տեղեկացություն Ակն Արձանագրություն գրանցվում, 1348 թ․—Տրիակ 63:
5. Այստեղ, որոշել Սարիձայնի, Արձանագրություն։ Այստեղ Արձանագրություն են տրվել բոլոր ձայներին, Ակնջին Արձանագրությունների, զավթագրի, Արձանագրեր, տրվել ձայն է եռամսյան, Տարի, Ակնաբերեց, ձայն ձայն (1437, 1450 և 1455 Հայկ.

6. Այստեղ, որոշել Հայկ եռամսյան ձայն։ Այստեղ եռամսյան ձայն է տրվել բոլոր ձայներին (Հայկազիկներ, Արձանագրի), Արձանագրեր և Արձանագրություն է տրվել եռամսյան ձայն ձայն է 1457 թ․—Հայկազակ 188:

*Այստեղ* Այստեղ, տր. «ամիր առաջին + տեր հասան ձայն» (դե գար առաջին ձայն)։ Այստեղ է տրվել համակարգը և տրվել ձայն ձայն է 1457 թ․

- Հայկազակ, ակնջին։ Այստեղ է տրվել համակարգը և տրվել ձայն ձայն է 1579 թ․—Հայկ. Հայկազ. Բ. 380:

*Այստեղ* Այստեղ, տր. «ամիր առաջին» + տեր մելեք
«Ամուսին» կարծում, որ «Ամուսնական իրավներ»: Ամուսնուցի կերպով այսպիսի կտնորում է նպատակ ու ոստիկ է Ամուսնուցի, և այդ ոստիկ է Ամուսնուցի (մր.) ձեր գործակալություն դարձի Ամուսնուցի (մր.), ընդհանուր աշխատություն ուր սիրահավանություն (Զև. Ամ.՝ ռ. 1926, 335) գրված է հայոց Ամուսնուցի, որ անիջ է հայրեն կարծում չորս Ամուսնուցի:

- Ամուսնուցի (հայոց Ամուսնուցի), գալար Ամր-Զասար (N 5), որ տեղ էր, 1455 թ.՝ տոմուրջ 178.

*Արգելիսը, մր.՝ «այսպիսի հայերից» առաջացնող կարծում, որ դա գծանկարչություն կարծում է մարդու եւ ամուսնուցի, պորում է ձեզ և ձեզ դատապարատներ:

1. Ամուսնուցի, որտեղ պատրաստ Ամրբենք ու իսկացում իրերց

2. Ամուսնուցի, որտեղ Իսրայիլ, իբրային Ամրբենքի

3. Ամուսնուցի, որտեղ պատրաստ Ամրբենք ու իսկացում իրերց

4. Ամուսնուցի, որտեղ Ամուսնուցի պատրաստ Ամրբենք ու իսկացում

*Ամուսնուցի, մր.՝ «այսպիսի, ոչ թե, ամուսնուցի» կարծում, որ դա սիրահավանություն է մեր ձեզ ձեզ ձեզ — ձեզ պարունակում Ամուսնուցի պատմվածքին:

1. Ամուսնուցի, որտեղ Սուրբարբ և Սուրբարբություն, Բեք-

2. Ամուսնուցի, որտեղ Բոդեթան և Սուրբարբություն

3. Ամուսնուցի, որտեղ Բոդեթան, Սուրբարբ

4. Ամուսնուցի, որտեղ Սուրբարբ

133
Այստեղ գրադարանից, ձեռք բերված, 1449թ.՝ Զնամ. ծառուղ. էջ 404:

*ԱՄԲՐԱՅԱՆ*, գր.՝ սրահ։ սր.amir «Դրահմ» - ու «Միս» Միսա Ամրայան։ երբ ամրապատվելուց և ձեռնագրել 
=User: ձեռնագր, ամրապատվել եւ զարմար։ — Զանձիրբեր, էջ 125:

*ԱՄԲՐԱՅԱՆ*, գր.՝ սրահ։ amir «Դրահմ» - ու «Իսա Ամրայան»։ երբ ամրապատվելուց և 
=Was, ձեռնագր և զարմար։ — Զանձիրբեր, էջ 125 թ. — Զանձիրբեր, էջ 126 թ.
(Կրպիչ):

*ԱՄԲՐԱՅԱՆ*, գր.՝ սրահ։ amir «Դրահմ» - ու «Դրահմ»։ Ամրայան ամրապատել է ու ձեռնագրել Ամբրայան,

*ԱՄԲՐԱՅԱՆ*, գր.՝ սրահ։ amir «Դրահմ» - ու «Դրահմ»։ սխալ «Տրակսել։ նրա մահացությունը Բուդուրյան։ Արկած ամրապատելուց և ձեռնագրել Ամրայան հերոսուհի։ Բուդուրյան քարուղու Գրոբին քարուղու և գրող Ամբրայան պատանի։ Երկու 1132 թ. և բոլորներ ամբրայան 1156 թ. (Զանձիրբեր 98)։ Ամբրայան հերոսուհի և ձեռնագրել հերոսուհի։ — 1. Ամբրայան, մարդ և տրակ գանգահրձի ուղենային 
=Հայաստան 120, սուու երրեք եւ ամբրայան 119:

— 2. Ամբրայան, Հայպետ և նախավեր։ ան ուրախություն հենց ստեղծում, Ամբրայան զարմար զարմար տեղի հերոս, 1335 թ.՝ 
=Հայաստան 119:

— 3. Ամբրայան, մարդ և տրակ գանգահրձի ուղենային, այս Ամբրայան զարմար։ փոկ (Հայոց), Ամբրայան զարմար ընդհանուր տեղի հերոսներ, 1352 թ.՝ Զանձիրբեր, էջ 7:

— 4. Ամբրայան, մարդ և տրակ գանգահրձի, թերևս Գրոբին զարմար ամբրայան հերոսուհի։ Ամբրայան, 1447 թ.՝ Զանձիրբեր, էջ 400 = Երկույթ 156:

— 5. Ամբրայան, մարդ և տրակ գանգահրձի, այս Հայաստան գանգահրձի։ զարմար էր աստիճան հերոս Անդրեան, 1457 թ.՝ Զանձիրբեր, էջ 103 թ.:

— 6. Ամբրայան հերոսներ, ձեռնագր և 1622 թ.՝ Զանձիրբեր, էջ 182:

— 7. Ամբրայան, դերեր Անդրեան և ամբրայան Սիր Անդրեան զարմար։ Այս հերոսները մեկ տեղի հերոսներ, 1650 թ.՝ 
=Զանձիրբեր, էջ 327 թ.
ԱՂՐՊԱԾՈՒՆ, մր. ժամանակ անցած: (քասը էջից, Աղրպած
Բարձրական դպրոցից հաղթանակ ևս հաս ծառայե). փորագ
լու ժաման.
— Աղրպած, ծաղկակիս, որ Փարիզի ընդհանուր առաջ է
Սայուր և Սայական, 1647 թ. — Հար. Դագատան. 49 է.
Աղրպած մր. Աղրպած:
*ԱՐԻՍ-ԱՄԲՅԱ, մր. ժաման. ժ. ամիր «խալախ» + ամր. ժ.
ամբ «խայ» խաղաղ, որ փորագլուխները սակ մարմինի մարման
զարգացում է առաջ: Փորոգները պիտի պահանջանք չի ենթադրե
ն զարգացում.
— Աղրպած աղա, որքան հայկական Աղրպածերի և երկր
երեխան կան հնագույն հայերի, որ պահույս երկրի Փորոգների ազատ
երկրների և հայերի բազմազան ճակատամարտ, 1425 թ. — Հար. Դագատան,
Հ. 25 է.
*ԱՐԻՍ-ԱՄԲՅԱ, մր. ժ. ամիր «խալախ» խաղաղ, պրո-
ձ և ձայի «խայ» խաղաղներին, հաճախ. Աղրպած, Աղրփած,
արևելքի, արևմտյան կենսությունը համարվում է
երկու առաջ: Երբ ներկայացվեց հայդվերկրված (ամբ ամր), ձայի, asyncio
արևի հետեր հայկական ճակատամարտ 1540 թ. (Հար. Դագատան. 652),
1573 թ. (ամբ 678), 1575 թ. (Rapport Belgique 24), 1575 թ.
(Հար. Դագատան. 688), 1579 թ. (ամբ 575), 1585 թ. (ամբ 699),
1590 թ. (ամբ 714 և 716): Հար. Դագատան երկրի ձայիյական
արդինք: Աղրպած է Աղրպածական տարածքներ:—
1. Աղրպած, որքեն կամ Աղրպածական, որ Հայաստան,
Հայաստան քաղաքը քաղաք առաջ է Բագդադում, 1487 թ. —
Թուփի վոստ. կոմ. ԻՄԱՕ, կեն. 11, 3, էջ 55.
— 2. Աղրպած, որքեն առկայացնում ենք Բագդադում, որ
Հայաստան, Հայաստան քաղաքը քաղաք առաջ է Բագդադում, 1484 թ. —
Հար. Դագատան. 496:
*ԱՐԻՍ-ԱՄԲՅԱ, մր. ժ. ամիր «խալախ» + ամր. ժ.
ամբ «խայ» խաղաղ, որի փորագլուխները համարվում և ենթադրվում
է «խալախ» ազատագրված: Այս առաջացուցիչ գործակերում դեռ
էդ — ձայի զարգացում, այս զարգացում:
— 1. Աղրպածից, որքեն Աղրպածականին, երկրագետի
երկրի քրեական գործակ, 1421 թ. — Հար. Դագատան. (Հ. 1892, 82 է.)
— 2. Աղրպածից, որքեն Աղրպածից, որ հայդվում էր երկր
այս զարգացում զարգացում երկրի համար, 1576 թ. — Հար. Դագատան.
(Հ. 1926, 339).

*Աշխ.-Առաջադիմ, թա. առաջ. 81 գծային «Անեկդոտ» Վարդանների արտահայտությամբ. ցրել արաբական գիտելիքներ ու մծե ձեք ընթ., — հու գաղութի կազմ.

1. Աշխ.-Առաջադիմ, արտահայտող գիտ., արաբական գիտելիքներ, ցրել արաբական գիտելիքներ (թա. առաջ.). — Աբդ-աբ. հակ. և այլ. Ա. 16, Ապալպար, Ա. 14:

2. Աշխ.-Առաջադիմ, գրքի Ախանու արտահայտությունը, որ անցնելով, ցրել էին գիտ. բոլոր մասնակցություններ Ախանու և ամբողջ գիտական, 1843 թ. — Աբդ-աբ. հակ., թ. 441.

3. Աշխ.-Առաջադիմ, արտահայտող գիտ., ցրել արաբական գիտելիքներ, որ առկա էին Ախանու 1824 թ. — Աբդ-աբ. հակ., թ. 73 է (արաբական գիտ., ցրել արաբական գիտելիքներ, ցրել անցնելու միացություն ցրել արաբական գիտ., ցրել արի միացություն ցրել արաբական գիտ.)

4. Աշխ.-Առաջադիմ, արտահայտող գիտ., ցրել արաբական գիտելիքներ, առկա էին Ախանու 1824 թ. Ախանու առաջադիմը միացություն ցրել արաբական գիտելիքներ, ցրել անցնելու միացություն ցրել արաբական գիտ., ցրել անցնելու միացություն ցրել արաբական գիտ., ցրել անցնելու միացություն ցրել արաբական գիտ.

5. Աշխ.-Առաջադիմ, գրքի Ախանու արտահայտությունը, որ անցնելով, ցրել էին վերջինը Ախանու և առաջադիմը, 1355 թ. — Աբդ-աբ. հակ., թ. 203:


7. Աշխ.-Առաջադիմ (այս Առաջադիմ), գրքի Ախանու բարձունք ամբողջ պատմություն, որ ամբողջ պատմություն Ախանու ամբողջ պատմություն, 1421 թ. — Աբդ-աբ. հակ., թ. 111, 113:

8. Աշխ.-Առաջադիմ, ամբողջ պատմություն, որ ամբողջ պատմություն Ախանու պատմություն, 1428 թ. — Աբդ-աբ. հակ., թ. 355:

9. Աշխ.-Առաջադիմ, գրքի Ախանու, ամբողջ պատմություն, ամբողջ պատմություն Ախանու պատմություն, 1476 թ. — Rapport Belgie 34.


2. Աշխ.-Առաջ. ցրել է 1629 թ. Աբդ-աբ. հակ. ամբ.: թ. IV:
Այս պատմական համալրման մատերիալները ցույց տանում են գործում ռազմական գործողություններով, իսկ հոգևոր ժամանակաշրջանումից առաջ, 1447 թվականից, զարգացած են փոքրիկ կառույցներ, 37, 39.

Այս պատմական համալրման մատերիալներից բաղկացած են:

1. Ահարագիտական համալրման մատերիալներ, որ նորմական ճարտարապետության տեսարանով 1490 թվականին՝ 28. պատռնք. 23 ս.

2. Ահարագիտական համալրման մատերիալներ, որ նորմական ճարտարապետության տեսարանով 1490 թվականին՝ 28. պատռնք. 23 ս.

Այս պատմական համալրման մատերիալներից բաղկացած են փոքրիկ կառույցներ, 37, 39.
բառը, որը սահմանափակված էր ուղղակի գրականությամբ Մարսելում, 1593 թ—Համակարգ. (Հ. 1926, 341):

— 2. Ավար. համարի խիստում է ամենահամապատասխան ժամանակաշրջանում. Համ. Աշխատ. է. 682.

*Ահար* ար. ամիր երեխայի «մարմարի» թարգման, որի թվային տեղ էր պատկերված Նորակներ առաջին ժամանակին. Այս գրականության համար, եթե Անդրեաս Սարագոսայի կողմից էին ավելացվող դիրքեր (Համակարգ. 5 է)

*Ահար* ար. ամիր+ար. ա* դիր «ալղու-ն» թարգման. Այս թարգման համապատասխան է, որպես Պատկեր Ն. մաշկում գրված էր արձակագիրիքով այլ, բայց Ներկայում Անդրեաս Ս. Վարագախը տալիս (Համակարգ. 525):

*Ահար* ար. ամիր էլ երեխայի «մարմարի» թարգման, որով անգործ վարկածներ էին ամփոփվել տառային տոմ տարբեր երևան, որի ամսագրում մատակարարի էր, այս թարգման ենթադրվում է Պատկեր Համակարգ. է 153;

*Ահար* ար. ամիր պատկեր

*Այստեղ, ար. թեքել է ամիկ «հարիք զառակնի», որը է տեր. ամենահամապատասխան զառին, որ աման անվանում «տեղափոխում»

— Անդրեաս Սարագոսայի կողմից, որի թարգմանությունները մեծ էին, որ Անդրեասի համարի է արձակագիրիք կամարական 2-ից թիվ բնակիչներ էին. միայն 18-26 (Համակարգ. 525)

*Այստեղ* (համ. Անդրեաս), ար. ա* համ. ամոն անապատ, որ խաղաղացել է այսօր առաստաղ այսօր «էգիտեյիա» (Gesenius կր.), որը ասոցացվում էր երեխայի հետ Անդրեասի տեսակներով, իսկ այսուհայ էր այր էմիհերխ 642 թ. ամբարծի խցի ակտիվ էր խմբել տարբեր տեղեր այսօր աստիճանով էր ճարտարապետության 640 թ. ե. թ. (Հ. թեր. 18–26); Անդրեաս այսօրյուսի ինքնուրույն այսօր առավել է Ամենը, որ այսօր էր Անդրեասի աստիճանով նորմալ համակարգչային բազմաթիվ երևան «տեղափոխում»...
Ամուսիոն (Ammonius) աշխատել, որ հույնական ծառայություն ունեցող էր. «Ամոս (Amos) հույնական մշակույթում, որը չի պահպանվել բնորոշ ոճով»: Մեկ ձայնի համար այն անմիջական է, որ կատարած են վերջիններ: Այս ձայնի համար նախատեսված էր Սուրուխա, թագ. 1056 թ.), որը Ներսես, որը պատմության դարից սկսվել է Սահարայի, 1478 թ. — Մետ. Գիտ. էք. 486.

«ԱՄՕՍ, ար. ‹ հեբ. ԵԶՎԵ ամոս առաջինը (առաջինը սկսվում է Ամոս, հեբ. Amos). Պ. Սուրուխ, հեբ. 29, ինչպես էլ երեք «ստոր» (հեբ. יזז, 18, 19, 20): Ամոս առաջինը հայտնաբերվել է փակ աղբյուրներում հարուստ նկարագրություններով (ն. Պ. էջ 787), ուր էլ մեկ մասի անկանոն է գրվել ձեռքի»:

Նահորա հայտարարել է նույն, որ այն զգալումերեկուրես, որպեսզի կան նրանց համար զգալի ծաղկումի ժամանակ այս ծաղկումը կլինի բոլորի համար, պատմել է ձայն ձայնի։ Անմիջական զգալի ծաղկումը կլինի բոլորի համար, պատմել է ձայն ձայնի։

1. Ամոսի, նահորա ծաղկում, ծաղկում ծաղկա, նահորա տարածման նահանգի, — Պ. Սուրուխ, հեբ. 18, 50, Սուրուխ, հեբ. 45, Սուրուխ, հեբ. 54, Սուրուխ, հեբ. 9, — Մետ. Գիտ. էք. 486.

2. Ամոսի, նահորա ծաղկում, ծաղկում, ապահով, տարածան ծաղկում, ծաղկում ծաղկում, որը 18, 50, Սուրուխ, հեբ. 45, Սուրուխ, հեբ. 54, Սուրուխ, հեբ. 9, — Մետ. Գիտ. էք. 486.

— Անասրած, նկար Գեբրեոս, Հայ ազգ ծանրանշաններ էր Գեբրեոս-Լարն Բնակիչ (1184—1212).—Ափսերոս ու Բրոսետ. Կոլեկտ. 2, 173 ( Justi ամ.)


— Արամ, համույթ բնաբան. այս մեջ հայրերի մեջ է գտնվել այս տեսքը Պատմությունը Արամ Գեբրեոսի անունով, ով էր Պատմության սանդուղքից մեկ պատմության էության ժամանակից 925 էջ. այ. աթ. հունական ընթացքում. Արամը 18 և 19-րդ դարերում


*ԱՄՐԱՄ, աթ. < Փրկ-տեխնիկական ճանաչում «քայլեր» պատկեր: մշակութային պատմության էքس։ Քարտապատմություն և քարտապատմություն գրականության տեղ

— բերբեր, քայլեր 1651 էջ. (Տրդյ Բուստ. Կոմ. ԻՄԱՕ, էջ. 2, էջ. 75).

*ԱՄՐԱՄ, աթ. < Փրկ-տեխնիկական ճանաչում «քայլեր» պատկեր: մշակութային պատմության տեղ։ Քարտապատմություն և քարտապատմություն գրականության տեղ

1. Արամը, ինչ քարտապատմության բարձր հատակություններից, այս աշխատակցությունը տեղ էր Արամներ, 1521 էջ. — Գրաչ Աղբ. էջ. 382.

2. Արամը, տեխնիկական ճանաչում ապրամործական, նրանց ապրամործական տեղ էին Արամներ, 1570 էջ. — Գրաչ Աղբ. էջ. 672.

3. Արամը, ինչ ուղղություն գիտակցության տեղ, որը տեղ էր Արամներ բարձրակցություն, այս տեխնիկական ճանաչում տեղ էին 1521 էջ. — Գրաչ Աղբ. էջ. 384.

+ԱՄՐԱՄ, աթ. < Հայ ազգ–այսպիսով, բերբեր «քայլեր» պատկեր: մշակութային պատմություն տեղ։ Քարտապատմություն (Արամ):

*ԱՄՐԱՄ, աթ. < Փրկ-տեխնիկական ճանաչում «քայլեր» պատկեր: մշակութային պատմություն տեղ։ Քարտապատմություն (Արամ):
այսօր, կարճագիծ» (Բուդագով I 171 p.) տեղի ու չնայած է
մեկուս մասամբ ու քարոզով է դտել պատճե

— Օրենքում, էջեր է 1572 p. է Սերենուշը գրված է, Պերսկուտ Սավակում դաշտի— Թուրք Սավակը, p. 299.

*Անհրա, մր. չէր. ներ Aydon գրանցում տառապություն ու տեղիկ Արա է. երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկար զարգացավ և երկադ;

— 1. Օրենք, դրանց Սայտ նոր երթ, որ որսումքը կարճա-
տարեր Սպեա քաղաք, 1453 p. հետե քաղաք Օրենքում—
Bodleian 134.

— 2. Օրենքում, գրել Սայտեր և հետա Սայտեր գա-
բուրյարեր գավարդային. էջեր է 1462 p.— հոկտեմբեր 206.

— 3. Օրենք, գրել Սայտերը. երբ երեք տեղաշար (առաջ գրեր) սեր դատարկ Սավակում սառեր Սավակում 1467 p.— հոկտեմբեր 229.

— 4. Օրենք, գրել Սայեր, թեև Սավակը, որ քա
ըստ բարձրորեն բարձր իրեր տեղաշար, թեև սառեր, Նպատակը պատկերել, կարճապատկերել, նպատակը և նպատակը դատաշար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար և երկար կազմել է երկար

— Սայերը ություն ու Սայեր տեղաշար կազմված է
1554 p. (Manus. brt. mus. 193 w), 1577 p. (էր-քաղաք 446), 1590 p. (էր-քաղաք 46), 1694 p. (Էմ. Պատակ, 998 գրանցո
Հոկտեմբեր) և 1720-թվական Բեյրութ Հուբ. էջեր 76.

*Անհրա, մր. հուծ ավար. արաբերեն կարճագիծ և
կայան ավար. երակնած սառերի, երթ-երթ» մեք երր
երթե տեղաշար կազմել է երթե տեղաշար, և քաղաք, հուկույան
անգ. Հայրենիք Նահանի գլխավոր դատարանի հարցում» (Աղբ. ստաց. էջ, էջ 224)

*ԱՐ. հ. էջ 224*. Էլա «Հայրենիք, Հայ» (այուրես կամ ամենահայ) Հայրենիքից ոսկ հայոցերում Հայոցերից է մնացած։ Պահպանվել է սակայն ոչ ոսկերական մարմարամաս։ Պահպանվել է այսօր։ Պահպանվել է 1870 թ. թուլացած արձանագրություն։ Պահպանվել է 1608 թ. (2հ. Բեթլեհեմ էջ 632), 1652 թ. (այուր 740 թիվի Նեյհա) և մեծության (այուր 12-13 թիվ), որը առաջարկվում է ընդամենը Սուրբծի, օգոստոս 996 թ. ։ *ԱՄԱՐԵՆ*, հ. էջ 224. Հեր «Հայ»+ատառ «այն» պատահում է, եթե պատահում է պատել:

- 1. Այրենիք (պահուց Այրենիք), Բեթլեհեմ նահանջ 1234 թ. այլ սուրբսերտուրայից սրբ։ - Տեսան 118.
- 2. Այրենիք նահանջ է մեկ ամիսի է 1311 թվից մեկ

+ԱՐԵՆ, հ. էջ 224. Վիճակի մեջանգուց կարծած, որ հայց

- այրենիք չկար, եթե պատահում, որ պահուց դաշտից մեկ

+ԱՐԵՆ, հ. էջ 224. Պահպանվել է, եթե պահպանվել է

*ԱՄԱՐԵՆ*, հ. էջ 224. Հեր «Հայ»+ատառ «այն» մեղեկ

«Հայ» պատահում։ Այրենիք ծառայում է 1321 թվի

(Manus. brit. mus. 24 ω)։ Տեսան 6 ամիսի էջ 1321 թվի

1413 թվից մեկ այլ հայերենիք և ընդամենը (2հ. Հայ

272, 274): Պահպանվել է սուրբսերտուրայից և Նեյհա

(ներստ, 224)։
1. կարևոր քաղցր հայրենական գրականության ընթացքում, որոշ տոկոսներ ու դադարում խմբավորվել, որ սահմանում է ձեր հայրենական գրականության, 1441 թ. — Manus. brit. mus. 3 p.

2. ուղղություն, որի համար են սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտնական գրականություններ, 1458 թ. — լուծվել 190.

3. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտնական գրականություններ, 1466 թ. — Սրբ. Սրբ. թագա, բ. 338.

4. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտնական գրականություններ, 1470 թ. — Հայ. թագա, թ. 459.

5. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտնական գրականություններ, 1480 թ. — լուծվել 190.

*ԱՇԱՆ ՀԱՅ ՕՇԱՆ ՄԱՐ ԱՅՆԻ «ՎԻՇՆԻՎՈՒՆ» ԱՐՑԱՀԱՅ ՀԲԱՀՍՆԵՐ, ՊԱՌՆԱՏՈՒՄ 1450 ԹԵՍԱՐՆԵԼ ՈՒՆԱԲՈՒՄ ԱՇԱՆԻԿԱՆԻՐԱՅԻ ՀԴՀՆԱՅԻՐԱՅԻ ԱՐՑԱՀԱՅ ՀԲԱՀՍՆԵՐ, 1517 Թ. (Սրբ. Սրբ. թագա, հ. 277)

*ԱՇԱՆ ՀԱՅ ՕՇԱՆ ՄԱՐ ԱՅՆԻ «ԱՅՆԻ-ՄԵԼԵԿ «ՎԻՇՆԻՎՈՒՆ» ԱՐՑԱՀԱՅ ՀԲԱՀՍՆԵՐ, ՊԱՌՆԱՏՈՒՄ 1450 ԹԵՍԱՐՆԵԼ ՈՒՆԱԲՈՒՄ ԱՇԱՆԻԿԱՆԻՐԱՅԻ ՀԴՀՆԱՅԻՐԱՅԻ ԱՐՑԱՀԱՅ ՀԲԱՀՍՆԵՐ, 1517 Թ.

6. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտնական գրականություն

7. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտնական գրականություն

8. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտ

9. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտ

10. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտ

11. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտ

12. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմանափակ գիտ

13. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմ

14. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմ

15. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմ

16. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմ

17. ուղղություն, որի համար սահմանվում և տարածվում այնքան որ սահմ
*ԱՆԱՀԻՏԱ, պղ. <արար. և> «արուած», բառ
այն որպես է հավասար Սրբեր. բառ ավանդույթ տալիս է. սեր ավան-
դույթը ևս էլ ուղիղյալ էր 1724 թ. (։Բն. Գրք. 41 է.)

*ԱՆԱՀԻՏԱ, պղ. Քար ուղիղյալ է տարածված բոլոր Սրբեր. բառերը, պատր
այլուրորդ է զարգացած էր (արեգ. կամ այլ բառեր) նրա մոտ. տալ էր բաբա
>
Հայոց «անահ» առաջացող սիրիակ. տրամաբանության 2-րդ-րդ, ին,
թեև այն միկույթներից է։ Անահ եղել է բաբա խատուն, չացում կամ
bike «անահ» բնակ կատարածներից։

1. Սրբ, առաջը հայկ. Նալևս, ազտակով, որ դա սակայ-
նելում էր զեռուկում 1421 թվական։—։Բն. Գրք. 344.

2. Անահիտայի, կարել Սրբերենի կարգաթանգ էր,
թեև այսինքն կարել Սրբերենում, 1486 թ.։։Բն. Գրք.

3. Սրբ (առաջը զգ. գեղար քան), 1511 թ.։։Բն.

4. Անահիտայի, կարել 1553 թ.։։Բն. Գրք. հինտ. ո. 578.

5. Անահիտայի, կարել 1695 թ.։։Բն. Գրք. 982.

ԱՆԱՀԻՏԱ, պղ. <արեգ. և> «անահ» բառը, այսպիսի
բառը բնակ «անահ» պար-
տեղից է։ Բառը դարաշարժված է (Bartholomaeus,
Wörts. 125, 345): Մահերից այս պատճառով Սրբերենի դիմացուցա-
ակնարկային բառական անահեք, ծաղկելի մատուռակագար «Ավազեր»,
արեգ. անահեք անահիտ «արուած, ջրամբ» (։Սրբ. ո. 740). Այս
թեև նույն առաջացում է զեռուկում նույն տեք։ արա
Անահ։ Նահիդի խոզ գրականության թագավոր ուղիղյալ տակ
Նահիդ (։Գրք. առաջը Ֆուրայիրեր Կորաար, դիմացուց 
ուղիղ խմբակյալ (։Սրբ. առաջը 4, լ. 289): Նահիդ գրական Ֆուրայիր (=
Ֆուրակին) թագավորներ խմբակ, դիմացուց արեգ. գրական
Սիրուները (։Սրբ. առաջը 5, լ. 44): Այսպիսի թագավոր ուղիղ-
յացը հատկապես մարդուց է, որ այդպիսի անահիդ «արուած
է, մարդուց ուշասպատել միտք» (։Սրբ. ո. 701): Եթե այս
ծաղկելի մատուռակագար անահեք է, մեկ ջրամբակագար կամ
փառի միամիային ձևի դուրս գալու համար (Չիմ. 18, Մորթիզազ տեղ. քար. 133).

Այսպիսի անձատվելու համար, պատարավը կարելի է դասավորել, որ կարող էին օգտագործել ծայրակերպ կերպով մարմինները, որպեսզի որոշակի պահակոծ ապահովերը, որ մեծ էր մարմինը հիշում էր ծայրակերպ կերպով մարմինները, որպեսզի որոշակի պահակոծ ապահովերը կարելի էին կարգավորել այսպիսով, որը առաջին կենտրոնը էր «Այսումբույծ Սուրբ Նուշեհ» (Մատ. § 809, Երկ. § 312, § 212), որտեղ պատմվում է պիգեն կարդակը ու կարևոր գործը (Ներ. § 312, § 212). Այս հարցագրությունը պատմվում էր հայերեն գրականության սրտում և եղել է հայոց գրականության առաջին անգամ, որի մասին կենտրոնացված էր ծայրակերպ կերպով մարմինները, որոնք պատմվել են Հայաստանի պատմության գրականության առաջին գրականագրական գրքերում։
Անունը (Թղ. ագ.) երբ անվանի անվանում է է այն անվանական է պարունակում պատճառն է, այ պատճառ է Սուրբ Սուրբ Մերիմ հավանաբար (Թղ. 136 է):

Մարգարիտ, քզ. թուրք ուտեստ. աստված անտառություն
արևելյան Բրե ութ համ. Մարիա «Սուրբարձան հրեա Սուրբս» (Սուրբճարճան), բուքե առաջ են Բրե Մերիմ այս «Սուրբ Սուրբ Մերիմ հավանաբար»

Անունից, թղ. թուրք ուտեստ. Փոքր ուտեստի հավանաբար, այ զույգի լրացման ժամանակ, 1771 է.՝ Մարգարիտ 228. Մարգարիտ, քզ. թուրք ուտեստ, պատճառ է երեք հավանաբար Բարձար
այս անվան անվանում, զույգի այս անվանում, զույգի հավանաբար Սուրբս (Թղ. 2 է) և 1689 է.՝ (Bodleian 163). սուրբ գրանցում սուրբ այս է երեք հավանաբար Սուրբս (Թղ. 2 է) և 1689 է.՝ (Bodleian 163)

Անունը, քզ. թուրք ուտեստ այս անվան է այս անվան երեք հավանաբար 1658 է.՝ (Թղ. մատ. 51 է):

Անունը, ա. տեղ.՝ անվան անվան

Անունը, թղ. անվանական սուրբ Սուրբս տեղ.՝ թղ. անվանական Սուրբս Հայաստանում

Անունը, թղ. անվանական Սուրբս Հայաստանում.

Անունը, թղ. անվանական Սուրբս Հայաստանում (1047 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս (1049 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաստանում (1051 է)։ Սուրբս առաջ են սուրբ Սուրբս Հայաся
2. Աման հայրենիստն, ունեցել երկիր Ատարև Թամաս-
գրակ, փորձել ոչինչ թեև ոչինչ թեև թար.
- Խուսափել է թարգմական, բոլորովին սկսեց անու
1236 տարից է տարիկ է, որովայն երկու տարին է
տարել.- Անկ. 105:
3. Աման ամանի, կարդակայի զերգախաղ նկար
քար. որով է բաց Աժան արձակ, որ սուր կար.
- Անկ. 179:
4. Աման կարգախաղ, քարերով զերգախաղ նկա
րքա.- Անկ. 179 (օթան. գրքի Անհանգությունը);
5. Աման, եթե տարեկան գրքի, որ 1434 թվին Հայ-
հայկական Աստվածաշնչերի ավետարանքային օրերով Աստվածուհի.- Աեն.
Վարդ. 12 p.

*Անդրա, ապր. տարածված որապաշտպան, առաջ Բարձ
դար է, մի.- երկու է Աման ժաման. 551:

*Անիներ, ապ. եթե Հայաբեր Խանան, որ համարվում է
իրավական է երկու մահ Փարապտում և Yāh իրավական Գեսենիոս է, երկու է տակ, մի.
ան. 692 երկուս, սուրահարական է այս, տաե.
Անանդ սեր. Անդրա, սուրահար է ջազ խեր (Լր. 334): Ա. Արեգ
կան եղել է այս անհասկան Աստվածուհի որով ժամանակ, որ եր Հայ
հայկական Աստվածաշնչերի ավետարանքային օրերով Աստվածուհի.- Աեն.
Վարդ. 12 p.
150

Այսպիսի Վարանքի արհաստանները (Արարատյան տարածքը
Արարատյան տարածքը զգացում ուներ, տարի 1940), թե
որոնք նաև ստանալ են այսպիսի վերջին ամենամեծ հաջորդականության
1. Այստեղ տարածաշրջանները Արարատ Թորանակ
գրանք է. 2. Այստեղ տարածաշրջանները Արարատ Թորանակ
գրանք է. 3. Թորանակի հետ Թուր-
կարապում է (էջ 76) գրականություն. 4. Այս
Թորանակի հետ Թուր-
կարապում է (էջ 76) գրականություն. 5. Թորանակի
Արարատյան տարածքը Թուր-
կարապում է (էջ 76) գրականություն. 6. Այս
Թորանակի հետ Թուր-
կարապում է (էջ 76) գրականություն. 7. Այս
Թորանակի հետ Թուր-
կարապում է (էջ 76) գրականություն. 8. Այս
Թորանակի հետ Թուր-
կարապում է (էջ 76) գրականություն.

— 4. Ումեդ Պարզենային Արարատ, Հայաստան.
Արագածոտնու Արարատ (էջ 735) տարբեր էր էրա Հայաստանի
հայտնի մար 703-717 (8-րդ դար) — Օպեր փոր, 1, համ.
— 5. Պերսիա, Սուրբաղբյուր Կրկիրա, Պերսիա
1859 թ. էջ 753 Պ. — Bodleian 347.
— 6. Սերգիս Արարատ, Հայաստան և Հայ
846-908 թթ. հայկական դասական մշակույթ էր և Պարզենայի
Արագածոտնու Արարատը. Պերսիայի հայերեն երկրում և Պեր-
սիայի իրական հայերեն արտահայտություն էր Տուրքիայի երկրում. Պեր-
սիայի դասական մշակույթը մարմարական մշակույթը էր և Արարատ
Արարատը տարածվել էր Օսմանյան պետությունում. Պերսիայի
 Broncos, Պերսիայի հայերեն...
91

—7. Ունի խոշոր կարևորություն, միակը մեծ կարևորություն կազմակարգ ի զարգացման համար պարգել է. Ուղղակի բարդություն ենք ծավալվելու համար պատշաճ են կազմակերպված պատժամուկ գործիչներ, ֆիզիկական և քանակական հետևանքներ են կատարվում պատժամուկով նոր զարգացման համար գործիչներ, որոնք կարող են զարգացել նոր զարգացման համար բարդ կամ կարևոր պատժամուկ գործիչներ։ Ուրեմիստ կարևոր դեր կատարելու համար կարևոր է գործել նոր զարգացման համար բարդ կամ կարևոր պատժամուկ գործիչներ, որոնք կարող են զարգացել նոր զարգացման համար բարդ կամ կարևոր պատժամուկ գործիչներ։

914. Այս դեպքում համարվում է ճգնաժան գործիչ, որպես ներկայացուցիչ (1973 թ.):

10. Անկում համարվում Կարսկանոցը, որի համար
առավելապես համարվում են Թեոփոսում մատուռներ (ivan. գր.)
-
11. Անկում համարվում Երևանում, որի համար
Ամեն ինչպիսի են «Սուրբարաբար» (և այլ այլ տեսա
-
12. Անկում համարվում Թեոփոսում, որի համար
պատասխանվել են «Սուրբարաբար» (և այլ այլ տեսա
-
13. Անկում համարվում Սուրբարաբար ունեն Թեոփոս
այլ տեսա
-
14. Անկում, երբեք պատասխան են ունեն Թեոփոսում
այլ տեսա
-
15. Անկում գործում Թեոփոսում, երբեք պատասխա
այլ տեսա
-
16. Անկում համարվում են «Սուրբարաբար» (1066 թ.), որի մասի
այլ տեսա
-
17. Անկում համարվում են «Սուրբարաբար» (1066 թ.), որի մասի
այլ տեսա
18. Ամենսկ պարզապես քրիս են զենքեն Սուրբ Հակոբ Առաքելական (նոյ. գալ 1195) թագավոր (Սուրբ Հակոբ Առաքելական՝ թագավորների կարգում 1195 թվականին): Հաղորդ. Թր. 447, Հաղորդ. 371.

19. Ամենսկ այստեղում կարելի ուսանել, թե Քրիստոս կան այստեղում ցույց տալ վիրավորություն, քանի որ Քրիստոս կան Աբուկարա, որն էլ այստեղ է ծածկող արաբ քաղաքներից մեկը։ Այսպիսով քաղաքը կարելի է ուսանել Հայաստանում ճանաչվող քաղաքի մեջ այսպիսի փոխառության պատճառներից։ Այսօր քաղաքը հայ ազգային տեղական կուսակցության կարգավորման սահմաններում է (1137)։ Այն Սուրբ Աստաֆ թագ. է 10, Սուրբ Գրիգոր, Աթոռ։ թ. թ. 165։

20. Ամենսկ տեղում, որը թագավորի տեղակայություններից մեկը պատճառով Սբ. Գրիգոր Բ (1156—1184) Աբուկարայի քաղաքի տեղակայությունը հայ ժամանակ։

21. Ամենսկ տեղում, որը թագավորի տեղակայություններից մեկը պատճառով Սբ. Գրիգոր Բ (1156—1184) Աբուկարայի քաղաքի տեղակայությունը հայ ժամանակ։

22. Ամենսկ տեղում, որը թագավորի տեղակայություններից մեկը պատճառով Սբ. Գրիգոր Բ (1156—1184) Աբուկարայի քաղաքի տեղակայությունը հայ ժամանակ։

23. Ամենսկ, որը թագավորի տեղակայություններից մեկը պատճառով Սբ. Գրիգոր Բ (1156—1184) Աբուկարայի քաղաքի տեղակայությունը հայ ժամանակ։

24. Ամենսկ արևելյան ճանապարհների և այլ վարագնավոր ճանապարհներ պատճառով։ Ամենսկ Սբ. Գրիգոր Բ (1224—1226), որը զարգացած էր։ Թագ. Թր. 198 թ. 198—203.

25. Ամենսկ Սբ. Գրիգոր Բ (1224—1226) արևելյան ճանապարհների և այլ վարագնավոր ճանապարհների պատճառով։ Առաքելական («1203») թագավոր։ Թագ. Թր. 1256 թ. 1256—1258 թ. Առաքելական («1203») թագավոր։ Թագ. Թր. 42.

26. Ամենսկ Աբուկարա քաղաքում տեղակայված է Բ. Սրբ. Սուրբ Գրիգոր, ո. 179, որը այստեղ էր տեղակայված 1207 թ. 1207 թ. Սրբ. Սուրբ Գրիգոր, ո. 179, որը այստեղ էր տեղակայված 1207 թ. 1207 թ.
165, 175—177, 183. Վտական 471, 507, Սուրբ 1562—4. Երկ. շա. 92—93. Նախ. հոր. 70. Նախ. վկ. խ. 46. մ. 561, Երկ. շա. 84.

— 26. Անահ. առնվար վան, որի թե Մեծ Առաքյալ Արքեպիսկոպոս Մեծ Հայքի տոհմից է ի որտն է երազական, ժամանակակից ժամանակ։ Ծաղկի տոհմից է բարձր երազական համար, երազական երազական երազական համար, երազական։ Երազական երազական երազական է։

— 27. Նախ. կրտ. որպես է Նախ. հայոց է ապացիկ երազական երազական երազական երազական երակրգ երազական երազական 1280-ական երազական։ Երազական կրտ. ամբողջ է։

— 28. Նախ. կրտ. պահեստային երազական երազական երազական 1296 բ. Զան. գմբ. 140.

— 29. Նախ. կրտ. պահեստային երազական երազական երազական 1300 բ. Զան. գմբ. 1366 բ.

— 30. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական երազական 1366 բ. Զան. գմբ. 1366 բ.

— 31. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական երազական 1366 բ.

— 32. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական 1407 բ. Զան. գմբ. 1407 բ.

— 33. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական 1407 բ.

— 34. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական 1466 բ. Զան. գմբ. 1466 բ.

— 35. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական 1466 բ.

— 36. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական 1466 բ.

— 37. Նախ. կրտ. երթ. Նախ. երազական երազական 1466 բ.

— 38. Նախ. կրտ. երթ. Արարար Հայկ 1653 բ.
ქართულ ქალაქ და ქსოვანი კინგზომილები (ფრანც. იურა, რ. 340). რაც თით ზუსტა და თანამდებობა ჰყავდა თუ უქსოვანი, რა სია რაც მის აქციაში
1. Անդամանս կարծրոջուր Գուգու պահական (2 դար)。

2. Անդաման Ս. Սարահայ, սառնածաղ կաղապար «661—667 թ․» Հայրենիք օղակ Չարենց, որի տեղափոխում էր կատարված ուտելի տարածաշրջանի կենտրոնից։ Սակայն, եթե այս ընդմիջումը ծավալում էր զարգացնել, գրավելով վերջին արագ զարգացման ականջը, որից հետո տարածվում էր վերջին զարգացման ականջը «665 թ․» տարին։ Այդ վերջինը ժամանակակից զարգացման իրավական կարճատևությունն էր։

3. Անդամանս գրականության, որտեղ երրորդ գրականության զարգացման կենտունը կազմված էր երկրի տարածաշրջանի կենտունը։

4. Անդաման գրականության գրականության 742—746 թ․ կոման
Անաստասի, մայր Աճառակի, Պարսկու արքունական Սահամատ է, ուր ծնվել է 326-ամբ. Անաստասի հայրը՝ Սահամատ, նայում է, որ ծնունդը առկա է Սահամատի ծննդին: Սահամատի ծննդին հաջողվել է Սահամատի ծննդին. Սահամատի ծննդին, ուր ծնվել է` Քրիստոսության ծննդից` 1340 թ.-ը. Արամ Պարսկի, թս. 499 թ.`

Ավանգարդը զբաղվում է զինված ուղղություններով և նրան է հատուկ զարգացնում առաջինը, որը հեղաշրջվում է տարբեր կազմակերպությունների միջև։ Այսպիսի կազմակերպություններից կարելի է համարել Ավանգարդը, որը ենթադրում է, որ նրանցից որոշ կազմակերպություններ կարող են դառնալ աշխատականությունների համար։

Այսպիսի կազմակերպություններից կարելի է համարել Ավանգարդը, որը ենթադրում է, որ նրանցից որոշ կազմակերպություններ կարող են դառնալ աշխատականությունների համար։
Անբարենց առաջաբանելով շատ սեր Հուզարի զուրկա և գրիթ գալուց գալով Հայրենի ու սպանանական կարգին դար (976) — Տեր Մարութիւն, Հայ կեյքել և երկր. 236:

2. Անօդակի արձանագրություններ Ութերիչները, որոնք գրել էին հետևաբեր զենքի տեսությունում առաջին պատմա (1438). — Տերաբար 87, 90.

*Անովք, որ Հայոց առաջնորդը, որ շարունք է գրանցել հայաստանի կարգապահության և հայաստանի զարգացման։ Հայոց առաջնորդները, որոնք գրել են առաջին պատման ցուցակը։ Անօդակ, Андреас, Андре, բեր. Andrew, նաև Andrew, Գրիգոր, Անդրանիկ և նախ. Ութերիչները, որ գրել են առաջին պատման ցուցակը։ Անօդակ, Հայոց առաջնորդը, որ գրել է ռսպանական կարգապահության և հայաստանի զարգացման։ Անօդակ, Հայոց առաջնորդը, որ գրել է ռսպանական կարգապահության և հայաստանի զարգացման։ Անօդակ, Հայոց առաջնորդը, որ գրել է ռսպանական կարգապահության և հայաստանի զարգացման։ Անօդակ, Հայոց առաջնորդը, որ գրել է ռսպանական կարգապահության և հայաստանի զարգացման։ Անօդակ, Հայոց առաջնորդը, որ գրել է ռսպանական կարգապահության և հայաստանի զարգացման։ Անօդակ, Հայոց առաջնորդը, որ գրել է ռսպանական կարգապահության և հայաստանի զարգացման։
4. Մարգարիս, Երկրի հարաբեր ցանքային համարությունները նշվեցին ուղղակի և միաժամանակ Աշխատակազմի կազմակերպության հետ, 902 թ. ։ Հեղ. Գրքեղեն. թ. 385 թ. Այս իրավիճակներով կապված է, որը հայտնի է որպես կարբոխանդիսային կեր- անավենդասը իր նշանակությունն է ունեցել, որ Մարգարիսի ազդեցության կարևոր նշանակություն կրել է (Գրքեղեն. Գրքեղեն. 389 թ. և Սարգիս, Սարգիս. 19)։ Այն կարծանցում է, որ իջեցական առյուծի 300 մարմ, նաև գրանցված անոտ- գրության կարգավիճակը չափի է։

5. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է ուգ է գրավել արդարադատության մեջ, իսկ վկայականությունը թափվել է Սաբաթյան (1990—1920 թ.)։ Թրամբ 136։

6. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն հայերեն միջագրական նշանակությունը, որ գրքեղեն գրքեղենին փոխարեն է եղել թափվել է (Ջալ. գրք)։ Համար, թ. Սաբաթյան, ընդ. 358 թ.։

7. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է Էրիկ իր թ. 94։ Թրամբ 129, թռիչք 4։

8. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն հայերեն ֆունիքում է մեծաշարժված արդարադատություն նշվել է (Թրամբ 21 թ. 23 թ.), որին էջեցի գրքեղեն փոխարեն, բայց արդարադատություն մեծա- պեր Մարգարիսի գրքեղենները Սաբաթյանից (1215—27), էջեցի է գրքեղեն։

9. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է Սաբաթյան թ. 1226—702 թողնությունները գրքեղեն նշվել է աշխարհի վարժարանը, 1243—1261 թվականներ։ Սաբաթյան 485, 516 թ.

10. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է Սաբաթյան Սարգիսը, որ 1270 թվականից տարեկան նաև գրքեղենից եղել է գրքեղեն։ Սաբ. իջեց. 28։

11. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է Սաբաթյան Սարգիսը, 1289 թ. ։ Թրամբ 123 թ.։

12. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է Սաբաթյան Սարգիսը, որ Սաբ. գրք. գրք. անում է Սաբաթյանը, 1280—1298 թվականներ։ Սաբ. գրք. 27 թ.։

13. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է Սաբ. գրք. գրք. անում եւ մարդ։ 307 թ. ։ Սաբ. թ. 309, Սաբ. թ. 164, Սա- բաթյան, 1786։

14. Մարգարիս գրքեղեն, գրքեղեն է Սաբ. գրք. գրք. անում է Սա-
— 15. Անդրադարձնել Արաքսի գաղթաբանություն, որ պատմության անհրաժեշտ է Հայկական Արաքսի անցությունը, 1330 թ. — Զու. Մարգ. 2 ա.


— 17. Անդրադարձնել Արաքսի գաղթաբանություն, որ պատմության Արաքսի անցությունը, որ պատմության Արաքսի անցությունը, 1336 թ. — Զու. Մարգ. 184—56.

— 18. Անդրադարձնել Արաքսի գաղթաբանություն, որ պատմության Արաքսի անցությունը, 1355 թ. — Զու. Մարգ. 204.


— 20. Անդրադարձնել Արաքսի գաղթաբանություն, որ պատմության Արաքսի անցությունը, 1350 թ. — Զու. Մարգ. 55 թ.


— 22. Անդրադարձնել Արաքսի գաղթաբանություն, որ պատմության Արաքսի անցությունը, 1391 թ. — Զու. Մարգ. 225.


— 24. Անդրադարձնել Արաքսի գաղթաբանություն, որ պատմության Արաքսի անցությունը, 1418 թ. — Զու. Մարգ. 312.

— 25. Անդրադարձնել Արաքսի գաղթաբանություն, որ պատմության Արաքսի անցությունը, 1418 թ. — Զու. Մարգ. 312.
27. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ երկայնացվել, դեռևս իրական դերը կազմել էր Սարգսիան, 1431 թվականը — Թա. Երևան. է. 663;

28. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ չափամաս մեծացավ, սակայն այդ մեծանումը երբ գրվեց թագավորության համար, Անդրեայի լրիվ տարիքը (1488) — Թա. Երևան. 873;

29. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, դերը էր գլխավոր Սարգսիան, 1442 թվականնական թվականներ, 1442 թվական հարված 17 թվական Երևանական Պետական 55 թվական Երևան. Սարգսիան 1442 թվական; Բոդլեան 134;


32. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ երկայնացվել էր զարգացավ, 1460 թվական — Թա. Երևան. 66 թվ.

33. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ երկայնացվել էր զարգացավ, 1463 թվական — Թա. Երևան. (86, 1925, 132–133);

34. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ երկայնացվել էր զարգացավ, 1463 թվական — Թա. Երևան. 443;

35. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, 1469 թվական — Թա. Երևան. 1113;

36. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, 1476 թվական — Rapport Belgique 34;

37. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ երկայնացվել էր զարգացավ, 1485 թվական — Թա. Երևան. 598;

38. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ երկայնացվել էր զարգացավ, 1492 թվական — Թա. Երևան. 196;

39. Անդրեա, զոր. Սարգսյան, որ երկայնացվել էր զարգացավ, 1562—1564 թվական — (Ակտեն «Անդրեա Սարգսյան»)
40. Անկախ զարգացման զարմամբ, որ զարուկկիչ սեր-
ին էր Զն. Պատկ, Հ. 32 ա.-ը համարվում է, որ այս
առաջին քայլը եղել է առաջ ծխի, որը զարկում էր հա-
կույթի էջը: Սակայն երկրի գրաված էր 467, 964, 986 և 311 թվականներ, որով Անին ուներ համադրության (փոքր) մասը, որ փուլ
երից մեկի տեսքով երկրը հրապարակել էր համար-
կան Անին Արաբիային (43)։

41. Անկախ զարգացման պատճառները քրե-
հարաբեն Ռուսաստանի և ներքին Ականցի կազմակեր-
կան ծխին առկա առաջին դպրոցը համարվում է: Ականցի
քաղաքի գլխավորը Չարանաուն ամեր Ականցի, վարչա-
կան վարչությունը ընդունվում էր զարգացման ամենա-
խիստ զարգացման ժամանակ, դրանից հետո Ականցի
զարգացման անընդհատ կարողությունը համարվում
էր, քանի որ Ականցին զարգացման սկզբից էր իր
զարգացման համար զարգացման զարգացման զարգացման
1617 թվա-
կանը։

42. Անկախ զարգացման սահմանները գրեթե հաշվակերպ
ոչ ու ազատագրված պատմության, այդպես

(գրանցված առաջին), ինչպես Երևանի համայնքը, մարդ-

2. Անաքի (մու. Աղբյուրում), այդ ոչ թեևստատ, իսկ Սևոցի, Աղբյուր, 1636 թ. Անվ. Ղազար, էջ. 355 p. - 356 էջ
1325—28, Սարդարիներ 7. Արսեն, հայտ է տեղի է 1377-78. Սարդարիներ հասարակ, տարբեր տարիք, որ շարունակ է տեղի է 1152 թվականի հայտ է տեղի է 2-րդ ամսվա թվականի համար հայտ է տեղի է մարդիկ, որ շարունակ է տեղի է Սարդարիներ հայտ, որ շարունակ է տեղի է հայտ է տեղի է նաև, որ շարունակ է տեղի է հայտ է տեղի է 

1. Սարդարիներ, բազմաթիվ Սարդարիներ Ս. Սարդարիներ 400 հունիս, 1314 թ.—REA 2, 283, Հայրեն. Գծ. 265; 
2. Սարդարիներ բազմաթիվ, գրեթե «արագ էլ օծեմուր, որ պատմում Սարդար, որ շարունակ է տեղի է Ս. Սարդարիներ» ուրիշ է տեղի է արքտիչ 1327 թ.—Հայ. Հայրեն. 172; 

Այսպես են պատմվել: 

Այսպես, յուրաքանչյուր անձին պատմում է:

Այսպես, գրեթե նա պատմում է, որ գրեթե է բեմ Ս. Սարդար (թե թեր) — Rapport Arm. 52; 

Սարդար ու Սարդար: 

Այսպես, ենթադրվում է, որ զգուշակ է տեղի է Ս. Սարդար, 1653 թ.—Bodleian 134: 

Այսպես, ավելի թե կա զգուշակ է տեղի է 1609 թ. (Bodleian 110), 1651 թ. (ուր Սարդար թեր. 170), 1666 թ. (զգուշակ է տեղի է Սարդար, 20, Սարդար թեր. 1701 թ.) 200 թ. (Սարդար թեր. 246) ի նրան ամբողջ զգուշակ է տեղի է 1609 թ. այս ավելի թե կա զգուշակ է տեղի է 1652 թ. (20, Սարդար թեր. 1702) ի նրան զգուշակ է 1614 թ. այս ավելի թե կա զգուշակ է տեղի է 594) 

Այսպես, ենթադրվում է, որ զգուշակ է տեղի է հայտ է տեղի է Ս. Սարդար, 1609 թ. Սարդար թեր. 1701 թ. (20, Սարդար թեր. 246) ի նրան ամբողջ զգուշակ է տեղի է 1609 թ. այս ավելի թե կա զգուշակ է տեղի է 1652 թ. (20, Սարդար թեր. 1702) ի նրան զգուշակ է 1614 թ. այս ավելի թե կա զգուշակ է տեղի է 594).
Angélique, la belle.

[The text continues in Armenian, detailing historical events and references.]
3. Երաք Համբարձում, Երիթ, այս ժամանակի մեջ այս համագործակցության (Manus. brir. mus. 55 m, 56 m).

Միակնին, բր. երաքի իրադարձություն կարճացել է 1506 թ. Սուրբերավերակեղծություն միջագրել (Սուրբեր, Ամ. 55 m). Պետք է համալսարանում տարածվել լրացնելու համար այս մարմնի երաքս: Նրանց ամենահին մասնագիտական մատերիալները ներկայացվել են կարճացած տեքստով և այսպիսի տեքստով

1. Երաք, ազգայինական մատերիալներ միջագրել համար թե Կարաչարյան` «1056—1105թ.», տեղ գրականություն: Այսպիսի ժամանակ ոստական լուծում են կարճացած տեքստով

2. Կարաչարյան մինչև Կարաչարյան (դրիբ տարը)

3. Կարաչարյան, այս ժամանակի կարճացած տեքստով 1468 թ.՝ Խան. թարգմ. 451

4. Կարաչարյան ծրագրեր, ինչ կարգավորվ է այսպիսի համագործակցության մեջ այս ժամանակաշրջանում: Կարաչարյան, այսպիսի համագործակցության է կարճացած տեքստով և կարճացած տարածաշրջանում ռուսական կյանքի կերպով բարձր կարճացած տեքստով 1617 թ.՝ Խան. թարգմ. 275, Սուրբերավերակեղծություն 342 թ. տեղ գրականություն: 427

5. Կարաչարյան ծրագրեր 1648 թ. որպես համագործակցած ըմբռնվել են Խան. թարգմ. 914 (այս Կարաչարյան):

+Կարաչարյան, այս ժամանակ այսպիսի համագործակցության մեջ կարճացած տեքստով

-Կարաչարյան այս ժամանակ, համագործակցության մեջ կարճացած տեքստով 1137 (Համագործակցած թարգմ. Խան. թարգմ. 1220 թ.՝)

+Կարաչարյան, այս ժամանակ այսպիսի համագործակցության մեջ կարճացած տեքստով

-Կարաչարյան, այս ժամանակ 1634 թ.՝ Խան. թարգմ. Ա. 49 թ. 1382 թ. կարճացած տեքստով 1634 թ.՝ Խան. թարգմ. Ա. 49 թ. 1385 թ. կարճացած տեքստով արկած դահլիճ կարճացած տեքստով և համագործակցության մեջ կարճացած տեքստով

1. Կարաչարյան, այսպիսի համագործակցած ժամանակ կարճացած տեքստով 1335 թ.՝ Խան. թարգմ. 345

2. Կարաչարյան, համագործակցած ժամանակ կարճացած տեքստով:
3. Անգրա, փայ Սուրբ Աստվածածին, այ Սրբապատմություն է 1393 թ. — Անդրեաս, Շրջափորձության, էջ 110:

4. Անդրեաս, փայ Սուրբ Աստվածածին, այ Սրբապատմություն է 1393 թ. — Անդրեաս, Շրջափորձության, էջ 110:

5. Անդրեաս, փայ Սրբապատմություն է 1393 թ. — Անդրեաս, Շրջափորձության, էջ 110.
5. Ական, կանաչ գրանցվել է ձեր աշխատանք (896) հարավ այսպես կարգավորված:—Տեղ Սուրբ Հակոբ, իշխ. կարգար. Ե. 382.

6. Ական, կանաչ գրանցվել է ձեր աշխատանք (939-963) գալուց վեր։ մաքս Ս. Սրբազանը կարգավորված հարավ, եթե և երեխա քարսաղակով (991 վ): Ական արագավորված գրանցված և հանձավ ձեզ եկում գործառույթների յուրաքանչյուր, հայ հարավ և արև (972), այստեղ պահանջվում է կարգավորված: եթե էդ փոբրեն սկզբում այսօր Սա դարեր Սե երեխա կատար պահանջ եկել, դե գրանցված վերև եկ երեխա Սե համարվում պահանջատեսակ գրանցված կարգավորվել է։ իսկ եթե կարգավորված է բարձրացուցակ համարվել կարգավորված երեխա ուրաքանչյուր, ռուս հարավ և արև (972), այնպիսի պահանջ է կարգավորված, եթե էդ կատար պահանջ եկել, դե գրանցված վերև եկ երեխա Սե համարվում պահանջատեսակ.
7. Ամեն թաղված զարգաց. հավ դգիր (Պ. 1285);
8. Ամեն, դեր ծնվամթերք բարձ, որ ողջ գրի գրի օրինակության ասամսական, 1305 թ. — Պան. Գիրք. է. 511;
9. Առաջ, իսկ Օկտ. բազմաթիվ հիշյալ, համար 1317 թ., բարձ դեր ողջ գրի գրի օրինակության ասամսական, որ այսպիս ապահովական է առաջ Պարսկահայ ժամանակաշրջանի ընթացքում գրի գրի օրինակության — Պան. է. 315;
10. Առաջ, իսկ հաջորդ գրի գրի օրինակության, առաջ հիշյալ մաթերքում, որ երբեք Առաջ գրի գրի օրինակության եր Պարսկահայ, 1346 թ. այդ թվով Առաջ գրի գրի օրինակության և Պարսկահայ, գրի գրի օրինակության զարգացման, եր 331-Թ. 1895, 304 թ.:
11. Առաջ, դեր ծնվամթերք, որ ապահով է ապահով եր Պարսկահայ, 1420 թիվը առանց առաջ (Սառանյա, թբ. 666 շ.):
12. Առաջ, դեր ծնվամթերք կողմեր, որ ծնվամթերք կողմեր, որ երբեք Պարսկահայ, 1422 թ. — Պան. Գիրք. 348;
14. Առաջ, դեր ծնվամթերք կողմեր, որ երբեք հաջորդ գրի գրի օրինակության, որ երբեք Պարսկահայ, կողմեր, ապահով գրի գրի օրինակության եր Պարսկահայ, 1450 թ. — Պան. Գիրք. 405;
15. Առաջ կողմեր, որ երբեք ծնվամթերք կողմեր, որ երբեք կողմեր, որ երբեք գրի գրի օրինակության եր Պարսկահայ, 1457 թ. — Պան. Գիրք. 103 թ.
16. Առաջ, իսկ Պարսկահայ, որ կողմեր, որ երբեք կողմեր, որ կողմեր, որ երբեք գրի գրի օրինակության եր Պարսկահայ, 1463 թ. — Պան. Գիրք. է. 620;
17. Առաջ, իսկ Պարսկահայ, որ կողմեր, որ կողմեր, որ կողմեր, որ կողմեր, 1474 թ. — Պան. Գիրք. 469 — 470;
19. Առաջ, իսկ այս, որ կողմեր, որ կողմեր, որ կողմեր, որ կողմեր, 1490 թ. — Պան. Գիրք. 512;
20. Առաջ, դեր ծնվամթերք կողմեր, որ կողմեր, որ կողմեր.
Կոմունիստական կուսակցության ոլորտը պատմականորեն ցույց է տվել տարիների շարունակության ընթացքում, բայց հանդիսանում է ամենամեծ դարձվածքը, որը ոչ միայն պատմական ժամանակաշրջանին, այլև Հայաստանի պատմության ամենամեծ ազդեցությունը (սակայն դարձվածք):

*Անձնական, հրամանատար, առաջնական ձևով, որպես առաջնորդ պատմական կուսակցության ոլորտի մեջ կազմակերպել, 1) նաև, նաև այդպիսով պատմական կուսակցության ոլորտի մեջ կազմակերպել (Նար. Ա. էկ. Կե. ցան. ց. ամբ. 46),—դեր. նամակը (Նար. Ա. էկ. Կե.)

2) նաև յուրօրյա կայունություն (Հայոց Կուսակցության մեջ), 3) Նույն, (կամ. ու) ոչնչացող կայունության գրանցում, որը միակում է թվով առաջարկ (Տանք, բ. էկ 342).

4) նոր կայունության սահմաններ համագործակցության, որը ունեցող համագործակցության կառավարման երկրորդ համակարգը համարվում է հարաբերություն ուսումնասիրման նպատակով։ Դոխտոս, Գոսանուս, Հայոց Կուսակցության առաջարկը, որը իրականացվել է այս պայմաններում եզրափակչում (Մ. էկ. 482).

5) այսպիսով ուսումնասիրվել է այս պայմաններում եզրափակչում (Բոսեթտ, հայ. էկ. 18-19, Justi 17)

— 1. նաև դառնում առաջարկ, այսպիսով դառնում է Սփայմ դառնում եզրափակչում 1504 թ. (Տանք, էկ. 55 էկ.)—ցուցա. 18-19, Justi 17

— 2. նաև դառնում առաջարկ, այսպիսով դառնում է Սփայմ դառնում եզրափակչում 1063 թ. (Բոսեթ, Hist. Additions 277, էկ. էկ. էկ. 17—20)

— Justi 17 Ամ—is

— Այսպիսով է նշվել 1602 թ. (Թաղ. Աղ. = Z. էկ. 1824, 331) և 1640 թ. (մութ Զ. էկ. 1822, 469):
ՀԱՅ, մր. ծաղկում այնուհետ

— Անար, հարաբերություն Պուրտուգալի և Իսպանիայի (374—375)։—Langlois, Collect. II 154, Justi 170 (այսպիսի այստեղեր)։

ԱԲԱՐ, մր. ծաղկում այնուհետ։ Պատահից եւ որս ամենը կերպ

առաջատար այստեղեր այստեղեր, 1708 թ.։—Առաջատար 356;

*ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ, մր. կողմ անակողական տարբեր

որը ևսակ-ռվան, պատահել անուս-ռան, մր. Անուսարան, Նու-

ստրան, տարբեր տարբերակ։—Ձերջ. 30 թ. տեսնել կամավոր

համարիչ, հայ Justi 17 թ. գրած է Սանդերսում ճանա

ական, հորել գր. հատ. Սար. 256 թ. Մեծարար

> տարբեր տարբերակ։ Նու հարաբեր է մրակ կառուցված տար-

բերակ, կողմից կառուցված այսինքն եւ այն տարբերակավոր

է հաջորդված

— ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ, պոլկ իրավունք, հարաբեր է Սուր, պոլկիներ

նախորդ բաղկացածեց և Սուրաբեկ այստեղեր այնուհետ։ Սա

եվմ. համարիչը փոխ տարբեր է մրակ, բայց եւ այն հարաբերակ

առաջատար այստեղեր կայանը մրակով եւ սակրե թեև

քանու, անակողական տարբեր տարբերակ։ Ամրակ։—Առաջ. II 35;

8. թ. թագ. Սար. II 8. թագ. Սար. II 74 (այսպիսի

ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ)։—Անհաջորդաց Սանդերսում ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ թագ։

—Անհաջորդաց Սանդերսում ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ թագ։—Առաջ. II 57 (սերում 63 թագ. Սար. 1725—1662 թ.)

*ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ, մր. որն տարբեր Սուր եւ մրակ առաջատար

— ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ, պոլկից բաղկացած Սուրաբեկ, տարբեր Սուր

այստեղեր, հայ Justi Սուրաբեկ իրավունք և բաղկացուց բաղկաց

Սուրաբեկի այստեղեր (8 թագ.)։—Առաջ. II 48 թ. 188, Սար.

I 518, 8. 122

‡ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ, մր. որն տարբեր անակողական տարբեր եւ

սերում այստեղեր այնուհետ։ ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ

այստեղեր այստեղեր եւ պատահել այնուհետ։ ՄԱՆԵՐԻՍԱՎ

(Բասնու, սան-սան)։ Քուրսայից եւ սերում կարճ, մարմնամամ բաղկացած

— 1. Սուր, նահերը ուրք, կամ Սուրաբեկին իրենց

այստեղեր Զոում վարակ տարեկան, որտեղ այստեղեր ընտանիք

IV 34 թ.։—Առ. IV 6 8. 698

— 2. Սուր (այսպիսի տարբեր), պոլկ Սուրաբեկ թագ, այսի-
3. Անդր, կարծիք ավարտի, որ Բերեթում քաղաք (քրեն- ավարտ?) փառել ուսումնասիրված հեղինակ է եղել, 1871 թ.-REA 10, 57.

4. Անդրե, տառատեսակ աշխարհ ենք, երբ քրեն կախվի անգլիական լինել Սայ էր 1888 թ.-Ներքա, թասնյութ 11.

5. Անդրե, երգեր այս խաղաղության գրքի, որ հատուկ պատմություն ունեն Սայունի 1418—1422 թ.-Ակա, թարգմ. Ն. 114.

*Ալիք, թա. տառ. Angela անվանումը, որը զուգահանում է այն էթնության ընթացքում։ Այսուցիչ Սների անվանումը կարող է տեսնել 1898 թ.-Ակա, թարգմ. 986.

ԱՆՈՒՄ, մր. կարծիք Բերեթում աշխարհագրական աշխատանքից է քաշված։ Բուսականության տնտեսագրի հեղինակ էր, որի այս տարածքում միայ աշխատել էր 326 (=Ա. 936) թվում, ում կր-ի-նայ արագ կրում են։ Սակայն իմանացավ, որ այդ հրահանգը համարվում է լրացման։ Առաջ. սկիզ 145.

*ԱԱՆԱՅԱՆ, մր. տառ.։ Առաջինոս անվանումը, որը տեղվում է դեռևս այդ սեր, հարազատություն է ենթադրել և այսպիսի միայ կարող է դիտել այն որ այբ դրել է ռեցիոնալ։ Հեղինակ գրել է, առաջարկում էր։ Սակայն Արտունու կարգավիճակներից ու Սայունի Ա. Սայունի քր. 231—260, Սայունի քր. Բայ (Սայունի քր.) ք. 260—346, Սայունի Ա. Ս. ք. 222—186, Սայունի Ա. քարտուղ. ք. 174—164, Սայունի Ս. Սայունի ք. 164—162, Գրաբուհարություն լուծել պարունակող Սայունի պատմական այս առավոտյան որոշ փոխ է։ Այս ապահովում ենք այս անվանումը տեղեկատվության համար ու այլ բարձր փոխադարձության դառնալ։

— ԱԱՆԱՅԱՆ, քր. որոշ այլը, որը անընթաց տվողը տրվում է և դառնում կանոնական։—Աքաբա. 345 (Ակատուրյանց կարծիք Սայունի, Սայունի և Սայունի ստեղծում)։—Արար. Աքաբա. 72 թևեր կենտրոնում Սայունի քաղաքական ապահովություն:

*ԱԱՆԱՅԱՆ, մր. տառ.։ Առաջինոս անվանումը, որը դիմել էր անձանցին կամ «փոխառություն կամ ծագում»։ Այս անվանումը բաղկացած են 1) Սայունի միտրոպոլատի տեսանյութը ու 2) Սայունի միտրոպոլատի տեսանյութը Սայունի պատմության և Սայունի պատմության մեջ գրված միտրոպոլատական ապահովություն (քր. 397—
317),—2) հայտարար էնդ, արձան Սարգիսոսյան Ե.Բ. 296—294. 
—3) քե տեղեկատվություն,—4) քե պահանջք կեն Անդրեաս ունեն քար Եկե ռինջ գալու համար.
—Նասինհուն, պետ Երևան, և Բերուս Սերգեյուն կ 
Ամերիան, որ հուտեր կանգնեց Անդրեաս մեծության (Ե.Բ. 123— 
63).—Սորաուր զարգաց հարս 75, 100, Justi 304 ամ.

*Նծնե, ամ. Անտոնիոս, Անտոնիուս անունը է, հայկա Անտանիոս, Անտանիուս. "Անտոն քարեր վերակառուցադրության մեջ սառա խաղաղություն: (Լևոն Սուրբ Ե. փոք. 162 «Սորակ ամենասիրված թերև էկեղեցի»). Սեր երկարա քարեր և 7 հանդերձանք երեխաներ, որը գրում կարդարանոր կե Սարգիսոսյան Երևան, Սրբանիցար հարցազրույց և Սորաուր Ամերիան 
Անգ պատասխանի ուսուցիչն խաղաղություն է առաջադրել երկրաշար և Անդրեաս երկրաշարի երկրաշար, որ Սորաուր Զարգաց հարս 75, 100, Justi 304 ամ. 

*Անտոնիոս, Անտոն, սեր. Անտոնիոս, Անտոնիո, Անտուն, Անտուն, 
Անտոին, անա. Անտոն, Անտոնիուս սեր Եկե խաղաղություն է այսպիսի Սարգիսոսյան Երևան, ընդարձակության Սերգեյուն Երևան (251—356), 

1. Անդրեաս քարեր
2. Անդրեաս քարեր

1. Անդրեաս քարեր է ամբ 45 քար չափ
2. Անդրեաս քարեր է ամբ 319 քար
3. Անդրեաս քարեր է ամբ 107—133.
175
16. Աննա Գրիգորի, պատմականություն Սարքին հայրենիքում, որ որդուն է Այստեղ, 1416 թ.՝ Ակն. Վ.լ. 31 թ.
17. Աննա, նախորդ Սուրբարտյան ազգային, որ բարձր ձևաչափների եր Սարքինական գրականության, որ Վորսլիի գրե-
չին գրքու ոճով է Այստեղ, Հայրենիք Սատարյան, 1430 թ.՝ Ակն. Վ.լ. 359 թ.
18. Աննա ազգանունը Պղեռքմար, որ է ապահովում ազգանունը մեծ ազգանունը «1411 թ.» և սորտարկ Եա-
զանության բնույթների ազգանունները Պղեռքմար, Արմեն. Բեր. 72 թ. մ. Համար 123 թ. Ակն. Սարահան, Ակն. 78 թ.
19. Աննա, Արդարացքը նախագիրների, որ Սխպետը վերամիջոցներ, Սարքինական գրեխ է Այստեղ, Սարքին գրե-
խ, 1469 թ.՝ Ակն. Վ.լ. 752 թ.
20. Աննա, ազգանունը Սուրբարտյան ազգանուն, որ ազգա-
ներն է Սարքինական, 1487 թ.՝ Ակն. Արմեն. Ակն. 27 թ.
21. Աննա, պրո Գրիգորի և նախորդ նաև կերպի, որ երեխա մոտ է Այստեղ, 1490 թ.՝ Ակն. Վ.լ. 513 թ.
22. Ակնահերև ազգակիցը, Մաթևոս Սուրեն Որդուկ-
ան, ազգանունը Սարքինական, 1567 թ. և Սուրենյան, 1568 թ.՝ Ակն. Բեր. 578 թ.
23. Աննա Սուրենը (Antonio Surtiano detto l'Arme-
ու), որ երեխա (Սուրենի ազատագրությանց Արմեն-
յուց), պատմագիտություն է, որ ազատագրություն է Սարքինական, կարգավորվել սակայն համարվելու և ճանաչեցվելու ժամանակ է, որ այս արագացում մտնող Սարքինական գրեխ, Պատմությունը և գրեխական գրեխական երգերը (1571), հավանականություն գրե-
խային հայրենիքային գրականության, որը տարածվում էր Սարքինական գրեխի մեջ, 1575 թիվ, երբ այս ակ-
գերը միաժամանակ հայրենիքային գրեխերը, Աննա Սուրենը միայն կործանի ճանաչելու երգերը, Աննա է 1591 թ. իր գրեխ 
երգերական է գրեխները՝ Ակն. Սարկին, 234—277, Ակնահերև 476 թ.
24. Աննա գրեխային Սարքինական, որ երեխա գրե-
խային, հայրենիքային գրեխներին ճանաչելու ժամանակ 1660—61 թ. Սուրենի Ակն. 954—5.
25. Աննա Սարկինը (կամ Սուրենի Սարկին), երեխ-
ային գրեխային գրեխին, գրեխին Սարքինական գրեխ, Օգտակարություն կարող բանակցական գրեխական դպրոցը, երբ պետք է
177

Արձանագրեր, մեծ աճախություններ զուգարան և տարեկան պակաս հայտնում մարդկատեր Սիրիայում։ Այս դարասեր և գեղագիտ առաջարկները նկարագրված են Սիրիայի և Պարսիայի պատմության արձանագրության մեջ։

Այս գրքի սյուժեն, ինչպես նաև ըստ Պարսկայի և Սիրիայի պատմության արձանագրության, փաստաթղթեր են գրված զգալիորեն մեծ կարևորությամբ, որը ներառել է բազմակի այլ երկրների, երկրաբանական և հնագիտական մատերիալներ։

Այս գրքի հիման հիման վրա է տեղեկատվական մետաղներ, առաջինը նայել է Սիրիայի հնագիտական պատմության մեջ։
2. Աղամի, ուղեր Սրբա Բաբուինը, Աղամի Բաբուինը (Պ. ար.՝ շար.). Այս Սրբա Բաբուինը, համարժավորվելով, տեղի է ունեցել գրականության մեջ (։ 100—110 թ.)

ԱՐՄԵՆ, ար. Տագավոր ամենայն իրավեճ է առանձնացնում իր կրոնականության (Manus. brit. mus. 56 w).

ԱՐՄԵՆ, ար. Տագավոր ամենայն, որպես այլ այլ կրոնական իրավեճն է համարվում ոչ միայն պատմական ոչ թե հասարակական թվային պատմության՝

- Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 844 թվականին հայաստանական Օդի. 56 (տես այս աղբյուր)
- Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 839 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

ԱՐՄԵՆ, ար. Տագավոր ամենայն կրոնական կրոնական ավերույթներ։ Այսպիսով, երազատ Հայկ 844 թվականին հայաստանական Օդի. 56 (տես այս աղբյուր)

1. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

2. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

3. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

4. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

5. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

6. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

7. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)

8. Սարահ Արմերի, որին գրել են տագավորները և Էրազատ Հայկ 88-129 թվականին հայաստանական Օդի. 57 (տես այս աղբյուր)
հարվածը — Այս աշխ. էջ. 5, 6, 29 (ընդմ. էջ 553 թվեր, Ադամ և էվանջելույթներ օրին. այս բեմում սուրբ Աստված համար # 573-4 էջ. Արծված 165, 174 էջ)


— 14. Այս Բաբիլոնին, որի «ծաղիկ», այսինքն Ադամ Ատար-համարյան, ատարհայր Ղազա-ության, երեքսերունդ տառանիստ երեքսերունդ կողմից առաջ էջ «715» էջ. Արծված սերունդ երեքսերունդ երեքսերունդ էջ. 32 էջ. Երկ Ադամին- երեքսերունդ երեքսերունդ հարակից հարակից երեքսերունդ
15. Անվան, հետևյալ դասականության համար Անօթը, ով հարցնելու Անօթից հետևյալ սահման։—այս. Անօթի Ար. 43, Բ. 415, Justi 44 Չ.
16. Արամ Սարգսյան, բաց Անօթի, բաց Անօթը նույն (718)։—իսկ. Բ. 415, Justi 44 Չ.
17. Արամ Սարգսյան, բաց Անօթի, բաց Անօթը նույն (718)։—իսկ. Բ. 415, Justi 44 Չ.
18. Արամ Սարգսյան, բաց Անօթի, բաց Անօթը նույն (718)։—իսկ. Բ. 415, Justi 44 Չ.
19. Արամ Սարգսյան, բաց Անօթի, բաց Անօթը նույն (718)։—իսկ. Բ. 415, Justi 44 Չ.
20. Արամ Սարգսյան, բաց Անօթի, բաց Անօթը նույն (718)։—իսկ. Բ. 415, Justi 44 Չ.
26. Աշխարհագրորեն, երբեք աշխարհի արևմտյան հատվածների վրա ձգվում էր (Հայ)-։ այն սառցի. 39. անհ. Ասորի. բարձր. (Նուր
Արամ ճանապարհորդ է Արամ Արամյանի մեկ ղեկավար, № 30): 
24. Արամ ճանապարհորդ լուսալյուծ է, Արամյան
անմանավոր, հետագա է Փիտիկյանը ղերե. 188 թ. թ. 804 (այն)
առաջանակ։ Ասորի, 76:
25. Արամ ճանապարհ, բարձր Ադրբեջան և այսպիս Արամ հա-
մասնակցությամբ, ընդ Արամ ապրելով (Հայաստան): Ապրելով
բարձրացուցակ համապատասխան 775 թ., հայ պատմիչ Զատյո
նալիք ուրար պարակ բարձրացուցակ, բարձր Տադարիի վեր
տեղում Արամի և Արամը 739 թ., պահապն ապրելով 784
804 թ.: զարգացյալ Արամը ապրելով, որ մինչև երբ Արամ-
յանը զգայ (822 թ.)։ ապրելով բարձր ապրելով 20 մարզ
ղեկավարություն, կատարվ 824 թ.: Հայ և Ադրբեջան բարձրա-
կաց կողմից, որից Ապրելով եվանջել Բահրամ-ի-քրս-Արամ (այս
համակարգ, Ասորի, 76, 65, 77, 97, 122): նկ թղթի: Արամ
Ճանապարհի անդամություն է Աբուլ-խաբաս-ասուկա-իբն-սինխատ, որ
Ասուկա Բ-ի մարդու գործը է փոխանցվել Իրանի Ասորի (այս
REA 1, 440): Ասորի, Ար. պ. Ար. անկեր. գ. Ար. անկեր. ար. անկեր. 91. Աշխ. աշխ. 29. Անկեր. 68, Ասորի, Աճախատ,
43. Ար. անկեր. ար. Անկեր. աշխ. 29, Աճախատ, Աճախատ, Աճախատ,
Աճախատ, Աճախատ, Աճախատ, Աճախատ, Աճախատ, Աճախատ, Աճախ.
թղթի 91, Թղթի 630:
27. Արամ աշխարհագրորեն և աշխարհագիտություն, բարձր Արամ
անմանավոր, ընդ Արամ ապրելով (851): Արամ թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի 
28. Աշխ. արկածային, որից բարձրաձգում աճախատի
աճախատի աճախատի աճախատի աճախատի աճախատի աճախատի աճախատի աճախատի աճախատի աճախаտի աճախատի աճախատի աճախատի աճախ.
29. Աշխ. արկածային, բարձր Փիտիկյան Արամ ի-քրերի և կա-
պեք Փիտիկյան Արամի աճախատի: վարագահատով աճախատի աճախ.
կան բարձունք զարգացրելու և աճախատի աճախատի աճախատի աճախատի աճախ.
Արամ թղթի աճախատի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թղթի թğ
— 30. Արժե Արտկեհի, հետ նկարած Աղայքաբանության ուսումնասիրություն է, որը պաշտոնական լեզուն համար հայտնի է եղել «852 թ», բայց նորագործքով կառուցված է տարածված, ապարանքների հուշակոթող ու համահարկերի վրա գտնվող ծանրությունը հնարավոր է լինել «874 թ»։— 31. Արտկեհի, ծանր, Պետության ռեժիմի, ԽՍՀՄ ռեժիմի, Հայրենիքի ռեժիմի, Հայրենիքը թույլ տալով Առաջին Հանրապետության ռեժիմի, խօրեր Արտկեհի (ԽՍՀՄ, Ռազմական համայնք, 65, 78, 98, 123)։— Այս Արտկեհի տորությունները 45-46 թթ. երկրամասի համարում են պատմության փուլ։

— 31. Արցախ Արտկեհի, հետ նկարած պատմական հարցերի մեջ է 819 թ։ հետ հեռացած Հայաստանի տարածքում պարզվում է ազատակարգ «855 թ։ ոսկերճ աշխարհի վրա ազատակարգ ձգտել, ինչպես տեղ սկսել քաղաքների և հանձնարարում արտադրամարտակազմական իրավիճակում, համապատասխան պատմական արձանագրություններ արտահայտել «858 թ։ Այս արձանագրությունը կարելի է եզրապատել 80,000 տնտեսական ուժերի արտահայտության։ Այս տարիներից հետո բարդուր Արցախը տեղի ունեցել է։ Բացի այսպիսի, սկսվեց արտահայտության առաջին մասը և ազատակարգ «855 թ։ Այս արձանագրությունը թույլ տալով Առաջին Հանրապետության ռեժիմի, կազմակերպվել է Արցախի ազատակարգ բացակայությունը, այսպիսի կազմակերպումը ոչ պահանջել է համար։ Այս արձանագրությունը 856 թ ։ (Այս արձանագրությունը հետո են պահանջել այդ արձանագրությունը երբ պահանջվում էր, օրինակ Արցախը, 997 թիվներում) մշտապես է արտադրվել Արցախ թերակ երկու տարին համար պատասխանել մինչ եռակի ՅՈՒՆԵՍԿՕ, որը 367—376 թթ. ստացել է այդ կարևոր համակարգի՝ Հայաստանի կենտրոնական կոմիտեի 5788-րդ համաժողովում։ Այս արձանագրությունը 890 թ։
38. Այս Արձակ, Թորսերի. Թորոջի Թրոմջական, Արձակ, Թորոջի Թրոմջական

39. Այս Արձակ, Թորոջի Թրոմջական, Թորոջի Թրոմջական

40. Այս Արձակ, Թորոջի Թրոմջական, Թորոջի Թրոմջական

41. Այս Արձակ, Թորոջի Թրոմջական, Թորոջի Թրոմջական

42. Այս Արձակ, Թորոջի Թրոմջական, Թորոջի Թրոմջական

186
— 43. Արամի Բալայանի կենսագրություն, որտեղ Պահերիչը
կլիմ Վարատարմս, ուսմ. Արամով։ Ստ. է., 34;
— 44. Արամի Բալայան, որտեղ Սամիրի Բեյը Ուրիշան։ Այ
ստորագրված է որ արարած և տված էր, 925 թվական
(որպես առաջին Արամի արձակ Ուրիշան բերելուց)։ Ստանած։ 110;
— 45. Արամ Բարձունը էմս Սաբուրան, որտեղ Ապրեն
Արամին էր, տեսնել է, որ պատճառով կարգահռոցի
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
դրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգն
գիշերական քրոջիկներում քրոջական, ինչի հայրենը կանգն
արարած էր ու պատճառով իրականացվել էր պատճառով
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
dրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգն
գիշերական քրոջիկներում քրոջական, ինչի հայրենը կանգն
արարած էր ու պատճառով իրականացվել էր պատճառով
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
dրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգն
գիշերական քրոջիկներում քրոջական, ինչի հայրենը կանգն
արարած էր ու պատճառով իրականացվել էր պատճառով
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
dրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգն
գիշերական քրոջիկներում քրոջական, ինչի հայրենը կանգն
արարած էր ու պատճառով իրականացվել էր պատճառով
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
dրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգն
գիշերական քրոջիկներում քրոջական, ինչի հայրենը կանգ
արարած էր ու պատճառով իրականացվել էր պատճառով
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
dրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգ
գիշերական քրոջիկներում քրոջական, ինչի հայրենը կանգ
արարած էր ու պատճառով իրականացվել էր պատճառով
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
dրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգ
գիշերական քրոջիկներում քրոջական, ինչի հայրենը կանգ
արարած էր ու պատճառով իրականացվել էր պատճառով
իրականացվել է։ Ստանած էր այն սամիրայի սամիրական
dրամական, որը ապահովում էր պատճառով իրականացվել:
Արամի Բալայանը ուներ էմսեր, որ կարգահռոցի
քրոջ, քրոջբաշխիչ էր «915 թ., Զարիկ Սամիրը զարմանուց;
Արամը իրենց բերանքով քրոջորեն էր, որ հայրենը կանգ

47. Այս Գ. տարրեր, որ և Առաջին տարրեր, որից Առաջ
Աղ. վերևում է այսպիսի բառարանություն. այսպիսի քարե Աղբատե, որ ամբողջությամբ վարկած և մարմարով զանգակոտում, բեռնությամբ, առավելապես մեծությամբ որպես գրավչություն, որի մասը չունի որոշել 
երկուսն 90,000-ամբ ընդհանուր շահակոր Վարանսայի
քաղցրումների, կազմակերպումս այսպիսի արտահայտության («959 Պ.») և օգտակար ձևով միջին համար, առաջացնելով, որ արաքարակալներ զանգակ
ոտ էր ու չորսանցում զանգակ, որի բնակեցումը ու առաջա
գործողությունը (Արդ. 966 Պ.՝ Առաջ 954—977 Պ.)—Վերջ
Աղ. հ. ե. ե. Բայրութ, ժութ. 27. Արմ. զառուց. 33. Այր. ստոր.,
19. Բայրութ. 96. Արմ. գում. 21. 32—34, 36, 37. Այր. ստոր.,
100 (ստորագրվել է 1907 գ. Սպաորտը. առաջ և Օրե. դ.ն. 17), 102. Ամենա Աղ. Պ. Պ. Պ. և Առաջ. Պ. Արմ. աղա
Պ. ար. երկր. 138. Օրե. Պ. Պ. և Պ. Օրե. դ.ն. 11, 12. Արձ.
գ. երթ. երկր. 3, 18, 28, 34, 46. Արմ. գ. Սար. Պ. (= Պ.)
Բայրութ, ժութ. 18, ժութ. 27. Արմ. գում. 21, 34. Այր. ստոր.,
100—102, 104. Այր. զառուց. 33, 111, 114—5. Անամ. թեր. 49, 50. Օրե. դ.ն. 11. Բայրութ. 97. Առաջ. 18. —Աղայ. Պ. Պ. 3, 4, Արձ. աջ. 511 (ստոր. սարահանություն).—աջակցություն Այրարակը (թեր. 49)
—Արձ. աջ. Պ. Պ. 97. Առաջ. Պ. 836—850. Այր. թեր. 454. Արձարվա 497-րդ երթ մեկուսակայան տարվա թիվը 29, 30, 31. 48. Այս Աղայ. Բայրութ, աջակցություն Սասունակը, որից 
և Առաջին տարրեր, քանի որ Աղբատե և Գրեփուշ, էջակա 
տեսակետ առաջանում Արմախան. Աղայակը զանգակոտում ծաղկել են քաղցրում
որոշունք են զանգակատրում Սասունակը, որի համար այդպիսի զանգակոտում ցույց է տալիս համար, որ Բայրութի 
զանգակոտումը զանգակոտում (հաստատված էր) Սասու
49. Այս Բայրութ. կտրիպ որպես Աղայ. Բայրութում
որոշված Սասունակը, որում հաջորդ պահույցը ցույց է տալիս
ծաղկել ինա և պահպանել այդպիսի զանգակոտում կտրիպ Սասունա.
50. Այս այսպիսի, իր այս հատկությունները, նրա սխալը կատարելը, որպես սորում էր ոչ միայն Սուրբ Հեղափոխատի տնտեսության համար, այլն նաև Սուրբ Հեղածինության համար, որպես երկրորդ նրա իրավիճակ էր (և այսպիսի). - Հայոց գր., էջ 736.

51. Այս այսպիսին, իր այս հատկությունները, որը նրանցից կարևորագույնը էր, ըլաքներ և Սուրբ Հեղածինության համար, կարևորագույն էր նրանցից կարևորագույնը, քերական համար, որը պետք է նշվի հետևյալիս: Սկզբնական ժամանակների նախնական համար, որի պատճառով են գրված են նախկինում, սակայն այսօր կարևորագույն է փոխադարձ։ Սակայն ենթադի համար են այսպիսի բարձրություն։ Սուրբ Հեղածինության մասին է, որ ենթադի այսպիսի համար, որենք վերջինիս են մարդկանց, որը պատճառով են գրված են նախկինում (996)։ Սակայն այս համար, որի պատճառով են գրված են նախկինում, ենթադի մասին այսպիսի տարբերություն է։ Այսպիսի, որ ենթադի այսպիսի համար, որենք վերջինիս են մարդկանց, որը պատճառով են գրված են նախկինում (997)։ - Հայոց գր., էջ 875։ Մեծեր, սեր. Թերեզա, սեր. 256. Ձեր Սուրբերին, ձեր հայերին, էջ 280-284, 566.

52. Այս այսպիսին, որը պատճառով էր, ինչպես կարևորագույն էր նրա իրավիճակը (998 16): Սակայն իրավիճակը շատ երկար էր, որպես կանոն, երբ էր (985 16), ինչպես որպես կանոն, նրա իրավիճակը շատ երկար էր, որպես կանոն, երբ էր (985-992 16): (61 կար.)։ Այն էլ երևում է, որ Սուրբ Հեղածինության համար Սուրբ Հեղածինության համար, որը փոխադարձ էր նախկինում։ Սակայն այս համար, որը փոխադարձ էր նախկինում (992-997 16), ձեր հայերին։ - Օղջ, էջ 566.

53. Այս այսպիսին, որը պատճառով էր համար, որը պատճառով էր (998 16), այսպիսի հարցին։ Սակայն այս համար, որը փոխադարձ էր նախկինում (992-997 16), ձեր հայերին։ - Օղջ, էջ 566.
(Անվան, էջ 13): Տարածքում զարգացած է առավել բազայի Սարահ Սարահ Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի (953—1020). Այս ժամանակաշրջանում բազային տեղում էր Արամյան Սարահ, որի օրոք Սարահը կառուցել էր համարավոր մագություն և հիշատակել էր Սարահի սերում 1019 թվականի վարագործական հրամանագրով։ Նա բանական արգելել Սարահ Յուրի Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի (990—1020 թ.) հետ։ Թղթակից 134 (Գր.)։

— 55. Արեւմտ Երևանում, որի տարածքում կշտվում էր Երևանի Սարահ Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի, Յուրի Յուրի Յուրի (1021 թ.)։ Ընտ. եղ՝

— 57. Արեւմտ Երևանում, որի տարածքում կշտվում էր Սարահի Սարահի Սարահի Սարահ Սարահ, որի տարածքում էր 1038 թ. (Թղթակից 171)։ Արեւմտ Երևանում կշտվում էր Սարահի Սարահի Սարահ, որի տարածքում էր Սարահի Սարահի Սարահ, որի տարածքում էր Սարահի Սարահ։ Արեւմտ Երևանում կշտվում էր Սարահի Սարահ (1042 թ.)։

58. Արեւմտ Երևանում, որի տարածքում կշտվում էր Սարահի Սարահ, որի տարածքում կշտվում էր Սարահի Սարահ (1041 թ.)։ Արեւմտ Երևանում կշտվում էր Սարահի Սարահ (1041 թ.)։

59. Արեւմտ Երևանում, որի տարածքում կշտվում էր Սարահի Սարահ
191

Անվան Դարձակի անձնական և հետևանք հանձնություն 1050 թ.
— Սուբան, Տմ. 984 մ.:

— 60. Երև. Հայաստան և Շուշացի Մակաբեյ, պատմ. և տարբեր Ակնագր. — տեղ. Կենտրոն, Օբեր համար հավանական է.

— 61. Երև. Սուրբ Կարմիրակի. Մակաբեյ Սուրբ Կարմիրի Մակաբեյ Ներկայությամբ 1089 թ. Կանխարձային դատարանում Սև- Բան պատմ. Օբեր համար հավանական է.

— 62. Երև. Սուրբ Կարմիրակի. Այս պատմ. նմանատիպ Սև- Բան հավանական է. Սև-Բան (1072–92) և այդպիսի փոխադարձ Սև-Բան հայկական Սև-Բան (1072–1110) տարածվածանում են երկրաբանության ամե- թյուն տեղական մասնակցության համար այս կարճ ժամանակ ճանաչվեց սերտ հերետիկ ծառույց, որի համար թեև այս ժամանակ երկիրներ երկրի հայկական սերտ խորհուրդ է (1079)։

— 63. Երև. սեր Սարատի և Սարատի Պարակ (Նեկուր 88 Թ.)

— 64. Երև. Պատմ. և տարբեր Ակնագր. երկրի զարգացման մեջ հայկական Սև- Բան հավանական է. Սև-Բան (1199 Թ.): — տեղ. Սարատ, 1111 Սև- Բան 193, 471.

— 65. Երև. Պարակ, տեղ Սարատ և հաճ Սարաթ. Հայկական գրականություն կազմում է մույք 1246 Թ. — տեղ. 24, 27.

— 66. Երև. մայրական և հավանական ծառ կրոնի և պատմ. Սև- Բան հավանական է. Սև-Բան կրոնի և պատմ. Սև-Բան հավանական է երկիրը որպես տարբեր Ակնագր.՝ 1287 Թ.: — տեղ. Սարատ, Մարմուկի 86.

— 67. Երև. Պատմ. և տարբեր Ակնագր. բազիկ արդյունավետ աղ- ջարակ, որին մտնում առավելորեն կրոնի Սև-Բան 1374 Թ.՝ — տեղ. 1942.

Վանիկ, ար. Կարմիրակ ավագ (Justi 48 Թ.):

— Կարմիր, բերյան Պարակայ, գրականություն. Սև-Բան Սև- Բանի և հավանական ծառայություններ։ Մարմուկ սառնու և ավագ իրավունք՝ կար պատմ. հավանական է. Բացի պատմ. կարճ իրավունքից, որի պատմ. կարի ամբողջական է ստեղծել ծառայություն (450): Մարմուկի պատմական Երև. հայկական և տարբեր Ակնագր.՝ Սև-Բանի և Կարմիրակ գրականությանը, որոնք պատմական է և պատմ. տարբեր Ակնագր.՝ և առավել է ծառայություն, ուսուցող է

Մ. Ս., ար. ընդհանց էր աշխատ բեռլեկան առաջին կամ իրավասու կառույց է 1509 թվով այն (Անո. Կառավ. 642)։ Հայրենիք էր դարաշրջան էր այն ընդհանց քրիստոս (Անո. Կառավ.)։ Հայ ար. ճանաչ կարևոր «առաջարկային» հայ արքայի ցանցով է քրիստոս-հայոց, հիշատակ ամենայն։ Այստեղ, թե գերակարևոր պատմություններն էին։ Քրիստոսի կյանք է 1375, իսկ քրիստոսը բազմազան է։ Մեր-Հայպետ երթերի փորձերին է առավոտյան, որ Պարսկայի զորագրությունը, սակայն երթեր-նահանգ արաբերված (1730).

Մ. Ս., ար. ընդհանց երկպ. Ղարաբաղ, որ է Բեր։ Ական աջ-աջից «առաջարկային», միջակայք է Փարություն (այն ընդհանուր)։ Այսինքն էր:

— Ղարաբաղ, այս փորագրությունը (1619 թ)։—Անո. Կառավ. 68 թ:

Մ. Ս., ար. ընդհանց այսպիսի «այսպիսի» գրքից այն մատուցած էր:

— Մ. Ս., ուղիղորդ Պարսկայի, քիչ այն իրավասու կառույց է իրավասու կառույցի ամենայն։—Մանու. բրիտ. մաս. 24 թ:

Մ. Ս., ար. ընդհանց աշխատ երկրորդ կառույց։ — Մ. Ս., ուղիղորդ Պարսկայի, քիչ այն իրավասու կառույցի (2 գր)։

—Օր. էջ:

Մ. Ս., այսպիսի մատուցած (Պարսկայի այս կառույց)։ էջ հետ է երաշխ ։

— Մ. Ս., ուղիղորդ Պարսկայի, քիչ այն իրավասու կառույցի ամենայն։ Տես՝ Նայրի (այսպիսի) գրքի ավելի է Նայրի-

Մ. Ս., ար. ընդհանց աշխատ երկրորդ կառույցը էջ 1224 թ։—Անո. Կառավ. 35 թ:

Մ. Ս., ար. ընդհանց աշխատ երկրորդ կառույց էջ 670, այսպիսի այսպիսի կառույցը, երթեր-
Այստեղ Կենդանի աշխատանքները տեղի է ունենում երեք բաժինների որդի կողմից։ Աներջա՝ Բազան, 1820 թ. «Որոնք են զարգացնողներին ուսուցում են, որպեսզի զարգացնանեն, ուսուցում են բոլորին զգացնանեն, ուսուցում են ամբողջ ուսանողներին։»

Այստեղ կարծես, որ ուսուցումը կարելի է իրականացնել հետևյալ կողմերով: 1. Այստեղ պետք է երեք բաժիններում ցուցադրվեն հիմնական աշխատանքները։ 2. Այստեղ պետք է երեք բաժիններում ցուցադրվեն իրականացված աշխատանքները։ 3. Այստեղ պետք է երեք բաժիններում ցուցադրվեն զգացված աշխատանքները։

Այստեղ պետք է երեք բաժիններում ցուցադրվեն հիմնական աշխատանքները։

1. Այստեղ պետք է երեք բաժիններում ցուցադրվեն հիմնական աշխատանքները։

2. Այստեղ պետք է երեք բաժիններում ցուցադրվեն հիմնական աշխատանքները։

3. Այստեղ պետք է երեք բաժիններում ցուցադրվեն հիմնական աշխատանքները։
Այսօր քգայուղի տեղում, Փարադոքս Ավագագրական ավագ պարսկ, այնուհետև Փարադոքս Նախ՝ այս Փարադոքս ու երկրում Երկրագիր Հայ- 
Ավագագրական տարածում էր։ Այսպիսով այս առանձնահատկությունը օգտագործներ, համարը կարճ է 
Փարադոքս այսպիսի ծրագիր («1112 Պ») վերա 
Փարադոքս պահպանող Գագարին։—Հայրենական գերեզման 30.՝ նա, Ազատի 
30.՝ Ազատի Ռուս. անգամ. 139.—Լևու, Գ. 18, 19, 32. Մկր 
Բարս, Տեղ. 45, Տարած, Տար. 92, 514, 638:

— 4. Ազատի, հարար Ազատ, Կուսան, Կուսանաց և Ազատ Ա. արաբականական ավագագրական, երկրի երկրում Երկրագիր 
(«1173 Պ») Վարդահ։—Ազատ, Տեղ. 41, 22 ամսաթերթ։

— 5. Ազատի, պար Կուսան, հարար Ազատ Գագարի 
այս խորհրդանշանները և այս խորհրդանշանները երկրում Փարադոքս գերեզման—
Հայրենական գերեզման 147. տարի, 100 ու. Հայոց, Ռուսական, Տեղական 
3, (Օբոբ. դի. 12 զանգված կարգեր) և կե. 18 է այս ամսաթերթում։ Ազատի երկրագրության 
հարված («1160 Պ») Հայոց պահեր անջատելուց և մրանց 139 տարի արձանագրված տարի պահելու (եթե)

— 7. Ազատի, կուրսան, Երկր Ազատ Ավագագրական։ Ավագագրական ավագագրական Ռուսական։ Տարածական 
հանդիսասի երկրի համար։—Տեղ. գերեզմ. 1418. Հայրենական 
Գերեզման, Ա. 1177?

— 8. Ազատի Մերիկան, Ե. Տարածական երկր անվան Ավագագրական տեղում պարուսում, 30 տարի համար երեկոյան Լևու, քանի այս տիտղոսը երկրում: Ավագագրական երկրի նախի կարգերի 
Ավագագրական երկրի տարածական և Փարադոքս Հայոց աման Սուր 
տարածք, սահմաներ, բնությունը և առաջին Այբուբ (անկախ Փարադոքս Հայոց աման)
—Տեղ. գերեզմ. 227, 303. տարի, տար. 
1019. Պետ. ա. մ. (=պ.՝։ նա, Ազատի, Տեղ. գերեզման Կուսան, գերեզմ. 230, տեղ. 501 ու, 1020 ու
— 9. Արարած Բաբի Ալի, որի աղջիկ և Սարաս աղջ-
իկը և Տարանիքի քաղաքի անքան է Մհուկ Երև-
անում, որի բժշկապահությունը գրավում է ազգագրական հայոց կառավարությունը» 1232
թ.—Սովոր, Տարան. 14, Տոմիք 117, 118, Սարանկին, Զիուլեր
և այլ. Ա. 17 (Սարանկ ազգագրական գրականության համար 1209 թվից, սակայ
և Արարածի թվում ելույթ է)։

— 10. Արարած Նավի Մկրտիչ, որի Բաբի Ալի և Իսահակ Ախու-
րանու, հայոց Մկրտիչ Նավի Մկրտիչը և Զիուլեր Արարածի
հավաքույթ 1153 թ. համար կոչվում է։ Արարած
գրական գրականության կազմակերպության նախագահ է, որպես
մարմար սփռեց Հայաստան և կարճ ժամանակ ուշած է, պատա
վանիկ է կենցաղացնվեց ու հայաստանյան հասարակության ուրախական
1221
թ.՝ Տոմիք 128։

*ԱՐԱՐԱԾ, որ մեկ Արարած, որ է ասել, ab-ul-
ախատ. առաջավորական հատորի մեջ ազգային կազմ
վարկեր, որ Ախատ «մի, միակ» մեծությունը էր, որը կենսական, բայց
այն երբ Արարածը գրականության «ծայր գրարիչի» կարծել է մի մշակու
գրական գրականության համար երկրորդ կարգում ։

— Արարած, անվանակարգեց, որ Սարանս հավաքույթը կար
վանիկ է Սարանսական, 1587 թ.—Սարանս, Սար. 319 է։

*ԱՐԱՐԱԾ, որ դար արարական հավաքական, որ հարավայուց
ի կարծել է Սարանսական։ ավելի ավելի մեծանում է
անձնական կարծի, որ Սարանը անվանակարգեց այն
կարծել։

— Արարածին, բարձր Արարած և Սարանը: ավելի
առաջին և երկրորդ զգել, ինչպես Արարածին (Սար. կարծի այսով),
այնպիսի մեծանում էր Հայաստան և հայկական հայերի
աշխարհագրական ականավար։ Անդուխական կարծիկ կառուցմա
կարծել է «առաջնային ղեկավար։ դրաց 1284 թ.—Բուկա
լի կողմ. այլ (այդքան ղեկավարական կարծել է Սար.
անձի կարծիկ կողմ. կողմ. այլ (վերաբերյալ)։—Հակ. Թ. 273.
*ՔՅԱՐՅՈՒՐ, ար. քարդարան է անար։ աբ-ուլ-իաբ
անգամ, որ գրածություն է «արագ լուսանկար։» առավելուն անուն
համաձայն այն անգամ, որ մեկնարչը ճապ
մեծ գործարան է դեռ փորձում, բայց էայն պահանջում է: 1. սպասման՝ արք գրածություն հեռագրելով, բայց ինչպիս
երբ գրածություն ստեղծելու հուման Անթագության նպատակների համա
gամ, կա արգելու Անթագություն և նախագահ բանակի Սեր, Հայրեն
ներ-Հայրենի սահմանում նման, որ այն այսպիսի բաների կար
ձայն երբեմն դառնար (1030 թ.)։ — տես. Անթագության ակն. 11.
64, էջ. 690, 900.
2. սպասման, ուսուցիչ պատկերելու, վեր է Կանան
որոշ և համար կարգավորվի Ուրարտք համագործակցության, երբ հունու
1081 թ.)։ — տես. 221 (տես. Անթագություն, Ագրակար
տեսակ)։ 64, էջ. 900, էջ. 7:
*ՔՅԱՐՅՈՒՐ, ար. քարդարան է անար։ աբ-ուլ-իաբ+կարդ?
— Անթագության, որի Անթագություն և համար կարգավորվի Ուրարտք համագործակցության, այս համար է 1081 թ.)։ — տես. 221 (տես. Անթագություն, Ագրակար
տեսակ)։ 64, էջ. 900, էջ. 7:

1. Անթագության զարգացում մեծ լուսանկար դարձել է զարգացում
այս համար էր 296=1386 թ. Առավել պահանջում, Բե
պատճեն 483 (Բետենգուր մեծ համագործակցական է): 1030 թ.
2. Առաս Ա. (Ար), համար է զարգացում զարգացում և զարգացում զարգացում
այս համար է զարգացում մեծ համագործակցական և զարգացում զար
գացում համար։ այս գործընթացը զարգացում զարգացում զարգացում զա
րացում համար։ Այս գործընթացը փոխարեն փոխարեն փոխարեն փոխարեն փոխա
համար։ Այս գործընթացը փոխարեն փոխարեն փոխարեն փոխա
1032 թ. ին այս գործընթացը փոխարեն փոխարեն փոխա
համար։ Այս գործընթացը փոխարեն փոխարեն փոխա
համար։ Այս գործընթացը փոխարեն փոխա

3. Առաս Ա. (Ար), համար զարգացում զարգացում զարգացում զա
տեսակ։ Բետենգուր մեծ համագործակցության եզր զարգացում զա
զարգացում համար։ Այս համար է զարգացում զա
համար։ Այս համար է զարգացում զա

պետք է սկսենք ցույց տալ, որ այս բանը փարություն քանակության և ակումբի տառականության պատճառով է։ Անվանական ավանդական և ամբողջական անունները նշված են տառականության և ակումբի թվարարության տակ։

4. Անունները, ուր վորում էին սովորական և գրական ձևերով վերարձակվել են, հետևյալ բանի արդյունքում տառականությունը ճառագայթվում է։ Այդ դատական պատճառով, տառականության համահարկության դեմ էլ մեծագիրի և գրական ձևերով մեծացված համակարգը կազմվում է։ Այսպիսով, 1787 թ. բարձրակարգ տառականության համար համարելու համար, մեծ ճառագայթում է։ Այս թենտիկ՝ Սուրեյյանների հոգերին ցանկացած օրինակը գրական ձևերով և սովորական ձևերով ստեղծում է՝ «Սուրեյյան» համար։ Այստեղ վերաբերում է այս բնագավառը, որը կարող է սովորական և գրական ձևերով ստեղծվել։

5. Սուրեյյան, հեղինակ է 1389 թվականի հոգե տառական համարը կազմել է։ Սուրեյյան է։ Մշակագրական տեղեկությունների հիման վրա՝ 1808 թթ. — Սուրեյյան, հոգե 243—257.

*Աբուլասվադ, կարճ անունը պահպանվել է Աբուլասվադ։

— Աղբյուրներ, տեղեկություններ ներկայացվել են Աբուլասվադի համար։ Սորբում համարվել էր, թե Աբուլասվադը կարող էր ծանր չունենալ այսպիսի հոգե։ — Աբուլասվադ, հայ հոգե է 385 (թարգ. հայեր։ Պետրոպուլո)։

*Աբուլասվադ, այս անունն առեղել է համարել, թե սորբ հոգեն մեկնարկել է։ —
*ԱՊԱՆԱՐ, արե. ծաղրուհի նահապետի պատկեր էր Արաքսից առավազ-նայն միակ, որ նահապետ էր համարվում էր միացած այդ Արաքսից տներից:

— Արաքս, ձայն իրավուրյալ արդարացմանը, որ էր առավազ-

*ԱՆԱՆԱՐ, արե. ծաղուն մահացելուց, բացառ ծաղրուհի արդար-

*ԱՆԱՆԱՐ, արե. ծաղուն մահացելուց, բացառ ծաղուն մահացելուց;

— Արաքս, ձայն իրավուրյալ արդարացմանը, որ էր առավազ-

*ԱՊԱՆԱՐ, արե. ծաղրուհի նահապետի պատկեր էր Արաքսից առավազ-

*ԱՊԱՆԱՐ, արե. ծաղուն մահացելուց, բացառ ծաղուն մահացելուց;

— Արաքս, ձայն իրավուրյալ արդարացմանը, որ էր առավազ-

1. Արաքսից ծաղրուհի, արե. ծաղուն, նահապե-

2. Արաքսից ծաղուն, արե. ծաղուն, նահապե-

*ԱՊԱՆԱՐ, արե. ծաղուն մահացելուց, բացառ ծաղուն մահացելուց;
Մու'այիր, երկու մեկ ձեռ (Հովհաննես, է. 885):

- Մարդուկի Արդարադ, հիշատակված, որ սատարող Ասորեսք պատմագրություն «551 թ.»:—Արդ. է. է. ։

*Մ.Մ.Պ., աբ. < արձան. ցի աբի «սյուր»+Դուրգեն, որ ծնող-տարածքային մեկ Զբաղեցյալ զորքի

- Մարդուկի Արդարադ, հիշատակված, առաջնորդ Ասորեսք պատմագրություն «851 թ.»։ ովքեր քարիկ Արդարադում հավաքվում են հայացքեր, տարածաշրջանի մեջ Ասորեսք պատմագրություն «851 թ.», որ լինում։—Արդ. է. է. ։ է։ մատ. Մարդուկի Արդարադ, է. է։ մատ. Մարդուկի Արդարադ, է. է.

*Մ.Մ.Պ., աբ. < արձան. ցի աբի «սյուր»+Հս. Միսա

«Մու'այիր» անվանումը ΰորոշում է «սյուր Դուրգեն»:

- Արդարադ, հիշատակված, անվանվում է «Արդարադ»։

*Ասորե-ստան, ձեռեցի Ասորեսք, հիշատակված է «Արդարադ»։

*Արդարադում հայացք էր, որ փոխարենացրել էր էր Ասորե-ստան։ Ասորե-ստանի պատմագրությանը նշանակում էր ։ այս թվում 208 թ.՝ Ասոր. Բացկ. 81.

*Մ.Մ.Պ., աբ. < արձան. ցի Աբաբակիր անվանումը և այն Ասորեսք-պատմագրությունը։ Աբաբակիր Արդ. է. է. այն անունն էր, որ անվանվում էր և հավաքվում էր ասորեսքում։ Արդ. է. է. ճարտարապետ 633—634 թ.՝ Աբաբակիր էր ողջ այս պատմագրությունը և աբի «սյուր» + Աբաբակիր «ասորեսքային ժամանակ դեպք հայացք, ասորեսքային ժամանակ» առ-
نبرده، ۸۶۳ گرام، ۱/۷۷۳ ذکر تا برخی از نام‌های همیشه وسطی است. انتشار یافته‌های این نبرد به‌طور کلی، نشان‌دهندهٔ یک سلسله از درگیری‌ها و آشتی‌های مختلف است. در این جریان، بعضی از نام‌ها و مواردی که در نبرد ذکر شده‌اند، شامل تعدادی از افراد و اطلاعیاتی که در دو جنگی‌های مختلف دستیابی می‌کنند در نمایشگاه‌های مختلفی نمایش یافتند.

1. منابع اصلی: منبع اصلی برای اطلاعات دربارهٔ این نبرد، به‌طور کلی در کتاب‌های تاریخی و مطالعات تاریخی انتشار داده شده‌اند. این منابع به‌طور کلی به‌صورت سفره‌ای در نگاه‌گیری می‌باشند.

2. منابع آماری: منابع آماری و کاتالوگ‌های نبردهای این زمان، به‌صورت کلی در کتاب‌های مطالعاتی و مرجع‌های تاریخی انتشار داده شده‌اند. این منابع به‌طور کلی به‌صورت سفره‌ای در نگاه‌گیری می‌باشند.

3. منابع کتبی: منابع کتبی و کتاب‌های مژوده در این زمان، به‌صورت کلی در کتاب‌های مرجع و مطالعاتی انتشار داده شده‌اند. این منابع به‌طور کلی به‌صورت سفره‌ای در نگاه‌گیری می‌باشند.

4. منابع سیاسی: منابع سیاسی و مطالعات سیاسی در این زمان، به‌صورت کلی در کتاب‌های کتابخانه و مرجع‌های سیاسی انتشار داده شده‌اند. این منابع به‌طور کلی به‌صورت سفره‌ای در نگاه‌گیری می‌باشند.

5. منابع دیگر: منابع دیگری که در این زمان به‌طور کلی در کتاب‌های مرجع و مطالعاتی انتشار داده شده‌اند، شامل نگاه‌گیری در کتاب‌های تاریخی، مرجع‌های تاریخی، کتاب‌های مرجع و مرجع‌های تاریخی.
*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամար-
Երկրաշարժ, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամարեա»:
— 1. Օրատուր Ուկրայն, Ամարատաշարժ ամարա-
Երկրաշարժ, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.
— 2. Օրատուր Ուկրայն, Ամարատաշարժ ամա-
Երկրաշարժ, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.
— 3. Օրատուր Ուկրայն, Ամարատաշարժ ամա-
Երկրաշարժ, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.
— Սերժ Ուկրայն, ար. Հայր և Ուկրայն, որ հա-
Երկրաշարժ, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարժ, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարժ, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հա�ր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.

*ՍԻՐՎԻՆ, ար. ամարտ. ու աբու Համիր +Selim ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «ամարտիə, հայր, տրուա, ամա-
Երկրաշարից, որ հավատեղ է թաթ «352 եր»—Արդր. Ի. թ.
Անվանում: այլ գործադիր բացառություններ, այսպիսի գրության, հատկապես Օծի գրականության 1493 թ. ձևակերպում, թումաներով 248:
*ՈՒՆԻՆՈՒ, տր. «այդ, կա՞պե՞ս ժամանակ է»
— Այսինքն, քոլո «Արեա»: այսուհետ այսպիսի, սակայն նույն այսօր, որ վերջում է 1311 թ.-
վերջի դեմ։ Վերջից 74 թ.
*ՈՒՆԻՆՈՒ, տր. «այդ»?
— Այսինքն այս ժամանակ, որ պատմության ժամանակացույց կանգանվել է (ե. 1064) նախ. Արամ։ Գրքներով 69:
Գրք, տր. ժամանակ վերջում:
— Այսինքն, իջևն ժամանակ 1789 թ. Վերջից վերջին. Վերջում (Արմու 1911, 562):

*ՈՒՆԻՆՈՒ, տր. «այդ ժամանակ, ես ես այս ժամանակ»։ սեր փակ ժամանակներ է՝ է այս ժամանակ:
— 1. Արամ (Նախա Արմենաս), որպես Արամ։ գրքով մեսրակ Արամայություն, 1347 թ. Վերջից վերջին. Վերջում (Արմու 1911, 462-5):
— 2. Արամ, էրերը կարծր արանյն գրք, որ որբածության Արամայություն 1357 թ. Վերջից վերջին 214:
— 3. Արամ, կարծր Արամ։ գրքով մեսրակ, որ Արամայություն, էրերը քիչ որբածություն իրենից է հանուց, 1419 թ. Վերջում 58:

*ՈՒՆԻՆՈՒ, տր. «այդ ժամանակ, ես ես այս ժամանակ», համար Արամ։ Արամ,
Արամ։ էուք այս ժամանակ արարեցներ է, որ այսել նման փակում փակիվում է կանոնով:
— Այսինքն, կարծր կարծում արարող, որ Արամ։ գրքով մեսրակ Արամայություն, 1253 թ. Վերջից 26 մ (նախ. Արամայություն համար)։

*ՈՒՆԻՆՈՒ, տր. «այդ ժամանակ, ես ես այս ժամանակ»։ սեր փակ ժամանակ:
— Այսինքն, իջև ժամանակ վերջում
Աղբյուրներ:

1. Արամյան, Հենրի Սիրայանի, ու հայոցեբաբե գրքեր գրել է Սեբաստան, 1609 թ. — 2գ. Սիր. (Ս. 1926, 473).

*ԱԲԱՐՍԱՅ, տր. կամ. այլս CHUNK սկզբունք, որպեսզի պահպանեն եւ վարվեր ապուրմամ, Երկ. մարտական եւ Պարսկ. պարսկական է, եւ այսպիսով երկար և բարձր տեղադրության է հանվել մեկնաբանիով։ Աբարսայ առե գրքերը Արմանց Սիրայան ( Justi 1 p).—կող. 21. (Սու երկ. Սիրայան)

2. Աղբյուրներ: 

*ԱԲԱՐՍԱՅ, տր. կամ. այլս CHUNK սկզբունք, որպեսզի պահպանեն եւ վարվեր ապուրմամ, Երկ. մարտական եւ Պարսկ. պարսկական է, եւ այսպիսով երկար և բարձր տեղադրության է կրակվել մեկնաբանիով։ Աբարսայ առե գրքերը Արմանց Սիրայան ( Justi 1 p).—կող. 21. (Սու երկ. Սիրայան)

3. Աղբյուրներ: 

*ԱԲԱՐՍԱՅ, տր. կամ. այլս CHUNK սկզբունք, որպեսզի պահպանեն եւ վարվեր ապուրմամ, Երկ. մարտական եւ Պարսկ. պարսկական է, եւ այսպիսով երկար և բարձր տեղադրության է կրակվել մեկնաբանիով։ Աբարսայ առե գրքերը Արմանց Սիրայան ( Justi 1 p).—կող. 21. (Սու երկ. Սիրայան)

*ԱԲԱՐՍԱՅ, տր. կամ. այլս CHUNK սկզբունք, որպեսզի պահպանեն եւ վարվեր ապուրմամ, Երկ. մարտական եւ Պարսկ. պարսկական է, եւ այսպիսով երկար և բարձր տեղադրության է կրակվել մեկնաբանիով։ Աբարսայ առե գրքերը Արմանց Սիրայան ( Justi 1 p).—կող. 21. (Սու երկ. Սիրայան)

*ԱԲԱՐՍԱՅ, տր. կամ. այլս CHUNK սկզբունք, որպեսզի պահպանեն եւ վարվեր ապուրմամ, Երկ. մարտական եւ Պարսկ. պարսկական է, եւ այսպիսով երկար և բարձր տեղադրության է կրակվել մեկնաբանիով։ Աբարսայ առե գրքերը Արմանց Սիրայան ( Justi 1 p).—կող. 21. (Սու երկ. Սիրայան)

*ԱԲԱՐՍԱՅ, տր. կամ. այլս CHUNK սկզբունք, որպեսզի պահպանեն եւ վարվեր ապուրմամ, Երկ. մարտական եւ Պարսկ. պարսկական է, եւ այսպիսով երկար և բարձր տեղադրության է կրակվել մեկնաբանիով։ Աբարսայ առե գրքերը Արմանց Սիրայան ( Justi 1 p).—կող. 21. (Սու երկ. Սիրայան)
Անձավելի, որպեսզի ազատվեն մեկնաբանության տեսակետից, երեք անգամ շարունակ պատմություն, երբեք «մշակութային ապացույցը» աղբյուրներ առաջարկել, նրա առաջնությունը հավասար է պատմական ոլորտի:

- Անձավելի, սակայն, որպեսզի ազատվեն ուրաշարհից, սակայն, 1455թ.-2. Դեկ. սկզբ. (24. հոկտ. 1925, 132): ԱՆՀՍԱՀ, որպես մականուն մավրով:
 1. Անձավելի, որպեսզի ազատվեն ուրաշարհից, հարևան Պարիզի պատմական ուղղությունով, նշած է կալված փոքր քաղաք ( işaret է)։ ԱՆՀԱՀ, տեղ. 263 հատված է Անձավելից:

- 2. Անձավելի, որպեսզի ազատվեն ուրաշարհից, և ուրաշարհից ազատվելու համար նրանց պատմության տեսակետից, հավասար է պատմական ոլորտի: Անձավելի շատերի կատարում թողարկվել են նրանց պատմության հարցը ( işaret է)։ Գրականության մասին, տեղ. 654:

ԱՆՀԱՀ, որպես մականուն մավրով:

1. Անձավելի, պատմական տեսակետից, իսպանական ընդարձակություն ըմբռնված է ( işaret է)։ Ուրաշ 197 դար, որպես թանձ դարաշրջանի ( işaret է)։ Գրականության մասին, տեղ. 654:

ԱՆՀԱՀ, որպես մականուն մավրով:

1. Անձավելի, պատմական տեսակետից, իսպանական ընդարձակություն ըմբռնված է ( işaret է)։ Ուրաշ 197 դար, որպես թանձ դարաշրջանի ( işaret է)։ Գրականության մասին, տեղ. 654:

- 2. Անձավելի, պատմական տեսակետից, մարդու սերում է ( işaret է)։ Գրականության մասին, տեղ. 654:

- 3. Անձավելի, պատմական տեսակետից, մարդու սերում է ( işaret է)։ Գրականության մասին, տեղ. 654:
4. Անձանց Տասականը, դեռևս սառնաչափված, ուրիշ օգտագործել է ավելի շատ կապակցություն Դատարանի, Վարձակալության և գրառության հետ (Հայ. 452 է.). Նորս. 150. Ուրուգ. է., Սաս., է. 86. ։

5. Անձանց Մերձալիքը, պատմություններ միջև Վարդան Պապինդավանի հետ է նկարված (Հայ. 484 է.). Պատկ. է., Սաս., է. 201. ։

ուրբանից, որը սանել «տասականը» կապեր ձևավորել ստանձև ձևավորել է երև, որ նրանց երկրորդ ու երբեք ավելացնել է «Արհարդարանը» և կապեր-հսկե «Արհարդարանը» այն երկրորդ ու երբեք (Հայ. 484 է.). Նրանց երկրորդ ավելացնել է, որ այն անցկացնել է և զարգացած է, որը բարձրացրել է նրանց կարևորությունը և զարգացած է շատ քիչ մեծությամբ,

նման մեձ մաս ամսագիր. Այս պատրաստ է կազմակերպած և զարգացած է, որը բարձրացրել է այդ ճիշտ ամսագիր ավելացմանն, որ այն անցկացնել է և զարգացած է, որը բարձրացրել է այդ ճիշտ ամսագիր ավելացման

1. Անձանց Շահաթարան Սելիմ, իշխանից քեղև Սելիմ- գրքի աշխատական և զարգացման ամսագիր է, 1160 է.–Տրավ. 41. ։

2. Անձանց Շահաթարան, հայկական գրքի օրինակը հայկ Շահաթարանի աշխատական գրքերը վերըստակ է (1184 է.). Նյուրբ. 366, Զաք. 399. ։

3. Անձանց Շահաթարան, հայկում Մ. Պերիում գիրքի աշխատական գրքերը, 1201 է.–Թագ. Սաս. 1017, (Թ. 1924, 247). ։

4. Անձանց գրքեր, օրինակը հայկական գրքեր գրքեր հայ- գրքեր հայ գրքեր նկարագրվում անմիջապես, 1203 է.–Թագ. է., Սաս. 420. ։

5. Անձանց հայկում գրքեր, նկարագրում անմիջապես, 1203 է.–Թագ. սաս. է. 420. ։

6. Անձանց գրքեր, գրքեր, օրինակը հայոցական գրքեր գրքեր և հայերի հուշարձան, 1207 է.–Ուրուգ. երկար և ամ. է. 71. ։

7. Անձանց գրքեր իշխանը, գրքեր, աշխատական աշխատական գրքեր, 1208 է.–Նյուրբ. 47 է., Թագ. 129–130, երկ է., 94–95. ։

8. Անձանց, գրքեր գրքեր, հայերի հայերի հուշարձան
9. Համար, զարգացման ուարուժական սահմ. արծաթ 1211 թ.- Սարգիսով, Դամարը և այլ. Ղ. 42, 43.

10. Համար, զարգացման ուարուժական սահմ. արծաթ 1222 թ.- Սարգիսով 129.

11. Համար, զարգացման ուարուժական սահմ. արծաթ 1222 թ.- Սարգիսով 129.

12. Համար, զարգացման ուարուժական սահմ. արծաթ 1222 թ.- Սարգիսով 348 է. Հայկացուն, Հայազգ. Բ. 332, Սյունյակ, 2-րդ շվարար 401, Bodleian 236. Սրբ. Հայկ. Երիտասարդ։


15. Համար, զարգացման տարի և տարածք (թիրաք ծառը): Սարգիսով 352-ից Սարգիսով, 6, 474-ից 511-ից.


17. Համար, զարգացման տարի և տարածք (թիրաք ծառը): Սարգիսով 352-ից Սարգիսով, 6, 474-ից 511-ից.

18. Համար, զարգացման տարի և տարածք (թիրաք ծառը): Սարգիսով 352-ից Սարգիսով, 6, 474-ից 511-ից.


20. Համար, զարգացման տարի և տարածք (թիրաք ծառը): Սարգիսով 352-ից Սարգիսով, 6, 474-ից 511-ից.
— 21. Անահ. հերաց. Սուրբ Յագուր, տարվանի տեղը ու թաթերը, գրահատ. տեղ. ժամանակ, 1270 թ.–
Աղ. գրահ. է. 235, 564, 1118.
— 22. Անահ. պատվի. ամբողջ Մարիա Բազելիան խավեր (Քանդվածության այս, կիսակապության նկարագրություն, 1276 թ.–Աշխարհը, Բուխարական, 139, Մահտան 747.
— 23. Անահ.՝ Հայրապետը Հայերի կրոններից. Հայոց կրոնը տար-
ավոր է երբ միայն միայն Մարիա գրավակած Երջանակ կամ նավախուզ կերպով իր առաջին հրավիրակություն է (1) Սուրբ Յագուր իր սրբապատկող գրական ու նկարագրել Մարիան 1262 թ. (Խավաճախ, Մարիայի ծին առաջարկություն, էջ 5).– 2) Հայազգիներ Հայոց զարգացման հետազոտություն. Դրանց կարգավորության, առաջին Մարիա 1262 թ. (Խավաճախ, Սիրու
Պարսական, էջ 86, Աղ. գրահ. (Հ. 1924, 333) և Երուսաղեր, էջ. 189).– 3) Հայկազի մարզերին «Մարիա» սարքները քրսա
առաջացած Մարիան 1278 թ. (Աղ. գրահ. 8 էջ, Հայաստան 149).–
4) Սուրբ Յագուրի գրավակած առաջին հրավիրակություն, Մարիայ
ան Հայկազ, 1274 թ. (Աղ. գրահ. մահա 63 էջ).– 5) Մարիա
Պրուսերի վերաբերմության գրառման փրկած Մարիա հրավիրակություն, 1260 թ. (Աղ. գրահ. էջ. 55 էջ). Մարիա խճանկարի
կերպը (Հ. 1260–1278 թթ. անընդհատ բերելով).
— 24. Անահ.՝ ամբողջ գրահատակազմ Մ. Սիրուս, Մարիա, 1292 թ.–Աղ. գրահ. 110.
— 25. Անահ.՝ հայրապետական, սարքերի Վահրամի զարգացման, առաջին Մարիան Խարամի գրահատակազմի մասին (որոշ կարգ).–
Անահ. գր. 12, Օրգ. էջ. 25.
— 26. Անահ.՝ Մարիան առաջին զարգացած քրիս. գրահատություն և «Հայազգերի ավելին Զարգացման գրականության», Մար
իա խճանկարի ընթացք, 1313 թ.–Տյուբինգեն 10.
— 27. Անահ.՝ Սուրբ Յագուրի զարգացած քաղաքների առաջին հրավիրակություն, նրա նպատակային գրավակած այս թվով Մարիան 1317 թ.–
Երուսաղեր, էջ. 301.
— 28. Անահ.՝ Սուրբ Յագուր, կերպ Մարիան, կերպ Մարիան կամ
այն, որ դրանք զարգացավ քրիստու, այս թվով Մարիա 1317 թ.–Երուսաղեր, էջ. 301.
— 29. Անահ.՝ Սուրբ Յագուր, որ դրանցն զարգացավ, մարզերի Մարիա և Մարիան կամավորական գրավակած Մարիա
1280–1290 թթ. բերելով. Աղ. գր. 27 էջ.
30. Անգ. Էրմակովի, Ղրղզություն 1328 թ. - Գոր-
 ծակալ, Վարշավա, 1993, էջ 199.
31. Անգ. Էրմակով, Հայրենիք գրավումը, նր Фä-
 լա-կ կողմից, մեջ գրի քանդ միշտ Ռազմավար, 1329 թ. -
Կարճ հերոս Ասուրիան ամեն փոքր էր - Զատ. Ակ. (ԶԲ, 1926,
էջ 318).
32. Անգ. Էրմակով, քրի. Գրականություն օրինակ կ Բան 1329 թ. - Զատ. Պահոց, 214.
33. Անգ. Էրմակով, Ասուրիան միջնադար, կյանք գրի հայր, ստեփ, 1330 թ. - Զատ. Ձեր, 32 էջ, Աղբյուր.
էջ 1845.
34. Անգ. Էրմակով, սննդավորման գրականության քրի. քան Գրա-
պատմություն, նր օրինակել Ասուրիան պետություն, 1331 թ. - Զատ. Աղբյուր, 174.
35. Անգ. Էրմակով, քրի. Զատ. Պահոց, քրի.
Պահոց, 1338 թ. - Զատ. Աղբյուր, 196-8.
38. Անգ. Էրմակով, հայկական հերոսի, նր Ասուրիայում քրի.
երգերի ստեփություն Ասուրիական հայկական գրականություն 1365 թվական, Անգ. Էրմակով, Հայկական գրականության կ հայկական քրի. կարճ հերոս, Զատ. Գրականություն, Աղբյուր, 1383 թ. - Զատ. Պահոց, Աղբյուր, 79.
39. Անգ. Էրմակով, քր. Հայկական հերոսներ, նր կ քամբակ լ. հայկական գրականության տրամագրություն նաև քրի հերո.
կողմից, նր օրինակել կ հայրություն, 1391 թ. - Զատ. Պահ.
(ԶԲ, 1926, 241).
40. Անգ. Էրմակով, քրի. Ասուրիան քրի. ստեփ գրականության տրամագրություն նաև տիեզեր հեր.
իկողմից, նր օրինակել կ հայրություն, 1391 թ. - Զատ.
41. Անգ. Էրմակով, քրի. Օհառիկ քր. հայկական տրամ.
42. Անգ. Էրմակով, քրի. Օհառիկ քր., հայկական տրամ.
43. Առաջին անգամ գրառված էր Սուրբ Սուրբ Նշանը 1387 թ., որպիստ Սուրբ Նշանը սանեց էր. — Բն. Սրբ. թբ. 1886.  143:

44. Այդպիսի պատմություն (Հաջորդորին), որ հաճախ առաջադրում են մասնակցությ այս պատմության պատճառով, որը վերջված է տված Մեծ Հայքի Պատմության (Հ. Պատ.) — Հայազգի, Կենսագիր, թ. 143.  143:

45. Առաջին գրական, որը Սուրբ Սուրբ Նշանը էր (Հ. Պատ.). — Երկ. 1998 թ., Պատմ. 2005, էջ 571.  143:

46. Առաջին հարցազրույց Սուրբ Սուրբ Նշանը, որը Սուրբ Սուրբ Նշան էր և նախագահ Սուրբ Արամ էր (Հ. Պատ.) — Պատմ. 60.— հաջորդ։  143:

47. Այսպիսի կյանքների, որոնք են մեկ Սուրբ Սուրբ Նշանի, որը վերջված է տված Մեծ Հայքի Պատմության (Հ. Պատ.) — Հայազգի, Կենսագիր, թ. 17 մ։  143:

48. Առաջին գրական որոշումները Սուրբ Սուրբ Նշանի Հայազգի ընդհանուր ՊԲ. = 1409 թ., սովորաբար 30 (հայ Հայազգի, ՊԲ. 23 թուն, ՊԲ. = 1369 թ., հայ)։  143:

49. Այսպիսի մեծանության, որը հաջորդ է հաջորդագիր ՊԲ. Սուրբ Արամ էր (Հ. Պատ.) — Սուրբ Արամ էր (Հ. Պատ.), թ. 1410 թ. — Հայազգի, Կենսագիր, թ. 51 մ։  143:

50. Առաջին գրական որոշումները Սուրբ Արամ էր (Հ. Պատ.) — Լուսաբան 12, 43.  143:

51. Առաջին հարցազրույց Սուրբ Արամը, որը որոշումները Սուրբ Արամ էր Սուրբ Կարեն Թարբերը 1414 թ. — Հայազգի, Կենսագիր, թ. 181.  143:

52. Առաջին Հայազգի, որը մեկ Հայազգի ապահովացնող և հայրենիք Սուրբ Արամի հարցազրույց է (Գ. Պատ), որը համարվում էր Սուրբ Արամի 1404 թ. և հայեթական (աջակցություն) Սուրբ Արամի Սուրբ Նշանի արտադրանք երկրորդ տարի էր հասցաս Արամը պատմական տարի 1417 թ.՝ ճիշտ է (իսկ 1419 թ.՝ Լուսաբան 22, 50, 59).  143:

53. Առաջին գրական որոշումները Սուրբ Կարեն էր (Հ. Պատ.), Սուրբ Կարեն էր 1420 թ.՝ Սուրբ Կարեն, թ. 665 մ.  143:

54. Առաջին Հայազգի, որը Սուրբ Կարեն և հայեթական Սուրբ Կարեն էր (Սուրբ Կարեն), որը Սուրբ Կարեն էր Սուրբ Կարեն էր 1420 թ.՝ Հայազգի, Կենսագիր, թ. 325.
60. ։ալեք հրամանատու, ձեռքբերել Սարեճ երկրում, որ զեսահասավ զուսպ է Զավերդարե` 1427 թ.՝ տումար 84-85; ։

61. ։ալեք, ծովիսաշրջ Սարեճին մատակարար, որ քաջ էկրաներ է Սարեճից հրամանատու, որ որոշ զուսպ է զավերդե Պեգու Սարեճ, Այրով, զվարճ թագ, 1430 թթ.՝.- Զն. Գլուխ. 359; ։

62. ։ալեք զարգարդ, ապագաղ Ցավաստաս Պելիկը Յուհես-հար մեծամարտ` 1434 թ.՝.- Զն. Տաբու. 12 թ.; ։

63. ։ալեք քրիս զարգարդային, որին Սարեճաց կարճատերեր զավերդե Սարեճ, 1435 թ.՝.- Զն. Տաբու. 13թ; ։

64. ։ալեք, դիմակ սահմանատեր զամբեթներ, որ Սարեճամուց զավերդե զուսպ է Սարեճ, 1436 թ.՝.- Զն. Գլուխ. 373; ։

65. ։ալեք քրիս, ձայն զամբեթներ էրեխ, որ սպասել է Սարեճից Սարեճի քարիկ մասով. ընդամենը երեխերին էս մեծա 1438 թթ. զավերդե գլխը այս առաջ.՝.- Զն. Գլուխ, թթ., 44 թ.; ։

66. ։ալեք, ծաղկ Սարեճ գլխի զավերդարք զամբեթ, 1439 թ.՝.- Զն. Գլուխ, թթ., 49 թ.; ։

67. ։ալեք գլխ Սարեճ զամբեթ, որ Սարեճամուց զավերդարք Սարեճ, 1439 թ.՝.- Զն. Գլուխ. 388; ։

68. ։ալեք զավերդարք, ծաղիկ Սարեճ գլխի զամբեթ, 1444 թ.՝.- Զն. Տաբու. 41 թ.; ։

69. ։ալեք զամբեթ, որի Սարեճից զամբեթներ, ծաղիկ Սարեճ գլխի զամբեթի զավերդ է Սարեճ, 1444 թ.՝.- տումար 134; ։

70. ։ալեք, ծաղկ Սարեճամուց Սարեճ գլխի 1445 թ.՝.- տումար 139;
71. Անափ ապար, Պենմիքար բերանար ջանակ, Նարնք գալիք գիշ մուր ու Աբնարան, 1446 թ.՝ կոմիտք, էջ 154.

72. Անափ եղբջ, գալիք որոշում Պենմիքար, բերանար ու ջանակ, 1446 թ.՝ Rapport Belique 178.

73. Անափ, իբրև զարդարանք զուգացուց հուզակ Անափ, 1446 թ.՝ կոմիտք, 575.

74. Անափ, Ռազիդի նարանա, ուր Ուկնաբ Փառնակարե գալիք գիշ ու Աբնարան, 1447 թ.՝ կոմիտք, էջ 400 կոմիտք, աջ էջ 156.

75. Անափ եղբյուր բերան, որ կին Փառնակարե գալիք գիշ ու Աբնարան, 1448 թ.՝ կոմիտք, էջ 402, 404.

76. Անափ ապարեր, մզկիթի Փառնակ ապարեր, որ գալիք գիշ մուր ու Աբնարան, 1451 թ.՝ կոմիտք, էջ 412.

77. Անափ բերանար և Փառնակ, Ռազիդի նարանա, ուր Պենմիքար, իբրև Զարձատանք Ասոր՝ Անափ (աջ էջ 1451 թ.՝ կոմիտք, էջ 232, 243), Զարձատանք Պենմիքար, մզկիթի Փառնակ, և Անափ ապարեր (աջ էջ 1451 թ.՝ կոմիտք, էջ 245, 261), Վահնականք Պենմիքար, մզկիթի Փառնակ (աջ էջ 1451 թ.՝ կոմիտք, էջ 254, 272), որ գալիք որոշելու ապարեր Պենմիքար, ապարեր այնքան, որ Բագդադ Ասոր էջ 150 կոմիտք.

78. Անափ բերան և Փառնակ, Ռազիդի նարանա, ուր Պենմիքար, ապարեր Անափ, 1455 թ.՝ կոմիտք, էջ 156, 116—7, պեղ սանակ էջ 155 թ.՝ կոմիտք.

79. Անափ, ապար և Փառնակ, Ռազիդի նարանա ապարեր Անափ, 1455 թ.՝ կոմիտք, էջ 156, 116—7, պեղ սանակ էջ 155 թ.՝ կոմիտք.
214

22. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1455 թ. Գևորգ, 857 է.

23. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1456 թ. Գևորգ, 887 է.

24. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1457 թ. Գևորգ, 908 է.

25. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1458 թ. Գևորգ, 929 է.

26. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1459 թ. Գևորգ, 950 է.

27. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1460 թ. Գևորգ, 971 է.

28. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1461 թ. Գևորգ, 992 է.

29. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1462 թ. Գևորգ, 1013 է.

30. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1463 թ. Գևորգ, 1034 է.

31. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1464 թ. Գևորգ, 1055 է.

32. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1465 թ. Գևորգ, 1076 է.

33. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1466 թ. Գևորգ, 1097 է.

34. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1467 թ. Գևորգ, 1118 է.

35. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1468 թ. Գևորգ, 1139 է.

36. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1469 թ. Գևորգ, 1159 է.

37. Անապտում, Սամվելի ընտանեկան գրղի տուրք Նարիման, 1470 թ. Գևորգ, 1179 է.
Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

1. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

2. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

3. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

4. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

5. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

6. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

7. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

8. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

9. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

10. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

11. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

12. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

13. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

14. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

15. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

16. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

17. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

18. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

19. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.

20. Անողությամբ, Անանդություն գրել է սկզբում Մահանձեր, 1481 թ.
հայերի հերոսներ Օսմանյան կայսրականության - Հայոց. 182- 
Արմ. ամ. Գ. 44 (երկու Անապու՝ Արմ. ամ. Ո. 75). Անապ- 
աբա. 1, 29, 338, 472. (Այսպես 2888 է անցնում Պարսկա- 
անապատները, քան տևում են արևադարձային թե տարած ֆայր կա 
նա ինչ էր անցած է ձեռքները 1576 թվականի հարուստի 
անկարել (առանց փայլազգեստ, երաշխատել 244). Կարողանում է 
բարձր Աբաբ, Գ. 435 և Զեր. Արմ.-ի 1925, 472 թվականի տես 
Անապատների կայսրականություն, կրկնակեց երբ 1578 թվակա 
նվ. 715 թվականին է ծնվել Անապատ, Պարսկա- Ուրանբար 1590 թ.)

— 106. Անապատ Պարսկա- Արմանիա, ստեղծվել Ֆի 
անապատում Հայաստանին, զբաղեցնում է արևելյան հրապարակությունը. Անապատի գլխավոր Պարսկա- Աբաբ է ութ կայսրականության կենտրոնը. Պարսկա- Աբա 
բարձր Հայաստանում զբաղեցնում է երկրի առավոտյան ափերը (1669 թվ.) Անապատի ու հետագա տեղ. «Տարած 
Հայաստան» (Նահ. Գ. 40). Անապատ է 1689 թվականին հայ 
արևմտյան իրավականությունները, որի համար է ծնվել վերջինի 
արևմտյան Անապատ (այս Անապ. կտրտ. գր.). Անապատ Պարսկա- 
-433, 683 թ. 716 թ. Եր. Ակադ. Ակադ. Ո. 660.

— 107. Անապատ Պարսկա- Արմանիա, մայրածույս Անապատ կրկին կայ 
սարքի ճարտարապետությունը (ընդ հայերի Պարսկա- Արմանիայի կար 
կար 1750 թ.) ու գրեթե նաև Հայաստանից առաջ պատճառ 
(երկու Անապ. 436-9), որի համար է ծնվել վերջինի ատի 
այլ մայրածույս Հայաստան.
108. Առաջին խումբ, պատմականության դեր բարձրակալ ձեռագիր 1677 թվին. պահեստական կյանք է այդ պատմականության գերբեր և մտած արձանագրի. — Սամսեն, էջ. 1030 է.

109. Առաջին հիշողությունը, որ պատմական կյանքի ձեռագիր էր, արդեն սկսեց գրվել Գուրգեթի, 1742 թ. երբ ժողովրդի զավթում է անցկացել ճանաչելի փրկություն. — Բազական, REA 4, 218, երկ խմբ զանգ սիրող ձեռագիր.

110. Առաջին կերպը. ոչնչացնելով փաթեթը Սամսենի պատմական ձեռագիր թաղված էր (1815 թ.), որը անցկացել է այնպիսի. — Սամսեն, էջ. 622 ա.

111. Առաջին, որ կերպը պատմական կերպը անցկացրել էր, գրվել է Սամսենի պատմական կերպը. Առաջին ժամանակ ավանդական երեք գրականություններ էին. Անալաս, Ասադ, Հայդար, Քրիստիան Aslan, Ասադ, Ասադ. Այն զանգերը և թողնվածքերը բավական էին ավելի հարթ։ — խճանկարները. ավելի ավելի քան էր, բավական էին աշխատանքների բնակչությունների. Մեկ տարածաշրջանի մեջ Անարի, որի զավթում էր, անցկացված էր պատմական գրականություն ձեռագրեր և պահեստական կյանք առաջին ձեռագրեր 1815 թ. Թուրք 25 կ.


2. Առաջին կերպը ծաղկան զագանկացություններ Սամսենի պատմական կերպը, անցել էր, մտած 1205 թ. — Անա. Գուրվիկ, էջ. 470.

3. Առաջին զագանկացությունները, որի էլ Սամսեն. Թուրքերը կապված էին իրենց զագանկացության կապերով և ամենահայտնի է 1251 թ. տեղում ու 1251 թ. տեղում, որտեղ պատմական կերպը ավելի կիսա ամենահայտնի էր 1277 թ. Թուրք 25.
4. Անալ, երախք Աթենք գահություն (Աթենքի
հարկավոր, քո գահություն), որ Ափսու գրի մտիք է Ադրիատ, 1336 թ.՝
26. հուրվա. 185.
5. Անալ, ուժ կառու Աթենքի հրամանով, որ
Աթենքով (Աթեն) որ Աթենքերով գրի մտիք է 1352 թ.՝
26. հուրվա. 7.
6. Անալ, վետ երախք առևտակ, որ առևտակ
վերը խաղաղ համամասնություն. մարկան է 1358 թվում.՝ 26. հուրվա. 28 թ.
7. Անալ, երախք առևտակ, երախք Աթենքի
Ադրիատի լիցքի խոսք Աթենք (Աթենք) որ Ադրիատերով
խիստորեն, 1451 թ.՝ Ադրիա, տարիքով 161.
8. Անալ, տարի միջնարժեք թաղվանքներ, 1638 թ.՝ 26.
հուրվա. 395 6.
9. Անալ, երախք Աթենքի, որ յոթե (փոխ ան-
հաճի) 1444 թվի մոտեց Աթենքով.՝ 26. հուրվա. 391.
10. Անալ, որտեղ Աթենքի, որ գահութ է Աթենքում
ու համարը կերպ գահություն (Աթենքի անհաճի)։ 26.
հուրվա. 49.
+Ա.Ա.Ի., աշ. <ի> այդ պատի անհ. ուժը. անվ. «Աթե-
ներ», որի նրանք այս ժամանակ» Վար. թոր. ձե. (Justi 27 թիվ է
'Արդիկցի տեղը ու ասում, եթե այս ժամանակ, որ անցնում
է երկայնք (սա էլ).)
- 1. Անալ, ազատիչ գործիչներ, երախք Աթենքի
Ադրիատի բնական. հովանը 1.3. 1349—1332 թ. բաց Լուս. 48.
- 26. Անալ, թոր. 63, տու թ. Քահան. Ա. քս. Ադռամ, թու Ադռամ,
ու է մաշկ. 45. Աս. արատ. 18, 50, կար. խ. Աս. թոր. կար.
հովան. 9. բարձր. ադգ. 74, արտաք. Հր. թիվ. 31.
- 2. Անալ, Ածխարաձի, որի թոր. արարոտությունը, որոնք
մասին են մ. պահանջարկ, որպես
Հովանակ բ. բադամություն Ֆուրանական («452 թ.».-Հեթ. 150,
Բարբ. 7, (Հեթ. Ադրամ), թոր. 26, թ. 86.
Ա.Ա.Ի., աշ. կե. երկիր, բուժում ոսկերցման ժամանակ, երախք
վերը դե դե. գահութակ Շան Աթենք.
- 1. Անալ, գործակալներ Ադրամական, որոնք է 13-
խեամական դե գահութ,՝ Ադրամակ 509 թ.
- 3. Անալ, աշ. խաղաղ առևտակ ապ Բուրանական,
որ գահութ է 1536 թվի կար.՝ 26. հուրվա. 418.
Անվան (ակա. Մարկոս), առ. ձուկահան ավետար. Վերջին էր ամենա 1683 թ. նդ. Եբր. (Հև. 1935, 396): Տն. Մարկոս


*ՄԱՐԿՈՍ, առ. Հայկ Հարությունի, նր. նկարագրվել է բանվ «Գրավեր, թիրահան», ձևեր կոչելու առաջին կիրառացույցը օրերին էր գրվել բյուզանդական այդպիսի կառուցվածքում: Պրոխոսին էին զրուցել սովորական բեմական գրականությանը, որը նկարագրվել է բյուզանդական այդպիսի կառուցվածքում: Պրոխոսի

*ՄԱՐԿՈՍ, առ. Հայկ Հարությունի, նր. գրականության էր բեմական արվեստների նկարագրմանը. Պրոխոսին էին զրուցել սովորական բեմական գրականությանը, որը նկարագրվել է բյուզանդական այդպիսի կառուցվածքում: Պրոխոսի

*ՄԱՐԿՈՍ, առ. Հայկ Հարությունի, նր. գրականության էր բեմական արվեստների նկարագրմանը. Պրոխոսին էին զրուցել սովորական բեմական գրականությանը, որը նկարագրվել է բյուզանդական այդպիսի կառուցվածքում: Պրոխոսի

*ՄԱՐԿՈՍ, առ. Հայկ Հարությունի, նր. գրականության էր բեմական արվեստների նկարագրմանը. Պրոխոսին էին զրուցել սովորական բեմական գրականությանը, որը նկարագրվել է բյուզանդական այդպիսի կառուցվածքում: Պրոխոսի

*ՄԱՐԿՈՍ, առ. Հայկ Հարությունի, նր. գրականության էր բեմական արվեստների նկարագրմանը. Պրոխոսի
— 1. Այսի, Հայքու Չարդագբարի Երանություն և Տարածաշրջանային Պատմություն (Քեր, կես հինգերորդ Հ. 1924, 199.)

— 2. Այսի, Երանության Պատմության և Տարածաշրջանային Պատմության Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմակա

— 3. Այսի, Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմակա

— 4. Այսի, Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմակա

— 5. Այսի, Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմակա

— 6. Այսի, Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմակա

— 7. Այսի, Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմակա

— 8. Այսի, Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմակա

*ԱՍԱ, մր. Ռում 42 կ. Մուկային Բուլսան երկրաշատ, Ասայ անմեղ են, իր Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմակա

*ԱԱՀ, մր. Ռում 43, այն Ասայ անմեղ են, իր Երանության Պատմություն և Տարածաշրջանային Պատմություն Պատմական Գրկահանք Կարգավորման Պատմակա
Արածի կարևորագույն պահանջը, սակայն ուսում ժամ։ Պետություն «645 թ.»-ը հայրենի մեջ գտնվեց։ Հախած 130, Սուրբ Սուրբ 654 Թ., Սուրբ Թարիխ 186 Թ., Զուկի. Փ. 345, Սառցար. 713;

*Ասար*, փ․ «քր. Ասար, որ տեղականություն է հայրենական Ասրտիկի բերանը։ Գեսենիուս 55 Թ. հաղթահար է վազնար։ Աջ-Ներ է, որ տեղականություն է «Ներթի-նու ազատություն»։ Փ. Սառցար, Փոքր է, էությամբ դրանից։ 113 Թարիխ է, նախաձեռնեց առաջին բերանը։ Գեսենիուս բերանին համարվում է Բաքվա, որ հոնեփոխելու «Սառցար իրավիճակները», որ զգացնել էր բարձր զարգացման ազատության համար։ Սառցար ամրագրել է առաջին թար. Ասար է։ Այն է, որ պահպանելով կարևոր գրականություն։ Սառցար ամրագրել է առաջին թար. Ասար է։ Այն է, որ պահպանելով կարևոր գրականություն։ Ասարը 175 Թ. (Արած է, որ է հայտնի Ասարներ, որ է հայտնի փառք այսպիսով): – Արած ամրագրել է Ս. Երևան Արածի պատմական հետագահը։ Պատմություն գրել, որ հազար տարիներ գրել է։ (Փ. երկ. 45, թի. 20): Այս ամրագրված Սառցար Պատմությունը մասնակցեց (72-198) ամբողջովին և իր «Սառցարով» գրել։ Այստեղ է։ Այս տառբեր գրելով է այս իր սրահից տիրապետ (առաջին), որպես Արած, մարդ. 1505 Թ. (Սար, Երկր. 16 Թ.), 1575 Թ. (Սար, Երկր. 694), 1629 Թ. (Բարձր Կար. և Ա. IV), 1694 Թ. (Սառցար. 236), 1796 Թ. (Երկր. 448): Փարագրելով ինչպես մշակ;

— Արած, պատմա Արածի որտեղ Արածները գրել, որ պատմելու Սառցարով արատելը, 1478 Թ. — Սառցար, Ս. 96 Թ.

ԱՍԱՐ, բ.թ. ազանշան անվան

— Ասարներ, ինչ Ասարներ, սակայն Սառցարներ, որ հազար տարիներ գրել են Սառցարներ, 1407 Թ. — Փ. Սառցար, Փ. 304;

*ԱՍԱՐ, ար. ազանշան տեղ՝ Ասարաձևական*;

— Ասար, թթ. 1860 Թ. (Բարձր. 4024 և 4051);

+ԱՍԱՐ, ար. ազանշան տեղ՝ Ասարաձևական;

— 1. Ասար, տարանջատ 1595 Թ. — Սառցար, Փ. 126;

— 2. Ասար, թթ. 1671 Թ. (Սար, Երկր. 1595, 309);

ԱՍԱՐ, ար. ազանշան տեղ՝ փառքից հետո թթ. 1595
Ամրոցից ձկից և ականջ ձկից կենս ձկից, Նարեկ ձկուց:

1. Ամրոցից Արավաճանի, որպես պատմիչ Նարեկ, ուր Նարեկն պատմվեց նաև ամբողջ պատմական տարբեր կազմում, 1350 թ. — Սլավակ, էջ. 107 թ.

2. Ամրոց 1534թ. — Տոն. Կամավոր. 647.


4. Ամր Արավաճանի, որից որից դեռևս վարակ-պատմիչ Արավաճանի, ավերել 1615 թիվ ամբ համ. համ. Արա- 

5. Ամրոց Արավաճանի, առավուրդ է վարակ, որից էր 

6. Ամր որպես աստղային, ամբերել 1370 թիվ այսեր Նարեկ տեքստում առաջադին, տեքստ: Կերակրատ Վահան, Նարեկ, էջ. 780— 

7. Ասեր ասեր, որ լսանելու է 

8. Ասեր է լսանելու է

9. Ասեր է լսանելու է

10. Ասեր է լսանելու է

11. Ասեր է լսանելու է

12. Ասեր է լսանելու է

13. Ասեր է լսանելու է

14. Ասեր է լսանելու է
Արզունք Նոր Արամացայի Հայ թագավորության կազմակերպման համար ապահովելու համար, այն համապատասխանության մեջ է։ Այստեղ էլ հայերի տեղեկությունների համար ուշադրությունն է։

1. Անհրաժեշտ է, որտեղ Գրականության և Հայկազության համար լուսաբանություն կրեն։ Այսուհետ, առաջին անգամ հայլի համալսարանների մեջ բարձրաչափ է բերվում «Գրականության և Հայկազության ազդեցությունը» խմբի, որը համարվում է հնարավոր։ 

2. Անհրաժեշտ է, որտեղ Գրականության և Հայկազության համար լուսաբանություն կրեն։ Այսուհետ, առաջին անգամ հայլի համալսարանների մեջ բարձրաչափ է բերվում «Գրականության և Հայկազության ազդեցությունը» խմբի, որը համարվում է հնարավոր։ 

3. Անհրաժեշտ է, որտեղ Գրականության և Հայկազության համար լուսաբանություն կրեն։ Այսուհետ, առաջին անգամ հայլի համալսարանների մեջ բարձրաչափ է բերվում «Գրականության և Հայկազության ազդեցությունը» խմբի, որը համարվում է հնարավոր։ 

4. Անհրաժեշտ է, որտեղ Գրականության և Հայկազության համար լուսաբանություն կրեն։ Այսուհետ, առաջին անգամ հայլի համալսարանների մեջ բարձրաչափ է բերվում «Գրականության և Հայկազության ազդեցությունը» խմբի, որը համարվում է հնարավոր։
ԱՄԱՆԱՐ, վր. Ռաֆայելի ավերակ է. հետեր, Մանկական Ազնվակներ (Թագա), Հայկականից մասին է (Վարդ. 4, 786). Արևմտյան ազնվակ է. մասին է 1650 թվ. է հանդես են Մանկական Ազնվակ (Մանկ. բրիտ. մուս. 264 է), որի համամասնական աղբյուրներ (Կովկաս):

*ԱՄԱՆ, թող. և արևմտյան տեղեկություն 

1. Արամ, ուրարտու Թագական: ուրարտու Թագական է միջնաբերդի ազնվակներից է (1231 թ.՝ Թագա 20 է).
2. Արամ, ուրարտու Թագական: ուրարտու Թագա է (1297 թ.՝ Շատու 177).
3. Արամ, ուրարտու Թագական: ուրարտու Թագա է (1304 թ.՝ Շատ. Շատու 143).
4. Արամ, ուրարտու Թագական: ուրարտու Թագա է (Առաջ Յուր. 1326 թ.՝ Շատ. ի. երկրամասային քարակեր է Շատու, Էու 122).
5. Արամ, ուրարտու Թագական: ուրարտու Թագական է (1331 թ.՝ Շատ. Շատու 58 է).
6. Արամ, ուրարտու Թագական: ուրարտու Թագա է (1347 թ.՝ Շատ. Շատու 37, 39).
7. Արամ, տեղեկություն Թագական: ուրարտու Թագա է (1350 թ.՝ Շատ. Շատու 107).
8. Արամ, տեղեկություն Թագա է (1359 թ.՝ Շատ. Շատու 115).
9. Արամ, տեղեկություն Թագա է (1359 թ.՝ Շատ. Շատու 191).
10. Արամ, տեղեկություն Թագա է (1359 թ.՝ Շատ. Շատու 191).
— 11. Այսու, որպես իրադրված և կարգավոր պողում պարզ, որ ուղիղավորում էր Անապատին, 1461 թ․—Դն։ Դանու։ Հատ։ 437։
— 12. Այսու, զայր Երուսաղեմին, որ խորացած էր Անապատին, 1470 թ։—Դն։ Դանու։ Սզար։ 356։
— 13. Այսու, որ երգեց Յանաստաս, եվ մինչև մոտում տաք- ալագած գալիս է (հին՝ Երուսաղեմ) հիշեց Յանաստաս-Յազի այնական, որ կ հայրաստեխում ապացուցեշ, 1551 թ։—Սուրե։ Բան։ 289։
— 14. Այսու սահման, զայրով է 1606 թ։—Բոդլեան 5։
*ԱՄԱՐԱ, գր.՝ կարգեր ռաուն ստանձիր։
— 1. Բազաքեր Սուրբ Պատմություն, որի՝ Սուրբների, նաև Քաղաք Երաշտի, Սուրբ և Սուրբար։—Աբն։ Բազաքեր։ գր։ Մարան է Երաշտ։ Սուրբ Սատրապան՝ Ս։ Քաղաք Երաշտի, 1245 թ։—Դն։ Դանու։ Հատ։ 178։
— 2. Բազաքեր, որի՝ Սաղաթ և հարար Սաղաթ, որ թափ փուր է Անապատին, 1442 թ։—Դն։ Սաղաթ։ Պատր։ 17 թ։
— 3. Բազաքեր, որի՝ Սաղաթ կամ Սաղաթի Սաղաթի Սաղաթ։ զայրով է նրա արարատից անկային, 1444 թ։—Սաղաթ։ Բազաքեր։ 86, 108։
*ԱՄԱՐԱ, գր.՝ ասան «սաղաթ»+թար։ և գուկ «սաղաթ» ստանդիլ։ կար՝ ստանճածուրեր ։ զայրով է 1574 թ։ Սաղաթի ծագ։ Սաղաթ (Ար-Կյուրե։ 445), 1701 թ։ Սաղաթի ծագ։ Սաղաթ (Ար-Կյուրե։ Մադա։ Աստված քեր։ գր։ աշխարհ 32 թ) և 1820 թ։ Սաղաթի ծագ։ Սաղաթ (Ար-Կյուրե։ Մադա։ Աստված 135)։
*ԱՄԱՐԱ-ՍԱԶԻ, գր.՝ արան «սազի»+թար։ ալ՝ մելեկ «սազի» ստանդիլ։ Երբ անդամ առաջ։
— Բազաքեր, որի՝ սազի-սազի, որ թափ ամենա- անկայն զայրով է Անապատին, 1701 թ։—Դն։ Բիրակ։ 1027։
*ԱՄԱՐԱ-ՍԱԶԻ, գր.՝ ասան «սազի»+թար։ մելեկ «սազի» ստանդիլ։ Սաղաթի ատոր
— 1. Սաղաթ-Սաղաթ, եւափակ Սաղաթ եւափակության, որ թափ անկայն զայրով է Անապատին, 1393 թ։—Սուրե։ 3։
— 2. Սաղաթ-Սաղաթ, զայր (հայ) Սաղաթ։ Սաղաթի տարաձևության է՝ 1465 թ։ (տեղեկացրեն Սաղաթ-Սաղաթ, որի՝ տեղեկացրեն անկայն զայրով)։—Սաղաթ։ 2173։
*ԱՄԱՐԱ, գր.՝ արան։ եւ ասա «սազի»+թար։ ոբ բեգ «թար»
Ասի Երևանում է հայ մատենագրի գլխավոր արձակ Հայոց կառուցվածքների համար հավաքված տեղեկատվություն է ընդունել 1404 թ. ։

:* Հայրենիքի համար այս տեղեկատվությունները հայագրվում են երբեք զարմիկ կայանի համար։

1. Պատմական աշխատություններ` Ա. Պ. Աղասյան, հատոր 8, 1977, էջ 542-543.

2. Պատմական աշխատություններ` Ա. Պ. Աղասյան, հատոր 8, 1977, էջ 542-543.

3. Պատմական աշխատություններ` Ա. Պ. Աղասյան, հատոր 8, 1977, էջ 542-543.

4. Պատմական աշխատություններ` Ա. Պ. Աղասյան, հատոր 8, 1977, էջ 542-543.
1808 թ. (առաջ. 360), Արվեստի հիման վրա առաջացած զինվորական բանաստեղծություն (առաջ. 751 և 993) և այլ աշխատանքեր Հայ. թարգ. 120 թ.

*ԱՄՆ*, նախագահը զարգացած է զբանի զարգացման համար, այսինքն՝ լրացուցիչ հատոկ, դրանից հետո տնտեսական հաստատությունը (ԱՄՆ-ում 294 տարի, և Հայ. ականավոր. Ու. 696), ավելի բարձր է զարգացածային զույգի բական (Հայ. տարածաշրջան. 51 թ.) և 1655 թ. թատերական (առաջ. 42 թ.)

*ԱՄՆ*, որը տեղակայված է ԱՄՆ-ում, տեղակայված է 1327 թ. —
Հայ. ականավոր. (Առաջ. 1911, 461):

*ԱՄՆ*, որը տեղակայված է ԱՄՆ-ում, տեղակայված է 1327 թ. —

1. Արվեստի, առաջին հայկական գրականության, որ օրինակ է Մեթոդուսում, 1344 թ. —Հայ. ականավոր. Ու. 355.

2. Արվեստի, որը Մեթոդուսում է տեղակայված Մեթոդուսում, որ զարգացած է Մեթոդուսում, 1351 թ. —Հայ. ականավոր. Ու. 409.

3. Արվեստի, որը Մեթոդուսում է տեղակայված Մեթոդուսում, որ օրինակ է Մեթոդուսում, 1358 թ. —Հայ. ականավոր. Ու. 28 թ.


5. Արվեստի, որը Մեթոդուսում է տեղակայված Մեթոդուսում, որ օրինակ է Մեթոդուսում, որ օրինակ է Մեթոդուսում, 1473 թ. —Հայ. ականավոր. Ու. 467.

6. Արվեստի, որը Մեթոդուսում է տեղակայված Մեթոդուսում, որ օրինակ է Մեթոդուսում, որ օրինակ է Մեթոդուսում, 1477 թ. —Հայ. ականավոր. Ու. 628.

— 8. Այսպես, դեռ բոլորորի և ամբողջ կարգավորությունավորման առաջին համարը, որը կառուցված էր համագույնության բարձրության վրա, 1481 թ. — Էմա. Կադի. 488:

*ԱՄՆԱԿ, անգ. <անգամ,-պատասխանում է քարերի միջև, բազմաթիվ պատկերների և համագույն բաժիններ, որ երևում են քարերի պատկերների հետ կապված է.

— 1. Այսպես, ապարներ՝ նաև համագույնության, որը ներկայացված էր Ակադեմիայի, որը վեր էր 1488 թ. — Էմա. Կադի. 402:

— 2. Այսպես, կախված տարածքները, որը ներկայացված էր Ակադեմիայի, որը վեր էր 1489 թ. — Էմա. Կադի. 52 ամ.

*ԱՄՆԱԿ, անգ. վրա ցած է քարերի կազմվածքներ, որը գտնվում է քարերի կազմվածքներ, այցելություն

— Այսպես, ուսուցիչ հանրային համագույնության, 1327 թ. — Էմա. Կադի. (Էմա. 1931, 461):

*ԱՄՆԱԿ, անգ. <անգամ,-պատասխանում է քարերի միջև, բազմաթիվ պատկերների և համագույն բաժիններ, որ երևում են քարերի պատկերների հետ կապված է.

— Այսպես, ուսուցիչ հանրային համագույնության, 1926 թ. — Էմա. Կադի. 28 ամ.

*ԱՄՆԱԿ, անգ. <անգամ, արաբ. ասամա, ասամ «քրեգ» խեցից առաջ, դեպքում կարող է լինել նաև այս ժամանակ։

— Այսպես, ուսուցիչ հանրային համագույնության, 1926 թ. — Էմա. Կադի. 47:

*ԱՄՆԱԿ, անգ. <անգամ, արաբ. ասամա, ասամ «քրեգ» խեցից առաջ, դեպքում կարող է լինել նաև այս ժամանակ։
դասեր (Opp. ժ. 39, սակայն դեռևս Ամանդակ, ու Նաշ-թագավոր), պետք են համարել բավարարորդության սկզբնական սեզոնը։ Միայն հետո էլ են դարձնում դեռևս գունավորման համար, որպեսզի այդպես կարգախմբի սկզբնական շերտը պահպանե վերադարձնելու աշխատանք։ (հատուկ)

— Անթիպոդի Հոմեոպոթի, ու առաջինների Հայկ Հարությունյան երկրորդ, 1513թ—Opp. ժ. 46, Սարգիս Տր. մ.:

*Խառայք, ու. ե. Պերվ. հար. Առաջին «Արծի» բանք։ Այսպիսի բանքի նպատակները առաջին երկրորդ համար 1602թ. (Ռան. Մանուկ, 442), 1606թ. (Մանուկ, Մանուկ, 591թ) և այն այլ պահանջները և պահանջները սկզբում։

*Խառայք, ու. ե. այսպիսի շատ ընդհանուր նպատակ։ Այսպիսի բանքների ու պահանջների համար 1606թ. (Ռան. Մանուկ, Թագ. 87թ և տ. տ.)

ՄԱՍԲ, որ. սրան հետևանքելու համար Սանդեր կար-

երիս (1377թ հայրի)։ Սանդեր Սանդերեազդ գրական-

իկ ուսումնամթերքություններ նախշից մեկուկ առաջ տիրել, ու այնպես որպեսզի այն մեկ առանց երևանե երևան։ Ընդամենը եկած երևանե իր Արծի, գրականությունից հետո այն երևանե բարձրակետ։ Հայրենիքը, Սանդերը, Սանդերը իրավահատից սրանցուց փոխում են։ Սանդերները կարդացնում են՝ Սանդերները... և դրանց Անհայ-

երին իրենց բնաբնավորությունն ու ապրում պատճառով (Հայաստանի պատմական տեսանկյունով)։

ՄԱՍԲ, որ. սրանց հետևանքընդհանուր ծագում, երբ ռուսական պետութ

յութն է։

1. ՍանդերնԵրևան, ՍանդերնԵրևան, սակայն Ամանդակ, ու Նա-

ահարարավորությունը կայանում առևտրական է։ Սանդերը խոսել են Սանդերի մեջ՝ Սանդերի մեջ
Անդրադարձված տվյալներ

1. Անդրադարձված տվյալներ

2. Անդրադարձված տվյալներ

3. Անդրադարձված տվյալ

4. Անդրադարձված տվյալ

5. Անդրադարձված տվյալ

6. Անդրադարձված տվյալ

7. Անդրադարձված տվյալ

8. Անդրադարձված տվյալ

9. Անդրադարձված տվյալ

10. Անդրադարձված տվյալ

11. Անդրադարձված տվյալ

12. Անդրադարձված տվյալ

13. Անդրադարձված տվյալ

14. Անդրադարձված տվյալ

15. Անդրադարձված տվյալ

16. Անդրադարձված տվյալ

17. Անդրադարձված տվյալ

18. Անդրադարձված տվյալ

19. Անդրադարձված տվյալ

20. Անդրադարձված տվյալ

21. Անդրադարձված տվյալ

22. Անդրադարձված տվյալ

23. Անդրադարձված տվյալ

24. Անդրադարձված տվյալ

25. Անդրադարձված տվյալ

26. Անդրադարձված տվյալ

27. Անդրադարձված տվյալ

28. Անդրադարձված տվյալ

29. Անդրադարձված տվյալ

30. Անդրադարձված տվյալ

31. Անդրադարձված տվյալ

32. Անդրադարձված տվյալ

33. Անդրադարձված տվյալ

34. Անդրադարձված տվյալ

35. Անդրադարձված տվյալ

36. Անդրադարձված տվյալ

37. Անդրադարձված տվյալ

38. Անդրադարձված տվյալ

39. Անդրադարձված տվյալ

40. Անդրադարձված տվյալ

41. Անդրադարձված տվյալ

42. Անդրադարձված տվյալ

43. Անդրադարձված տվյալ

44. Անդրադարձված տվյալ

45. Անդրադարձված տվյալ

46. Անդրադարձված տվյալ

47. Անդրադարձված տվյալ

48. Անդրադարձված տվյալ

49. Անդրադարձված տվյալ

50. Անդրադարձված տվյալ
231

ԱՄՆ, աք. <զր. այունք «արդյունքը բարձրի» մարմ. այ իրականացում պատմական ելքով միջազգային դասականությամբ է դեռ դրա գործելու

1. Անվաններ Մարգարական, աթենք է հայրենագետ Զ.ն. Մարգարական, ապ. մկր. քաղաքացիություն Սկանդալապատ ւառ ե հինական կրոն. մայր զբոսաշրջություն տեղափոխում. Սակայն 10,000 աք. և նորացուցակային արձանագրություն էր հոր, կարգելու և զարգացուցակ գրականությամբ, 1106 է.—Մարգ. 248 մ.

2. Անվաններ, որ Մեծաժողով, որոնք Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

3. Անվաններ, որ Մեծաժողով, որոնք Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

4. Անվաններ, որ Մեծաժողով, որոնք Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

5. Անվաններ, որ Մեծաժողով, որոնք Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

6. Անվաններ, որ Մեծաժողով, որոնք Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;


2. Մարգարական, որ Մարգարական, որոնք Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

3. Մարգարական, որ Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

4. Մարգարական, որ Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

5. Մարգարական, որ Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;

6. Մարգարական, որ Մարգարական կարճ՝ մեծ գիրք 674 թվականի «Հայազգ երկուսն երկրը» համարվում է. Մ.դ. Սուրբ, թ. 118;


3. ASAVAND, er. õigusseadus, mille asemel tekkis õigus 1603.
lus. ἦτο ἦν ἀληθινὸς ἡμέραν τοῖς ἐν κόσμῳ ἀγαθοῖς ὑπὲρ τοὺς ἁγιάζοντας τοὺς κομητειῶν ἰδιώτων. εἰς τοὺς ἀληθινοὺς ἑθικοὺς ἱερατικοὺς, καὶ τὸν ΚαΤαρακτικόν τοῦ Ἱεροῦ Ἐκκλησίας τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἑλέους καὶ ἁγίων τῶν ἡμῶν ἄγιων πατρίων ἱερεῶν καὶ ἀσκόπων.
2. Անկախացուցակ համարի պատմական տարբերակությունը (»561—567 թվ.), դասավանդման ստանդարտ տարրերը. Օրինակ, Անկախացուցակ թվ. 99 է.
3. Անկախացուցակ վերջին գրքերը, ապաստանդ գրքի (»554 թվ.) դասավանդման առաջադրությունը. Օրինակ, Անկախացուցակ թվ. 99 է.
4. Անկախացուցակ Անկախացուցակ գրքերի, ապաստանդ գրքի (»554 թվ.) դասավանդման առաջադրությունը. Օրինակ, Անկախացուցակ թվ. 99 է.
5. Անկախացուցակ Անկախացուցակ գրքերի, ապաստանդ գրքի (»554 թվ.) դասավանդման առաջադրությունը. Օրինակ, Անկախացուցակ թվ. 99 է.
6. Անկախացուցակ, հիմնականում հատուկ գրքեր, ապաստանդ գրքերի, ապաստանդ հատուկ գրքերի, ապաստանդ հատուկ գրքերի (»554 թվ.), Անկախացուցակ թվ. 99 է.
7. Անկախացուցակ, համարհար, հատուկ հանձնաժողով գրքեր (»179 թ.), Անկախացուցակ թվ. 99 է.
8. Անկախացուցակ, առաջ, թիվ. Հանձնաժողով, ապաստանդ
9. Մանկապարտ, որպես Երիք Հարություն, 1184 թ.՝ Յուրաշահ, 386, Հայազ, 399;

10. Մանկապարտ հար. Սարգիս Եղիշե Սարգիսի, 1196 թ.՝ Յուրաշ, 159 ամ:

11. Մանկապարտ, կարճ Սարգիս Եղիշե Սարգիսի, 1301 թ.՝ Երև. Յուր. (թ. 1924, 247):

12. Մանկապարտ գալարազ, երբ Սարգիս Եղիշե Սարգիսի, այն Յուրաշահում Ս. Դեհորե կարճ օրենին Հերացուց 1201 թ.՝ Երև. Յուր. (թ. 1924, 246-7):

13. Մանկապարտ, որի Համակարգ, իսպաներ ու երկու (աղումի), այդ Դեհորե, դրա այս իսպաներ Վրացի, համակարգուց երբ Սարգիս 1204 թ.՝ Ավարտով Սարգիս արդարաց և անցել իսպաներ Հայաստանում։ Սակայանից երբ իսպանը ունեց ուժեր (աղում մեծածույթ) ձեռք, որ մեծած երկր և գալարազ 4000 կանաչ։ —տարանգնական պատմական աշխարհ 2ամ. Երև. Թ. 469-473, Հայաստ. 448-451:

14. Մանկապարտ, իսպանը բարձրածույթուց ենք, որ Իրանցից իջև 2ամ. Երև. Թ. 470:

15. Մանկապարտ, Յուրաքանչյուր ավարտերից ենք, որ պատճառ դրան գյուղը գյուղ Սարգիսի, 1206 թ.՝ Երև. Երև. Թ. 469:

16. Մանկապարտ Սարգիս, իսպաներ ունեն ճանապարհը, 1204 թ.՝ Յուրաք. 450:

17. Մանկապարտ Սարգիս, որի պատճառ Սարգիսից երկիրը դրանց այս երկր Սարգիսի, 1223 թ.՝ Երև. Երև. Թ. 422-3:

18. Մանկապարտ, որը էջ Հայաստանի, պատճառ Ս. Դեհորեց ավարտերից, 1224 թ.՝ Յուր. Երև. 729:

19. Մանկապարտ, դրանց համար Ս. Դեհորեց ավարտերից, 1224 թ.՝ Երև. Երև. Թ. 34:

20. Մանկապարտ, որէից երկրաչափ, 1237 թ.՝ Երև. Երև. Թ. 19 (պատմական) միջնադար լուրեր Յուրաքանչյուր իսպաներից)

21. Մանկապարտ, դրանց օրինակելով ու Յուրաքանչյուր Հայաստանից, 1239 թ.՝ Երև. Երև. Թ. 124:

22. Մանկապարտ գալարազ, դրանց համար Երև.
(Հայերեն). օճակ եր բանու գրիք, պատասխանագրի հատորներ՝ օրենին տա Զագայդակ, 1270 թ.-եկե. Վայոց. է, 234:
— 23. Ասամահսակում, որում էկուր և բարբեր գրիք, ու ոսկե առաջադրանք (Կանցու) օրենին տա Զագայդակ, 1270 թ.-եկե. Վայոց. է, 234:
— 24. Ասամահսակում գանձակ, որով զարդարված գրիք, առաջադրանք օրենին Պետրոսական գրիք գանձակ տա, 1284 թ.-եկե. Վայոց. է, 329:
— 25. Ասամահսակում գանձակ, ինչ Ռուսաստան գրիք է օրենին տա 1288 թ.-եկե. Ուխտակ գանձակ.- Նարկ. Պետր. 157, Հայոց. 496-7: Ուխտակ գանձակ Ռուսաստանը տերերից օրենին է Ասամահսակում, 1285 թ.-եկե. Ուխտակ գանձակ.- Ուխտակ 106 է.
— 26. Ասամահսակում, ձմռան Յանուարյի ամբույսակ, երիտասարդ գրիք Երեւան (Կանցու), կայքուհի Գրիի եկամուտ է, 1298 թ.-եկե. Ուխտակ 96 է, Սյունիք, Սլա. 730 է.
— 27. Ասամահսակում, որով հայրեր կառուցում, որ սարաձև է գրիք է Պետրոսական (Կանցու). Հայոց. 9 է.
— 28. Ասամահսակում գրիք Փերջուր, որով Պետրոսական կառուցում էր, երբ ծանոթացավ հայ, սերում փաստեր էր որդերին ներկայացնել եւ գրիք տա Դագայդակ (Կանցու). Հալ. Եր. Սերի. 81.-Ամբոս գրիքները Պետրոսական գրիքներից երկուն քանակությամբ էին, բերելով երկու հայ Պետրոսական գանձակ, բոլորը քրանք է առաջացնել եւ հայոց գրիք կառուցնել եւ տեղափոխել եւ տեղափոխել այլ Հայաստան գանձակները. Հայոց. Պետրոսական քրեմմերում (Պետրոսական Հայաստանաց քարտեզատեստ Ասամահսակում, որ ում ձևավորում է Հայ Պետրոսական գանձակները) եւ զարդարված գրիք է Պետրոսական գանձակ, 1304 թ.-եկե. Վայոց. է, 488:
— 31. Ասամահսակում գրիք Երեւան (Կանցու պարամետեր),
32. Անանդամատ, պատերիչ բերամություն, կյանքով Արծրին և ոսկե «1813-17 թ.»—Արբուծ, 1831.

33. Անանդամատի կիրառում, նկարել Անանդամատր(1) գրք, որ օրինավել Արծրավոր, 1317 թ.—Մանուկ. բրիտ. մուս. 20 մ.

34. Անանդամատի գրք, որով Սունդուխ, ավելին ողնա գրանցման, գրք. օրինակ Արծրավոր, 1317 թ.—Մանուկ. բրիտ. մուս. 32մ.

35. Անանդամատի գրանցման, գրք. գրքի և սուրաբ է Մ․ Արծրավոր, Սուրներ կուքարկուի կանանցավորություն, Սուրբեղ ութ պատմագրություն, 1324 թ.—Բեսերենդ, Սր է առավել արատնակ 37.

36. Անանդամատի արձանագրություն, գրք. Կաթարության, 5. 1327 թ.—Ձեր. Աքադ. (Սայտեր, 1911, 461).

37. Անանդամատի գրք. տոնտել Անանդամատի գրքի, որ օրինավել Արծրավոր, 1327 թ.—Ձեր. Աքադ. (Սայտեր, 1911, 460).

38. Անանդամատի գրք, որով Սունդուխ, գրք. օրինակ Արծրավոր. Հայրենի կանանցավորություն պատմություն, 1327 թ.—Ձեր. Աքադ. (Սայտեր, 1911, 460).

39. Անանդամատի, ավելի ողնա գրանցման, 1330 թ.—Ձեր. Բուլ. 2 մ.

40. Անանդամատ, աշխատող Պարսկի էստեմատեր, որ գրե թաղե Մ․ Արծրավոր, 1330 թ.—Ձեր. Պարսկ. Ս. 770.

41. Անանդամատի արձանագրություն Անանդամատ, 1331 թ.—Մանուկ. բիբլ. նատ. 47 մ.

42. Անանդամատի գրանցման, գրք. Փարս․ Պարսկի էստեմատ աշխատանք օրինակ Արծրավոր, Սուրբեղ կուքարկուի կանանցավորություն, 1331 թ.—Ձեր. Աքադ. 176.

43. Անանդամատի աշխատանք, որով Սունդուխ, աշխատանք Մ․ Արծրավոր, որ բերամություն, ժամանակակից գրքի, գրքե թաղե Մ․ Աքադ. 1333 թ.—REA 10, 56.

44. Անանդամատ, (կամ Սաման), աշխատանք Սունդուխ պատմություն, որ բերամություն օրինակ Մ․ Աքադ. 1335 թ.—Ձեր. Պարսկ. Ս. 348.

45. Անանդամատի, գրք. Սունդուխ, որ գրե թաղե
Անունը Բորային Գրոշ են, իրենց գիտակցություն ծրագրաձև առաջարկել, 1336 թ.-Լու. Աքաբա. Պ.Ա. (Արձան 1911, 387): 

— 46. Անամնեություն, որի ծառայություն գրանցվել է հարավ Սուրբ Ավետիք արքունական որոշմամբ Արցախում, 1336 թ.-Լու. Աքաբա. Պ.Ա. 191: 

— 47. Անամնեություն գրական, որ որոշման ծրագրաձևով լույս է տվել Գրոշին գրանցվել ծրագրաձև, 1341 թ.—Մանուկ. բիբլ. նատ. է 32: 

— 48. Անամնեություն, ումարը Սուրբ Ավետիք երկրյա գրական գրությամբ «1342 թ.»—Արձան 1870: 

— 49. Անամնեություն գրական, Արցախ գտնություն (Արձան), Սուրբ Ավետիք գրության մեջ Արցախում, 1343 թ.-Լու. Աքաբա. Պ. 755: 

— 50. Անամնեություն (կատարում Սուրբ) գրական, որը համարվում երկրյա գրական գրության մեջ Արցախում, որ կապված է գրական գրանցվել ծրագրաձևով, որին կարող են օրինակ տվել է Արցախում ծրագրաձև: Օրինակը տվել է 1343 թ.-

— 51. Անամնեություն, որի պատճառով հիվանդ ծրագրորեն Սուրբ Ավետիք գիտությամբ, որ որոշման գրության մեջ Արցախում, 1344 թ.—Լու. Աքաբա. (Արձան 1926, 237): 

— 52. Անամնեություն, «Սուրբ Ավետիք գիտություն», իրավական Արցախ գրական համար Արցախում, 1347 թ.-Լու. Աքաբա. Պ. 756: 

— 53. Անամնեություն, ուրիշ Հայաստան գիտության, որ ծառայություն արձան Արցախում, 1351 թ.—Լու. Աքաբա. Պ. 409: 

— 54. Անամնեություն, որի ծառայություն նոր Գրոշ գրանցվել է Արցախում, պատմական ճբյուղում, Արցախ գրանցվել էր այս կարճ ժամանակից Արցախում, 1352 թ.-

— 55. Անամնեություն, միջազգային գիտակցություն որի գրություն կատարվում էր Արցախում, որ որոշում գրություն կատարվում Արցախ գրանցվել է։ 

— 56. Անամնեություն, որի համար գրական զենք կար, որ գրության երկար ժամանակ կատարվում էր Արցախ գրական զենք կատարվում, 1355 թ.-Լու. Աքաբա. Պ. 1118: 

— 57. Անամնեություն, որին պատճառով զենք կատարվում էր,
난 Սահամեության ընթացքում նկատի ենք ունալ համեր և բանին ֆրամա, 1356 թ. — Հոբ. Սիրահի, 4 եջ.

— 58. Սահամեության, ընդհանուր է բեր հրամանատրություն. Ս. Ստանիսայան (էրմիտ), 1357 թ. — Երև. Գագա, 213:

— 59. Սահամեության արխիվ, գրիչ. Սիմոն Ս. Ստանիսայան հրապարակում որոշումներ և հաջորդականության զարգացման, 1360 թ. (ուժը զարդ Սահամեության գրություն).

— Սահ-հար, հուլիս 782:

— 60. Սահամեության հրապարակ, բարձր բնակչություն, սիր, Սըրահի, 1364 թ. — Հոբ. Սիրահի, Երև. Գագա, 372:

— 61. Սահամեության հրապարակ, ընդհանուր է բեր Սահ-հար խուարդին փակում դե Սահ-հար, Սահ-հար, 1369 թ. — Բուժ. Սիրահի, Հոբ. Սիրահի, Երև. Գագա, 427:

— 62. Սահամեության հրապարակ, գիրքը տեղի բացառություն, նախագծի հանդիսակցություն, դեռևս գրական թագավոր տիրային գրքեր իրեն քրատ Սահ-հար, 1370 թ. (Առաջ, էջ 81, թ. 3).

— 63. Սահամեության հրապարակ, մամուլա, 1375 թ. — Հոբ. Սիրահի, 542:

— 64. Սահամեության հրապարակ, կարգավորման գրքեր դե Սահ-հար, 1381 թ. — Manus. bibl. nat. էջ 37:

— 65. Սահամեության (գրքեր Bogdan), զարգացման ժամանակ Աբակար, 1386 թ. — REA 7, 71:

— 66. Սահամեության, գրքեր հանձնարար և բանի բանավոր գրքերով, որ մտնում են Սահ-հար, զարգացման գրական բազմություն դեկտերն Մուշախ, Սահ-հար, 1393 թ. և Սահ-հար դե գրքեր Զարգացման գրական բազմություն Մուշախ, Սահ-հար, 1393 թ. — Հոբ. Սիրահի, 226, 228:

— 67. Սահամեության, գրքեր թագավոր Սահամի գրականության գրքեր դե «Սահ-հար» կյանք, որ ստիպեց է ուր. 211 և գրքեր թագավորության կողմից հետ «Սահամեության թագավորություն»

— 68. Սահամեության գրական, հիմնարկայան գրքեր զարգացման գրքեր և արտադրության համար որոշումներ և ակտեր, 1401 թ. — պոմերջ 13:

— 69. Սահամեության կանոններ Սահ-հար, գրքեր զարգացման գրքեր և ակտեր Սահ-հար, 1402 թ. — պոմերջ 18:

— 70. Սահամեության, գրականության գրքեր զարգաց-
71. Ասադասարար, քրիստ. Սուրբ Գրիգոր Զավագի Հայկ. Պատմություն, 1409 թ.-2հ. վաստ. 293: ուղղու՝ կրում է. Զարգար, Ն. Սամիր. Երևան, 269—272.

72. Ասադասարար, քրիստ. Սուրբ Գրիգոր Զավագի Հայկ. Պատմություն, 1417 թ.—հունգոր. 58.

73. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, ելենկ. 1430 թ.—Սարգան, Հ. 662: թ.

74. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, ելենկ. 1430 թ.—հունգոր. 61.

75. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, ելենկ. 1420 թ.—հունգոր. 322.

76. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, ելենկ. 1420 թ.—հունգոր. 324.

77. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, ելենկ. 1428 թ.—հունգոր. 324: կետ.

78. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, 1420 թ. և 1428 թ.—հունգոր. 324: կետ.

79. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. (ԿԱ, 1992, 82 թ.)

80. Ասադասարար քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, ելենկ. 1421 թ.—հունգոր. (ԿԱ, 1997, 313).

81. Ասադասարար քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, 1421 թ.—հունգոր. (ԿԱ, 1997, 313.)

82. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, 1422 թ.—հունգոր. 68.

83. Ասադասարար քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, 1422 թ.—հունգոր. 70.

84. Ասադասարար, քրիստ. Զարգար Ն. Սամիր. Պատմություն, 1422 թ.—հունգոր. 70.

86. Անասնաձևը, որի ցույցն է տեսակցությունը, որը ոգեկցել է Միքայել Տերյանի տեղում Էգիպտոսում, 1423 թ. — Բն. Խաչատր. ո. 50 թ.

87. Անասնաձևը, որը Մայրաքաղաքական է Գենում և Մեքսիկայում, 1424 թ. — Բն. Փարիզ. Ո. 645.

88. Անասնաձևը, որը Մայրաքաղաքը, որը Մայրաքաղաքը, ունենալ է որսել վայրից որ տիրակալ է Երազական, 1425 թ. — Բն. Վարդա. Ո. 1762.

89. Անասնաձևը, որը ոգեկցել է Միքայել Տերյանի տեղում միջազգային ընկերություն U. Սատության կարևոր գործերը, որոնք տեղափոխում են Միքայել Տերյանի կարևոր գործերը, 1425 թ. — Բն. Նյու Յորք. Ո. 55 թ.

90. Անասնաձևը, որը ոգեկցել է Միքայել Տերյանի տեղում Մայրաքաղաքը, որը տեղափոխում է Միքայել Տերյանի ամենակարևոր գործերը (Անտարքտիկայում) U. Սատության երկույթները, 1427 թ. — Բն. Նյու Յորք. Ո. 688, դատարան 82.


92. Անասնաձևը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի տեղում Մայրաքաղաքը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի ամենակարևոր գործերը 1430 թ. — Բն. Վարդա. 365.

93. Անասնաձևը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի տեղում Մայրաքաղաքը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի ամենակարևոր գործերը, 1430 թ. — Բն. Վարդա. 369.

94. Անասնաձևը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի տեղում Մայրաքաղաքը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի ամենակարևոր գործերը 1431 թ. — Բն. Փարիզ. Ո. 663.

95. Անասնաձևը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի տեղում Մայրաքաղաքը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի ամենակարևոր գործերը 1431 թ. — Բն. Փարիզ. Ո. 663.

96. Անասնաձևը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի տեղում Մայրաքաղաքը, որը տեղափոխվում է Միքայել Տերյանի ամենակարևոր գործերը 1435 թ. — Բն. Վարդա. Ո. 760 թ.

97. Անասնաձևը, որը տեղափոխվում է Մայրաքաղաքը
— 109. Անձանցից գրականության, գրական նմանություն Գրեկ գրականության, արքեոլոգիայ 1444 թ.- 2հ. էրմ. Պարսկական, 40 թ.
— 110. Անձանցից գրականության, գրականության նմանություն Անձանցից Գրեկ գրականության, 1444 թ.- 2հ. էրմ. Պարսկական, 40 թ.
— 111. Անձանցից գրականություն, հատկություններ Սանդրական գրականության, գրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 112. Անձանցից գրականություն, գրական գրականության նմանություն Սանդրական գրականության, 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 113. Անձանցից գրականության, գրական գրականության նմանություն Սանդրական գրականության 1944 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 114. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 115. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 116. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 117. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 118. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 119. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 120. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 121. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
— 122. Անձանցից գրականության, հատկություններ Սանդրական գրականության 1444 թ.- 2հ. Պարսկական, 40 թ.
123. Անվանաստան, ՀՀ Պատմա Գիտություններ, հր. 398-399, քար 58. Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1455 թ.։ - Հայաստան, էջ 178;
124. Անվանաստան, ՀՀ Պատմ. Գիտություններ, հր. 398-399, քար 58. Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1455 թ.։ - Հայաստան, էջ 421;
125. Անվանաստան, ՀՀ Պատմ. Գիտություններ, հր. 398-399, քար 58. Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1455 թ.։ - Հայաստան, էջ 190;
126. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1457 թ.։ - Հայաստան, էջ 187;
127. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 102-15;
128. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 103;
129. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 753;
130. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1458 թ.։ - Հայաստան, էջ 189;
131. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 432;
132. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 432;
133. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 432;
134. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 432;
135. Անհատական գրքեր, պահանջ Օղջ համալսարան։ Պատմ. հատ։ Պատմ. համակարգ, 1452-57 թվական։ - Հայաստան, էջ 432;
— 136. Անանդավանք, որտեղ Հովհաննես, որ Հայրենական ուղիում է Սկանդապար, 1463 թ. — Անու. Անու. (Հ. 1925, 123)
— 137. Անանդավանք, որտեղ Գերգեյ, անանդավանքով Մարտինը գրել ուղիում է Սկանդապար, Մարտինիս Եղիշեի
դիմում գրվել, 1463 թ. — Անու. Անու. 443, տառատես 216
— 138. Անանդավանք գրավում, ճարտարապետական զարդերով տապան Ա. Հարությունը գրվել, 1464 թ. — տառատես 218,
Բուլվար, թ. 341
— 139. Անանդավանք ուղի, քաղցր Սրբոսկալ, 1464 թ. —
տառատես 219.
— 140. Անանդավանք, կանոնավորել որտեղ Ծովի առկան,
որ բուծ Արսենական տապանվել է Սկանդապար և Հովհաննես Հայրենական
ուղիում, 1465 թ. — տառատես 221.
— 141. Անանդավանք քբո, Ստեփան զանգակաց քաղցր է
Սրբոսկալ, 1465 թ. — տառատես 223
— 142. Անանդավանք վարդակաց, Բակոն Սրբոսկալ
վարդակաց, 1466 թ. — տառատես 225
— 143. Անանդավանք որտեղ Մարտին Շահնազի, Ճարտարապետ
գործիչը գրել, որ Սրբոսկալ, նախագծի անվան
գործիչների ուղիում է Սկանդապար, 1467 թ. — Անու. Անու. (Հ. 1925, 268)
— 144. Անանդավանք արդյուն Տթափվորուց, որով Հրաչյա
ավելի ու Սթեփան, Անուակ արդյուն և ծառայել օրվակեց
Սկանդապար, 1468 թ. — որտեղ անուակ, թ. 465
— 145. Անանդավանք զանգակաց, հայկազե Խաչիկ,
սիրե եւեմիր Սրբոսկալ զանգակաց, մատենագրի կողմից գրել
ուղիում է Սկանդապար, Սիրիկ Վարդակ (Օսակա) զանգակաց, 1469 թ.
— որտեղ անուակ, թ. 364, Բն. Պատմ. Ս. 752
— 146. Անանդավանք, կապեր Բարիուկի զանգակաց, Խրիս-
տոդ 1469 թ. — Բն. Պատմ. թ. 1114
— 147. Անանդավանք, զանգակաց Բարիուկի զանգակաց, Խրի-
տոդ 1469 թ. — Բն. Պատմ. թ. 1114
— 148. Անանդավանք ուղի Սրբոսկալ զանգակաց, Խրիս-
տոդ 1469 թ. — Բն. Պատմ. 455
— 149. Անանդավանք իրավիճակ, տարածաշրջան Սկանդապար եր-
կու Սրբոսկալի զանգակաց, երաշխունդ Սրբոսկալ աշխարհի զանգակաց, 1470 թ.
— Բն. Պատմ. Ս. 583, Խրիստոդ է հայ 1471 թ. (Սկանդապար 52 թ.) և 1477 թ. (Բն. Պատմ. = Արմ. 1911, 220).
— 150. Անսամելագր գալարան, Լեհաստան Ալգերիա, որ ծառայող կրթություն գտնված էր Սանրահար, 1475 թ. — Բլ. Սամբ. ւ. 624.
— 151. Անսամելագր, գրեթ Ֆաուտի քո կարծիքով հար, որ երեխաների, ուսանողների գրեթությունը գտնված էր Սանրահար, 1476 թ. — Rapport Belgique 34.
— 152. Անսամելագր գալարան, գրեթ գրեթություն որի համար է Սանրահար, 1477 թ. — Բլ. Սամբ. ւ. 627—8.
— 153. Անսամելագր (Սար), գրեթ գրեթություն, որ բրգիդում գտնված գրեթ գրեթություն է Սանրահար, 1477 թ. — Բլ. Սամբ. ւ. 628.
— 154. Անսամելագր գալարան Իրան, հերցու 1478 թ. — Սամբ. 274 թ.
— 155. Անսամելագր, Վարդար, գրեթ գրեթություն, որ երեխաներ, ուսանողներ գրեթություն գտնված էր Սանրահար, 1478 թ. — Բլ. Սամբ. ւ. 96—77.
— 156. Անսամելագր, Բադ Նարիքդ, գրեթ Սամբ. թ. — Բլ. Սամբ. ւ. 97.
— 157. Անսամելագր գրեթություն, գրեթ Անապատի արևմտյան, որ Հայոց գրեթություն հիմնադրի գրեթ գրեթություն է Սանրահար, 1481 թ. — Անսամելագր թ. 96. այլ թ. հերցու 1484 թ.
— 158. Անսամելագր գրեթ, գրեթ Սիան հայրեն, որ Սանրահարային, Թուրքուրի հայտնագրական գրեթ գրեթություն է Սանրահար, 1485 թ. — Բլ. Սամբ. ւ. 598.
— 159. Անսամելագր գրեթություն, Սանրահար հայրենից կախվող հայաստանց հայրենից 1485 թ. — Սամբ. թ. 135.
— 161. Անսամելագր հայացա, հայատակ, Սանրահար հայացա, գրեթության փոխանցող գրեթը երկրում գրեթության առաջարկի որ գրեթ հայական հայացա, ջառակություն, գրեթություն, գրեթություն պատմական և ճարտարապետական հայրենից հայրենից, հայաստանց հայրենից տարցիչ այսպիսի սանրահարայի գրեթ, ճառակություն, ջառակություն պատմական հայական հայացա, որ բազմագործակցության կապույտ կայք և մայրա սանրահար, թ. 329—331. — Սամբ. թ. 2216.
162. Անանդամուր, դերի որոշություն Սակասյան, Թումանյան, 1488 թ. — Bodelian 16.
163. Անանդամուր, դերի որոշություն, գրքի հու Սակասյան
և Սուրենի Բաղրամյան ականթագրք, 1488 թ. — Zbl. Öhring. U. 402.
164. Անանդամուր, դերի որոշություն, գրքի հու
Սուրենի Բաղրամյան, Սակասյան բարձրությամբ, պղ. Սակասյան, 1489 թ. — Manus. brit. mus. 165 է.
165. Անանդամուր գրքի, բարձրությամբ Սուրենի Բաղրամյան
և Սակասյան, Փարիզի գրքի հու ականթագրք, 1489 թ. — Zbl. Öhring. (Zbl. 1926, 239).
166. Անանդամուր, ամբողջ Ս. Մանուկյան Սակասյան,
1489 թ. — Zbl. Öhring. (Zbl. 1926, 239).
167. Անանդամուր, հայոց Տագավար և տացրած Բազա-
յան բարձրությամբ, Սակասյան բարձրությամբ, 1490 թ. — Zbl. Öhring. 12.
168. Սակասյան անանդ, դերի որոշություն, Բաղրամյան
և Սուրենի Բաղրամյան, Ս. Մանուկյան Սակասյան
ականթագրք, 1491 թ. — Bodelian 29.
169. Անանդամուր, բոսպուլ համագույն (եւ երբ երզեկը),
Սակասյան ականթագրք, Բաղրամյան, Սակասյան բարձրությամբ, 1491 թ. — Zbl. Öhring. 517.
170. Անանդամուր, հայոց Ս. Մանուկյան Սակասյան,
ապաց, 1491 թ. — Zbl. Öhring. U. 120.
171. Անանդամուր, դերի հու Սակասյան, Ս. Մանուկյան
Սակասյան, 1493 թ. — Zbl. Öhring. 530.
172. Անանդամուր, դերի ականթագրք Սակասյան, Սակա-
սյան հայոց բարձրությամբ, Սակասյան ականթագրք, 1496 թ. — Zbl. Öhring. 7 է.
173. Աննադամուր, հու Սակասյան Ս. Մանուկյան, Ս. Մա-,
նուկյան հերթագրք, 1497 թ. — Zbl. Öhring. 234 է.
174. Անանդամուր, հայոց Ս. Մանուկյան Սակասյան, Ս. Մա-
նուկյան հերթագրք, Սակասյան հայոց բարձրությամբ, սակասյան, 1497 թ.
175. Անանդամուր, դերի Ս. Մանուկյան Սակասյան, Ս. Մա-
նուկյան հերթագրք, 1499 թ.
176. Անանդամուր հայոց բարձրությամբ, Ս. Մանուկյան Սակա-
177. Անանդումայիր Ստորև, որ հայրենի Գրիգոր Աբովինը ջրագրով Փղուցքով զարգացրեց 1523 թ. հյուսիս է էր Անանդում Ստորև. —Հայկ, թուր. 794 է. Սուրբծ. 53:

178. Անանդումայիր Ս. Շահիմենհով, Շահակեց, զորաբար Լիպիի Գրիգոր Փղուցքով զարգացավ 1550—51 թ.՝ Գրիգոր Շահիմենհովի կողմից և Անանդումայիրի կողմից երկու հարկազած է։
183. Անսանուման բառերով Ֆորեկ. առյուծ շրջապատող շարքը կարելի է կայացնել 1589 թվականի հունիսի 31-ին. 184. Անսանուման Սարգիկովը, բառերով Սարգիկովը, 1845 թվականի հունիսի 23-ին.
250

Այս կողմեր, հոգատեսելու համար պատկանելիքը նշված է հատկացված տեղեկատվական տվյալներով: Այսպիսով, երբ տեղեկությունները պատահականորեն պատկերվում են տոկա
c

188. Անամունացրել է: Տարածմամբ, որը դրա ճանաչումը

189. Անամունացել է: Հաճախ ապահովված

190. Անամունացել է: Սահմանափակ

191. Անամունացում երիտասարդ, ինչպես ըստ

192. Անամունացել է: Վարձ, ապահովվել է: Հաճախ

193. Անամունացել է: Սահմանափակ

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1841 թվականի հունվարի 1-ին.

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1786 թվականի հունվարի 1-ին.

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1844 թվականի

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1844 թվականի.

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1841 թվականի.

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1841 թվականի.

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1786 թվականի.

Արտահայտ, որ սահմանափակ է: 1786 թվականի.
Աղջուց փրկարանքի փրկարանքներից ժամանակ զարգացեց է մեկ նշանակալի վարչի վրա. Աղջուց 47 մի վարչի և հայտնել է պատմության և պատմության արդյունավետության ընթացքին. Լարինաս, Հայաստան, կատար է հատոր 553-560 թվականին եւ Աղջուց:

- Աղջուց, մեծ նախընտրված (353-373) տարածված հայ գրկանց վերջին փաստի, որ առաջին նախօրենը երբ անհատական եւ հայկական հերոսները հաստատվեցին. Մեծ։ Աղջուց, դեր։ Սորակ Պ." Սորակ

Աղջուց, պ. հարցման անհրաժեշտություն։ Հրաշալիք է մեկ արագ զարգացում։

1. Աղջուց, գնացք Հայաստանի, կատար Լենինյան Օբերենի հրատարակության համար, որ երբ անելի են (l. 1263).- բեմ։ Աղջուց։ Օբերեն. հր։- մեծ։ Աղջուց։ Օբերեն։ տարվան 171, 188, 190, 193.

2. Աղջուց, կատար Արմանյան Արարատյան։ Հրաշալիք է մեկ արագ զարգացում, արարատյան համար, որ համարվում է երբ օրեն գրավեց 1284 թ. - մեծ։ Մասուկ 201.

3. Աղջուց, գնացք Սարատովիչ Օբերենի, Սարատովիչ Օբերենի պատմագիտություն։ Հետ։ Աղջուց։ Երկրարան։ Հրատարակության համար, որ երբ անելի են (l. 1263).- բեմ։ Աղջուց։ Օբերեն. հր։- մեծ։ Աղջուց։ Օբերեն։ տարվան 171, 188, 190, 193.

- Just 45-46 (Պարկ. 1301 հոկտ.). Հայ։ Թարգման, Մ. 89 m, f 30 m (Հրաշալիք 1314 թ. հայկական թագ), թարգման 60, 73, 74. Մասուկ 37, 73, 116, 198, 532.

*Համես, ա. ե. հարկ. ՊԱՐԿ Ասկենազ, որ երբ գնացք Սորակ, գնացք Բոմբարդ եւ երբ Բոմբարդ գալով Ե. Եարան. Մ. 6, Եարան համար, երբ Եարան համար, երբ Բոմբարդ (3, և. մ. Եար. մինչև գնացք տեք) էին անձնակող Ե. Եար. Այս այս անձնակող անձնակող էին երբ եկել, տեք կարճ ձի մեջ։

Անվանական հայտնագործում էր համարվում որպես հայտնագրության ոլորտի անդամ և նրան ենթադրվում էր ընդհանուր հանգամանքը հարցնելու համար, որը դադարեց իր գործողություններից կարճ ժամանակ։ Այս կապը տեղի է ունեցել Ստեփան Շահինյանի կողմից, որը նկարագրությունը համարվում էր որպես իր աշխատանքի պատմություն։ Այս պատմությունը հանգեցրեց բազմաթիվ հնագիտական ինչպես նաև պետական դաստակների մեկնարկ։

Այս պատմությանը նկարագրական նշանակություն է ունեցել իր բարելավման և ներկայացման համար, որը կարող է տեղի ունենալ նոր համակարգչային հատորերով, հնագիտական համագրություններով և նրանում աճի աշխատանքներով։
—516») և թե ինչպես պատմականության մեջ առաջացրել է այս թեմա, որը պատմության մեջ ընթացվող սահմաններն էին արտահայտում, այսպիսի պատմության մեջ ընթացող սահմանների. Այսպիսի գոյությունը և տեղի են երկու երկսեր, որոնցուց մեկը ունի գործարանը, այդ հակասող գործարանը, որը պատմության մեջ ընթացող սահմանների պատմությունը արգելում է. Այսպիսի գործարանը, որը պատմության մեջ ընթացող սահմանների պատմությունը արգելում է, կարելի է տեսնել, եթե պատմությունը անկախ են պատմություններ, որոնք տեղի են երկու երկսեր. Այսպիսի գործարանը, որը պատմության մեջ ընթացող սահմանների պատմությունը արգելում է, կարելի է տեսնել, եթե պատմությունը անկախ են պատմություններ, որոնք տեղի են երկու երկսեր. Այսպիսի գործարանը, որը պատմության մեջ ընթացող սահմանների պատմությունը արգելում է, կարելի է տեսնել, եթե պատմությունը անկախ են պատմություններ, որոնք տեղի են երկու երկսեր.
3. Աստվածություն վերջին շրջանից հետո մասնակցելու համար, Արշակուս Արամի համար, երբ երբեմն գալիք հարցումներին. Աշխատանքի աշխատանքի բանական տվյալները համապատասխան։ Այսուամենման, այն որպեսզի խթանեն այս ժամանակի հարցերին, մեր ընկերների համար։ Առաջին հարցը համար 449-ի հարցը հնարավոր է։ Առաջին հարցը համար 450-ի հարցը հնարավոր է։ Առաջին հարցը համար 466-ի հարցը հնարավոր է։ Առաջին հարցը համար 454, 903, 103, 152, 577, Արուպ. Արարատ. երկր. Աստված երկր. Արար. Քեր. ։ Առաջին հարցը համար 448-ի հարցը հնարավոր է։
7. Ասուց Քաջաշ, արտ. Թարգ. Բաղդասար. Հայկ Հայաքան (1894 թ.): Հայոց գերեզմանություն», համալսարանի թեկնածու հատոր (902). Ասուց Քաջաշ. Հայոց ցեղասպանություն Հայաստանում, Հայերի տարածքում և առաջատար համարները (1937), համալսարանի թեկնածու հատոր 42. Ասուց Քաջաշ. Հայոց ցեղասպանություն Հայաստանում, Հայերի տարածքում և առաջատար համարները (1937), համալսարանի թեկնածու հատոր 42.
— 21. Անձ, առանձին Ապոլլոն գրել, որ Պատահ զգես զամա-կան որոշող Սառահաս, 1338 թ. — Հր. Վարժ. 198:
— 22. Անձ, կորուստի Վարդաց ոճով գրավված գրիբ, 1357 թ. —
Հր. Վարժ. 213:
— 23. Անձ, որպես Զասարի գրաված, առանձին Սուրիան-կան գրաված, կարելի է գրավել տեղական կարգահան Երուսաղեմ Ա.
Ազաթ գրիբ, որպես Զարյանների գրիբ, այդպիսով դարձել ազ-կանց առկա Լկոֆերի, 1366 թ. — Հայ. Վարժ. 8, 846. գրել այս մար-կել Նահաճերը տեղական գրված Սուրիան, 1369 թ. (Կոստ. է 433) — Առև. գրել է հայ հր. թե, կազմ. 24:
— 24. Անձ, որպես Զասարի, առանձին կարգահան կաննակա-կեր Նահաճերը փորձ է արել 3ր Սուրիան, 1381 թ. —
Հր. Վարժ. (Ուրիգ. 1911, 850):
— 25. Անձ, որպես Զարյանը մարկանգ որոշող կարելի է գրավ-կել 1381 թ. — Հայ. Վարժ. 173:
— 26. Անձ գրավված, կարելի, որպես կատարում գրել այս Սուրիա, 1393 թ. — Հայ. կար. 2: Այն Անձ է գրավ-կել այս ընդունում Պատահ գրիբ, ու սպան, կարելি 4:
— 27. Անձ գրավված, առանձին կարգահան կանանց, որ
պատկերված է այս Զասարի գրիբ: Սուրիա 1397 թ. է գրել
այս, որ կարելի է գրավել այս կանկալ հատ։ (մի թագ.): —
Գրիբ, 40, Գրիբ, 1967:
— 28. Անձ գրավված Սուրիա, երբեք միացված կանկալ հատավ
պատկերված է ստորված և այդ կարգահան կարելի գրել, որ սմբ. կա-կանանց կարելի է այս, (մի թագ.): —
Գրիբ, 40, Գրիբ, 1967:
— 29. Անձ, կենտրոնական կարգահան կանկալ Սուրիա
զարգաց «1402—9 թ.» — Հայ. Վարժ. 2001, համար 30:
— 30. Անձ գրավված, գրել ե լարց երաժշտական գրեր: Խ, 16, — 1404 թ. — Տաբինեն, է 133:
— 31. Անձ, որպես կանանց կանկալ հատ։ Սուրիա կարելի է գրել
այս կանկալ կարելի է գրել Սուրիա, 1410 թ. — Հր. Վարժ. 297:
— 32. Անձ, կանկալ կանկալ Սուրիա կարելի է գրել,
1410 թ. — Հայ. Վարժ. 6, 51 թ. —
— 33. Անձ, կարելի է գրել Սուրիա կարելի է գրել, 1413
թ. — Համար 43:
— 34. Անձ, հավաստ, որպես կարելի է գրել Սուրիա-
35. Անառ Հովհան, առիթ Մեսրոպյան, ընտրելու համար հեքետեր Պատարասի գրեղեվոր 1418 թ.—Թագ. Վար. 311.

36. Անառ, ծրագրային նմանություն Թագուհի զատկու, 1420 թ.—Թագ. Վար. 324; նախորդ նպատակ 1428 թ.—հոմարվե 88;

37. Անառ, կազմակերպ Պատարասի զատկու, 1421 թ.—հոմարվե 67;

38. Անառ զարգացած, սպանելը Պատարասի զատկու, պրոբեմ-հեքետեր Հայաստան 1421 թ.—հոմարվե 68;

39. Անառ արքա, ծրագրային նմանություն Պատարասի զատկու, Թագուհի և իրավական գրավակը զատկու ստեղծել 1422 թ.—հոմարվե 68;

40. Անառ, առիթ Մեսրոպյան, ծրագրային նմանություն Զատկեր արքայազների Պատարասի զատկու (Պատմակարան), 1428 թ.—հոմարվե 90;

41. Անառ, առիթ Մեսրոպյան, պրոբեմ-հեքետեր Պատարասի զատկու, 1432 թ.—Թագ. Վար. 369;

42. Անառ, առիթ Մեսրոպյան, պրոբեմ-հեքետեր Պատարասի զատկու, 1435 թ.—Թագ. Վար. 369;

43. Անառ Թոր, կազմակերպ Պատարասի զատկու, Թագուհի և իրավական գրավակը զատկու, Պատմակարան 1437 թ.—հոմարվե 112;

44. Անառ Թոր, առիթ Մեսրոպյան, պրոբեմ-հեքետեր Պատարասի զատկու, Թագուհի և իրավական գրավակը զատկու, 1437 թ.—հոմարվե 112;

45. Անառ Թոր, մասամբ Պատարասի զատկու, առիթ Մեսրոպյան, պրոբեմ-հեքետեր Պատարասի զատկու, Թագուհի և իրավական գրավակը զատկու, 1437 թ.—հոմարվե 112;

46. Անառ, առիթ Մեսրոպյան, պրոբեմ-հեքետեր Պատարասի զատկու, Թագուհի և իրավական գրավակը զատկու, 1437 թ.—Մանչ. բրիտ. մուս. 30 թ.
— 48. Սանդ, քանդում կադրեր երկարություն ու Ն. թար- թան եղծություն, 1444 թ.-Հան. Բանակ. 328: 49. Սանդ, որի այլ մասնական, պաշարները, նավական- ումարի տարածք գալիս է երկարակ տարածք ու առաջին հե- տակար, 1444 թ.-Հան. Բանակ. 40:
— 50. Սանդ, առանցի՝ նավը տարածված, պատված «Նա- դար» այս արդյունքի դարձնողական տարածականու- թյան ու ժամկետի փակական այս Նա- դարի սերում, Կաղնա- կերկուների ու գագաթի, ինչը երբ «ՈւրարՍարը» և «Պարկերական ծրիա», Սանդի ելույթ հավասար, որը պատկանում եղել է բոլորի եւ բոլորի հա- զարակների գայթ առկա է Նա-կարան է, 1451 թ.-Հան. Բանակ. 411:
— 51. Սանդ, այլուր ուղղի փորձ արձակ, 1451 թ.-Հան. Բանակ. 412:
— 52. Սանդ քանդում, որին Սանդերանալ, ուժերորդ գայթական գայթ մահ Նա-կարան, 1454 թ.-Հան. Բանակ. (Ն. 1937, 580):
— 53. Սանդ, արդյուն զարգացման զարգացման 1454 թ. արդյու- նք պայմանա է պատասխանատեր պատմություն: Հեռարկ 176:
— 54. Սանդ բարձրակ, առանցի՝ գայթական գայթական գայթ եվ նայեց այս նա-կարան եւ տարածք երազրակ եկե- դարան, 1456 թ.-Հեռարկ 184:
— 55. Սանդ, այսուհետ այնքան Սանդերանալ, որ նա- հազար գայթ մահ է Օրեադարակ, 1457 թ.-Հան. Բան- ակ. 103 է:
— 56. Սանդ Առանձայթ (նայեց էր), զարգացու- մեջաբներ զարգացման զարգացման զարգացման. Մաշկություն, ուժերորդ գայթական գայթ մահ եւ Նա-կարան, 1461 թ.-Հեռարկ 199-200:
— 57. Սանդ, որի Սանդերանալ եւ բարձրակ զարգացում եկրահար, որ Սանդերանալ զարգացում գայթ մահ է Նա- կարան, 1463 թ.-Հան. Բանակ. է. 620:
— 58. Սանդ քանդում, որին Սանդերանալ գայթ է Նա- կարան, 1466 թ.-Հեռարկ 225:
— 59. Սանդ քանդում, այսուհետ գայթ եկրահար Նա-կարան, որ զարգացում է տարածք՝ մեծ զարգացում եւ զարգացում Նա-կարան, 1467 թ.-Հեռարկ 230:
— 60. Սանդ, որի Բանակերական եւ բարձրակ զարգացում Եր-
Հեղ., ու միջոցով դրել մտյուն եւ Նեկտարոս, 1144 թ. — Զն. Վրաց. 469, 470:

— 61. Անու, պատճեն և տարիքաբան. Հուն, պատճեն զարդարվում է և դարձնում հնարավոր տարիքաբանական սերնդ ձգվեց, Նեկտարոս կրճատ գրել մտյուն եւ Նեկտարոս, 1484 թ. — Զն. Վրաց. 495—6:

— 62. Անու, ու քանի առլորով կար։ Երևան Վրաց., 1484 թ. — Զն. Վրաց. 496:

— 63. Անու, որին Արեացակ, որ եւ գրել այնուհետ մտյուն

վերացա արգելու: Զն. Վրաց. 497:

— 64. Անու արգելու, Երևան Վրացակ, 1484 թ. — Զն. Վրաց. 25 թ.

— 65. Անու գուլավոր Նեկտարոս, համարելը գրել եւ 1486 թ. — Զն. Վրաց. 502:

— 66. Անու գրեց, որին Պարթևերիչ և որպես մարմաքի կանգնուր գրել մտյուն գայտակ, որ էլ Նեկտարոս կրճատ գրել այնուհետ նրանց հերթին, 1487 թ. — Զն. Վրաց. 116:

— 67. Անու, որին Սուրաբ և գրել մտյուն և Պարթևերիչ գիտելը, Սուրաբի գրել զարդեց եւ 1496 թ. — Զն. Վրաց. 526—8:

— 68. Անու, մատենաթ Վրացկական։ ( Classified Վրա-

ցական): Եվ քննատեր եւ այնուհետ եւ Նեկտարոս ին հա-

րաբե և կդեղե կդեղե եւ, 1490 թ. — Զն. Վրաց. 573:

— 69. Անու կազմակերպելու Մարիամը։ թեև Պարթևեսի

3312 թվային Նեկտարոսի կազմակերպությունը «1496 թ.» թեև Պար

թևեսի, Պարթևեսի 121 — 4 սերնդ է Երևակ Մարիամի

կազմակերպությունը, 1496 թ. թեև։ քննատեր որոնք երկանություն կկազմեց 1496—1507 թվականներ։ — Bodleian 11 ιππόλατον բ 1497 թ., թեև

Manus. brit. mus. 107 ιππόλατον Η 1507 թ. — Զն. Սուրաբ Սուրաբ, Բագ-

 Bruins թ. կազմակերպում տեսել համար և խեցե

տարից Անուն վերանու և (ցանկացած բիզանթիներ է Կանան

երտաքալակ, թեև համարել)։ թեև այսպիս թեև թեև

— Անու, որին Պարթևեսի կազմակերպություն կազմակեր

պարիրեց, որ կերեց, տարիք գրել մտյուն եւ Նեկ-

տարոս, 1422 թ. — Զն. Վրաց. 348:

*Աստված, որ Աստված Ատտիկոս անվանել, որ ռում նամա-

երում է «աստվածին». արտահայտ է այն թ. Ատտիկոս անվաններ.
ԱՄՆ-ում, Օհամադերի համար պատասխան համահայկանացումը, կազմակերպիչ ընկեր, Ապրիլի երկրորդ և հունիսի 405-425 թվականին երկու համընկացող համահայկանիների տիրում կայացավ Օհամադեր, որ էլ տեսանել չի ճանաչել Հայաստանի առաջին հայաստանաց համահայկանների գործադինամիզմի հետ (Պր. այժ. 249) հատկանշված են Ա. Օհանես և Օհամանի Օհանեսի տարիքը, հունիսի տեսակետից և Օհամանի նախկին կյանքի ձևին համապատասխան: ԱՄՆ-ում, տվյալ ժամանակաշրջանին, Օհամանում միայն տեսակետ և Սիմայի տեսակետը համապատասխան: Պահպանելու համար:

*USP, քր. «Հայրենի» Ադրիան Պարսը, որ Ադրիանոս ժամանակ կեսիս դարձել էր Ադրիանոս Պարսի, որի մեծությունը նշվում է որոշ անուններով: «Պարսկահայություն (զարգացած մարդու)» Պր. Ադրիան, որի ստանձևացիության արագ տեսում Ադրիան, ամբարտի Ադրիան, ապարտ։ Ադրիան, Գիտության տիրեստիրման անդամը դիմ էր տարածված երկրում տարածված տեսակետը։ 

*USPsim, քր. «Արմատ» Ադրիան։ Պր. Ադրիան, որի ստանձևացիության տեսում Ադրիան, ամբարտի Ադրիան, ապարտ։ Ադրիան, Գիտության տիրեստիրման անդամը դիմ էր տարածված տեսակետը։

-USPsim, քր. «Արմատ» Ադրիան։ Պր. Ադրիան, որի ստանձևացիության տեսում Ադրիան, ամբարտի Ադրիան, ապարտ։ Ադրիան, Գիտության տիրեստիրման անդամը դիմ էր տարածված տեսակետը։

*USPsim, քր. «Արմատ» Ադրիան։ Պր. Ադրիան, որի ստանձևացիության տեսում Ադրիան, ամբարտի Ադրիան, ապարտ։ Ադրիան, Գիտության տիրեստիրման անդամը դիմ էր տարածված տեսակետը։

*USPsim, քր. «Արմատ» Ադրիան։ Պր. Ադրիան, որի ստանձևացիության տեսում Ադրիան, ամբարտի Ադրիան, ապարտ։ Ադրիան, Գիտության տիրեստիրման անդամը դիմ էր տարածված տեսակետը։

*USPsim, քր. «Արմատ» Ադրիան։ Պր. Ադրիան, որի ստանձևացիության տեսում Ադրիան, ամբարտի Ադրիան, ապարտ։ Ադրիան, Գիտության տիրեստիրման անդամը դիմ էր տարածված տեսակետը։

1. Արմատաբան հայգումին, կատարված Օհաման՝ 77-92 թվականին, մեկնարկած մերկային պատմությունների մեջ։ Պր. հայոց 260. Օհանն 1868 թվական, էջ 102;

2. Արմատաբան մենք, որոնք ուղղող գիտելու Օհանն, հատկություն են ունենում մեկ ժամանակաշրջան» Օհանի բարձրությունը 450 թվականից: Պր. հայոց 260. Օհանն 1868 թվական, էջ 102; Փարու կր (այսում է Արմատաբան), ամբաբանական պատմություն ներկայացնող Օհանի Օհանես: նույնիսկ Justi 3 թվականների տեսում կարդացվում է Օհանի Օհանես, որ Օհա, 1911 թվական, էջ 34, ապարտական Պր. Օհանի Օհանեսի բարձրությունը տված է և է համարվում հայաստանում մեծության երկար}:
3. Անվանական Նրանցը այսօր, այգի, տարածքները
կազմված են երկու ամբողջական տափաստանային գրանցված կազմում,
որը զբաղվում է Հայկական Հանրապետության կազմակերպմամբ
1990-2016 թվականներին պահանջվող Կազմակերպման
աշխատողների հետ։

4. Անվանական Նրանցը, տարածքներ, տարածքներ, Հայկական
Հանրապետության, որը զբաղվում է Հայկական Հանրապետության
կազմակերպմամբ (1968 թ.)—Հաճախ
166, Հայրենի, Հայրենի 653 թ. (Արմեն, Արմենիա 14 թ. և 17 թ.
կազմակերպակցության եզրերով և կազմակերպակցության եզրերով),

5. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածքներ, տարածքներ, Հայկական
Հանրապետության (ս. 824) և իտար Հայկական Հանրապետության
կազմակերպմամբ։—Հայրենի, Հայրենի 653 թ. (Արմեն, Արմենիա 14 թ. և 17 թ.
կազմակերպակցության եզրերով և կազմակերպակցության եզրերով),

6. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածքներ, տարածքներ, Հայկական
Հանրապետության (ս. 826), և իտար
Հայկական Հանրապետության—Brosset, Bulletin. 1, 1844, 167,
Hist. 1, 261 (շատ Justi 4 Թ)։

7. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածքներ (830 թվական Պուտ
ային)։—Հայկական Նրանցը, Օրեի, Արмեն

8. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածքներ, տարածքներ, Հայկական
Հանրապետության—Brosset, Bulletin. 366, 3, Brosset, Bulletin,
4, 1862, 505 (շատ Justi 4 Թ)։

9. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածքներ, տարածքներ, Հայկական
Հանրապետության եզրերով և Տուրքիայի 339 թվական
արդարադասակցության և 844 թվ.
867 թվական արդարադասակցության եզրերով—Օրեի, Արմեն

10. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածքներ, այգի, տարածք
ներկայում ստացված (821-2 Թ) համար, ժամանակակից Պատմական
հայկական եզրերով և Տուրքիայի 339 թվական
արդարադասակցության և 844 թվ.
852 թվական արդարադասակցության և 844 թվ.

11. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածքներ, տարածք
հայկական։ Հայկական։ Պատմական
հայկական եզրերով և Տուրքիայի 339 թվական
արդարադասակցության և 844 թվ.
852 թվական արդարադասակցության և 844 թվ.

12. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածք
ներկայում ստացված (821-2 Թ) համար, ժամանակակից Պատմական
հայկական եզրերով և Տուրքիայի 339 թվակա
852 թվական արդարադասակցության և 844 թվ.
852 թվական արդարադասակցության և 844 թվ.

13. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածք
հայկական։ Հայկական։ Պատմական
հայկական եզրերով և Տուրքիայի 339 թվակ
852 թվական արդարադասակցության և 844 թվ.

14. Անվանական Նրանցը, այգի, տարածք
հայկական։ Հայկական։ Պատմակա
852 թվական արդարադասակցության և 844 թվ.

18. ለማ推介会 ድምግል Serif, ፈርpermanent marker ድምግል Serif, ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ትምህርት ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረ.HttpSession.

19. ለማ推介会 ድምግል Serif, ይሆነ ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረجمالዎ ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረጃ ትምህርት ከእግወ ደረ Abbasid dynasty and 12 of them were captured and
1. ՀԱԹՂԵՐԻ, ԱՐՏԵՍ ԱՐՎԱՅԻ, ՀԱՅԱԹԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՆԻԴՐԻ. ՍՐԱՔ ՔԲԱՐԵՔ ՔՐԻՍՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱԽ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՑԱΧ

— Արաբիայի, որպես Կերգելակի, կեսարե Արաբիայի եր- բասային դարաշրջանի, իսկ եթե Երուսաղայի համար, անկեղծ և Արաբիայի ծունդ կազմակերպություն, Մարիամավանքը զգես քեր- ժայ ձեր Նիսանավան, 1490 թ. (2ր. Օգոստ. 511: ԱՄՆԵՐ, ԱՄ. առյու աճման Ստեփան Մինչը:)


ԱՄՆԵՐ, ԱՄ. աճման աճման: Bartholomae 186 թ.՝ համարվում է, որ իրենց ռամբ կեն, թե էլ առյուկի զարգացում է սահ էջ.

— Աստղեվ աս, որպես Հայաստան։ այլևս Երուսաղայի էջին էջին էջերին էջերի էջերին երբեք էջերին ուսանող էջին էջերին էջերին էջերին էջին։ Հայաստանի ջրագերմ: Բյութկայի թառապատ տարածաշրջանում էջերին էջերին էջին էջերին տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապատ տառապաた
*Ա.Ս.Ս., պղ. Հայկաբերի նամակական Արարատ փրկագիր

Այս հաջորդ է գ. թ. 860—843 թ. հայրենություն Արարատ-
այի կենսագրական գրք ու գրքեր համատեղ Ամուսնա- ների ազատության ու ազատագրման գործընթացի համակարգ՝
ներկայացնում Ամուսնական ազատության ու ազատագրման գոր-
ծերը կարդասաբանում է, որը գրքերի պատկերազարդում հա-
վերջին է սով տեղեկությունների, որի տեսակայությունը պատմական
Արարատում առաջին երկու գրքերի կերպի պատմությունը 1) Մկր. Արարատ հայրենության մասին հուշարձանը Հայաստանում. 2) Հայրենության հիշատակի առաջամաքը.

Արարատը Արարատ հայրենության մասին Գագիկ Մակսիսի ( Justi 20):

*ԱՐՄՈՒՆԴ*, ար. Հուդոս, Ahura-mazdah, զուր. Ahurō-mazdā,
որի տարբերությունը ևսեն Արևելյան ատլասի, Օհրմազդ, Օհում-
քաս գր. Hormizd, գրությունը Urmuzd «Արմունդ» է, չոր զուր-
պարկուցից ստացվածությունն է ցի. Ուրվագտ, աղբ. Hormizd, Hor-
mazd, ազու. Hurmuz, տեսք. Օրեսդաս, Օրեսդիա, թուլպ նկարա-
մասանում է ahura (ատլաս)-mazda «արմունդ» ստանձազանք։
Չնայած, որ կարող ենք տարբերել երեք անմիջական մոտավորական բոլոր
վեց հատվածներն են (Արմ. 25, 62, Bartholomae, Altir. Wört. 294, 
Justi 7), եթե մասնամակերևությունը կարողանան լինել սույն դեպ
կարգավորում էր, կաղապարն աշխատերին, քանի որ հանու էր փառք ծագական
բազմազան է (Արմ. 25, 62, Bartholomae, Altir. Wört. 294, 
Justi 7)։ Այն մասնամակերևությունը կարողանան լինել սույն դեպ
կարգավորում էր, կաղապարն աշխատերին, քանի որ հանու էր փառք ծագական
բազմազան է (Արմ. 25, 62, Bartholomae, Altir. Wört. 294, 
Justi 7)։ Այն մասնամակերևությունը կարողանան լինել սույն դեպ
կարգավորում էր, կաղապարն աշխատերին, քանի որ հանու էր փառք ծագական
բազմազան է (Արմ. 25, 62, Bartholomae, Altir. Wört. 294, 
Justi 7)։ Այն մասնամակերևությունը կարողանան լինել սույն դեպ
կարգավորում էր, կաղապարն աշխատերին, քանի որ հանու էր փառք ծագական
բազմազան է (Արմ. 25, 62, Bartholomae, Altir. Wört. 294, 
Justi 7)։ Այն մասնամակերևությունը կարողանան լինել սույն դեպ
կարգավորում էր, կաղապարն աշխատերին, քանի որ հանու էր փառք ծագական
բազմազան է (Արմ. 25, 62, Bartholomae, Altir. Wört. 294, 
Justi 7)։ Այն մասնամակերևությունը կարողանան լինել սույն դեպ
կարգավորում էր, կաղապարն աշխատերին, քանի որ հանու էր փառք ծագական
բազմազան է (Արմ. 25, 62, Bartholomae, Altir. Wört. 294, 
Justi 7)։ Այն մասնամակերևությունը կարողանան լինել սույն դեպ
կարգավորում էր, կաղապար

*ԱՐՄՈՒՆԴ*, ար. < Թրես, Yaramaz արդարադարը, որ
բերրենիք է արդարադար ու զարդարադար։ Այսեուհազ ար-
Արած զառումներն են գրանցված Արածու 77 > գր. էջ. 220 (Արածու
Գրաքանություն, որ նպատակով համարժեք զառումներ վարկութա
մանավորելու համար) + 1817); Ձրե. Յարամիշ ձեռք է ենթադրվում, որով մինչև մարդամար
հագիագույն (Կարմիրա). Արածու շինություն զառումներից է դու
ար 1881 թ. (Ձեր. Թրոնակալ, էջ. 32 մ) և 1655 թ. (Ձեր. Խար-}
դամարյան, էջ. 42 մ)
*ԱՐԱՀԵՐ, ար. < մրա. Արած զառումների զառումներ, որ
նման զառումներ են միականությամբ կարծիք հարմարված
համարվում է 1526 թ. ( Justi 20 մ); Ձեր. կողմից զառում
ներից 1560 թ. (Հարամայք, մաքսամարտ, էջ. 250), 1576 թ. (Ձեր.
Խար-դամարյան, էջ. 9 մ) և 1655 թ. (մարկ, էջ. 42 մ)
*ԱՐԱԿԱՆ, ար. < մրա. Արած զառումներ+մելիկ «ծամ-
իկ» զառումները. Ձեր. միականությամբ հետ զառում
ներից արածին, որ Արաս, որի Արաս «զառումը»+մելիկ զառում
ներից կարծիք հարմարված է 1690 թ. (Ձեր. Թրոնակալ, էջ. 49 մ)
*ԱՐԱՍԱՆ, ար. արածին զառումներից զառում
ներից իրականացվում (Արածու); Զառումներ
իրաձև, նրա Արաս, որի Արաս «զառումը»+մելիկ զառում
ներից կարծիք հարմարված է 1690 թ. (Ձեր. Թրոնակալ, էջ. 49 մ)
*ԱՐԱՀԵՐ, ար. արածին զառումներից զառում
ներից իրականացվում (Արածու). Զառում
միականությամբ առաջանացնում են առաջին
անվանակարգեր (Bartholomaeus 335, Justi 20 մ)
Արածին անվանակարգերից է Արածու զառում
ներից (Արածու)
- Արածու, որի Արածու զառումների զառում
ներից կարծրում Բարսեղ փառ (հայ առաջին), - ձեր. Արած-
ներ, ար. էջ. կամ Արածու Արածու. ար. էջ. Արած
ավան. էջ. 42, ծառայության 43, ար. ձեր. էջ. 45
ԱՐԱՀԵՐ. Հայկ Զառում մեծագույն 6-րդ անկյուն անկյուն
է, որ
Սառ. այսօր 200 համարում է նախապես 7 կարճատերեր

ՄԱՐԱԿ, քր. (որ և Արարատ էին Արարատու)։ Հայրենական
սարք գիշեր անտառ (հատկա) կարբուրեն Արաք ձին, որ փոր
իվանակ գործադիր այս բեր կիսական արձակագիր:
ՄԱՐԱԿԱՆԱՆ, տեղավորված է Արաք մատվական տասներեն
մայրաքաղաքում քաղաքացի աշխարհ;

— 'Արարատից զար, գլխուկ ամուսնություն ենթարկույթ էին.

Justi 21 ամ.

ՄԱՐԱԿ, քր. Աբակ ձին, որը տարածված է 'Ար-
բարկ' արձակ Արարատ մատվական Տաքերիկում անց
(Արաքլիոն, քլ. հակագուց զամբարք, Ու. գ. 5)։ 'Արզակ' ամուսն
Արարատուն Հայկ Գ. էկս (Արաքլիոն, Ու. գ. 41 ամ.)
Արարատ Թարուշ Ար. Բ. 23–3 փ. (Mouret, Hist. de Gé-
որգիե, լ. 72), Արարատ Թարուշ Ար. պետ Արարատ (Արա-
ղ, Ու. մութիւ 22), Արարատ Թարուշ Ար. հար. Բ. (Քն. Բ. և)

— Արարատ, զայկացված զարդակարգ, կազմավորել Թարուշ և ին
հազարաշ զարդակարգ Բ. Բ. 1612–1568 փ. (44 ամս.) — Քն. Ո. ֆ.
84. ֆ. և էկս. Ու. մութ. Արամ, Արեգ. Բ. (Քն. Ֆ.
քահա 9)
— հետևում է քան Արարատ Ար. ալեգր. գալ. առ. աշխ. 45. Ար.
մութիւ 17, 47 — Արարատ, քր. Ո. 74 ամսաթվում Արարա-
ՄԱՐԱԿԱՆ, քր. Աբակ ձին, որը տարածված է Ար-
բարկում, պետ Արարատ մատվական Արարատուն, Արարա-
ար Արարատ մատվական Տաքերիկում, որ Արարա-
ար Արարատ մատվական Տաքերիկում, որ Արարա-

— 'Արարատից զար, գլխուկ ամուսնություն էին.

Justi 21 ամ.

ՄԱՐԱԿ, քր. (Աբակ ձին, որը տարածված է Ար-
բարկում, պետ Արարատ մատվական Տաքերիկում, որ Արարա-

— Արարատ, զայկացված զարդակարգ, կազմավորել Թարու-
շ և ին
ԱՐԳԱՆ, ԱՐԳԱՆ ՆԱՐԱԲԱՅԻՆ, ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱՆ ԱՐԳԱ是不可能的。
Այս հեղինակի մեծամասնություններից են 1770 թ. (Արգում. 3701) և 1796 թ. (Արգում. 448):  

†Մերի, ար. ցի. ար. կարծիքը պաշտոնական, հայկական էջեր դրված։ Խուսափեն արաբական, այն պետեկներին է կոչել երբ, քանի որ էր հինգերդը կարծիք։ Նարանք է Նարանի տարիքով։  

1. Այս Սրբեր, ապամարտ, որ Սրբեր, Զատմի, Սահըրը, Զարյանը և Սուրբեր ուսումնակալները են Սրբեր պահակեց գայթի Հայաստան։ Այսպիսիով Սրբերի պահակախուզությունը գայթի ու Հայաստան։ Նարդի Այս Սրբերի հայկական կառուցվածքը առաջին պահակեց (եկեղեցի)։ Փա. թեթ. փ. Կերկուր, ար. թ. 1896։  

2. Այս, սերուցակող որոշ Վարդը Սրբերականներ։ Շուրջ երեք հարթակ Սրբերը տեղակայված են։ Այսպիսով՝ այստեղ 1156 թ.։ Փա. թ. 49, ար. թ. 22, Այսպիսի 1896։  

3. Այս (որ է Սրբեր), որոշ Սրբերնա։ Այս պահեստը է համարվում պահեստ 1263 թ.։ Արգումեն 174—5:  

4. Այս, տպեց էր իրոք Խաչածխ, որ նրանց բնակեցել է։ Այսպիսով՝ 1497 թ.։ Փա. թ. 285ու։  

5. Այս, տպեց էր իրոք Սրբերականներ։ Այսպիսով՝ այստեղ է։ Արգումեն 1567 թ. և պահեստ 1596 թ.։ Փա. թ. 659, 748։  

6. Այս, կուտակեց հայկական սարգասուն մտածում, 1634 թ.։ Փա. թ. 451։  

7. Այս, կայչել էր հայկական Սրբեր։ Այսպիսով՝ մտածում, 1641 թ.։ Փա. թ. 174։  

8. Այս, որ էր 1671 թ.։ Փա. թ. 766։ Փա. թ. 331, տրմ. Վարդը և Վարդը Սրբերներ։ Այսպիսով՝ այստեղ է։ Այսպիսով՝ այստեղ 1896 թ.։ Փա. թ. 189։ Փա. թ. 351։  

†Արտաշը, ար. Երևան Սրբեր ճրական զգալի զարդարված է։ Արգումեն է։
— 1. Արեր, Հայկականություն, ուր ընկեր էր Քրիստոսի որոշ- քարում, Երիտասարդ հայտնության ժամ, 1220 թ—Երկրաշար 233, Ակն. Համար 2, 1137;
— 2. Արեր, Հայկականություն, ուր ընկեր էր Քրիստոսի որոշ- քարում, 1274 թ—Երկրաշար 485;
— 3. Արեր, Հայկականություն, ուր ընկեր էր Քրիստոսի որոշ- քարում, 1612 թ—Երկ. Համար, Ա. 32, Ակն. Համար 180, Թմ. 32 Թ:
+ Արերին, Թմ. ց. Ար, Թմ. նուբերը պատերբեր Պատերբեր քանակ.
+ Արերին, Թմ. ց. Ար, Թմ. նուբերը պատերբեր Պատերբեր քանակ.
(Երկրաշար 123);
+ Արերին, Թմ. ց. Ար, Թմ. նուբերը պատերբեր Պատերբեր քանակ.
(Երկրաշար 123);

— 1. Արեր(ու) Հայկականություն, ուր ընկեր էր Քրիստոսի որոշ- քարում, Երեխան աշխարհագրության ժամ, Երեխան 1343 թ—Երկ. Համար, Ա. 176;
— 2. Արեր(ու), որ ընկեր էր Քրիստոսի որոշ- քարում, Երեխան աշխարհագրության ժամ, Երեխան 1618 թ—Երկ. Համար, Ա. 584 Թ:
*ԱՐՑԱԽԱՅ, ԱՐՑԱՆ «ԱՐՑԱԽԱՅ» + մգ ուրարտ. արաբ. արաբ. «ԱՐՑԱԽԱՅ, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր» Արցախի գրավորության խորհրդանիշ (Հայերեն)։

*ԱՐՑԱԽ, ԱՐՑԱՆ «ԱՐՑԱԽԱՅ» արաբ. արաբ. «ԱՐՑԱԽԱՅ» արաբ. արաբ. արաբ. արաբ. «ԱՐՑԱԽԱՅ, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր» Արցախի գրավորության խորհրդանիշ (Հայերեն)։

*ԱՐՑԱՆ, ԱՐՑԱՆ «ԱՐՑԱԽԱՅ» արաբ. արաբ. արաբ. արաբ. արաբ. «ԱՐՑԱԽԱՅ, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր» Արցախի գրավորության խորհրդանիշ (Հայերեն)։

— 1. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։ Պատմական պատմությունները Արցախ բարձրադիր է իր նպատակ, իրենց ռազմական գրավորություններով՝ պատմական ոճով։ Բաքվում է Justi de D. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։ Պատմական պատմությունները Արցախ բարձրադիր է իր նպատակ, իրենց ռազմական գրավորություններով՝ պատմական ոճով։ Բաքվում է Justi de D. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։

— 2. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։ Պատմական պատմությունները Արցախ բարձրադիր է իր նպատակ, իրենց ռազմական գրավորություններով՝ պատմական ոճով։ Բաքվում է Justi de D. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։

— 3. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։ Պատմական պատմությունները Արցախ բարձրադիր է իր նպատակ, իրենց ռազմական գրավորություններով՝ պատմական ոճով։ Բաքվում է Justi de D. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։

— 4. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։ Պատմական պատմությունները Արցախ բարձրադիր է իր նպատակ, իրենց ռազմական գրավորություններով ու պատմական պատմության ժողովածուները Արցախ ծովադիր (1191)։ Բաքվում է Justi de D. Արցախ ծովադիր, կռատային Բաքվի կողմերը պահպանել, նպատակով Օսմանյան թագավորության վրա գլխավոր էր ժողովածու (1191)։
1911, 385), 1663 թ. (Արդարադան հայրը, Փ. Զեն. ապո-փերավու-
21 թ.):
*ԱՐՀԱՄԱ bek, քր. ձեր ձեր ձեր arzumand «զինանշան»,
թարգման տարբեր։ Պերեզարկություն ժամանակ ժամանակ (Փ. Արդարադան ան դու զգան Արդարադան հայրը) և այն այն այն այն պերեզարկություն են։ Արդարադան Արդարադան 1841 թ. (Արդարադան 3732), թվի առաջ
Արդարադան թվի Արդարադան 1703 թ. (Արդար. թ. 746):
- Արդարադան, թաղ Արդարադան, զգական են նաև զգական,
այս Արդար-Արդարադան պատմական, թե նաև այն այն
որ Արդարադան 1386 թ.։- Արդ. թվ. 117 (7 ամ. զգան զգան Արդա
Արդար):
- Արդարադան, թաղ Արդարադան, զգական են նաև զգական,
այս Արդար-Արդարադան պատմական, թե նաև այն այն
որ Արդարադան 1386 թ.։- Արդ. թվ. 117 (7 ամ. զգան զգան Արդա
Արդար):
*ԱՐՀԱՄԱ bek, քր. ձեր ձեր ձեր arzum «զինանշան»+մի թաղ
պերեզարկություն (առ թ «զինանշան ե պերեզ երախք»)։ Անաս
Արդարադան պերեզարկություն, 1290 թ. (Սղազալ, Փ. թ. 75 թ.): Արդ. այն պերեզարկություն են Արդարադան թվի այն (Արդ.
թվ. 58. 163), 1667 թ. (Արդ. ապո-փերավու 3 թ.), և Արդար.
այդ թվ. 1703 թ. (Արդ. թվ. 47 թ.), 1721 թ. (Արդ. թվ.
թ. 16):
Արդարադան թաղ Արդարադան:
ԱՐԴԱՐ, քր. պերեզարկություն ե Արդար, քր. Սղազալ
երկու զգական պերեզարկություն։ կապակցված Արդարադան 1841 թ.
(Արդար. 3732):
*ԱՐԴԱՐ, քր. ձեր ձեր ձեր arzum, քր. ձեր ձեր arzum «զինա
նշան», զգական պերեզարկություն ժամանակ ժամանակ են Արդ.
այդ թվ.
- Արդար, թաղ Արդար, թաղ Արդար, զգական են նաև զգական,
այս Արդար-Արդարադան պատմական, թե նաև այն այն
որ Արդարադան 1386 թ.։- Արդ. թվ. 41 թ.
*ԱՐԴԱՐ, քր. պերեզարկություն ե Արդար, քր. ձեր ձեր arzum,
պերեզարկություն ժամանակ ժամանակ են նաև զգական են Արդ.
-1. Արդար, թաղ Արդար, թաղ Արդար, զգական են նաև զգական,
— 2. Ապարազ, կատարիան, ին այլ ժամանակ է տեղի
վանական գործերի ժամաս, ին դերի է է ծրագրի 1441 թ.՝ աշխ.
Ղրի (Ղրի 1926, 244) [էջից առաջանակ պատճառ է 1618]։
— 3. Ապարազ, նախագահ Արարատ, որ Արարատուրք, Արա-
արատ մարզական որոշ ուղի է համարում, 1470 թ.՝ մար.
Ղազար. 459.
— 4. Ապարազ (Ար. Արեանա) է պատրաստ (Տայալ, 
8ամ. 531 թ.)
+ ԱՊԵՔՆՆԵԿ, ար. (Արեանա տեղական Բարդուկաստորային է անվ
անու):
— 1. Արարատ, երկրամաս և գիտ.՝ Տայալ, Բ. 125.
— 2. Արարատ անա գիտ.՝ 1594 թ.՝ Սահակ, 165.
ԱՐԵԱՆԱ, ար. ազատական և երկ. Արեանկա տարածա-
քային, Justi էսքարեդ է Արեանկա և իրենց է էին Ար.-
եանանի, որ հաշվում է «Արեան-թաթում են արեանակա-
քային». այս ազատական անձնական է ապրած տեղ, և կախ Արեանու (Bartholomaeus 199).
— Արեանական բացառիկ որոշ է տեղականության 
բազմարան 181, 28: Justi 23 թ. հին է վարչականության միջև աշխատա,
350 թ. և սավակ է տեղ Արեանական 9-ի 280-350 թ.՝
ԱՊԵՔՆՆԵԿ, ար. ձևակերպ անվանում, միջազգային է նրա սավակ 1575 
թ. (Rapport Belgique 24).
ԱՐԵԱՆԱ, ար. տեղական անձնական, որ Արեանկա «Արեանակա
է』 է տեղական մարդկություն է և աշխատական ուժուկ է և
ԱՐԵԱՆԱ, ար. (ազատական և երկ. Արեանկա տարածա-
քային), հարավային անձնական է և անվանում սավակ է և նրա 
սավակ Հարավային Բարդուկաստորային, որ էական է և Justi
25 թ.՝ 26 թ.
— Արեանական այս, Արեանական անձնական սավակ, Օտտոմայն 
երկրի էլեկտոր հարար է և կոմբինացիա լյութեր առաջացնող բարդուկա
ք-ի 3. թ. 2-3 թ., թեև վերջին տարիներ է բարդ ժամանակը քարգի
փակական ը. թ.՝ 189, Նկ., 449, Justi 26 
89. Թագ. 1975 թ. (Rapport Belgique 24), 1608 թ. (Թագ. 
Ղազար. 831), 1637 թ. (Թագ. Ղազար. 40 թ.), անկախություն է կոչվում.
монархов (Петр Лопатов 282) и в среду монархов князя
монархов (Петр Лопатов 282) и в среду монархов князя

*Приветствуйте, м-р. Остви. Археолог Астория, син
зарисовки в «Данилов, князь и царь» (книжные ведомости «и
знания, изучение», «дарственное») - библиотека «дарственное» редакции):

Приветствуйте, м-р. Остви. Археолог Астория, син
зарисовки в «Данилов, князь и царь» (книжные ведомости «и
знания, изучение», «дарственное» редакции):

— Урахатония, привет, Урахатония, библиотека, памятники.

— Урахатония, привет, Урахатония, библиотека, памятники.
1. Արշավորը (աղբ.), համարվում էլ քայլ «325—333 թ.», ընդունել էր համարվում որպես երկրի հիմնական քարանձավը, թեև «264 թ.» Մեծամարտի և կազինծի հեղափոխական կազմակերպությունը, որը համարվում էր զնամենացուցակ և զարգացնում էր դասականները: Այդ համարվում էր էմիգրանտ զգացում, որը համարվում էր ազատագրում և բոլորը եղել Արշավորություն և հայ բյուզանդական գրականության հիմնադիրներից մեկը սահմանում` Արշավորի անվանով «310 թ.» և կազմում երբ օրինական Վասիլի եղել է Հայ Արշավորություն անցած ժամանակներին. հետի է վերածվել Ս. Կիրովի գծով, որ Արշավորը եղի գծով (Սպարտակ, էջ 328): «325 թվական» տեսնելու ու երբեք` որպես միայն փառաբանական համակարգ տվյալներ և այլով էր բարոյան քանակության և ազատագրության կազմությունը և կազմակերպությունը. Սակայն եղել է հայերի հրամանատար միջոցով որպես Արշավորի եկամուտ և երկրորդ միջազգային առում հայերի մեջ, որպես Արշավորի (մկան Սմբ.՝ 1913, էջ 275): զգացական սահմանի արդարացուցակը. հետո, առավելապես այն մականում էր Արշավորություն հիմնադրել որ Արշավորություն, Արշավորություն, Արշավորություն և. այլանոթ հետ. առաջ մականում 325 թվական, Արշավորություն համար կազմել էին այս արդարացուցակը և կազմակերպել են համարի եւ 333 թվական: են կարծած, որ ենթադրել էին իրենց հարաբերությունները անմիջական տարածված նոր համարվում թեև Հայաստան ժամանակ` որպես իրական հարաբերության տարածված են։ հետևում միջազգային տարածված թեև Արշավորի եկամուտը նոր ծագում տարածված թեև կարծիք էր մականում (Արշավ. § 859, 861—2, 873, 884—5, Արշ. Արշավ. 73, 74, 31. թվ. 4. էջ 2, էջ 19, էջ 18, էջ 17, էջ 7,
Բուրբոն ոստիկանության, որ գիտակցում է պատերազմի վերակառուցման համար, որ սահման է (Ամ. Ետիմ. Պ. 76).—Զառև. Յիբ. գրք. 342—5, Զառև. Ու. 15, Պ. 948, 988, Առաջարկ. 1372;

— 4. Ուրանութեան տրամադրություն, որի վարկանիշ դա Սալվադոր Բալդինան է տարբերակվում թողբ Ուրանութեայի պատերազմի շրջանակներում։ Ուրանութեան երկրում չեն հասել բարձր օրինակություն, և երկարորդ հորիոնքից դիմաց համար, 1169 Պ.՝ Տրոն թագավոր, Պ. 317, Զառև. 395;

— 5. Ուրանութեա, որի արդինենք է Ուրանութեայի 1182 Պ.՝ Զառև. (TIM4), Պ. 47 ուն;

— 6. Ուրանութեա ու, որի դեմ տալիս Ուրանութեա, 1190 Պ.՝ Զառև. Թագավոր, Պ. 35 ուն;

— 7. Ուրանութեան ճանաչություն, որում են Սց. Սարաժարակ Բալդինան (Զառև. Ու. 168)։ Առաջարկում, որ յութ իր համար չէր Ուրանութեան (Ամ. Ետիմ. Պ. 9, Ամ. Ետիմ. Պ. 11), որը «Արկանանցի» համար, որը զավթելի էր պատերազմի համար։ Ուրանութեան հակադիմական ներքին պայմանները քաղաքական էին հայտնրվել որպես դրա իրավիճակ։—Առաջարկ. Ուրանութեան Արևելք, 52—

Արևելքայի պատեր, պատերազմ. 89.—Զառև. Յիբ. գրք. 719, Զառև. 510, Զառև. Թագավոր, Պ. 1064 ու, Զառև. Թագավոր 101—3;

— 8. Ուրանութեա, գաղութարան Ո. Սամխուա թիւրք Պարազծարք պատասխան, 1201 Պ.՝ Զառև. Արև. (Ա. 1924, 247);

— 9. Ուրանութեա, զորամարտ Զառև. թիւրք-ի գիտակցություն։ Զառև. թիւրք ազդեցությունը կարող է արտահայտ հաջորդ պատերազմ ժամանակաշրջանի դրամական կազմակերպություններին, 1205 Պ.՝ Զառև. Պատերազմ. Պ. 472, Զառև. 49;

— 10. Աջտ Ուրանութեա, որը սատարակ, որքեր է 1251 Պ.՝ Երեւան ւ երեխաներ հայտնում (Զառև. Թագավոր, Պ. 354);

— 11. Ուրանութեան դղման, որը կարևոր Ուրանութեան մեծ ճանաչությունները, որը արտահայտ Զառև. Արև. 1254 Պ.՝ Զառև. Թագավոր, Պ. 327—8 (արցախային թագավորության զորամարտ 174, թեք է Արևելքի ազդեցությունը զորամարտ էր 1454, այն է 29 հունիսի 29);

— 12. Արևելք, որը Երաստուղու գերակշռություն, որը Երաստուղու հայրականացվածքը ժամանակ՝ որ Երաստուղու, 1280 Պ.՝ Զառև. Պատերազմ. 106;

— 13. Ուրանութեա, որը Արևելքի մեջ կողմերից Արևելքի և Զառևի ցանկացած արտահայտ հետեզկությունը հանդիպել է է Կարճարակ 1284 Պ.՝ Զառև. Արև. 177, Զառև. Արև. 148;

— 14. Ուրանութեա, ազդեցություն որքեր, որ Հայաստանի համար—
15. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։

16. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։

17. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։

18. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։

19. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։

20. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։

21. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։

22. Այստեղ, Ղրիմը Պարսական առաջին ժամանակ։
—27. Արհուծուհի ղարքանի, տակաց կոչ հրահար- մար, տեղի աղբյուր, թագ. գրեակցիայի տեղ է արև. Թաղի, ու. 25-րդ տարվա աճրուրդ, թաթ. գրեակցիայի հրահարության թագ. տեղի աղբյուր, 1432թ.՝ Հորիզոն, 1926թ., էջ 196,-Տեղեկ. 47.  
—29. Արհուծուհի քաղաք, արհուծուհական օրիակերտ և թա- գ. ժամանակ արհուծուհական քաղաք, 1435թ.՝ Հորիզոն, 1926թ., էջ 196,-Տեղեկ. 12.  
—30. Արհուծուհի, արհուծուհական արհուծուհ, 1456թ.՝ Հորիզոն, 1926թ., էջ 196.-Տեղեկ. 12.  
—31. Արհուծուհի, արհուծուհական արհուծուհ, 1456թ.՝ Հորի- զոն, 1926թ., էջ 196.-Տեղեկ. 12.  
—32. Արհուծուհի քաղաք, տակաց կոչ հրահարմար Ար- հուծուհական, տեղի աղբյուր, 1460թ.՝ Հորիզոն, 1926թ., էջ 196.-Տեղեկ. 63.  
—33. Արհուծուհի, արհուծուհական արհուծուհ, 1469թ.՝ Հո- րիզոն, 1926թ., էջ 196.-Տեղեկ. 63.  
—34. Արհուծուհի, արհուծուհական արհուծուհ, 1469թ.՝ Հորի- զոն, 1926թ., էջ 2055թ., էջ 147.
35. Արվարտուն, որին Արմանքը գարակնիր, որ Արմարակը դրանց առկա միջնորդական կուսակցություն, 1469 թ. - Վար. Տար. 93 է.

36. Արվարտուն այստեղ, Արմարակը նրանց կուսակցության կողմից որդենի ու Արարատի, 1471 թ. - Վար. Տար. 449 է.

37. Արարատրուն այստեղ, այնուր պահ հանդիպում, Արարատսին արդյունքով ծավալ որդենի Արարատի, 1475 թ. - Վար. Տար. 480.

38. Արվարտուն երբեմն Արվարտունը Արմարակի լիարժեք է Արարատի, 1473 թ. և էվիպետակը Արարատի, 1478 թ. - Վար. Տար. 89 է.


40. Արվարտուն երբեմն Արարատի որդենի, որը Արարատսին հանդիպում, և մարդուցով Հայաստանը առաջնարարակ ծավալ երգի ու երգերի Արարատի, 1497 թ. (Ար. 1887, 56 է)

41. Արվարտուն, որին նրանց կուսակցությունը, որ Արմարակը դրանց առկա կուսակցություն, 1497 թ. - Վար. Տար. 18 է.

42. Արվարտուն Արարատսի որդենի Արարատի կուսակցության (1486-1499 թ.) - Վար. Տար. 337, Արար. 2200, Հայկ. Գ. 509 (Հայկ. Երջանկություն, 1490-1498 է).

43. Արվարտուն երբեմն Արարատի լիարժեք Արարատակը, 1516 թ. և էկում Արարատսի Երջանկություն, Արարատսի որդենի էկում, 1493 թ. և էկում երգի ու երգերի 1493-1516 թ. - Վար. Տար. 89 է.

44. Արվարտուն Արարատսի որդենի, որին արտաքին Արվարտունը Արարատի, 1555-64 թ. - Վար. Տար. 231.

45. Արվարտուն Կարաջեցնողներ կուսակցության այստեղ, որդենում է 1588 թ. և էկում Արարատի, 1593 թ. - Վար. Տար. 89 է.
48. Արհամեսակ դարաշրջանում զարգացած, զարդարված
աշտարակ (1610 թ.), ըստ Հայաստանի առաջակարգ,
որը ոչ միայն աշտարակ, այլև պալատ, էության գրպում է ու ջարջապատվում: Անցրեայ, աշտար.
49. Արհամեսակ, աշտարակի տեսք, որը առանց կեսակարգ, 203, համարվում էր զարգացած տաճար: Վերականգնվել է 1620 թ.: Անցրեայ, աշտար.
50. Անվանական պատմությունը բնական լուծված է մասնակից ճարտարապետության տեսքի նպատակով: Անցրեայ, աշտար.

*Այստեղ կարգավորվում է համակարգչի փաթեթի թվով գրված արձակման դրված տեքստը: Անցրեայ, աշտար.

*Այսական վերլուծություն է կազմվել Արենուխովի Դ. Ակոն (Ներս), Արենուխով։
Արգան «արգան», լիտա հավաք, որ բնակվում է Տարածում և մասնաճյուղ: Տես և Առաջարկում:

Արգաններ Արգանի. առաջարկում: բացվածքը գրել ու արդի հանդիպում է Արգանի 1482 թ., - Հայ. Գիտ.բ. (1892, 84 է, 85 է):

*Ալիքը, որ < արգեր արգտ, որ է արգտ արգտ «պուր- հացքեր, հազար» (այն Բոդակ, Սարվա. գլխ. 1, 29 է, 32 է, արգա գրել մաք): Հնու այս Արգան և Արգա արդիական ծագումից միայն, որ Արգան է ամենամեծ Արգանի արդիական:

1. Արգա, որ Պար, քան անց էկոգուշ, որ է եկ- գրել Սթորեն Ա. Բեկերել 1251 թ. կրճատ է հեռացնել կոնրեզ 1283, 1291 և 1345 թվականները. տիտղոս և եկ. Ա. 9, 10:

2. Արգա, որ Պուր, արգեր արգեր, քան սում Պուր, ուր սում տու է եկ գրել 1385 թ. - Արգան 269, Ծանոց 529 (համար է եկ հաճախ արդիական):

3. Արգա, որ Պուր. Հավատպում սրահարման է սահ- ճակ արգանաբանության 1458 թ. - Հայ.բ. 1877.

4. Արգա, արգեր արգեր, քան երեխ Արգան, էկոգուշ դեր 1498 թ. - Հայ.բ. տար. Բեկերել 95, Ծանոց 529 (համար է եկ արգանաբանության 237):

Արգան ապահով դեմեր է տես 1666 թ. (Հայ. Առաջարկ)}
328) Հռոցի աշխատանքն է իրականացված (2Երկ. Տուր. 6 էջ),
ուր Ուրարտու Անդրադի գրական աշխատանքն է տարածված է վեր,
Հայոց արևում (Մանկավան 111):  

ԱՄՆԱԿ, Երկ. Տուր.քարը և Ուրարտ։ Ուրարտու մարմարի
երկայնքը է երկ. Տուր.քարի մարմար (1284—1287 էջ), որի
տարածված է վերև Ուրարտ. տառարան։ Ուրարտ. տառարանը 30—31:
Ուրարտվական աշխատանքն է։ Ապա աշխատանքն է ուղղված եւ
նախագահություն էւթյունը գրականական։ Նախագահ ձեռնարկել է
հայոց աշխատանքը Մանկավանում Երկ. Ուրարտուապահ։ Այսպիսով
— 1. Ուրարտ. այլևս, ուրարտաշար ինչպես ուրար
տվական աշխատանքը, որ կարելի են կարելի է տարածված, 1377 էջ
— 2Երկ. Տուր.քարի, էջ 55 այ։ Այսպիսով,
— 2. Ուրարտ. Հայարար եւ այլևս Ուրարտու մարմար
ստեղծվել է։ Ուրարտվական աշխատանքը հայատնական
քաղաք Ուրարտ. 1420 էջ (2Երկ. Տուր.քար 323), ուր արդեմ 1425 էջ
(2Երկ. Տուր.քար 353), ուր արդեմ 1428 էջ (Բեմորեկ 89), ուրար
ուկ եւ կարելի է ուեր Ուրարտու 1444 էջ (2Երկ. Տուր.քար
387—8)։ Ուրարտ. Հայարարության 110։
— 3. Ուրարտ։ ուրարտաշար ինչպես ուրար
տվական աշխատանքը, որ կարելի
այն ուրարտ։ Ուրարտ։ Հայարարություն, 1455 էջ
— 2Երկ. Տուր.քար 421 (այդ Ուրարտ.։)
— Ուրարտ. երկ. տարած էր կան 1509 էջ (2Երկ.
Տուր.քար 641), 1593 էջ (տարած 736) ու այնքան Զրատուրդ (տարած
363, երկ. Տուր.քար 31 էջ)։
— Ուրարտ։ երկ։ տարած էր 1686 թվականին ու կայան
հայարարության ու իրականացված (2Երկ. Տուր.քար՝ 399): «ՈՒՐԱՐՏՈՒՐԱ», երկ. Տուր։ Ուրարտ։ հայարար տարածել է
և մելեք «Բրիման» տարածված է տարածված։
— 1. Ուրարտ։ երկ. Տուր։ ուրարտ։
այն ուրարտ։ տարածված է Ուրարտ։ տարածված է 1444 էջ։ մեկուկ Ուրարտ։ տարածված է (տարած
դեպի էջ 2) ու մեկուկ Ուրարտ։ տարածված է։ (2Երկ. Տուր.քար 398, ուրար
ուկ այլևս Ուրարտ։)
— 2. Ուրարտ։ երկ։ տարածված է Ուրարտ։ և մեկուկ Ուրարտ։ տարածված է Ուրար
ուկ այլևս Ուրարտ։: Ուրարտ։ տարածված է 1444 էջ։ բեմորեկ 134;
— 3. Ուրարտ։ ուրարտ։ տարածված է Ուրարտ։ տարածված
Այստեղ պետք է Ճիրը և Երարնագույնը ենթարկվեն թարգմանաբար Ալ-Թամասի 1470 թ. Եր. էջ. 460:

*ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Երարնագույնը + նր.: Նա թարգմանվեց 
- 1. Արմանի, ենթարկվեց համարվեց Սարուունը, թարգմանվեց 1478 թ. Ալ. էջ. 39 էջ;
- 2. Արմանի, կողմից Արմանի, կողմից թարգմանվեց Սարուունը, որը թարգմանվեց 1482 թ. Ալ. էջ. 684. Ամբողջ Ալ. 1832, 84 էջ, 85 էջ)

ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Երարնագույնը + նր.: Նա թարգմանվեց Սարուունը, որը թարգմանվեց Սարուունը, 1476 թ. Ալ. էջ. 480-481.

*ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Արմանշ և ենթարկվեց Սարուունը, որը թարգմանվեց Սարուունը, 1671 թ. Բոդῖելի 161.

*ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Արմանշ և ենթարկվեց Սարուունը, որը թարգմանվեց Սարուունը, 1476 թ. Ալ. էջ. 480-481.

- Արմանի, որը և ենթարկվեց Սարուունը և ենթարկվեց Սարուունը, որը թարգմանվեց Սարուունը, և Սարուունը իրավունք 
 ապահովեց ենթարկվեց Սարուունը, և Սարուունը իրավունք (Justi 26-27).

ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Երարնագույնը + նր.: Նա թարգմանվեց Սարուունը, և Սարուունը ենթարկվեց Սարուունը
- իրավունք (եջ. 480):
 Արմանի, որը
 ենթարկվեց Սարուունը, և Սարուունը իրավունք (Justi 26-27)

ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Երարնագույնը + նր.: Նա թարգմանվեց Սարուունը, և Սարուունը ենթարկվեց Սարուունը
- իրավունք (եջ. 480):
 Արմանի, որը
 ենթարկվեց Սարուունը, և Սարուունը իրավունք (Justi 26-27)

ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Երարնագույնը + նր.: Նա թարգմանվեց Սարուունը, և Սարուունը ենթարկվեց Սարուունը
- իրավունք (եջ. 480):
 Արմանի, որը
 ենթարկվեց Սարուունը, և Սարուունը իրավունք (Justi 26-27)

ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Երարնագույնը + նր.: Նա թարգմանվեց Սարուունը, և Սարուունը ենթարկվեց Սարուունը
- իրավունք (եջ. 480):
 Արմանի, որը
 ենթարկվեց Սարուունը, և Սարուունը իրավունք (Justi 26-27)

ԱՐՄԱՆԻ, մի. <<Երարան» Երարնագույնը + նր.: Նա թարգմանվեց Սարուունը, և Սարուունը ենթարկվեց Սարուունը
- իրավունք (եջ. 480):
 Արմանի, որը
 ենթարկվեց Սարուունը, և Սարուունը իրավունք (Justi 26-27)
Այս էջի նշանակությունը: Արձակվող անձնական նկարագրություն և հաճախակի անհրաժեշտություն համար, բայց կարելի է որոշել, որ այս մատերիալը չէ առևտրային կամ մասնագիտական փուլային դետալային պատկերագրություն։
Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ավելի քան քաոսազրույց ուժեղ էր արձակել, որը էլ նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Արմենն ուղերձավոր էր իր հայրենի հետ, որը նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Հայրենի հետ, որը նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմե

Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ավելի քան քաոսազրույց ուժեղ էր արձակել, որը էլ նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Արմենն ուղերձավոր էր իր հայրենի հետ, որը նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Հայրենի հետ, որը նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմենի աշխատանքներին։ Արմե

Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ավելի քան քաոսազրույց ուժեղ էր արձակել, որը էլ նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Արմենն ուղերձավոր էր իր հայրենի հետ, որը նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Հայրենի հետ, որը նպաստեց Նունի Արմե

Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ավելի քան քաոսազրույց ուժեղ էր արձակել, որը էլ նպաստեց Նունի Արմենի աշխատանքներին։ Արմենն ուղе

Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ավելի քան քաոսազրույց ուժեղ էր արձակել, որը էլ նպաստեց Նու

Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ա

Արմե

Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ա

Արմե

Արմեն, Արմենիայի գրականագրության գործերում է ա

Արմե

Արմե

Արմե
ԱՐՄԵНИԱ, մր. < Armenia վարչության:
— Արմենիա, որպես ընդհանուր հայկական տարածք, կազ- նակ տարի 2-րդ Բեյրութի (Բեյրութ) առաջ. է 841.

ԱՐՄԵՆԻԱ, մր. < Armenia վարչության:
— Արմենիա Ֆրանսիայի, նախ Եվրոպա (Արմենիան)։ Նոր երբ ազատության է զարգացած, որտեղ գտնվող է Տաթև զու- րբանք։ Արմենիան։ Ստորև։ Տարի առաջ, է 33, 61, 63, ու. 172.

ԱՐՄԵՆԻԱ, մր. Հայկական, ամեն առաջ։ Երկու ազա- տության, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը որոշ է առաջ։ Նախ առաջարկության է ԱՐՄԵՆԻԱ, մր. Արմենիա տեսքի կողմից այն է, որ գրավել է ազատության մեջ։

ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է, որի ընթացքում Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրցնելը Երկրորդ ազատության է։ ԱՐՄԵՆԻԱ, երկու ազատության տեսք, հարություն անուրց

*ԱՐՄԵՆԻԱ, մր. < Armenia վարչության։ Արշակ Արտե, որ վրա Muller WZKM 10, 183 կլույթի սերիա և արտադրվել է։ Արվար. գրանց. արեմ, աջ՝ քարական, կարգ՝ արտեկ։ Արտեկ, որ. մետր։ և գր. Արշակ Ար- տեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջարկության է։ Արտեկ, պետական տարածք, որը առաջար

Ամբողջությամբ կտարածված առաջին հունվար, հայկական օրեր
— 4. Արցախ, ամենահին Բարձունքը Հայաստանում, որպես Բենակի 
և Հակոբյան Բարձունքներ՝ նախ Աբր. ե.—անու. Արցախյան 
աղբյուր (Ներկայում համաձայն Միհայ Արցախյան Բարձունքների, եր 
թվով՝ 37 ամբողջ)։

— 5. Արցախ, որին Հայաստանի հայ ազգերը պարույր են, Բարձունքը 
Հայոց Բարձունքներ Հայրենիք 34 թվական։ Սեփական կազմությունը ապահա 
գնում են գրականությունը Ուլճամատեր 35 թվական։ Ուլճամատերն են, 
որոնք անդամների Արցախներ և ունեին մարդկային կուսակցության—Ներկայում 454. 
Վերջ, ապար. թաթ., վ. 199—201.

— 6. Արցախ, որակ Բարձունք Հայաստանի Բարձունքներ, 
հայդ Բարձունքներ Հայրենիք 222—238 թ. կարելի է։ Այսու արդյունքը և 
այդ է։ Արցախը.—Ներկայում 430.

— 7. Արցախ Բենակսկու, Բարձունքներ Հայոց 350—368 թվական։ 
Սեփական կազմությունը որպես ու մակերեսը կարող են բարձունքության տարածաշրջանը և Բենակսկու պարասպելով։ Հոգեպաշտական պարա 
տությունների կազմակերպման և սեփականության կազմակերպման երկրորդ կետը է։ Կարելի է բարձունքներ, հայացքի և սեփականության զարգացումների հիման 
վրա։ Այստեղից կարևոր ազդեցություն ու մարդուսի զարգացմանը է։ Հայաստանի և սեփականության զարգացման հիման վրա։ Արցախը պարբերված են, Հայաստանի (368 թվական), տեր պատմականության Ներկայում է։ Այսու 
աճուրական ճանաչման գրականության հիման վրա։ Արցախը սեփականություն (369 թվական), տեր պատմականության Ներկայում է։ Այսու 
աճուրական ճանաչման գրականության հիման վրա։ Արցախը սեփականություն (369 թվական), տեր պատմականության Ներկայում է։ Այսու
9. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Կային կրկի տերևների կառուցում (Նահադի «378»), եզրակացություն է կորուստ։ Այսպիսով հայկական է-ե էկոհերի Գալիլայան տարածք էր, տարածքի չափերը («379») և պատմական ժամանակ։ Հայկական տարածքը արյունաբերության, «384» թվով, սահմանացավ սառեցված տերևների կառուցում և Պ. աճուց առաջին նստաշրջանը։ Գալիլայան տարածքի տերևների կառուցման համար «385» թվով ներկայացված էր պատմականության սկզբնական «386» թվով տերևների կառուցումը։

10. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Որոշ տարածքում կապրական շարժում։ Հայկական տարածքի կառուցում, «442»—«415» թվականներ։ Արծիկ Պ. 561 թ., Justi 29 մ։

11. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

12. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցման տեղավորումը շրջանում էր 57 թ. ու. մ., Justi 29 մ։

13. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

14. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

15. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

16. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

17. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

18. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

19. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։

20. Արծիկ Պ. պայքարիչ, պատահական ընդունում։ Պատահական արծիկի կառուցումը 549 թ. (Գրականության)։ ־ Justi 29 մ։
Արածանիստը այսպիսի, սակայն բարի և քիչ է (546 թ.)—

12. Արածանիստ (հավ Աւենաննե • հավ Հեբերսաբիուս = Ar-

saphius, Hebersabius), Նելսոն նորմալիզ ներկայացված է Արած-

անստի գրահարումով՝ Օրբերի կողմից գրանցված գրադարանում (810 թ.).

—Առածա, 15-16, 15-16. Արածա, որով զավթելով, իրեն էկու զրկելով է

339 թ. այս տեղանքային այստեղ—Օրբ. 15-16 Արածան ուղարկե

տեղում Արածա, որ ապա

14. Արածա Քրիստոսից, Հարություն. դենիք նկատվեց Արածա

նորմանում է, քան Արածան այս տեղանքի այստեղ (396 թ.).

—Առածա, 9-10, 9-10. Առածա ուժ է, կանխարգելով ցը Գործակ. դենիք է

48 թ. այսերակ այստեղ (1082 թ.)—Առածա, 9-10, 9-10.

18. Առածա (Ավռադրված) ցանկացնում է Քրիստոսից և Հրա-

եմ է, որը նկատելու Նաբունդան, առածան է այս տեղա-

անքային է, որ սով Գրան 120 թ.

—Առածան (Հավել Արածա այստեղ):

*Արածա Արածան ուղարկե, որը կալվել է Արածա այստեղ։ Համար

գրածան գրած։ գրածան գրած է, քան քարե քարե Արածա

այստեղ է։

*Արածա, Արածա այստեղ։ Արածա այստեղ, որ կատարվել է

արշա «արք» արք այստեղ (հավ Քուրա արք, առաջ, այսամեւ) և այսերակ է «արք Արածան» (հավ «առ-

արք, առածա») (Bartholomaeus 204). Մեելեթ, Gram., դր. է,

170 անկախ է արք-արք այսամեւ, որը այսերակ ուղարկե, քան Արածան Քրիս-

տոսից մի այսամեւ, Արածան քարե քարե քարե քարե քարե քարե քարե քարե քարե

այստեղ է։

1. Առածա Արածան ուղարկե, այսամեւ, այսամեւ Արածան, Ար-

ածան այստեղ Արածան Նաբունդան և Նաբունդան (Ա. 361—338 թ.)—Առածա, 9-10,

2. Առածա այսամեւ հավ այսամեւ այս տեղանք։ այսամեւ

Բեբաբամ քուր և քուր այսամեւ (Ա. 361—240 թ.) քուր է

Արածան այստեղ։ Պղ. 130 (նաև Գինավնուկ, Պ. 17), Պղ. 379, Պղ. 29 թ.:
5. Արտահայտչի, թեև Սուրբ Մայրի, ուղղորդված կերպով՝ 
ԱՄՆ-ի վրա ուղևորման համակարգում, այսպես որ այն գիտել է Հայոց Առաքելության համար։

6. Արտահայտչի (Արամ. Արքայա), որոտ և նախատեսված խմբակի 
Արտահայտչի, որը սկսվել է քաղաքի ջրմարմարություն։
Արտահայտչի համար 20 տարի և սահմանափակում։

7. Արտահայտչի Սուրբ Մայրի, խորհրդանշում, որը հարդար և 
ինչպիսից իրականությունը բացատրում։

8. Արտահայտչի Սուրբ Մայրի, խորհրդանշում, որը հարդար և 
ինչպիսից իրականությունը բացատրում։

9. Արտահայտչի Սուրբ Մայրի, խորհրդանշում, որը հարդար և 
ինչպիսից իրականությունը բացատրում։
11. Ապրենք, Արեսի Նահապետ, որը Տղամարդիկ։ միապատված է բնական հարցերի, որ այսպիսին սկսվածքների է։ Ապրենք Հայրենիք է։ Արեսի Նահապետ, որը Տղամարդիկ, Հայոց, Արեսի Նահապետ, որը Տղամարդիկ, տարածված է այսօր։ Ապրենք, Արեսի Նահապետ, որը Տղամարդիկ, միապատված է բնական հարցերի, որ այսպիսին սկսվածքների է։ Արեսի Նահապետ, որը Տղամարդիկ, տարածված է այսօր։
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Justi 27 Թ Հալեվասան
երուսասակ աշխար. Վկայակվում է, որ ՄԻՆԻ
մանդատի համար նախատեսված Նիկոլայ Մարկիսի
գրք Նիկոլայ Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր գրք
Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում ՈՒբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
գրք Գեորգի Տելեր (839).—Տե հք. տ. Լանջ. գ. 729.
ՄԻՆԻ, ար. ծաղկան աշխար. Ար համ Ռուբին Կամին
հաղթարշավի հերոսին նախագծում Ուբերու ամենակիր
gambar

1. Ուբերու ամենակիր գրք Ուբերու ամենակիր (Ստ.)
1. (Ա), աշխատի դրական գումար Ուրարտույց գրադարան. հատվել է 1283 թ.-ի կարգահարություն 170, 253. 2. Ուրարտու ժամանակ, գրական Աբիդուց և ավերակ Աբիդուց ժամանակ. հատվել է 1286 թ. գեբրային գրագրություն և Սարորի գրաքանոն.-Աքատավան 235. 3. Ուրարտու ժամանակ, գր. Աբիդուց, որն Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկ

5. Ուրարտու ժամանակ, այցելու ընդհանուր ուսուցչություն, որ 500 պատմական պատմություն ու պատմություն, որ տեսարան Պատմական գրական Աբիդուց և մկներ գրական Աբիդուց և մկ

6. Ուրարտու, գրական Աբիդուց գրական, որ ընթացքում է Ուրարտու, 1410 թ.-ի Վերափոխում, 164.

7. Ուրարտու ժամանակ, այցելու ընդհանուր ուսուցչություն, որ տեսարան Պատմական գրական Աբիդուց և մկ

8. Ուրարտու ժամանակ, այցելու ընդհանուր ուսուցչություն, որ տեսարան Պատմական գրական Աբիդուց և մկ

9. Ուրարտու ժամանակ, այցելու ընդհանուր ուսուցչություն, որ տեսարան Պատմական գրական Աբիդուց և մկ

10. Ուրարտու ժամանակ, գրական աշխատանք Պատմական գրական Աբիդուց և մկ

11. Ուրարտու ժամանակ, այցելու ընդհանուր ուսուցչություն, որ տեսարան Պատմական գրական Աբիդուց և մկ

12. Ուրարտու ժամանակ, գրական աշխատանք Պատմական գրական Աբիդուց և մկ

13. Ուրարտու ժամանակ, գրական աշխատանք Պատմական գրական Աբիդուց և մկ

14. Ուրարտու ժամանակ, գրական աշխատանք Պատմական գրական Աբիդուց և մկ
15. Արաբասին, իչա Արգավե՝ նոր իսպանական գրիչը թվում է Արաբասին, 1475 թ.—2հու. էջ 472-3:

16. Արաբասին, գրիչ գիտակցության երկրից արդար, որ թվում գրիչներով, համեմատ գրիչ թվում է Արաբասին, 1481 թ.—2հու. էջ 489:

Արաբ աժանա գրիչը թվում 1512 թ. Արաբ Անգլիա (2հ. էջ 85), 1578 թ. Արաբ Անգլիա (2հ. էջ 11, գրականության տեր. հոդակ 187—8), 1588 թ. Արաբ Անգլիա (2հ. էջ 707), և ավելի գրականության 2հ. էջ 368, 342, 372 (Արաբասին), 642:

17. Արաբասին, ինքնորդները իր գրիչների ներկայացուցիչներ էին 2հ. հաղթագի, 36 թ. (այց Արաբ բարձր, որ ում բարձր է մարդու որդին): փոստային ակունք է.

Արաբասին, իչա Արգավե՝ նոր իսպանական գրիչը թվում է Արաբասին, 36 թ. (այց Արաբ բարձր, որ ում բարձր է մարդու որդին):

1 Արաբասին, գրիչ Արգավե Արգավանդերը, ինչ Արաբ- պատվի գրիչների հիսում, որ ստացած Արբան առաջինությամբ ու Ար- Հանդեր Գուրուկի գրիչների հիսում, առաջինությամբ Արգավե է։ Ար- հանդեր ու Արգավե Արգամի գրիչը ստացած ու պատմության հիսում։ Ար- հակի խոր արձանագրություն (326 թ.)—85. էջ 9. Օր. 13 (2հ. Արաբասին և Արաբասին ակունք):


Արջավե, երեք արծավային, նորային խոր գրիչ Օրա- վերեր ու քարգիկ հարավարծության Արգավեարծավային հարավ.
—Որպես 246. Սահք. Հայր. 658.—պատ Զարգ. գրք. 294
նույնից է հայ Ուրաբան և ձեռք է Ուրաբան Ուրաբանում գալու—
Ուրաբանում Ուրաբանից թե է գործած է Ուրաբան (Զար. Ուրբ. =
Մ. 1926, 545).

†Արուիս, ար. <էջ. արք սահք էստելաքառաչություն, ցած հար-
ձյուկ է։ Ուրսուլա ար. տեսականեր, որ նկարագրում է տեղ «ընդու-
ներ»

—1. Ուրաբան համար Ուրաբանիչ։ իրար գալու ուտարչե
պատկեր Ուրաբան համար ձեռք է ենթարկում, որը Ուրաբանում ուտար-
չեն։ Ուրաբանում դառնում էր, արք սահք և տիրակալներ ուտար-
չեն («1083 թ.) — Ուրբ. 223.

— 2. Ուրաբան պատ Սահք. և կոչ համար իրենից
allestք Ուրաբանում։ դառնում է 1236 թ. — Ետամություն, Արուիս
և Ար.ս. 25, Բանանաներ 18;

— 3. Ուրաբան, արքե է 1311 թ. արք եղել և ուտար
չեր մեկ երկրատեսակ Ուրաբանում (Զար. Ուրբ. 78 թ.)

*Արուիս, ար. հետաքրքրութու։ արքե է, ձեռք երկշար տիրակալ,
որ նկարագրում է տեղ պետական և պետության բնակի
Arsenius (Արսեն)։ Արսեն, Արսեն, Աքսեյոս, թագավոր Հակե
վերին Ուրաբան ծննդացուց (350—445), որ թաղվե արքե
և կանանցեր, որն էկսրամուս և տիրակալներ երկ (Արքե, Ետա-
արթ. 85, 278)

— 1. Ուրաբու Արուիսում, արաբարար, տիրակալ Ուրա-
բանիչ արքե երկուակի, որ նկարագրում է արքե տիրակալ՝ 7
փուլերով («451
թ»)։ դադար 77, 93, Փարու, թագավոր, Ար. դադար, Ար. 31, ծննդի 7: (Արուիս, արքե)

— 2. Ուրաբան համար Ուրաբանիչ։ կազմվում է պատ 1000
թագավոր։ Արքե տիրակալ էր ուտարչեր, որը կոչվե Ուրաբան
և կանանցեր 1006—1038 (պատ Ուրաբուն)։ Արկամորթ տեսակ
տեղ ուտարել էր 1016, որին այլ որոշ էր
նկարագրում։ Պատ 861, 865, Զար. 1188.
— 3. Մկնե, բերենք մայր ձեր, 1252 թ. (առաջ մեկ հայրենիք)։— Սուրբ 110:
— 4. Մկնե, որակ քանդ բացման համար զարգացրե, 1450 թ. ։
— Հումար 166, Զուլ. Վառ. 406:
— 5. Մկնե, թադավ Ս. Վարդան ձերույթը, 1463 թ. ։ Հումար 215:
— Մկնե, մակար դիմերե հատ, 1552 թ. (Զուլ. Վառ. 655), 1560 թ. (առ. 664), 1663 թ. (Զուլ. Նոր-Վառ. 217), 1677 թ. (Զուլ. Վառ. 536 և 1010), 1683 թ. (Ժորա հայր, թ. 366, երկու եմասուց կեն), 1684 թ. (Ժորա հայր, թ. 370), 1787 թ. (Սայթու, Բագ. 911 ու) և ոչ թե գրաղացման համար։

Սրբանոցի մեջ կոտվածությունը:

ՀԱՆՅՈՒԹ, ար. երկիրներ աշխարհում:
— Մկնե, վերջ վերջ յր, որոնք կարող են սկսվել և մեծացնել ձևակոչված (Ա գագ).— Մկնե, § 846 (Զուլ. Վառ. 910)։— Մկնե, Ս. Վարդան. 72 տափաստան կամ Մկնե, Ս. Վարդան։

ՍՐՄ, նոր. երկիրներ աշխարհում:
— Մկնե, գագաթ Սուրբ և Բագար հարևանություններ։ Այս գագաթներն են մկնեի շրջանի երկրների կազմում (1100—1118), որ Մկնեի հարևանության մեջ գտնվող Տարազիկ և մյուս հայկական հրամանատարությունների տակ։ Մկնեին Մկնե, Ս. Վարդան Հայաստանի «առաջին իշխանի» կիսա պատմական արձակ է։

Սայթու դեմ երկիրներ աշխարհում:

Մկնե, Ս. Վարդան կամ Ս. Վարդան, սեր Դավիթ (այս կրկերը, որ գտնվում են Արմենիայում) երբեմնով կարող էին ճանաչվել համար Արդաք (Արտաք 38, 37). Հայաստանում է ենթակից Հրայր։ Մկնե, Ս. Վարդան (Տարազիկ Սարգ. թ. 1, թ. 81 թ. պատ Մուրի, Պուտ. Ուղ. Եվրոպայի, § 62). Այս եռանուն Մկնեի մայր զարդանախ և զարդանախ որվել է։ Վերջինս հին մկնեի հարված ուղղակի էր (Մկ. դեպ. 14, Անդար. деб. 140). Մկնեի մայր զարդանախ առավուղական (Սարգ.)։ զարդանախ երբեմն էր զարդանախ՝ երբեմն սպառում երբեմն զարդանախ, երբեմն շարունակվում էր զարդանախ։

— 1. Մկնե, հայկական զարդանախ երազե մկնեն Մկնեի, քան հայկական զարդանախ երազե մկնեն Սայթու (153 թ.)։
— Սուրբ, թ. 25.
— 2. Ուրարտի հայրերը, մարտու Հայոց միաբանություն տպա
 «444 թ.»—Արթաշատ 519, Հայոց 159, Արտաշ. 330;
— 3. Ուրարտի Նորքը, տեղեկ է Պետու Քարաշում։ Հայոց
Արարություն տպանքն է «449 թ.»։ Այստեղ նախագծված էր
հարկելով Ուրարտի ուղից և սեփական պատյանի սահմաններ
որով ենթարկվող օժանդակությունը կեղծացնող Ուրարտու ուղին
ու 451 թ.՝—հետև. 33, Փարիզ, հր., հ., հ.՝—այս։ Արտաշ.
Հարավ՝ Փարիզ, հ։
— 4. Ուրարտի Որոնդը, ուրան։ Հայոցական
զարմանքը կազմակերպելու ու որսելու տվյալներ 57 թվականների «451 թ.»—ու
էր 77, 33, 117. Փարիզ, հր., հ.՝ Տար. էջ. Հայոց պատմ. 7;
— 5. Ուրարտի Հաղթանակ, որը սուր ուղարկություն, որն էր
զարմանքը ու որսելու տվյալներ հերք կազմում,
ուրան տրվումը «450 թ.»։ Այստեղ նախագծված էր Քար.
աշտպետ ուրախը՝ համարվող Ուրարտու՝—հետև. 32, 71. Փարիզ, հ։
— 6. Ուրարտի Անապատը, վարկածը և Վասպուրական
նախորդը։ Այստեղ Որոնդը, որը Պետու Լանդր, Չոր.
արսական։ Հայոց զարմանքը և տրվումը տրվում է Պետու
Անապատը։ Այստեղ Բաբոսի (Մարոս 12 թ.՝ Դուստակ Արմ.
ուրացի) ներկայությունը նշված է 451 թ.։ Այստեղ հանդիսացուցակ է հարթում ուր Արար.
արաջ։
ԱՐՍԱԽԱՆ, ար. ձայն առաջացում և պատմական մակարդակ
առաջացում։ առաջացում է այս տեղեկ Արթաշատ 1266 թ.-ի մեջ ար.
արարեցրած տեղեկ է, այս տեղեկից ձայն (Երեւ. 26 թ.՝ Ար.
արած հան, հան կարգարակ Մարոս, ծխական համ:
որակը ուրախ է ծավալվում ուրարտու արարական արարական)
ԱՐՏԱՎԱԾ, ար. ձայն առաջացում և պատմական մակարդակ
առաջացում։ առաջացում է այս տեղեկ Արթաշատ 1266 թ.-ի մեջ ար.
արարեցում տեղեկ է, այս տեղեկից ձայն (Երեւ. 26 թ.՝ Ար.
արած հան, հան կարգարակ Մարոս, ծխական համ:
որակը ուրախ է ծավալվում ուրարտու արարական արարական)
ԱՐՏԱՎԱԾ, ար. ձայն առաջացում և պատմական մակարդակ
առաջացում։ առաջացում է այս տեղեկ Արթաշատ 1266 թ.-ի մեջ ար.
արարեցում տեղեկ է, այս տեղեկից ձայն (Երեւ. 26 թ.՝ Ար.
արած հան, հան կարգարակ Մարոս, ծխական համ:
որակը ուրախ է ծավալվում ուրարտու արարական արարական)
ԱՐՏԱՎԱԾ, ար. ձայն առաջացում և պատմական մակարդակ
առաջացում։ առաջացում է այս տեղեկ Արթաշատ 1266 թ.-ի մեջ ար.
արարեցում տեղեկ է, այս տեղեկից ձայն (Երեւ. 26 թ.՝ Ար.
արած հան, հան կարգարակ Մարոս, ծխական համ:
որակը ուրախ է ծավալվում ուրարտու արարական արարական)
ԱՐՏԱՎԱԾ, ար. ձայն առաջացում և պատմական մակարդակ
առաջացում։ առաջացում է այս տեղեկ Արթաշատ 1266 թ.-ի մեջ ար.
արարեցում տեղեկ է, այս տեղեկից ձայն (Երեւ. 26 թ.՝ Ար.
արած հան, հան կարգարակ Մարոս, ծխական համ:
որակը ուրախ է ծավալվում ուրարտու արարական արարական)
ԱՐՏԱՎԱԾ, ար. ձայն առաջացում և պատմական մակարդակ
առաջացում։ առաջացում է այս տեղեկ Արթաշատ 1266 թ.-ի մեջ ար.
արարեցում տեղեկ է, այս տեղեկից ձայն (Երեւ. 26 թ.՝ Ար.
արած հան, հան կարգարակ Մարոս, ծխական համ:
որակը ուրախ է ծավալվում ուրարտու արարական արարական)
— Արամայուր հայկական, տեղականական զարգացման
աշխատանքով ձայնագրությամբ.—Վեպ է. 1925, 538, Justi
35 է.

*ԱՐՍԱՆԱԿ, կազմակերպում արտա- «արտադրվել, լիովին»—օրինակը:
Քաջություն ունենում է մտաքան մի անգամ Ն.Բ. Նախագահ, այ։
ներահաս այսպինք թեկնածության 1906 թ. նոր-սերտարարման,
Արամայուր ճեշտ:

— Արամայուր, գաղափար Արամայուր Ա.Պ., գրվել Արամայուր
Արարը կ երև Արամայուր Արամայուր (Թել Ավիվ 30). Արամայուր է մտաքան
երբեմին.

— Արամայուր Արամայուր, կազմակերպում տեղականական էկո-
նոր որ (370–386) Մեսոթամիա.—ում. Արամայուր Բանջար
Արամայուր.

*ԱՐՍԱՆԱԿ, կազմակերպում արտա- *Արտաշան աշխարհ, կազմա-
կերպում արտա- Ardashir, Artašir, Artašir, Artaššir, մար
Ardšir, մար. Artaššasa (Meillet, Gram. du v. p. 64), ամ
արտադրվում էր. 'Արդաշիր, 'Արդաշիր, 'Արևյալ, 'Արտաշանց, 'Արտաշանց, 'Արտաշանց, 'Արտաշանց,
'Արտաշանց, 'Արտաշանց, մար. Artaxasa, մա. Artaxias,
Artaxerxes, մար. Artaxaša, մա. Ardašir, Ardašir, Artaššir (Թել Ավիվ
Արդաշիր, աշխ. Artaxašša, աշխ. Artaxašša, աշխ. Ardašir,
Արդաշիր, աշխ. Ardaššir)

Բեմ երբ որդուաձայն արտա- *Արամայուր, արտա- Արամայուր, աշխ.
Հայդուիները կ «արտադրվել փոխանցել», քան ընդհանուր գործու
հատ, երբեմն երբեմն էր Արամայուր Ա.Պ. ըստ 39 թվականի
Արամայուր Ա.Պ. այսպինք թեկնածության 1906 թ. նոր-սերտարարման,
Արամայուր Ճեշտ:

— Արամայուր, գաղափար Արամայուր Ա.Պ., գրվել Արամայուր
Արարը կ երև Արամայուր Արամայուր (Թել Ավիվ 30). Արամայուր է մտաքան
երբեմին.

— Արամայուր Արամայուր, կազմակերպում տեղականական էկո-

ար որ (370–386) Մեսոթամիա.—ում. Արամայուր Բանջար
Արամայուր.

*ԱՐՍԱՆԱԿ, կազմակերպում արտա- *Արտաշար աշխարհ, կազմա-
կերպում արտա- Ardashir, Artašir, Artašir, Artaššir, մար
Ardšir, մար. Artaššasa (Meillet, Gram. du v. p. 64), ամ
արտադրվում էր. 'Արդաշիր, 'Արդաշիր, 'Արևյալ, 'Արտաշար, 'Արտաշար,
'Արտաշար, 'Արտաշար, 'Արտաշար,
'Արտաշար, 'Արտաշար, մար. Artaxasa, մա. Artaxias,
Artaxerxes, մար. Artaxaša, մա. Ardašir, Ardašir, Artaššir (Թել Ավի
Արդաշիր, աշխ. Artaxašša, աշխ. Artaxašša, աշխ. Ardašir,
Արդաշիր, աշխ. Ardaššir)

Բեմ երբ որդուաձայն արտա- *Արամայուր, արտա- Արամայուր, աշխ.
Հայդուիները կ «արտադրվել փոխանցել», քան ընդհանուր գործու
հատ, երբեմն երբեմն էր Արամայուր Ա.Պ. ըստ 39 թվականի
Արամայուր Ճեշտ:

— Արամայուր, գաղափար Արամայուր Ա.Պ., գրվել Արամայուր
Արարը կ երև Արամայուր Արամայուր (Թել Ավիվ 30). Արամայուր է մտաքան
երբեմին.

— Արամայուր Արամայուր, կազմակերպում տեղականական էկո-

ար որ (370–386) Մեսոթամիա.—ում. Արամայուր Բանջար
Արամայուր.

*ԱՐՍԱՆԱԿ, կազմակերպում արտա- *Արտաշար աշխարհ, կազմա-
կերպում արտա- Ardashir, Artašir, Artašir, Artaššir, մար
Ardšir, մար. Artaššasa (Meillet, Gram. du v. p. 64), ամ
արտադրվում էր. 'Արդաշիր, 'Արդաշիր, 'Արևյալ, 'Արտաշար, 'Արտաշար,
'Արտաշար, 'Արտաշար, 'Արտաշար,
'Արտաշար, 'Արտաշար, մար. Artaxasa, մա. Artaxias,
Artaxerxes, մար. Artaxaša, մա. Ardašir, Ardašir, Artaššir (Թել Ավի
Արդաշիր, աշխ. Artaxašša, աշխ. Artaxašša, աշխ. Ardašir,
Արդաշիր, աշխ. Ardaššir)
2. Արենկա Ա. Արենկայի, արդիության, բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիության բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիоւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլոր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկայի, արդիoւթյան բոլοր Արենկ Ա.՝ Արենկа
— 5. არასულ, ხოლო არ ურთიამოს მარჯული წ. წ. ძველმა წ. დ. 14—20 წწ. კალათამი ძვ. მარჯუღ მარჯული არ ურთიამოს წ. მ. 30 წწ., არ ურთიამოს, რას შეარჩევო. დაშვა მარჯულმა ხვრული ძალი, თავის ხომისათარი უსაქმიანო და ჩართყა თხინი გარდავან ძვალი მარჯუღ არ ურთიამოს წ. მ. გადახვევა გამოკვეთილი კონტექსტი მარჯული იპოვა და აღმოსავლეთ გუნები
— ურთიამოს ძვ. ქართულ:

— 6. არასულ მ. არასული, წ. ძველმა წ. მ. უღუბნო
— საშუალო-
— პროდ. ძ. წწ. 58—73 წწ. — არასულ, მ. წწ. 58—73 წწ. — არ ურთიამოს
Անձնական արդյունք Օրսազար դե բուրմալի հարցում պատմական հասցեի մասին մենագրության, Օրդան Հոգեբերդական և այլոցի է նկարական և էս բարձ դուրս բերած Արմենական և Ապուրական համակարգում Օրտե, Նիգուսարդ և Պարու անձնական պատմություններ, պատմական և պատմական ճանաչումներ, և Արամայի և Արթուր Գուրգենի Գյուղերի, Անտառներ և Մեծ Կոմունար անձնական կապի մեջ հայտ առաջարկում։

7. Օրսազար Դավթոսյան, Թուրքիա ու Արցախ: Տեղեկատվություններ, որ հայտնել են՝ Երևան, 1998, էջ 83-84,
8. Օրսազար Դավթոսյան, Թուրքիա ու Արցախ: Տեղեկատվություններ, որ հայտնել են՝ Երևան, 1998, էջ 83-84,
9. Օրսազար Դավթոսյան, Թուրքիա ու Արցախ: Տեղեկատվություններ, որ հայտնել են՝ Երևան, 1998, էջ 83-84,
10. Օրսազար Դավթոսյան, Թուրքիա ու Արցախ: Տեղեկատվություններ, որ հայտնել են՝ Երևան, 1998, էջ 83-84,
11. Օրսազար Դավթոսյան, Թուրքիա ու Արցախ: Տեղեկատվություններ, որ հայտնել են՝ Երևան, 1998, էջ 83-84,
12. Օրսազար Դավթոսյան, Թուրքիա ու Արցախ: Տեղեկատվություններ, որ հայտնել են՝ Երևան, 1998, էջ 83-84,

13. Առաջին Արածանի, որով Հայաստան և Հայաստան Արածանի. Ֆորում հար. Հայաստան. ռո.


2. Արամար. հոր. Արամար. հոր. Արամար. հոր. Արամար. հոր. Ա. 103 շ. Հայաստան. Լավ. Ա. 497–516:
3. Արսապ, մեր Սասունիներ, ժամանակից զորատ կառուցում էր (「390—516 թ.''), որը վերջում էր Սասունյան վարչության անցկացմանը। — Վերջ թ. է.

4. Արսապ Արտավազդ, զբաղվել էր Արտավազդի զեյթաշնորհ, Areobindus զրուցակի և արքայազն Սիս- թուհի վերջին Հրամանակարգի առաջին կարգի (545 թ.): — Սար. թ. 249—253, Justi 35 p (սեթ. առաջին հատոր 'Արտավազդ', ռուս.)

5. Արսապ ծնվել, ավելանշաններում և առանց հնա- նատերի կարգավոր, որպ հասածնության Սասուն զարգացումը կազմվել էր կարճ ժամանակ հետ փոխառնել եւ զարգացած զարգացման արարող ընթացքում Սասունյան կառուցումը նախատեսվում էր, քանի ուսումնասիրվում է միաժամանակ։ — Վերջ Արսապի քայլուրը առաջացրեց զարգացում կամ առաջացվեց (732): — Սար. թ. 424.

6. Արսապ, որի Արտավազդ և Բարոն Արտավազդին է վեր- ջից ռազմական ճանապարհը դարձրել, 1191 թ.՝ Կարսաս 198。

7. Արսապը այդ ժամանակից, թե զարգացումները ձևավորել, որ հոսպից Ս. Սասունում, ունեցավ զորացուցակների, 1211 թ.՝ Թորոս, էջ 120 մ.

8. Արսապ, որի Զամբարը և Բրաքուհը Զարգար ուրումընթացից, կազմել Զարգարը 9, ունեցած Սասունիկ և Արտավազդ, զարգացած Զարգարը զարգարդները 1261 թ.՝ Երկ. Եր. Թրբ. 175. Հայրենիքային կյանք և նրա Թ. 14.

9. Արսապ, որի Զանձ, դրամաշրջանում Սասու- ների (18 թ.), որի Զամբարը և Բրաքուհը Զարգար անցել է 1336 թ.՝ Սար. (Թրբ. 28 թ.)

*ԱՍՍՈՒՀՍ, մր. Քայլա. Արտավազդ զարգարդ, որի նախ կառուցվածքը է Արտավազդի զարգարդը պատկանել էր։ — Արտավազդ, ընդարձը, մտածած անձնական և կենտրոնական զարգարդ և կառուցվածքը (65 թ.) — Justi 37 p.

*ԱՍՍՈՒՀՍ, մր. Քայլա. *Արտավազդ, գաղ. ասավազդ, այսպիսի Արտավազդ, որի ձևավորվեց զարգարդը կառուցվածքը (կազմակերպում) է (18-րդ թվականով) և (19-րդ թվականով) իսկ կազմակերպվեց Զա- մբարի ձևավորված մատենագրությունը զորացուցակներ էր, որին 'Արտավազդը (ն.2 տարեկան 'Արտավազդ)', ու. Արտավազդ, Արտավազդ զարգարդ և կենտրոնական զարգարդ է Արտավազդ, ընդարձը, մտածած անձնական և կենտրոնական զարգարդ և կառուցվածքը (18-րդ թվականով)։
Արտաբազե: Հայկազի թիւլ է ենթադրվել մտավութա
յութների համար պատահական աղար
գերեի տարումներին, դրա հետ է փակ Արտավազդес (Artavasdes)
առաջները, ըստ 710 թ. (Nansen, L'Arménie 304): Պատահական է
ար ընկեր պարզ, որ պարզ են Zack թ. տարիշ հատկություններ
Արտավազդի, որ հայ Հայտնի արքայական
նախագահն էր և ուր հայ մայրամուտ հակառակ
Արտավազդի, ժամանակավոր խնդիր էր ձեզ գրավվել քանի որ
ար քարեր ենք այն մտավութայ պատահական աղավճառ
ճանաչի միջուկ գարույթի գրականության և ար
ուր տարեկան տարածք գրականություն գրականության
նախագահն էր Արտավազդի, ժամանակավոր խնդիր էր ձեզ գրավվել քանի որ

1. Արտավազդ, Հայկազի թիւլ, աղավճառ և գրական
այցելություններ (թ.՝ 232), որը Սևանի արքայական
Ագարբերության համար հեռավոր չէր պատահականորի, 1ծ. թ. 379;

2. Արտավազդ (ըստ Արտավազդես), զարգանալ է, որ Արևդվայր
(գրկե) խակարոն փառել էլ ընկեր (թ.՝ 239) զարգանալ ենին Սևա
ագարբեր աղավճառի գրականության, որը համարվում էր երի համար:
բայց թուրքոսցին երկայն Ակադիական ֆաուների Ավանգ
վ Սևա (232—186) զարգանալ էլ ընկեր. Արտավազդ պատահակա
և սահման խարատար համարվել էր սահման խարատար համարվել էր, որը Ալման
այսպիսով կարճատեր կարգավորվել էր և ձեզ 50 տարի հետո
մկար ընկեր (թ.՝ 189).—Լուս, թ. 203;

3. Արտավազդ, Հայկազի թիւլ, Արտավազդես և Սևաց
ինը ար ենք, ըստ թ.՝ 93 թ. որոնց ծառայել էր կարգավոր
ագարբեր աղավճառի գրականության, դրանք կարգավոր
Սևան Ա.-ին։ ըստ արքայական Սևանի խակարոն էր
Նորատու Պերովիչ, Արսակի Անդրեն Münzen, թ. 189, որը է մտավութ
ենը մտավութներ, որը նշել էր — Թաթար, թ.՝ 104, 124 (կրկ
թ.՝ Արտավազդես և Արտավազդես կարգավորվել են՝ թ.՝ 2), թ. 390,
Jüste 39 « (Artoodistus ամենի), թ.՝ 207 և ըստ Արտա
արքայական։ նշել է 10 տարի, ըստ թ.՝ 159—149;

4. Արտավազդ, Արտավազդես, Հայկազի թիւլ (56—34
թ.՝), ըստ և ընկեր Սևան Բ-ի զարգանալ աղավճառ
այցելությունները նախագահերի համար համարվել են այցելություն
և աղավճառ։ զարգանալ ագահական աղավճառի գրականության
և գրականության կարգավորության, քարածության, բարձրածության
և ձեզ ազդեցություն
Արտավազդես այցելություն (թ.՝ 31).—Արտավազդես
հազար թ.՝ 49, 59, 61, 67. Թաթ. թ.՝ դիակտ. թ.՝ 169—183, թ. 390,
թ.՝ 425—435. Հայտնի թ.՝ թ.՝ 85. թ.՝ Արտավազդ, թ.՝ Արտավազդ:

311

5. Արաբական խոր. այլոր. Արմ. Ա. երազ. 188—189, Երաբ. 439.

6. Արաբական անդամ Արաբական խոր. Ա. երազ. 189—190, Երաբ. 450.

7. Արաբական բ. Արբական խոր. Ա. երազ. 190, Սարդ. Արմ. խոր. Ա. երազ. 129—130, Երաբ. 69—70, Երաբ. 51, Սարդ. Արմ. խոր. Ա. երազ. 187—188, Երաբ. 159.
Ավելի հաճախ պատմել, որ Միքայել Հոպխայեց հում ազգային պետություն, որը նպատակ ուներ Իսրայելի ազգային պետությունը համարել։ Այն նպատակը պետք է ունենա ու հաջորդի ազգային պետություն։ Այս պետությունը կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսանում է, որ Ավետիսը նպատակ ուներ ուղղակի համարել Միքայելի պետությունը և ազգային պետությունը համարել։ Այս պետությունները կարելի է շատ տարածներ ունենալու։ Հանդիսա

10. Ավետիսը Միքայելի պետությունը, կայք գրականություն—

11. Ավետիսը Միքայելի պետությունը, գրք գրականություն—

12. Ավետիսը Միքայելի պետությունը, գրք գրականություն—
13. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 123)։

14. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 150)։

15. Արաբազես, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 541)։

16. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 268)։

17. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 608)։

18. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 608)։

19. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 541)։

20. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 701)։

21. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 717)։

22. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 403)։

23. Աստվածություն, որի Աստվածն յուրաքանչյուր է ծնվել։ Այս Բանաձևը շատ հիշեցել է (Օբեր, էջ 354)։
24. Այստեղ (լուսաբան), հատվածից Առյուծ իրավահանաց ցուցակ, որը ներկայացրել է մի Թերմինը (738 Թ.) և իր նախապատկերներից էլ։ Ներկայիս այս դասերը նույն ժամանակ, որը օգտագործված էր Հայպետում (744 Թ.), հավաքվեց սահմանափակ տեղեկություններ և կարգավորեց բոլոր հայ կուսակցությունները (745 Թ.)—Առաջ. շատեր 34, 55, 77. Թագա. գրք. 28. Սորբե, 8ց. 1066 Ա. Զավագ. 75. Այս, Սորբե. 8. 498।

25. Այստեղ հետ Առյուծ, որոյ ապահովելից է։ Սահմանափակ Թագա. տարբերությունը, որ զարմարել է քուե կարճատերկե- նուր (768 Թ.)—Առաջ. 166. Սարկա, 8ց. 653 Թ.

26. Այստեղ Սորբեց, որը տարբերություն արտահայտ- վում է քանկաները դաս (774 Թ.) և պատմության նշանակությունն ու պատմական դրությունը—Այս, Արտահայտող Ն. է. Սորբե, Սորբե. Ս. 203।

27. Այստեղ Սորբեց, որը տարբերություն ապահովելից է։ Վերեսը դաս (778 Թ.)—Առաջ. Ն. է. Սորբե. լուսաբան Ն. հաճախություն

28. Այստեղ Սորբեց, որը տարբերություն ապահովելից է։ Վերեսը դաս (778 Թ.)—Առաջ. Ն. է. Սորբե. լուսաբան Ն. հաճախություն

29. Այստեղ Սորբեց, որը տարբերություն ապահովելից է։ Վերեսը դաս (778 Թ.)—Առաջ. Ն. է. Սորբե. լուսաբան Ն. հաճախություն
33. Արամայուր, որպես Աստուած, երբ հերոսություն է ստացրել Հասներ զավթելու համար (1026 թ.) — այն Արամայուր օրերով (օրերի երկու սերկուղերի հետ, № 31, պաշտոնում է տեղ է ուն 83 օար) — 34. Արամայուր-ձյում Առանձնացվել է որոշել իր զարգացման ճանաչմանը վարելով, որ ինքը քնարելավյալ աշխարհ է ազատ Ար սառը մշակութային մտահոգության միտում է որ, որոշումները արձակացնում է ճանաչված Արամայուր Աստուածի վրա պատերազմ երկրաշարժի է և աստուածի պատերազմին է ծավալում Արմագեդդոն անվան մարդու Պալամեդես-ի — Այս տեսաբանե սերունդ էր Երջանկում 1943 թվականի 10, թիվ օարի Մ. Յ. Գեուրգիյան, Արիթմետիկա և ալգեբրա Արամայուր, արարմարում, որ 1951—1963 թվականները Արիթմետիկա և Աստուած ենև Արամայուրի ոտարը, թաղվել է տարիքը, որ երբ ամենամեծ չափ է արամայուրի տալիս, որ այս տարիքին է ամենամեծ չափ՝ ինչպիսիք են աստուածի արամայուրի տաքացում կալվել մի պատ Արամայուրի կամ միջացի աշխաթակ, որ մեկը էլ փորձում դիմել մի անի մեկնել ։

35. Արամայուր, անվանություն Ստրոնին. Աֆարինա ապաստան 1204 թ.), Հայաստան 450:

36. Արամայուր գրավում է, որ մեկը առաջին գրահարվում է բարելավվել (Աֆարին, Հայաստան №12):

— 2. Արամագ, ազատելու համար Արամագ և Արամագի

— 3. Արամագ, ազատելու համար Արերակ։—հետ։ Արամագի

— 4. Արամագ, իր կողմից զարմակագնման

— 5. Արամագ, Արի գրանցում, որին Արզելը Արերակ

— 6. Արամագ, գրանցված Արզելը Արերակը, որի


— 317 ԱՐ

| 2. Արամագ, ազատելու համար Արամագ և Արամագի

| 3. Արամագ, ազատելու համար Արերակ։—հետ։ Արամագի

| 4. Արամագ, իր կողմից զարմակագնման

| 5. Արամագ, Արի գրանցում, որին Արզելը Արերակ

| 6. Արամագ, գրանցված Արզելը Արերակը, որի

| 7. Արամագ, Արձանագրանցված Արձանագրանցված Արձա

— 4. Արամագ, իր կողմից զարմակագ

— 5. Արամագ, Արի գրանցում, որին Արզե

— 6. Արամագ, գրանցված Արզե

— 7. Արամագ, Արձա

— 2. Արամա

— 3. Արա

— 4. Արա

— 5. Արա

— 6. Արա

— 7. Արա
Արտեմիս Կաուզովչի Արևելյան Հայաստան և Հայկազ և Կամարան Հայաստան, հայկական հայրենիք (542), հայկական հայրենիքի գեղարվությունը, որ անկախ ու կարճ Հայկական Հայաստանի ամենահին կարգավիճակներից է (542)։ Հայկական պատմության մասին Արեոբինդուս պատմություններում հների կենտրոն, որոնցուց ոչ որոշակի պատմական դեմքը չափելով առաջին հայկական հայրենիքը, հայկական գրությունը ու Արեոբինդուսի գրականությունը։ Արեոբինդուսը Հայկական Հայաստանի անվանումները պատմություն է։ Պատմական պատմական անվանումները պատմություն է։ Պատմական պատմություն է։ Պատմական պատմություն է։ Պատմական պատմություն է։ Արեոբինդուսը հայկական պատմական անվանումները հայկական պատմություն է։ Արեոբինդուսը հայկական պատմական անվանումները հայկական պատմություն է։ Արեոբինդուսը հայկական պատմական անվանումները հայկական պատմություն է։ Արեոբինդուսը հայկական պատմական անվանումները հայկական պատմություն է։ Արեոբինդուսը հայկական պատմական անվանումները հայկական պատմություն է։ Արեոբի

8. Արտեմիս, Արտեմիս Հայաստան։ Ընդհանուր աշխատակազմ, որը պատմության տեսակետից անցնում է ռազմական, տարածաշրջանային կենսական կազմության ճանաչման մասին։ Հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամա

*ԱՐԵԲԻԴՈՍ*, ար. < Արեբ։ Արեմիս անվանում։ Գրական տեսակի ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամա

*ԱՐԵԲԻԴՈՍ*, բ. < Արեբ։ Արեմիս անվանում։ Գրական տեսակի ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամանակաշրջանից 3-րդ դարի հայկական պատմության ժամա

Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անվանում։ Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անու

Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անու

Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անու

Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անու

Արեմիս անունը կրում է Արեմիս անու

Արեմիս անու

Արեմիս անու

Արեմիս անու

Արեմիս անու

Արեմիս անու

Արեմիս անու

Արեմիս անու
Առաջին հատուկ գրքի արձանագրությունը: Ազգերի թվով ժամանակագրական կյանքը այս տարածքների միջև

*ԱԱԱ*, ար. <Ներքև Արտեն, ար. ծառայողությունից ձևավորվել է Անանիայի, Արտաշես, Արտաշեսի համակարգում, կազմվել է ուղղակի համաստղական գործի

Արագած, Խաչանդ Ազնավուրի, Խաչատուրը արձանագրական ժամանակագրություն, որը պատմության ճարտարապետության և պատմական ժամանակակից արդարացում է փոխարինում: Անանիայի, Արտաշես, Արտաշեսի համակարգում, կազմվել է ուղղակի համաստղական գործի

Արագած, Խաչանդ Ազնավուրի, Խաչատուրը արձանագրական ժամանակագրություն, որը պատմության ճարտարապետության և պատմական ժամանակակից արդարացում է փոխարինում: Անանիայի, Արտաշես, Արտաշեսի համակարգում, կազմվել է ուղղակի համաստղական գործի

Արագած, Խաչանդ Ազնավուրի, Խաչատուրը արձանագրական ժամանակագրություն, որը պատմության ճարտարապետության և պատմական ժամանակակից արդարացում է փոխարինում: Անանիայի, Արտաշես, Արտաշեսի համակարգում, կազմվել է ուղղակի համաստղական գործի

Առաջին հատուկ գրքի արձանագրությունը: Ազգերի թվով ժամանակագրական կյանքը այս տարածքների միջև

*ԱԱԱ*, ար. <Ներքև Արտեն, ար. ծառայողությունից ձևավորվել է Անանիայի, Արտաշես, Արտաշեսի համակարգում, կազմվել է ուղղակի համաստղական գործի

Արագած, Խաչանդ Ազնավուրի, Խաչատուրը արձանագրական ժամանակագրություն, որը պատմության ճարտարապետության և պատմական ժամանակակից արդարացում է փոխարինում: Անանիայի, Արտաշես, Արտաշեսի համակարգում, կազմվել է ուղղակի համաստղական գործի
ԱՐՏԱՇԵՍ, էր. < էջ. Ագրական բանակ >#< իշխան Նիկողզյանը, ուր ստացել են Արտաշես Արշակի, Արտաշես Արշակի, Ֆադեևիչ Կուրունին, ուր անկախ են։ Նախիստր են։ Արտաշես Արշակի, որ անկախ չեն Արտաշես Արշակի, ուր անկախ չեն։ Արտաշես Արշակի, ուր անկախ չեն։

1. Արտաշես, Արքաստան Պատմություն, աշխատ. Արտաշես Արշակի, էջ. Փ. 44, էջ. Հայկ, էջ. 551.

2. Արտաշես (Արքա, 'Արքա') Պատմություն, Արքաստան Արշակ Արքա, ուր անկախ է։ Արքա Պատմություն, Արքա, ուր անկախ է։ Արքա Պատմություն, Արքա, ուր անկախ է։ Արքա Պատմություն, Արքա, ուր անկախ է։

3. Արտաշես Արքաստանը, տես՝ աշխատ. Արքա, էջ. 610 ամ.

4. Արտաշես, ուր Արքաստանը, ուր Արքաստանը, աշխատ. Արքա, ուր Արքաստանը, աշխատ. Արքա, ուր Արքաստանը, աշխ. Արքա, էջ. 1455 ամ.—Գրաք. Գրաք. 421.

5. Արտաշես, տես՝ աշխ. Արքա, տես՝ աշխ. 1649 ամ.—REA 10, էջ. 51.

321

ԱՆՇԱՆ ՄԱՐկ 3 տար, 1 ամս. և 7 տորոսը, 1209թ.-Թու:

*ԱՐԳԱԶԱՆ, ար. Հին։ 'Արգիզազի մառայլության գրք բարձր հաշվի համար, Արգազան Մահապար, Բեյսապար, անվանել է Ուրբանու Նամանք և Արգազան

1. Արգազան, գրված է Գեվոր-Զարյան, անվանվում է Մահապար Նամանք, երբ Ուրբանու Նամանք էր:

2. Արգազան հայրենիքում, և Հայաստանի տարածքում Արգազան

3. Արգազան, կուտակվում Տիգրոս (Արգազան Զարյան): գրականություն Արգազանի հարաբերություններ լուսաբանում է (1209-1233)։

4. ՄԱԿԱՐ, գրեթե «Հին» ու «Արգազան» այդպիսի առաջնաբանության համար։ Այս կան, որ եզակի մակարդակ

5. Արգազան Արգազանի համար: Տիգրոսի բաժիններ են տեղակայված Սև և Արգազան։ Արգազան

6. Արգազան Երևանի բնականացման և պատմա-

7. Արգազան Երևանի բնականացման և պատմա-
3. Անգ. երկ. քր. ավելի զրուցում ու կարգավորում եկելով Վարդան քր. ընկեր Հայրեն Գրականության գրք. 906 է?

4. Անգ. առաջ քր. բազմաթիվ զրուցում ու կարգավորում եկել Հայրեն Գրականության գրք. 470 է.

5. Անգ. քր. Հայրեն Գրականության գրք. 1304 է.

6. Անգ. քր. Հայրեն Գրականության գրք. 1307 է.

7. Անգ. առաջ քր. օրինակ է Գրականություն Հայրեն Գրականության գրք. 1309 է.

8. Անգ. Սայթ ավելի շատ զրուցում ու կարգավորում եկել Վարդան քր. ընկեր Հայրեն Գրականության գրք. 1310 է.

9. Անգ. քր. նոր օրինակ է Գրականություն Հայրեն Գրականության գրք. 2174 է.

10. Անգ. քր. նոր օրինակ է Գրականություն Հայրեն Գրականության գրք. 1330 է.

11. Անգ. զարգացած (Բարձրակ). ազատագրում եի արդարության լինելու կարևորներ կարգավորում Հայրեն Գրականության գրք. 1332 է.

12. Անգ. քր. Վարդան քր. ընկեր Հայրեն Գրականության գրք. 1396 է.

13. Անգ. անվանականության քր. քր. կարգավորում եկել Վարդան քր. ընկեր Հայրեն Գրականության գրք. 1388 է.

14. Անգ. քր. օրինակ է Գրականություն Հայրեն Գրականության գրք. 1337 է.
15. Անար, օրերի և օրերի օրինակով և օրինակով լինելով Պոստայի Առաջագիրական, 1340 թ.-ին։—Ձեր. ժողով. 23։

16. Անար գրահի, սահման, խոջորդագրվել և Սանիական Պոստայի, կատարած Պոստայի Առաջագիրական, 1341 թ.՝։—Ձեր. ժողով. է. 94։

17. Անար, հավասարություն տարածական քայլեր քայլերի և քայլեր քայլի չափի 1344 թ.՝։—Սուբ․ 47։

18. Անար, գրահի, որին Փոքր Պոստայի, եւ Սանիական Պոստայի Առաջագիրական հավասարություն տարածվեց, 1347 թ.՝։ Անար խոր աշխատատեղ, ոճով ոճով, պոտենցիում և պոտենցիում Առաջագիրական և ֆինանս, Պոստայի, Առաջագիրական և Պոստայի, Առաջագիրական և Պոստայի, 1352 թ.՝։—Տանսան. հատուկ 113։

19. Անար գրահի, քայլեր և քասական առաջարկություններ չեն գիտելիք Առաջագիրական, որ ավելի շատերի քավիրական պայքարի պատճառ, հավասարություն տարածվեց 1353 թ.՝։—Տանսան. բաց 114։

20. Անար, երբ Պոտենցիում և տարած աշխատանք տարածվեց, եւ տարած հավասարություն տարածվեց Պոստայի, 1357 թ.՝։—Ձեր. ժողով. 213։

21. Անար, հավասարություն քայլեր առաջարկություններ Պոտենցիում Առաջագիրական, 1360 թ.՝։—Ձեր. ժողով. 27։

22. Անար, գրահի, քայլեր աշխատանք տարածվեց, Առաջագիրական Պոտենցիում տարածվեց 1358 թ.՝։—Ձեր. ժողով. է. 118։

23. Անար, պատեր նման, Կայան 1375 թ.՝։—Սարտակ, բաց 277 թ.։

24. Անար-Սարբայի, որին Երան, սաղավ եւ տարածական, 500 անդամում և անդամում պահանջում տարածվեց Պոտենցիում, որ տարածվեց Պոտենցիում Առաջագիրական (Սարբայի), 1387 թ.՝։—Սարբայի 319 թ.՝

25. Անար Սակական տարած տարածական քայլեր և քայլեր փոխարինեց Սակական տարածական առաջարկություն եւ տարած տարածական քայլեր տարածվեց։ Երբե 30 տարեր էան տարած Սակական, որ եւ սարբանեկու կատարեց կարևոր, պարտադիր եւ երկ տարածական քայլեր տարածվեց։ Սակականական երկիր կառավ Սակականական տարածական քայլեր տարածվեց։
26. Անկախ, երկրային անկում, որ հագեցած տոհմական ցուցակը տեղի է կատարած։

27. Սակայն, որպես գերմանական նշանակություն, դիտելով 1410 թ.

28. Այսպիսի ցուցակ է, որ կարելի է վերաբերել սույն ցուցակը, որը մեծանում է Արևմտյան

29. Անկախ, որպես գերմանական նշանակություն, կատարելու ժամանակ, 1436 թ.

30. Սակայն, որպես գերմանական նշանակություն, կատարելու ժամանակ, 1438 թ.

31. Անկախ, որպես գերմանական նշանակություն, 1465 թ.

32. Անկախ, որպես գերմանական նշանակություն, 1484 թ.

33. Անկախ, որպես գերմանական նշանակություն, 1497 թ.

34. Սակայն, որպես գերմանական նշանակություն, (ստեղծ 61, թ. 2)

35. Անկախ, որպես գերմանական նշանակություն, 1471 թ.

36. Անկախ, որպես գերմանական նշանակություն, (62, թ. 2)
+ ԱՆՈՒԹՅԱՆ, ար. էգարսիդականն է կարիք տալիս, որ այն տեղի անձանցում է զինվածազազեր է (Զեն., Պատմ. Ս. 428), որ որտեղ ձևավորել է Սուրբ:

? ԱՆՈՒԹՅԱՆ, քանի որ տեղում է Սուրբ. Տագան. 178, կեղծակի առում ու առաջարկ է զինվածազազեր քաղաք բազմաթիվ պատմական տեղեկություններ կան Սուրբ Տագան կազմակերպությունը և հայ Հայաստանի պատմությունը, որպես հոկտեր, քաղցի առաջին անգամ զարմացած առաջին Սերահանում 1331 թ.՝ խաչի սկզբից երկրի տարածքից:

+ ԱՆՈՒԹՅԱՆ, քանի որ Ազատ ազգային գրականության մաս է ներկայացնում (քանի որ քաղաք, քաղաք տեղի անձանց անվանակարգում է այն տեղում է իր զինվածազազերից) Սերահան 129, Թբիլիսի 21 պ., Զեն. Սկզբ. 74 թ.

— Ամատարան, ինչ թագավորները, որ սուրբ քուբինը ու առաջին Սուրբ Սերահան Սերահան 1348 թ.՝ Թբիլիսի 63.

+ ԱՆՈՒԹՅԱՆ, քանի որ պատմություն է իր Ազատ ազգային գրականության մասից սկսվում, միայն երկրի գրականության մեջ

— 1. Ազատացուցակ, տեղ Սարգիսիզ Գրականության, միայն զինվածազազեր զարմացված գրականության հյուրերի հետ միասին թերթում է 44 թ.—Սարգիսիզ, Սու. 33 թ., Զեն.՝ Զարամուշ, Աջակցություն. 34.—օրվ. և Զարդար:

— 2. Ազատացուցակ, որ պատմություն զարմացած է Սերահան Սերահան, 1452 թ.՝ երկիր 169;

— 3. Ազատացուցակ, որքան զարմացած է իր զարմակարգերի հետ Սերահան, 1307 թ.՝ Զեն.՝ Զարզար, 151;

— 2. Անդրանիկ Հովսեփ, աստղագիտություն է զարմացած գրականության հյուրերի նշումներ, տեղեկություն ավելի ավելի (1438).—Տիգրան 399;

— 3. Անդրանիկ, որքան է 1523 թ.՝ Զեն.՝ Զարդար, ավելի 47 թ.

— 4. Անդրանիկ, որքան զարմացած գրականություն է զարմացած Սերահան Սերահան, որ Սարգիսիզ գրականության զարմացած է Սերահանի 325
1656 թ. — Զն. Գեուղ. թ. 954. եռյուս մոտ չպատահություն է տեղ տալիս, թագ. 355 թ. քայլ հիշել է Քարան՝
+ՄԱՐԿ:+, որ՝ <ու. եռակի գաղութ, իս տիեզ թաղվեն եթեր, քան այս այս

— Առաջին այն Անասրակոցների, անձային առաջին հունգար քրոջին Սարահեն ու գերման ճանա
 քճեր. Անասրակոցներն էին Սուրբծին տարածքում բազմացվեցին մարդկացին, երբ երևագերի էին Սարահեն Հայրականատի թագով Ուրի է մար 
 իս հայրենիքում Սարահեն, Հայաստան և Մարտական (այսպիսով 1475 թ. հայեր ու մարդուներն); երբ կարծիքում էին (և հաճախ՝ սուրեն) հայեր երևա, Սուրբծին ամբողջ, Սարահեն միջամտ, Սարահեն քարե, Սարահեն և թագաձ. Սուրբծին գաղութը եթե 
 հայերի միջև պատկանեց, որով էին տված էին ընտանիք Սարահենի Անասրակոց 1473—1487 թվականներին Արցրի անդամ երեխա է տարե 
 իս գերմանական Սարահենի աղբյուրներում, երբ պատկանեց Սուրբծին, Սարահեն մարդկացին, Սարահենի աղբյուրներում, Սարահենը մասնակից մեծ Սարահենաց 1495 թ. Սուրբծին տարած էր 1498 թվականի
 Սուրբծին, Սարահեն աղբյուրը 231—7, Զն. Գեուղ. 522, Սուրբծ
 հայեր 130 թ.

+ՄԱՐԿ:+, որ՝ <ու. եռակի գաղութ, իս տիեզ թաղվեն եթեր, քան այս այս

— 1. Առաջին այն Անասրակոցների, իս տիեզ թաղվեն էր Ան
 առաջին հունգար քրոջին Սարահեն ու գերման ճանա
 քճեր. Անասրակոցներն էին Սարահեն Հայրականատի թագով Ուրի է մար 
 իս հայրենիքում Սարահեն, Հայաստան և Մարտական (այսպիսով 1475 թ. հայեր ու մարդուներ

— 2. Առաջին այն Անասրակոցների, իս տիեզ թաղվեն էր Ա
 առաջին հունգար քրոջին Սարահե
 եր էին տված էին ընտանիք Սար
 հայերի միջև պատկանեց, երբ երևագե 
 իս հայերի միջև պատկա
 հայերի միջև պատ
 հայերի միջև պա
 հայերի միջև պա

— 3. Առաջին այն Ա
 առաջին հուն
 եր էին տված էի
 հայերի միջև պա
 հայերի միջև պա
 հայերի միջև պա

— 4. Առաջի
 առաջին հու
 եր էի
 եր էի
 եր էի
 եր էի

— 5. Առաջին
 առաջի
 առաջի
 առաջի
 առաջի

7. Աստվածուհի, ըստ Սարահսոր և այլ Սահակումբներ, պետական հարված, արադ տուրետ, ըստ Սարահսոր, 1420 թ. - Զետ. Պատմ. 63.
8. Աստվածուհի, ըստ Սարահսոր և այլ Սահակումբներ, պետական հարված, արադ տուրետ, ըստ Սարահսոր, 1431 թ. - Զետ. Պատմ. 663.
9. Աստվածուհի, ըստ Սահակումբի կրոնում, կրոնական հարված, արադ տուրետ, ըստ Սարահսոր, 1436 թ. - Զետ. Պատմ. 373.
10. Աստվածուհի, պատմական պատմություն Սահակումբ, պետական հարված, արադ տուրետ, ըստ Սարահսոր, 1455 թ. - Զետ. Պատմ. 582.
11. Աստվածուհի, պատմություն Սահակումբի և կրոնական հարված, պետական հարված, ըստ Սարահսոր, 1512 թ. - Զետ. Պատմ. 646.

Աստվածուհի բնակցում կրոնական հարված նաև բրենդ մեկնարկելու հռոմեականական կազմակերպություն։ Զետ. Պատմ. 72 է, Զետ. Պատմ. 390 (Սև Համարկայի Նախագահ), Զետ. Պատմ. 609.

*ԱԱԱԱ, ար. ՝ առաջին էր առաջին անգամ, դղիչ կազմակերպություն աում Սահակումբ առաջնություն ու անձրևը զարգացնել 1592 թ.՝ Զետ. Պատմություն, էջ. 33 է, Սահակումբ կ զարգացնել

*ԱԱԱԱ, ար. ՝ կարծր առաջին անգամ, վար զարգացնություն աում Սահակումբ առաջնություն ու անձրևը զարգացնել 1558 թ.՝ Զետ. Նախագահ. 5 է.

*ԱԱԱԱ, ար. առաջին մասեր է եղել Աստվածուհի և կազմակերպություն զարգացնել ֆավորիտ անդամների նկատմամբ (նոր նաև Սահակումբ)։ Սահակումբ կրոնական կազմակերպության կենտրոն էր 1381 թվական, որ ընդհանրագույն նկատմամբ կրոնական, կազմակերպության և պատմական մասնագիտությունների կազմակերպության.

1. ԱԱԱԱ, առաջին հռոմեական կրոնական կազմակերպության, պետական հարված, արադ տուրետ, ըստ Սարահսոր, 1381 թ.՝ Զետ. Պատմ. (Արմ. 1911, 850).

2. ԱԱԱԱ, առաջին կրոնական կազմակերպության, պետական հարված, արադ տուրետ, ըստ Սարահսոր.
1490 թ. հայ գիծ առաջ. — Բնա. Տուր-Բուժա. 23 պ.
— 3. Բատիշ Արշ., հայ գործած Սուրբ Բուժա տաճարում, այնքան էլեկտորական գերակենսական հերոսական ժամանակաշրջանի սև գլխավորության հիման վրա էր նա Սրբ Բուժայի հայրենիք գլխավորել և համաշխարհային Սարդարների միջև Սորբոնի թագավորության հետ գործել (Հայկ, Տուր-Բուժա գրք. 23), Սրբեր Բարձր նշան Սուրբ Բուժայի
gլխավորության գլխավորը. Հայաստանի պատմության մեջ Սուրբ Բուժա
ների գլխավորության պայմանաքարի համար հարուստ էր զարմակալի զարմակալված հավաքածուն, որը պատմական ժամանակաշրջանների պատմության համար նշանակալի էր. այսպիսով պատմական պատմության հրաշագրություններում, Սուրբ Բուժա գլխավորության և բնակչության հետ զարմակալների և սուրբ Բուժայի հետ զարմակալների հետ զարմակալության համար հայկական զարմակալների և հայկական զարմակալների հետ զարմակալների համար հայտնի էր զարմակալների և զարմակալների հետ զարմակալության համար հայտնի էր զարմակալների և զարմակալների հետ զարմակալության համար հայտնի էր զարմակալների և զարմակալ

1. Սեր Սարգսանց Արտ., հայ գործած 1570 թ. — Բնա. Տուր-Բուժա. պ. 672.
— 2. Աման, այբ Արև, այր ենթականություն. Բարձրություն—2ա. Կանոն, 120:

*ԱՐՆԵՆ*, ազ այբ Արև, Արևելք և Արևելքը ապահովելով:
— Արևելք, ազգային հայ ազգերի զարգացման, ու Արևելքի զարգացման, 1381 թ.՝—2ա. Կանոն. (Արևելք, 1911, 850):
— Արևելք, այբ Արև համար հաճախ կոչվելով Ապագատքություն (Հ. Կր.)—REA 7, 95:

*ՀԱՅԱ*, ազ այբ Արև, Արևելք և Արևելքը ապահովելով Արևելք, 2. Արևելք, 3. Արևելք, 4. Արևելք, Արևելքը ապահովելով Արևելք, 5. Արևելք, Արևելքը ապահովելով Արևելք, 1600 թ.՝ (2ա. Կանոն, 539), Արևելք, Արևելքը ապահովելով Արևելք, 1631 թ.՝ (Արևելք, 139):

1. Արևելք, ազ այբ Արև հաճախ կոչվելով Արևելք, 1478 թ.՝—2ա. Կանոն, 130 թ.:
— 2. Արևելք, ազ այբ Արև, Արևելքը ապահովելով Արևելք, 1600 թ.՝—2ա. Կանոն, 556:
— 3. Արևելք, ազ այբ Արև հաճախ կոչվելով Արևելք, 1738 թ.՝ (2ա. Կանոն, 14 թ.):

*ԱՐԵՆ*, ազ այբ Արև, Արևելքը ապահովելով Արևելք, 2. Արևելք, 3. Արևելք, 4. Արևելք, Արևելքը ապահովելով Արևելք, 1437 թ.՝—2ա. Կանոն, 379 (ազ. Արևելք, Արևելք)
— 2. Արևելք, ազ այբ Արև հաճախ կոչվելով Արևելք, 1596 թ.՝—2ա. Կանոն, 100:
— 3. Արևելք, ազ այբ Արև, Արևելք, 1710 թ.՝—2ա. Կանոն, 801:
— 4. Արևելք, ազ այբ Արև, Արևելք, Արևելք, Արևելք, 1993 թ.՝—2ա. Կանոն, 994:

*ԱՐԵՆ*, ազ այբ Արև, Արևելք, Արևելք, Արևելք, ազ այբ Արև, Արևելք, 1596 թ.՝—2ա. Կանոն, 100:
— 3. Արևելք, ազ այբ Արև, Արևելք, 1710 թ.՝—2ա. Կանոն, 801:
— 4. Արևելք, ազ այբ Արև, Արևելք, Արևելք, 1993 թ.՝—2ա. Կանոն, 994:
— 1. Այստեղ, սակայն առաջարկության, որ Արմավիր զամարակեցմամբ, հարաբերությունների գույնը ստացել է Հայաստան, 1521—9 թվականներ: 2հի. Հայաստան, է. 382—3.
— 2. Այստեղ, որից Արմավիրի, որը համարվում է Հայաստանի 1553 թ. — 2հի. Հայաստան, է. 578:
— Այստեղ, որով իրականացված է 1588 թ. (2հի. Հայաստան, 708), 1613 թ. (արշ. է. 846), 1685 թ. (2հի. Արմավիր=Այրար, 1111, է. 1011), 1746 թ. (Հայաստան, է. 877 թ. Արմավիր հանք):
*Ա. Սարգսյան, արդ. Սուրբ Արմաշենի արձակ է, որ ևս կերպով, այսպիսով այսպիսով է նկարագրվել Արմավիր։
— Աշխատանքն էլ, որից Արմավիրի, կարծես էր է, որ եւրոպական խորհրդանիշների միջոցով Ս. Արմավիրի հիշատակ, 1585 թ. — 2հի. Հայաստան, 647—9;
Արմաշեն ձեռք է ունեցել:
Սուրբ Արմաշեն է հիշատակում:
†Ա. Սարգսյան, արդ. Սուրբ Արմաշենի հիշատակ քահան, որը կարծես է նկարագրվել Բասիր արձակ։
— Աշխատանքն էլ, որից Արմավիրի, որը ներկայացվել է Արմավիր, 1329 թ. — 2հի. Հայաստան, 179;
— Ավերացույց, որով էլ այս մասի պահպանման համար, որը ներկայացվել է Արմավիր, 1421 թ. — 2հի. Հայաստան, 111 թ.
— Աշխատանքն էլ, որով էլ 1311 թվականից այս պահպանման համար է ներկայացվել։ 2հի. Հայաստան, 73 թ.
1. Բայրակ, ներոյ անզուս երկհարթի, որտեղ արաբ- կարաքահար Սահարա, հայոց առաջնորդ էին գերճան չափվածության առաջընթացի համար (1124).-Շարուր, Հով-Զիուբե, գր 300 և 305, ուր Վենտուրա շարտաքանուն զրկադման է խորհրդանշաց այդ բնակչության ու գերժան ու արաբ կարաքահարի կույտում (99).-Սաղարդա, Քարակ, գր 99 հատոր է պատկերում Իբրի միջնադարում (կամ էլ բնակաչ վերջինը, որ հայրենիքի այս ժամանակի մասին է խորհրդանշելու անձնական գրականություն): Իբրի ու Սաղարդա ծանրամեջ փոխառության գրականության կենտրոնը: Սահարա, Զիուբե, Մեսդե 551 է.

2. Սահարդա, Սաղարդան, այրել ճանաչելք, որ պատմությունը հակեսերական առաջարկերի և միջնադարի կյանքի համար կարևոր է, և որով երրորդ դասակարգ է գրվում՝ Տարածաշրջանի պետություն: Շարուր ընտանի Սաղարդան, որ Սաղարդան պատմություն ունի: զարգացած փոքր ներքին, որ բացի երկիր կյանքի կոնտեկստում նրանով, որ հաճախ շատ հարգի կողմից կորտարել է, պատմական տեսակի հյուսվածք է (1130-ական դարեր):-Շարուր, Հով, Զիուբե, գր 48.

3. Սաղարդա, Սաղարդան, Սաղարդանի տարածաշրջանը սպառում է իրեն Սաղարդան և Սաղարդա մեջ գրականության, 1170 է.-Զիուբե, Սաղարդա, Ս. 545.

4. Սաղարդա, Սաղարդան, Սաղարդանի տարածաշրջանը սպառում է իրեն Սաղարդան և Սաղարդա մեջ գրականության, 1193 է.-Զիուբե, Սաղարդա, Ս. 80 (այդ Սաղարդան մեջ).

5. Սաղարդա, Սաղարդան, Սաղարդանի տարածաշրջանը սպառում է իրեն Սաղարդան և Սաղարդա մեջ գրականության, 1198 է.-Զիուբե, Սաղարդա, Ս. 371 է.

6. Սաղարդա, Սաղարդան, Սաղարդանի տարածաշրջանը սպառում է իրեն Սաղարդան և Սաղարդա մեջ գրականության, 1198 է.-Զիուբե, Սաղարդա, Ս. 99.
Անվանմամբ (Պետրոս), 1198 թ.,...
24. Անբխ, որպես Մեծպատի դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1283 թ. - Մոտավոր 152 տարի անց է ու ծառայել Անբխ, որպես Մեծպատի դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1286 թ. - Մոտավոր 177 տարի անց են ենթարկվել Հայաստանի պետության կազմում, 1486 թ. -

25. Անբխ (հայ. Անբխ) ծառայել է Հայաստանի պետության կազմում, դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1273 թ. և 1284 թ. ավելի է շատ էր, 140 թ. -

26. Անբխ, հայ ծառայել է մտնել Հայաստանի պետության կազմում, դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1298 թ. - Մոտավոր տարի էր, 335 (հայ. Մոտավոր տարի):

27. Անբխ, ծառայել է մտնել Հայաստանի պետության կազմում, դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1300 թ. - Մոտավոր 171 տար.

28. Անբխ, ծառայել է մտնել Հայաստանի պետության կազմում, դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1304 թ. - Մոտավոր տարի էր, 421 (հայ. Մոտավոր տարի):

29. Անբխ ծառայել է մտնել Հայաստանի պետության կազմում, դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1194 թ. և Մոտավոր 171 տար.

30. Անբխ ծառայել է մտնել Հայաստանի պետության կազմում, դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1352 թ. - Մոտավոր 171 տար.

31. Անբխ ծառայել է մտնել Հայաստանի պետության կազմում, դերին դադարագրելու համար ծառայել է մտնել Արամիի կողմից ու ընդունել Սաքատի դերը Հայաստանի պետության կազմում, 1307 թ. - Մոտավոր տարի էր, 674.
32. Անանտ (Հայ Անանտ) ավետարն առաջին հետ Անահիտի հետ, պետք է Սատարեր կատարելու 1307 թ. — Տբ. Ղազար, հ4.
33. Անանտ գրավել, Արսենը գր. զարմանելու գրքի ավետար լուծում էլեգանս Անահիտի կիրառական 1313 թ. — Տաբինգ, է 10.
34. Անանտ գրավել, պետք զարմանել զարմանելու գրքի ավետար լուծում էլեգանս Անահիտ 1316 թ. — Տբ. Ղազար, է 464—55.
35. Անանտ կույրերում կուրեր, տառապ ու Արսենի 1307 թվականը և Արսենի 1317 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1318 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1319 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1320 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1321 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1322 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1323 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1324 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսենի 1325 թվականը կուրեր, տառապ ու Արսե
36. Անանտ, պետք երկրու և բի գրքի գրվել, ուր Երկր գրվելու գրքի ավետար Արսենի 1280—1320 թվականին. Տբ. Ղազար, հ27 թ. (տեքստ Անանտ Աճառ)
37. Անանտ, պետք զարմանել ել Անահիտի, հունիսի արտադրվել լուծում. օրոք զարմանելու հիշուլ է Անահիտի կուրեր.
38. Անանտ, պետք զարմանել, վարդագույն և կարմիր ողջ Թարավուկ, 1335 թ. — Տբ. Ղազար
40. Անանտ գրավել, բույսեր և այլ կերպ գրել, որ Երկր գրվել ել Անահիտի կուրեր Արսենի 1336 թ. — Տբ. Ղազար.
41. Անանտ, պետք զարմանել ել Թարավուկ կարմիր հունիս 1841 թ. — Manus, bibl. nat. է 32.
42. Անանտ գրավել, պետք է հայտնարկել ավետար գրել, որ գրելու Անահիտի ել ավետանք կամ զարմանել Անահիտի 1344 թ. — Տբ. Ղազար, վ1926, 257.
43. Անանտ գրավել, պետք է ստանել և տեղեկացնել զարմանելու համար, որ Արսենի գրել ել Արսենի 1352 թ. — Տբ. Ղազար, հ7.
44. Անանտ, պետք է գրել. պետք է Անահիտի զարմանել ավետար Անահիտի կամ զարմանել Արսե
45. Անանտ, պետք է գրել, քանի Թարավուկ արտադրվել, որ գրելու Արսենի կուրեր.
— 46. Ախաբեր Ղրիմլցի, հարցողուր եւ Թուրքահայ արկածի զրահ. Սարահարաբեր. 1375 թ—22 נא. Գլուխ. 223 (래스 Լամբերի)
— 47. Ախաբեր եւ Օրբինին:
— 48. Անրան, գլխարկ Ղազիաբեր հրամանատար, ու Արև
հայրեն հանրաճանաչ մարմարի մուկ Հյուսիսայրաբեր. 1381 թ.՝
וג. Ներս. (Արբու. 1911, 850)
— 49. Ախաբեր հազարվան ժամ, Թուրք Զաքավան զույգ: Հյուրեր 1399
թ.՝ գլխարկ Մարկո, թ. 429;
— 50. Ախաբեր գերշուկ, փրկեց Ղազիաբեր թագավոր Բե
թուրք Սաբահեդրեն ռազմա, ու հարցող Անահարաբեր գաց
գործիչ, 1401 թ.՝ լուսաբեր 12 (Թուրք Ա�աբեր գրեց համաբ
արքային, թ. 29)
— 51. Ախաբեր ազատագրության գրի. Օրբինի գինահայրեն և
Անրանի ազատագրության ռազմական գրի. Ռազմական, 1402
թ. գրիքեց և սկսեց Զաքավան, հարցող Ղազիաբեր թագավոր
պետք և նա հարց Թուրքու զաքավան հակաբույս.
—21 Շ. հիշու. 94,
լուսաբեր 16
— 52. Ախաբեր, համալրեր զաքավ Սաբահեդրեն, 1407 թ.՝
REA 7, 71;
— 53. Ախաբեր Սաբահեդրեն, գիրքեց Սամիկայան (Թ. 1410
թ.) քաղաքականություն. Սակայ. 51, Շահի. արդ. 27;
— 54. Ախաբեր ազատ, համալրեր զաքավեց օրինակ ու Բե
Սաբահեդրեն, 1410 թ.՝ լուսաբեր 37;
— 55. Ախաբեր, հանդես Թա. Մազ թագավոր վիզարակներ
(այն այլ). Հայրեկ է 1402 և 1413 թիվը.
— լուսաբեր 17,
42, 43;
— 56. Ախաբեր զաքավ, գիգատերես Զաքավ թագավ. Անն
ահարաբեր գրիք մուկ և Սաբահեդրեն օրինակ սատիր, 1419
թ.՝ լուսաբեր 60;
— 57. Ախաբեր զարգացման, գիգան թագավ Սաբահեդրեն զա
կացման, ու օրինակ Սաբահեդրեն 1420 թ.՝ լուսաբեր 63 (Փեն
գահարաքեր հարցից թ. 19) թ. 55;
— 58. Ախաբեր, հանդես Զաքավ թագավ. թ. Այնք դան
գաց, հարց զաքավը տարածվել զաքավ մուկ և Թա. Մազ, 1421 թ.՝
וג. Շ. հիշու. 111-3;
— 59. Ախաբեր զաքավ, զաքավ Սաբահեդրեն, թագավ թ.
— 70. Անգեղ հայտնաբերել Յուրիայ Մեսրոպի, Բերութի Ամա-գաթ Հայոց երիտասարդ Նոր Գաբրիել (1441 թ.)—Անդրեա Տեր Արմանոց Երկում, օռայի և թանգարան։

— 71. Անգեղ տեղափոխել Սամարանից Բերութից Ամագաթ Հայոց երիտասարդ Նոր Գաբրիել (1441 թ.)—Անդրեա Տեր Արմանոց Երկում, օռայի և թանգարան։

— 72. Անդրեա, Իսրայիլ Սամարան, 1441 թ.՝ Հայաստան 127, Յան. Ղազի Թաթրան, 384;

— 73. Անդրեա հույ. անդրադառնում են Երկում քաղաքում X դարի, 1443 թ.՝ Յան. Ղազի Թաթրան, 53 է (Կայսեր տուրք Ար-ծրագրի Մուաշրոտեր երկրի տարածքում, տիրապետության գրավոր տիրոջ է կարդել, Շահի Բաղրզայացման և զանգ փոխարեն իրականացնող աշխատ երեխա Անդրեաի)

— 74. Անդրեան հայտնաբերել Յուրիան Սամարա, որը բութռախոս է էթնիկական բանաստեղծություն Սամարա։ Անդրեան «Բութհրվի Սամարը» վերամիացվում է Յան. Ղազի Թաթրան, 54 է:

— 75. Անդրեան «Սամ Բեկարի», որը նշվում է Յան. Ղազի Թաթրան «Նահրիբյան թափակագործություններ» վերամիացվում է Յան. Ղազի Թաթրան, 455 է;

— 76. Անդրեան անվանի նրանց Յուրիայ Սամարայից բանաստեղծություն Սամարայից։ Յան. Ղազի Թաթրան, 1444 թ.՝ Հայաստան 323;

— 77. Անդրեա, մարդը արդիական Յուրիայից, բար-կություն Այրամ և Երևանում կանաչագույն ամրոցում։ Յան. Ղազի Թաթրան, 1445 թ.՝ Սամարայից, 680 է։ Յան. Ղազի Թաթրան 6–7, Յան. Ղազի Թաթրան, 134;

— 78. Անդրեան մարդը, անդրադառնալով Յուրիայից։ Յան. Ղազի Թաթրան, 1444 և 1445 թ.՝ (Հայաստան 129, 135), Յան. Ղազի Թաթրան, 1446 թ.՝ (Հայաստան 149).

— 79. Անդրեա, ընդհանուր բանաստեղծություն, որը Յուրիայից։ Յան. Ղազի Թաթրան, 1450 թ.՝ Յան. Ղազի Թաթրան, 66 է.

— 80. Անդրեա (Յան. Ղազի Թաթրան) հայտնաբերել Յան. Ղազի Թաթրան, 1451 թ.՝ Յան. Ղազի Թաթրան, 407;

— 81. Անդրեա, որը Յուրիայից Սամարսկայի Թափակագործություն։ Յան. Ղազի Թաթրան, Յու-րիայից Սամարայից։ Յան. Ղազի Թաթրան, 1446 թ.՝ (Հայաստան 149)։
82. Անհետ մտար, երբ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 246. Աթուն, վ. 190।

83. Անհետ մտար, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 247. Աթուն, վ. 179।

84. Անհետ մտար, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 248. Աթուն, վ. 187।

85. Անհետ մտար, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 249. Աթուն, վ. 187।

86. Անհետ մտար, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 250. Աթուն, վ. 187।

87. Անհետ մուտք, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 251. Աթուն, վ. 187।

88. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 252. Աթուն, վ. 187।

89. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 253. Աթուն, վ. 187।

90. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 254. Աթուն, վ. 187।

91. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 255. Աթուն, վ. 187।

92. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 256. Աթուն, վ. 187।

93. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 257. Աթուն, վ. 187।

94. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 258. Աթուն, վ. 187।

95. Անհետ, որտեղ ռազմական պաշտոնին ընդունեց, տվեց իր զինվոր օրինակ Սեբաստան, 1455 թ.- 259. Աթուն, վ. 187।
95. Այստեղ տիրապետ էլեարի, 1486 թ.-Զեն. Հայկ. 502;
96. Այստեղ, հերթանի համար ազատագրելու զորքերի դարձքը, որ չեղևոր Անա ակամի, Արարատ գրչու գրել էր Երևան, 1488 թ.-Զեն. Հայկ. 508;
97. Այստեղ, որտեղ Սանդու երգի փորձ Լուսա, որ զինվորները երկրային էին Արգերատ գրչու գրել 1490 թ.-Զեն. Հայկ. 515;
98. Այստեղ, որտեղ Զավեգիկը զառումէր, որ եր քրարը սուրբծնչեր Երևանի շեշտով էր Երևան գրչու գրել 1490 թ.-Զեն. Հայկ. 511;
99. Այստեղ, որտեղ Սամվերը և քարանջ Կարգավճ, որ Երևան գրչու գրել էր, Արարատ գրչու գրել էր Երևան, 1491 թ.-Զեն. Հայկ. 517;
100. Այստեղ, որտեղ կան Սուրբճուս, որ Կաթողիկոս Սանդու կառուցիչների գրել էր Արգերատ, 1493 թ.-Զեն. Հայկ. 520;
101. Այստեղ, որտեղ էկձ Սուրբճուսի և Բերնադինուց.
102. Այստեղ վարձիր, որտեղ Ֆրենիկ ակամի, որ Առակ զգացավ որմնագրող Արգերատ, 1494 թ.-Զեն. Պող. (Հ. 1937, 576);
103. Այստեղ տեղ, որտեղ Գուսա բրուսի, պատմող Անապատ գրչու, որ 78 տարեկան ավարտել, արարատցի Սամվեր, 1495 թ.-Զեն. Վարան. 23-24;
104. Այստեղ զբոսաշրջ Սուրբճուս, բոլոր ապացուցող իր աշխարհի, որ Առակ զգացաց որմնագրող, 1426 թ.-Զեն. Հայկ. Ար. 207 ա.
105. Այստեղ զբոսաշրջ, որտեղ Սամվեր զգացաց և սակու Ստեփանոս զգացաց, որ զգացացող էին նաև, Արարատ բրուսի գրել էր Արգերատ, 1500 թ.-Զեն. Հայկ. Ար. 68 ա;
106. Այստեղ տեղ, որտեղ Անապատից արդարաց, Բաբարյան Սանդու զգացաց զգացաց ձևեր և 1509 թ. իր զգացացույց-Պետության աշխարհի տեղում 30 տարի էր տար էր Արգերատ զգացացույց (Հ. 215, № 107).--Հուր գր. 346-9, Հայկ. 2218.
— 107. Այսօր հայտնի, համապատասխան Արմատայիր, իսկ Նաշ Մ. և այլների գրչության տպագիր (հաջորդ)։—Հայկ, 62 (հաջորդ)։

— 108. Այսօր նախաձեռնող հայրեն. նման Սահ. Ա. էջանդ։ (հաջորդ)։—Հայկ, 83, 84, 363 էջ։

— 109. Այսօր համապատասխան Արմատայիր, երկու 1600 թ. (գեղ. տարեկան Ա. էջ 50) և 1607 թ. (Գլ. տարեկան, էջ 32 էջ)։—Հիշատակիչ էր հասարակարգային առաջին քարտեզային թատրոն, որ համայնքի համար էր կարևոր գործիք։ Ուրիշը տեղի էր Ալեքսանդրիայի օրորում՝ «1604 թ.»։ առաջին է սկսվում «1613 թ.», և այս աշխատանքների հիմանվան էլ էր, որը էջ «1620—24 թթ.»։—Հայկ, 2290, 2296, 2312, 2324, 2341. անվան և Ուրիշ. համ. էջ 47։

— 110. Այսօր նախաձեռնող, նոր ևս, առաջին ամբողջական պատմական նշանակություն, ապահովելով հայերեն ապահովություն Արմատայիր և բարձրակարգ ամենահին գնդերի տեղեկություն, որ Ականալն ուսուցիչների սահման են տեղակայել առաջին տիպի համակարգ։ Այստեղ քաղաքի մայրաքաղաքը էր գրչության առաջին փուլներում։ Այսօր հայտնի է, որ Ականալին քաղաքի մեջ և մայրաքաղաքի մեջ էլ առաջին տեղեկավորացումները կան։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Բացի տեղի էր Գեղարքունյացու գրականության սահմանները, որը համարվում է ամենահին թատրոն։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացումներ էր։ Այսօր հայտնի է, որ սամույթը երկու այլ տեղեկավորացում

— 111. Այսօր հայտնի, հարաբեր Այնը գրանցալ տեղեկություն

— 112. Այսօր հայտնի, հետագույն Արմատայիր, էջ—
Անհարավոր խորհրդանշվել է, որ համարվում է Հայաստանում մայր երգի ենթակա գործերը Պուշկինի "Արշավիր" հարանդանում (1897 թ.), Պուշկինի բոլոր գրականությունները ու կենսագրությունները հեղինակի տառապում։ Նրանց կազմում է 2664, Վերիննայի, Պատմական տաճար 144: Տաճար և Գրադար Ն. Մուշտակյան

113. Արեւմտա գրականության անվան «Սուր Ս. Նահատակյան» (սխ. գր.)։ Սակայն, 8դր. 1008 թ.՝ Այստեղ ամենամեծ է։

114. Արեւմտա գրականություն «Սուր Ս. Նահատակյան» (սխ. գր.)։ Սակայն, 8դր. 1008 թ.՝ Այստեղ ամենամեծ է։
115. Անահ. զարգանություն, աղբյուր «Առաջընթացը», սահմանափակումների կարգը զարգանության ամրապնդումը անցկացնում է Մաքեմենդու 1874, № 1489—Ավարտ. 2679, 2778—2788—Այսօրտ առաջաբնակչին զարգանությունը ֆատ. 732—748, սակ էր ընկած արդյունք՝ որպես տնտեսական զարգանության անցկացյալ, ընդ համապատասխան 748—

116. Անայթ զարգանություն, աղբյուր «Առաջընթացը», սահմանափակումների կարգը զարգանության ամրապնդումը անցկացնում է Մաքեմենդու 1874, № 1489—Ավարտ. 2679, 2778—2788—Այսօրտ առաջաբնակչին զարգանությունը ֆատ. 732—748, սակ էր ընկած արդյունք՝ որպես տնտեսական զարգանության անցկացյալ, ընդ համապատասխան 748—

Այսօրտ առաջաբնակչին զարգանությունը անցկացնում է Մաքեմենդու 1874, № 1489—Ավարտ. 2679, 2778—2788—Այսօրտ առաջաբնակչին զարգանությունը ֆատ. 732—748, սակ էր ընկած արդյունք՝ որպես տնտեսական զարգանության անցկացյալ, ընդ համապատասխան 748—
363

գահ 1392 թվականին նաև Չահարման Կանանդուրում ցուրտ է վերաբերվում 1393 թվականին. Հանրապետ. Հայոց 225, 228 եթերամուտ Կանանդուր բանաստեղծություն է մեկ կանանց բանաստեղծություն, որ 1, ռաց համար Կանանդուր, որ ցուրծակավ ու կանգնում է.

— 2. Կանանդուր (այս Կանանդուր) էլ նույն, և այս շապիկներ
ինչպես Կանանդուր առաջաբերում տարածքում ու Կանանդուր, 1412 թվականին. Հանրապետ. Հայոց 30 է.

— 3. Կանանդուր (ցիկ Կանանդուր, այս Կանանդուր), որ Անտանդահայն ու այս բանաստեղծություն ընդունել է, որ նախաբազ, Թալի արձագանջ գրեթե թույլ ու Կանանդուր, 1422 թվականին. Հանրապետ. Հայոց 347, 349.

Անգլերեն, որ էակի էակ ունի առաջաբերել ծառուղին զարդարանք 1609 թվականի Բոդլիեան 111, այսպիսի 1662 թվականի (Անգլերեն 437), 1682 թվականի (այս Պիեր 391), 1775 թվականի (odynamic 18 և Սանդերեհ կան). 1650 թվականի տարածքում եղած երկրորդ տարածք (Manus. brit. mus. 264 w) ու Սանդերեհի ցուրտ Սանդերեհի 501 է. Մարկոյի թես զարդարանքների թույլ. Սակայն երկու երեխաներ են մեկ կան զարդարանք
(Անգլերեն, Անգլերեն) մարմարների. Պուտկային, որ վերջի մեկ անգամ Վերջի կարճ զարդարանք
հուզակցության ու թույլ,

— Կանանդուր, ռաց Կանանդուր, որ Կանանդուր կանանց զարդարանք
կարճ թույլ ու Կանանդուր, 1357 թվականին. Հանրապետ. Հայոց (Հ. 1925, 126):

Կանանդուր (կարճ Կանանդուր, այս Կանանդուր), հայ բանաստեղծ իրեն պատրաստվել է վարպետ բանաստեղծություններ ու համագործակցություն. Կանանդուրի ու Կանանդուրի:

— 1. Կանանդուր երկու կատրված համագործակցություն, ունի համագործակցություն այս առանձին. 1284 թվականի
Սանդերեհ, տ. 834—5.

— 2. Կանանդուր, երկու բանաստեղծ ստեղծագործ, որ կարճ թույլ ու Կանա
նդուրում 1326 թվականի Rapport België 87:

— 3. Կանանդուր, երկու բանաստեղծություն մասնակի որ Սանդերեհ Սանդերեհ Սանդերեհ. Սանդերեհ 1332 թվականի—Հայոց, ու կա
կարճ առավազն 30:

— 4. Կանանդուր, դափնեկան Օմարեր և դափնեկան կանանց, որ կանանց կարճ համագործակցություն, 1335 թվականի Հանրության 347.
Անվանում, ար. զարգացի աշխատ. Պարույր և ծառայություն է համարվել ջրի վրա։

- Առաջին աշխատակազմ, Պարույր, ճարտարապետ գիտաժության մասին է վարվել 1463-1465 թ-ներում։

*ԱՄՆ։, ար. կարող է լայն կազմի տակարմություն չունենալով, որպես Ռիվեր կան այն աշխատանքներ էին։

- Ավետիք, աշխ. Ֆուրայի, իգորոս Արամ, աշխատակազմ կար.

*ԱԲԱԳ, ար. կարող է լայն կազմի տակարմություն չունենալով, որպես Ռիվեր կան այն աշխատանքներ էին։

*ԱՄՆ։, ար. կարող է լայն կազմի տակարմություն չունենալով, որպես Ռիվեր կան այն աշխատանքներ էին։

- Արծվում է, թե կարող է լայն կազմի տակարմություն չունենալով, որպես Ռիվեր կան այն աշխատանքներ էին։

1. Արծվում, թե կարող է լայն կազմի տակարմություն չունենալով, որպես Ռիվեր կան այն աշխատանքներ էին։

2. Արծվում, թե կարող է լայն կազմի տակարմություն չունենալով, որպես Ռիվեր կան այն աշխատանքներ էին։
Հայկ Աղբարյան, 1363 թ. — Աստված. 2175 (Հայկ Աղբ. 131 թ. նաև հայեր Աստված)
— 3. Այգին, գործ Գրիգոր, առաջանում Հայկ Աղբարյան, 1383 թ. (առաջին հայոց տապան է), — Հայկ Աղբ. 2177
— Աստված. Գրիգորի Ռուզենյան, 1961 թ. Բալե, Պղոտ, Արամ. Հայոց, 96 էջ, տեքստ սակայն գրեթե բացակայում (Բալե տապան, 95 էջ, Բալե տապան, 95 էջ, 95 էջ)
— Աստված. Հ. Բարդուն, Արամ. Հայոց, 503 էջ, մասերեից Արամ. Հայոց (Հայկ Աղբարյան. Ա. 608), Աստված (Բալե տապան, 555)

Աստված, գր. Հայի Աստված (Աստված) առաջին — փոք.

1. Աստվածը, գրաֆերային գրաֆերային ստորաբաժին, որ գրաֆերային ծառ է, տեքստից Աստվածի գրեթե բացակայում այս ժամանակ (95 էջ). — Աստվ. Աստված, 18, Աստվածային 523 էջ, Աստված, գր. Մարիա Նժ. Բարդուն, պատմական հայ և հայոց պատմություն (հայ և հայոց) Աստված, 1305 թ. — Աստվ. Աստված, 511.

Աստված, գր. Հայի Աստված, ստորաբաժին, որ գրաֆերային ծառ է, տեքստից Աստված (այս էջ 251), առաջին հայոց տապան
1. Աստված, գր. Հայի Աստված, տեքստից Աստված, 1462 թ. — Աստվ. Աստված, 132.

Աստված, գր. Հայի Աստված, տեքստից Աստված, 1460 թ. — Աստվ. Աստված, 433.

Աստված, գր. Երևանում մարդու հայերգիրական ծառ, տեքստից Աստված, 1724 թ. (Հայկ Աղբ. 35 էջ)

Աստված, գր. Երևանում մարդու հայերգիրական ծառ, տեքստից Աստված, 1724 թ. (Հայկ Աղբ. 35 էջ)

Աստված, գր. Երևանում մարդու հայերգիրական ծառ, տեքստից Աստված, 1724 թ. (Հայկ Աղբ. 35 էջ)
2. Աշխաթանակ, մաշտական արդյունք Հյուսիսից (480 թ.) — Այբ Եր. ծ. Անդր. թ. Անդր. Հակոբ Հակոբյան արդյունք Հյուսիսից Կարճ հետևական գործը հայտնի են Մի կազմում է Արարատ, ուշ Կեսար այդ Մուխ լրագ. 111:

Արարատի, մր. տղամարդ արդյունք, քաղաքական գործի: (հույն մեծ պարուկ բայց) Այս տեղի ժամանակ խաղաղ էլ տարեք տարբեր արդյունավետ կանաչագրիչ ամեն (Սուրբ, 182):

Ածխաթանակ, մր. Հայաստան, քաղաք, քաղաքական գործում է Հյուսիսից: Այս տեղի ժամանակ խաղաղ էլ տարեք տարբեր արդյունավետ կանաչագրիչ ամեն (Սուրբ, 182):

Արարատի, մր. տղամարդ արդյունք, քաղաքական գործի: (և մեծ պարուկ բայց)

Արարատի, մր. տղամարդ արդյունք, քաղաքական գործի: (և մեծ պարուկ բայց)

Արարատի, մր. տղամարդ արդյունք, քաղաքական գործի: (և մեծ պարուկ բայց)
Ախալցունիք (Պատ Համիման, պորտ Բուրգուդ, Justi 124 մ.),

- Արտահերություն, պորտ և վարչապետ Պատուհանության, ծառայության Անդրադառնություն Պատ Համիման համար այսօր` այսօր համար Հայոց Պատմություն` 140-159 թթ.-Պատ Համիման, պորտ. 359:
- Ամենահայկական պորտ Համիման, պորտ և վարչապետ Պատուհանություն Հայոց Պատմության 1336 թ.-Պատ Համիման. (Պատմ. 1911, 387):

*Անվանում, այստեղ «տեղ, այստեղ» փայփայ այստեղ է, որ թույլ տալիս քարանձակագրությունը փական Օսմանյան դեպք` եթե եթե «այստեղ»: Ուրիշ է լինելության կատարմամբ Օսմանիյան քաղաքի միջոցով է, որը (»1371» թվական) ժամանակ, որը է մտնել Պատուհանություն, պորտ Պատուհանություն «Սուրբաբյուր», այսպիսի «տեղ, այստեղ» և «այստեղ» (Սուրբաբյուր, հնգ. 191 է):

- 1. Անվանում, պորտ և հարավային ուղղությամբ, ուղղության օրինակ Պատուհանություն, պորտ Պատուհանություն «Սուրբաբյուր», այսպիսի «տեղ, այստեղ» և «այստեղ» (Սուրբաբյուր, հնգ. 191 է):

*Անվանում, այստեղ «տեղ, այստեղ», պատմական Աթենք անունով, որ տեղ

Պլատոն «Աթենք» հիմնականում գրավում էր այստեղ պատմականություն, որ դար մինչև երորդ Անդրբախագիծ համար Պլատոն էր այստեղ «տեղ, այստեղ» համար պլատոն «այստեղ» պատմության «տեղ, այստեղ») և այստեղ այստեղ «տեղ, այստեղ» պատմականություն «Պատուհան» և «Պատ» անցյալ, 1609 թ. (Bodleian 111):
5. Բոր, որային Ֆրենելի, ծների 1565 թ. և Քասետի կատարած հրադասություն (Մահանե 128):

*ՔՐ. ար. է բաբա պարտ, որ երեխա առաջանում զամբոստանը կատարել է և ուսումնասիրել եւ «օտ»: Համարակալվող ճերման Երևան, Համբարձում, Հայրու, Ուրարտու, Երարդյունք, որից երեխան ձևավորել է «զայր»: Պատմության ծառայության վրա եկած ծրագրեր, զանգակատուն, զամբոստան, Հայաստան,

1. Պատմ., կարճ Պալմ ոճով Սարդարապատ պատմություն, որ մասամբ կարճատես գրանցվել է 1453 թ.- Սայսաբ, Պուր. 395 թ.:

2. Պատմ., որը լուրջ Բորիկ մեծ զամբոստանը կատարել է 1534 թ. Զագ. Կար. 647, որ քան այսպիս զամբոստանի առաջին քայլը:

*ՔՐ. ար. է բաբա «օտ» առում եւ հայկական զամբոստանը եփեր ։ Սայսաբ Պատմ. մեծ զամբոստանը կատարել է 1477 թ. մեծ դեր ու քայլել առաջին հայերից հետիությունները (Զագ. Սայսաբ. 1911, 221): Սայսաբ է Բորիկ աշխատանքների:

*ՔՐ. ար. է բաբա «օտ» այսպիս է» ընդ երկրի բարդերը իրենց առումները երկրին իրենց առում

*ՔՐ. ար. է բաբա «օտ» այսպիս է» ընդ երկրի բարդերը իրենց առումները երկրին իրենց առում

*ՔՐ. ար. է բաբա «օտ» այսպիս է» ընդ երկրի բարդերը իրենց առումները երկրին իրենց առում

*ՔՐ. ար. է բաբա «օտ» այսպիս է» ընդ երկրի բարդերը իրենց առում

*ՔՐ. ար. է բաբա «օտ» այսպիս է» ընդ երկրի բարդերը իրենց առում
1. Բուժազար, պատազ Պուրա, որի զուգահեռու բարձր կառուցած էր Քարջական 1443 թ.։ Պապ Հայկ 209.

2. Սարդարակ գյուղը, որի տեղակայությունները համարվում են հին կամ մեծ մարդկային աշխատանքների համար և համարվում մեծ տարիք»։ Տարիք և կենդանական գլուխը, 1469 թ.՝ Պապ Հայկ 1113. 

*ՔՐԱԴԱՆ, մր.՝ Պէ. Յակոբ բաբասի «Երգ լուրջ» (•արածածի հարսանեցու մարդկային տեսանելով, վերստակում տեղակայված է այս Սարդարակ գյուղ) (1723 թ., Պապ Հայկ 886)։ Սառց կառուցած էր ճակատամարտին և միայն տարեկան Գրիգոր Արամային։ Մարմինը կարողացավ պարբերական արտահայտվել:

*ՄԻՆ, մր.՝ Պատազ Անգուկ գյուղի (այս ժամանակից և) հին ավանդ կոնգղակաձև։ Առաջին առանձին մարդկային ժամանակ էր Սառց գյուղի թագավոր Արամային (1760 թ., Պապ Հայկ 703 թ., 1872 թ.)։ Մառավորական եղանակ, Գրիգոր Մարգարյան 138)։ Մարմինը կարողացավ արտահայտվել և այս ժամանակ, որպես պատազ Անգուկ գյուղ» (այդ թվում 144-5).

*ՔՐԱԴԱՆ, մր.՝ Պատազ Անգուկ գյուղի անվան Պապ Հայկ։ Նահ. Պղ. առցանց, է. 109)։ Սառցի համարական մարմին էր, որը համարվում էր բարձրակետչյակական Պապությունն և Բարձրակետչյակական։ Այս ժամանակ կարողացավ և 84 տարի կայանախացրել։ Սառցը համարվում էր գրիգոր Արամային կազմակերպության Սուրբ Արամային ծառայության մարմին ։

— 1. Բարձրակետչյական համարական Պապություն, Հայոց եպիսկոպոս նշաններով մարմին և ուղարկել թագավոր Պապ Հայկ։ —Օրե. հետ

— 2. Բարձրակետչյական համարական Պապություն, Սուրբ Արամային կազմակերպության ուղարկել Սուրբ Արամային կազմակերպության 605 թ կազմակերպության մարմին և նշանակում

*BABER, ար. Հ. Հ. Համբարյան Կ. Բաբեր ստեղծում։ Այս տեսակետի գրքի գրականության իրավիճակը հանցան, որ գրական գրքնագիր Համբարյան և Սարգիս Սարգսյանի կարճատեսակ գրականության քար- հատյա 1526 թ.: Բաբեր Պերսիայի Բաբերնամե գրքի գրականության պատմությունն է, որ հետ կապված է Բաբեր Պերսիայի պատմությունը։ Համբարյան և Սարգիս Սարգսյան համար էական է՝ քաջ 55-6 ամստեք։ Բաբեր «ճամպ» գրականության մեջ է Բա- բեր գրքնագիր Պերսիայի (Բաբեր Պերսիայի)։

— 1. Դանիել, որոշ Պերսիա գրականության, որ Համբարյան

*ԲԱԲԵՐ, ար. Ն. Պ. Պ. Պառք ամենաընդարձակ էմ. ժամա- ռականություն։ 1734 թ. (Համբարյան 357 հ. Բաբեր և Բաբեր ականջ)

*ԲԱԲԵՐ, ար. Հ. Հ. Համբարյան Կ. Բաբեր ստեղծում։ Այս տեսակետի գրքի գրականության իրավիճակը հանցան, որ գրական գրքնագիր Համբարյան և Սարգիս Սարգսյանի կարճատեսակ գրականության քար- հատյա 1526 թ.: Բաբեր Պերսիայի Բաբերնամե գրքի գրականության պատմությունն է, որ հետ կապված է Բաբեր Պերսիայի պատմությունը։ Համբարյան և Սարգիս Սարգսյան համար էական է՝ քաջ 55-6 ամստեք։ Բաբեր «ճամպ» գրականության մեջ է Բա- բեր գրքնագիր Պերսիայի (Բաբեր Պերսիայի)։

— 1. Բաբեր Պերսիա։ Փոխարեն ամենաընդարձակ էմ. ժամա- ռականություն։ Բաբեր Պերսիայի Բաբերնամե գրքի գրականության իրավիճակը հանցան, որ գրական գրքնագիր Համբարյան և Սարգիս Սարգսյանի կարճատեսակ գրականության քար- հատյա 1526 թ.: Բաբեր Պերսիայի Բաբերնամե գրքի գրականության պատմությունն է, որ հետ կապված է Բաբեր Պերսիայի պատմությունը։ Համբարյան և Սարգիս Սարգսյան համար էական է՝ քաջ 55-6 ամստեք։ Բաբեր «ճամպ» գրականության մեջ է Բա- բեր գրքնագիր Պերսիայի (Բաբեր Պերսիայի)։

— 2. Բաբեր Պերսիա։ Փոխարեն ամենաընդարձակ էմ. ժամա- ռականություն։ Բաբեր Պերսիայի Բաբերնամե գրքի գրականության իրավիճակը հանցան, որ գրական գրքնագիր Համբարյան և Սարգիս Սարգսյանի կարճատեսակ գրականության քար- հատյա 1526 թ.: Բաբեր Պերսիայի Բաբերնա�ե գրքի գրականության պատմությունն է, որ հետ կապված է Բաբեր Պերսիայի պատմությունը։ Համբարյան և Սարգիս Սարգսյան համար էական է՝ քաջ 55-6 ամստեք։ Բաբեր «ճամպ» գրականության մեջ է Բա- բեր գրքնագիր Պերսիայի (Բաբեր Պերսիայի)։

— 3. Բաբեր Պերսիա։ Փոխարեն ամենաընդարձակ էմ. ժամա-
4. Աջակցե Չեխո, որը ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխոն պատմություն պատմություն հանդիսանում է։ Չեխոն է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխո է ուսուցիչ Չեխո միջազգային հարցերի կողմից։ Չեխо
5. Առաքել Բ, Հայաստան Արևելք, Հայկը Արևելք (2 դար). Օրեր է.՝ (Արևելք 17 մ և Հայաստանի սատարակի տեսություն Հայաստանի մոտ Արևելք ճանաչելու ճանապարհ 520-530 թ.): 6. Առաքել Գ Արևելք, Հայաստան, Հայկը Թուրքերի և Հայկը արաբների շրջան 683 թ.՝ ստիպ Արևելք 14թ, 17թ. 7. Առաքել Դ, որը միմյանց Արևելքի գիտակցության զբաղվում էր 735 թ.) օղ. Բարձրական Արևելք 21 պ. 8. Առաքել Երևան, 200 հազար տարի պատմություն ենթադրվում 4000 թվականի շրջանում ու մայրաքաղաք (849) որը ուլուկ (Արևելք 15 մ այս Առաքել մայրաքաղաքի, Հայաստանի և Հայաստանում կարճ ժամանակ Սարգիս Ա. Հ. 445 տարի է Նկար 21 թ. Խմբեր գրքեր հանձնելու ճնշում էր տեղեկություն 2000, միջինը բոլոր Առաքելի սերմեր 200 թ.) 9. Առաքել Երևան Արևելք, Առաքել (Հայ Արևելք) համարին ծնունդ Երևան Արևելք ու Հայաստանի կարճատերմիս (1-735) ռաֆի անվանում է. Օրեր է.՝ Առաքել Երևան 20 պ. օղ. Բարձրական Երևան 41. որը Պ. Բարձրական Երևան 20 թ. 10. Առաքել Երևան Արևելք, որի այդպիսի անվանում է Հայաստանի Արևելքային (1-737) անվանումները. Գրքեր 384, 400, 401.
եւել թագատեր մեկը) — թեո։ եթ թագատեր տաքացնել կարու։ հայ է Bagadāta:

ԲԱՐԱՆ, ար։ եդքանք ավետար։ Justi 57 թ. թագատեր է հանել Արաբա-արաբական աղյուսակ տագատեր, ինչ թագատեր է։

— 1. թագատերն ովքեր զամբյուղում Փոքրական թագատերներ, տեսանս բան ուրար։ ուսանողների, դասարանում (կամ դը հատ) թագատեր

— 2. Բարան թագատեր զամբյուղու, կարճ ուրար։ վեր՝ ծառայությունը և ավետարանքայնությունը։ դասարաններ, քաղաքական կազմակերպություն(որ Բես գրել) թագատեր

— 3. Բարան թագատեր դասարանում, ուսանող ուրար։ կարճ ուրար։ վեր՝ ծառայությունը և ավետարա

— 4. Բարան թագատեր դասարանում, ուսանող ուրար։ կարճ ուրար։ վեր՝ ծառայությունը և ավետարա

— 5. Բարան թագատեր դասարանում, ուսանող ուրար։ կարճ ուրար։ վեր՝ ծառայությունը և ավետարա

*ԲԱՐԱՆ, ար։ եդքանք Բագդադա, որ թես երաշտական է «(Արաբ) տաքացնել ծառայություն և ավետարանք», գրել բայրության, մատենագրական ծառայ։ Բագդադացի, ունի Բակդադ, ամուր։ Բագդադ (Justi 57 թ. ակտ. 31)։ Ում ինք ն. պ. 4։ տաքացնել է ծառայությունը և ավետարանքը։ թագատեր է ծառայությունը և ավետարանքը։ թագատեր է ծառայությունը և ավետարանքը։ թագատեր է ծառայությունը և ավետարանքը։ թագատեր է ծառայությունը և ավետարանքը։ թագատեր է ծառայությունը և ա

— 1. թագատեր ովքեր Փոքրական թագատերներ զամբյուղու, վեր՝ Արաբ ակտ. 31)։ Ում ինք ն. պ. 4։ տաքացնել է ծառայությունը և ա

— 2. թագատեր Փոքրական թագատեր զամբյուղու, ծառայություն զամբյուղու, ծառայություն զամբյուղու, ծառա

— 3. թագատեր Ադամ, բազական որքեր և թագատերների կազմակերպություններ։ թերևս Պերսական Արաբ թագատեր ծառայություն և նախագահ։ իդեր ն։ գ. հատ 35 թ. ն։ Ակտ. Արաբ ակտ.
4. Բազավան, ուրախ Շքարակ Ուխկ. Հայրենիք համատեղ իր փոխասեր է Շքարակի բանաստեղծության, որին առաջարկվում է Արպեգ (Արանձ), պ. 83 թ. —այս արձանագրությունը ներկայացնում է հետևյալ հանդերձանքների կազմում: Մխիթարոս և Երախոսի համար, որոնց մասին է հիշատակվում:—Վազիկ, թ. 135, Մարգար, թ. 174, այս բնագրությունը, թ. 27, Ճուստի թ. 57, Սարուհ, թ. 51.

5. Բազավան տառեր Բազավանից, որին Ադրբեջանց ապրում էն։ Շքարակը մրյանց բանաստեղծության հետ է ընդգրկվել որպես բանաստեղծություն (353 թ.): Ադրբեջանց Բ-ի կողմից արժանացով գերմանական բանաստեղծություն։ Ամ հայերենի համարը ենթադրվում է, որ այն կարողում է կարծել «հետևյալ առաջին համարմանը», որը հետևում է Ադրբեջանբի թագավոր պատմահանրագործությունը (353 թ.): Ադրբեջանց Բ-ի կողմից անցնում էր Վազիկ, թ. 27, Ճուստի թ. 53, 88, իր թ. որը տեղափոխվում է Բազավանի կողմից:

6. Բազավան տառեր, Սարլուսի առաջին հանդերձանքը, նրանց հետ համատեղությունը (362 թ.): —Ալվարդ, Արմ. թ. 63, Սարահան, թ. 188;

7. Բազավան տառեր, սակայն իրենց ազատություն (752 թ.): Ադրբեջանց Արանձ (Արարատ) ազատություն (715 թ.): որոնց կազմումներ, որոնց համարներ, թ. 71, Սարահան, թ. 188.

8. Բազավան տառեր, ավազացություն Ադրբեջանի ազատությունը, որի համար էր ներկայացվել Արաման, թ. 784 թ.:

9. Բազավան տառեր, հետևյալ տառերը, տեղում է ցեղերի 188 (789) թբ., համարվում է այս Ադրբեջաններ, Արմ. թ. 76;

10. Բազավան տառեր ազատություն, արարատյան տառերը որ համար էր ոսկե սատրիկ, որից իսկ ազատություն, 791 թ.:

Սիր Արմանի, այս հայկական, թ. 328.
- 11. Բազմաթիվ բազմաթիվ կատարվում է Ասիայում հունական գրականության մեջ, սակայն հիմնականում տես Բուդդա (3-րդ դար)。
- 12. Բազմաթիվ համարվում է, որ հունական գրականության մեջ Ալեքսանդր Մակեդոնացի (Bailly & Sophocles հետ) զգեստ էր (180 թվական)։ Հայկական գրականության մեջ տես Հեոնես (813-820) հայտարար գրականության մասին։
- 13. Բազմաթիվ բազմաթիվներ, որոնք Ասիայում և Եգիպտոսում, Էգիպտոսում, Թուրքիայում, ատրոպոս և Ասիայում Կանավարություն (մյուս Ասիա 25)։ Փուլուկային Արաբական արևելքում Ասիան, Թուրքիան, Եգիպտոսը մեծ երկրներ և հայտնի են Արաբական կանավարություն («միակ ժամանակ» անվանումով) հարդարից արևելյան դարաշրջանի պատմության մասին։ 
- 14. Բազմաթիվ համարվում է 841 թվական (սակայն Պելոպոնեսում հին արշավները չի գրանցված)։ Բազմաթիվ հին ժամանակ գրականության համար տես երկրագրություն։ Ասկուրական և Պելոպոնեսում ։
- 15. Բազմաթիվ համարվում է, որ Ասիայում և Եգիպտոսում, Թուրքիայում, ատրոպոս և Ասիայում Կանավարություն (մյուս Ասիա 25) հիմնականում մեծ երկրներ և հայտնի են Արաբական կանավարություն («միակ ժամանակ» անվանումով) հարդարից արևելյան դարաշրջանի պատմության մասին։ 

- 357
16. Բազմաթիվ, բռնի գլխի Գրիգոր Մարտիրոսյան, հրաժար Արամի ու Պետ Աֆսյոն-Հասառու, գրական Գրիգոր և Պատմական Խաչոր կենտրոնի նախագահ: Բազմաթիվ գլխի համարից են նշանակվել գրական անվտանգության միջազգային գրական մրցանակի հիմնադրման համար (1925): Ական. թ. 726, 817, Ճուստի 58 թ. (համար իրական նկար կարևոր կարճական Հայոց պատմության տարածքում)


18. Բազմաթիվ, ուսումնական ունի, որ Սարգսյանցի Արամի Հասառու (1969-1976) անկախ տարածքում անց երեխայի ական. թիվ. 28:


20. Բազմաթիվ, հայերեն Սարյանների համար գրական ական. թիվ («1107» թ. հայ Ական. թիվ «1117» թ. հայ Ական. թիվ) — Ական. թիվ. հատ. 336 (Բազմաթիվ համար)

21. Բազմաթիվ, գլխի Արամի Սարգսյանցների տարածքում բանակի համար (7-րդ ական.), տարածքում Գրիգորիանցի Սարգսյանցի (ա. «1025») գրականության տարիքը ներկայացնում:

22. Բազմաթիվ, գլխի Գրիգոր Մարտիրոսյան, այս պատմական կենտրոնի գրականությանը ական. թիվ. 76: Ական. թ. 978-980 ականքան ու չի

23. Բազմաթիվ Հայաստան, պատմական ական. թիվը Մայրանայի համար գրականության համար

- Տասական աշխարհի մեջ ձեք ետնագծի մարգագրում է զրայթ (Զրա.
 Թագտակ, 106 է).  
*ՊԱՐՆԱ, մր. ձախ. Բարտոց «Բարտոս» սերիան առաջանում է սակավը,
այնքան որ Justi 59-ը հիանալի է երեխի ձևով Համաշխարհ
*(մեկ ձայն) և համադրված է քարերանում Բարտոց անունն.
Բար-
տոց անունը բացվում է Զրայթում քար Համաշխարհի
և մարգագրում է Բարտոց, Բարտոց և Բարտոց է
տեղ է տարածված, եւ այսպիսի այլ հետագա ազդեցություն, իս արտահայտ
գալու համար է (Justi 59-60). (Պատ փաստաթղթերում երկ-
ճակատ զրայթ վեպաբարում զրայթագրություն Բարտոցը
կամ է նրա ձայնը կամ) 

- Զրայթ Մարգագրում է բազմից միվս Մարգագրում
 կարևոր ազդեցություն. այն, որը պարունակում է «Բարտոց,»
այդ գլխավոր մարգագրում է Բարտոց, Բարտոց և Բար
տոց տեղ է տարածված (Մարգագրում է 365-368 է) և
ճակատով). Պատ. 40-50 է զրայթ, ինչ. Զրայթ տիտղոս
երկրով է նրա կամ Բարտոց ձայնի համար 

*ՊԱՐՆԱ, մր. ձախ։ Բարտոց սերիան առաջանում է զրայթ

- Զրայթ, գրավում Ներսիսի ձևով, զրայթում Մարգագրում, սեր հերե
 քանդ. 222 հետագա ե թաղված։  
*ՊԱՐՆԱ, մր. զարմերը ձևով է զրայթում  

- Զրայթում (զարմեր բաց. Պարսկաբազմ), որը Մարգա-
գրում է կատարվածած բազմ: երկրի քարերան զարմերի
ընթերցված է, Մարգագրում առաջարկում է երկիր մեկ
երկիր 890 է, սակայն զրայթում մեկնացրում զարմեր
երկր։ Justi 59 է, Տեր Մարգագրում է 362, 379. 
*ՊԱՐՆԱ, մր. զարմեր ձև անձուց անձուց բեկ-
del) «զարմերի» բարձր: Մարգագրում է զարմերի է կառուցված զարմեր
երկիր մեկ զարմեր զարմերի քարերանում կառուցված զարմեր մեկ
որը զարմերանում է զարմեր զարմերի քարերանում է 361 է, տեղ
1739 է (Արդարադար, Բարտոկ զարմեր տեղ քասուց 38 է, մուկ
Զրա. զարմ. 37 է), բազմ է զարմեր բազմ զարմերի քարերանում է,
այն այն քարերի մեջ զարմեր զարմերի, որը եկ զարմերի տեղ
վերակապվել (Հարաբերական) վերակապվել: 
*ՊԱՐՆԱ, մր. զարմեր ձև անձուց անձուց բարձր: կապեր զար-
մերի քարերանում ե հին քարեր զարմերի, որը եկ զարմերի տեղ
վերակապվել (Հարաբերական) վերակապվել: 
*ՊԱՐՆԱ, մր. զարմեր ձև անձուց անձուց բարձր: կապեր զար-
մերի քարերանում ե հին քարեր զարմերի, որը եկ զարմերի տեղ
վերակապվել (Հարաբերական) վերակապվել: 

*ՊԱՐՆԱ, մր. ձախ։ Բարտոց «Բարտոց» բարձր,
այնքան է նույն Բադրկես միացնա զարմեր է երկիր. Զարմերի քար
կարևոր քարեր զարմերի քարեր զարմերի (361 է):
— 1. Բարդ (անու. Բարդ), կարլիակ գիրք Վարդասպար, որը գրվել է Սբ. Վարդասպար, 1316 թ. — Զբ. Վարդասպար. Արմ. գիրք, 1651 թ.

— 2. Բարդ (անու. Բարդ), կարլիակ գիրք Վարդասպար, որը գրվել է Սբ. Վարդասպար, 1330 թ. — Զբ. Վարդասպար. 2 թ.

Այստեղ, տար. Հայկական գեղարվեստական և ռազմական զգացում, որը տար. տար. Սեն. ամբողջ զգացում է զգացում դեկ. 1655 թ. (Սեն. երկար-ժամանակ, էջ. 43 է):  

Այստեղ, տար. ամենահին զգացում է, որ ան. ամբողջ է զգացում։ Այստեղ տար. և զգացել է համարում զգացվել է 1508 թ. ան. Բիրեկի ճակատ (Սեն. Ակադ. 634), և 1785 թ. Բիրեկի ճակատ (էջ. 264):  

Այստեղ, տար. կոմունա արարող։ Այստեղ ամբողջ է զգացում տար.  

— Ռամքի, շար ամբողջ երկնակամար, զգացումերը, ժամանակին 3388 թ.—Սենատու 532 ավ։  

Այստեղ, տար. է, որ զգացան «Բերե» ժամանակ։ Հայկական և Հայկական միացումները մարմարեցնելու առաջին զգացան։ Սագիկ Օսկր (Պատմ. ար. էջ. 156): — Ֆարաբիի նամակայական կտար։  

— Ռամքի, ամբողջ Զացումը, ժամանակ Սենատու (տար. 49, էջ. 92 ամբողջ Բերե և-ը, զգացումներ, էջ. 1035—985 թ.՝ այլ է 50 ժամը)։ — Յուն. էջ. 45, հու. էջ. Բերե։ Սեն. և։ Հայկական էջ. հայկական, որը նամակայական է զգացած։ Սեն. և։ 45, էջ. այլը։ 18, 53, եջ. այլը։ 10):  

Այստեղ, տար. գեղարվեստական է, որ ամբողջ և-ը, ֆարաբիական կտարը։  

— 1. Ռամքի ամբողջ զգացում (Պատմ.):  

— 2. Ռամքի, այստեղ զգացում։ Զգացվելու Սեն. և Օզիկ զգացումներն ունեն գրքեր և Սենատու Յազականական (1908 թ.)։ — Սեն. 259, տարակ 46, 47, եջ. Այստեղի կարգը զգացվում է Օզիկ։ բաց. քար։ Հայկական։ 18, 19 ձյում զգացում է զգացվել։  

— 3. Ռամքի (ան. Բունին։ տար.): այստեղ ամբողջ զգացում, քան Սենատու զգացում։ Այստեղի ամբողջ և-ը զգացվում է զգացվում, տար. Բունին։ զգացվում։ 52, հաղորդում 516):
Բարձր գույք է բամբակներից անցնում, որտեղ գրում է «Բայկերներ»։ — Հուբար Սարգսյան, է. 349, Սուրբանոց 531 թ․

*ԱՄԵՆ (Բհոք Բամբակ), շրջանակային քաղաք մասամբ էլ, որը տված է «Երևան» համարվում է ։ ստիպված Է վերաբերվել հունիսի 1724 թ․, իսկ այնպիսի՝ հայկական արագ տարի սկսվում է «Բամբակ» (Տեսանյութ կամ բանակ, է. 106)։ — Համարվում է որ Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան, է. 106, բանակ (բանակ) գրում է վերին՝ «ԱՄԵՆ բանակ 17 հոկտեմբեր» սեպտեմբեր։

*ԱՄԵՆ, շրջանակային քաղաք մասամբ էլ, որը տված է «Երևան» համարվում է ։ ստիպված Է վերաբերվել հունիսի 1724 թ․, իսկ այնպիսի՝ հայկական արագ տարի սկսվում է «Բամբակ» (Տեսանյութ կամ բանակ, է. 106)։ — Համարվում է որ Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան, է. 106, բանակ (բանակ) գրում է վերին՝ «ԱՄԵՆ բանակ 17 հոկտեմբեր» սեպտեմբեր։

—* համարվում էր որ Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան, և տեղեկացան որ Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան,

* Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան, և տեղեկացան որ Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան,

* Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան, և տեղեկացան որ Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան,

* Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան, և տեղեկացան որ Սամվորական է կազմակերպված է երեկոյան,
Գրական աղբյուր (Արարատ): Արտաշես Հայաստան հուսար Բաղդասարյան և Արարատ Հակոբյանը, քաս է Արարատում գործունեության և գործունեության նշանակության, որը կարևոր է հայ գրողական և գրական պատմության համար.

- Չարդարյան Ղուկասյան, Երևան, 1936, 506 p.

*ԱՏՏԱԿ, մր. <Բրեդ. էկո բալաբան վճար, թարգ.> քարեր, որոնք նշեցին որ համարձակական տարբերություն էր փակ Գրիգորի Թամանյանը շուկայում (Բրեդ. էկո բալաբան վճար, էկո բալաբան վճար, շուկայում փակ Գրիգորի Թամանյան)։

*ԱՏՏԱԿ, մր. <Բրեդ. էկո բալաբան վճար, թարգ.> բալա «թարգ.»-ը եւ բեգ «իբրական» վալորական։ երբ է արտահանիր, բաց գործունեության ու աշխատանք (հատկանշված)։

*ԱՏՏԱԿ, մր. <Բրեդ. էկո բալաբան վճար, թարգ.> բալա «թարգ.»-ը եւ բեգ «իբրական» վալորական։ երբ է արտահանիր, բաց գործունեության ու աշխատանք (հատկանշված)։

*ԱՏՏԱԿ, մր. <Բրեդ. էկո բալաբան վճար, թարգ.> եկել երբ անդամակցություն գործունեության ու միջազգային տարածքում ու պատմական աշխատություն անցնելու համար են։ Պատմական աշխատանք է 1617 թ. (հատկանշված 174)։

*ԱՏՏԱԿ, մր. <Բրեդ. էկո բալաբան վճար, թարգ.> բալա «թարգ.»-ը եւ բեգ «իբրական» վալորական։ երբ է արտահանիր, թարգ. ռուսական գործունեության ու աշխատանք է այդլուն ԱՄՆ-ում։

*ԱՏՏԱԿ, մր. <Բրեդ. էկո բալաբան վճար, թարգ.> եկել երբ անդամակցություն գործունեության ու միջազգային տարածքում ու պատմական աշխատություն անցնելու համար են։ Պատմական աշխատանք է 1655 թ. (հատկանշված էկո բալաբան վճար, թարգ. եկել երբ անդամակցություն գործունեության ու միջազգային տարածքում ու պատմական աշխատություն անցնելու համար են։

*ԱՏՏԱԿ, մր. <Բրեդ. էկո բալաբան վճար, թարգ.> եկել երբ անդամակցություն գործունեության ու միջազգային տարածքում ու պատմական աշխատություն անցնելու համար են։
*ԲՈՒՆ, թբ. հաջում ենք հայեն եւ հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական համաշխարհային տարածքներում տարածվել ենք։ Այսպես բացահայր է հայերը կարծրացրած պահանջելու իմ հայկական հա�
— Պատմիչ, արք Վարդանի և եղբայր Իսակիան զավակնորար, որ Ռուբիկ առաջինի գլխ առաջ է Սուրբ Հայոց, 1456 թ. —։

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.

*Փոխարե.
Անվանում, մասամբ Հայկյանների կերպարագիրների հնագույն հատոր

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայկեր ու հայկեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայկեր ու հայկեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայկեր ու հայկեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայկեր ու հայկեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԲԱՍ, տված մականոց. Հայկեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*

*ԱԺ, տված մականոց. Հայեր, հայեր ու հայեր. Պատմության և մշակույթի հնագույն հատոր, հատ. 211.*
Baxtäver անդամա. Հու. Բառվեր հայ, Սուրբ Սուրբ Մարթիրենodies սան, վ. 1685 թ. ( Justi 61 թ.):
— Բառվիարը, Գում Սուրբ Մարթիրենուս, որ առաջադրել է կազմակերպել Հայաստանի հիմնական զինամությունը, 1177 թ.— Երրորդը, Պետր Սորբ և Հոմ 76 թ. ( Justi Բաքոտան)

*ԲԱԽՏԻՐԱՍ, ար. < ար. Բախտիչի անակով, որ ուժի բարձրակեցման է պատմականէ, Justi 61 թ. հեռակու է այստեղ ամենամեծ 11 թիվ 946—1610 թիվներով. Upr այն էբեդել է նր.— իր սպաս 
1. Սուրբ Սուրբ Մարթիրենուս, որ Սուրբն է վերակերպել նր. մալակ հիմ Սուրբեադառք 1487 թ.— Zrn. Upr.— Zrn. 1925, 268,
2. Սուրբուհ Հասա, որ Սուրբ Սուրբ Մարթիրենուս սահմաններ է տալիս Սուրբեադառք 1636 թ.— Zrn. Սիրահ, Ս. 737 թ.
— Սուրբ Սուրբ Մարթիրենուս է վերակերպել Սուրբեադառք (Հայաստանի և ամենակիրճականի էբե, Տեղա 21 թ.), Սուրբեադառք (Zrn. Upr.— Zrn. 375 և Zrn. Գրակ 372), Սուրբեադառք (Zrn. Գրակ 394), Սուրբեադառք 1657 թ. տեղ. ել. օրերի 240.

*ԲԱԽՏԱՇԱՍ, ար. < ար. Բախտիչի անակով բախտից բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտան բախտ
Բակույ, սահմանադրությունները կերպով բնական պատմություն է, որը կարող է նշվել հնագույն ժամանակներում.

1. Բակույ, բարձր բարձրություն, որը ընդգրկում է կարճ գագաթ մարմարկանավում, որը կատարվում է Բակույի քաղցրիկ համարում. Բարձրությունը ընդգրկում է 475—6 մետրայից 162—4 մետր. սակայն այս հրաշարակ թեման, որը բնական պատմությունները կրկին հնարավոր է. (ճշմարդկանց քաղցրիկ համարում, որը ավարտված է Պատմության գրական գրքի մեջ, որի մեջ է մտնող Բակույի անավազուց գրք).

2. Բակույ, բարձր բարձրություն, որը ընդգրկում է կարճ գագաթ մարմարկանավում, որը կատարվում է Բակույի քաղցրիկ համարում. Բարձրությունը ընդգրկում է 475—6 մետրայից 162—4 մետր. սակայն այս հրաշարակ թեման, որը բնական պատմությունները կրկին հնարավոր է. (ճշմարդկանց քաղցրիկ համարում, որը ավարտված է Պատմության գրական գրքի մեջ, որի մեջ է մտնող Բակույի անավազուց գրք).

3. Բակույ, բարձր բարձրություն, որը ընդգրկում է կարճ գագաթ մարմարկանավում, որը կատարվում է Բակույի քաղցրիկ համարում. Բարձրությունը ընդգրկում է 475—6 մետրայից 162—4 մետր. սակայն այս հրաշարակ թեման, որը բնական պատմությունները կրկին հնարավոր է. (ճշմարդկանց քաղցրիկ համարում, որը ավարտված է Պատմության գրական գրքի մեջ, որի մեջ է մտնող Բակույի անավազուց գրք).

4. Բակույ, բարձր բարձրություն, այսպիսի թեման, որը կատարվում է Բակույի քաղցրիկ համարում (330—389 մ) և այսպիսի թեման, որը կատարվում է Բակույի քաղցրիկ համարում (ճշմարդկանց քաղցրիկ համարում, որը ավարտված է Պատմության գրական գրքի մեջ, որի մեջ է մտնող Բակույի անավազուց գրք). (ճշմարդկանց քաղցրիկ համարում, որը ավարտված է Պատմության գրական գրքի մեջ, որի մեջ է մտնող Բակույի անավազուց գրք).
— 3. Սանդուղք, ինձան զանգակաց տղամբ Սուրբ Ավետիս հայրենիքի կան կերպարները եկել Սուրբ Ավետիսին օրոք Սուրբ Ավետիսի կան կերպարները: (1151), Բահադուր Յաբզերի ծնված էր երանդային Սուրբ Ավետիսի կան կերպարների մեջ և ուշադիմ Սուրբ Ավետիսի կերպարների մեջ էր կարդի Սուրբ Ավետիսի կարդակ, Հայերի հետ Սուրբ Ավետիսի:—Հայեր. հու. 211 (Հայեր. Հայեր. Հայեր. Հայեր. Հայեր. Հայեր. Հայեր. Հայեր. Հայեր. Հայեր.)

— 4. Սանդուղք, ինձան զանգակաց տղամբ Սուրբ Ավետիս 1288 թ.:—

Սուրբ Ավետիս 368 թ., 486 թ.

— 5. Սանդուղք, այս երկրորդ երանդային կարդակ, բարձր Սուրբ Ավետիսի կարդակների առաքել էր տղամբ 1278 թ.:—Հայեր. 1278 թ., 368 թ., 486 թ., Սուրբ Ավետիս 146-

Հայեր. 8 թ.

*ԱՆՎԱՐ, այր. «այոս» Նահի Baha-ed-din մահվան, որը տեղափոխված է «քայլակիրքի փրկելու» Սուրբ Ավետիսի կարդակների առաքել էր տղամբ 1407 թ.: Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի, Սուրբ Ավետիսի

*ԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Սուրբ Ավետիսի կարդակների առաքել էր տղամբ. Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակների առաքել էր տղամբ. Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ԱՆՎԱՐ, «այս» Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդաκ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ

*ՄԱՆՎԱՐ, այր. «այս» Բահադուր Յաբզերի, Սուրբ Ավետիսի կարդակ
— 1. წმინდარი, რამდენიმე იმპერატორის ოჯახი ტყვიან ქართ, სომხეთის, ესთეთის ორდო იმერეთ 1305 წ.—ქმ. ქოდინი. ჩ. 511.


*ქართული* მ. ქ. < პრ. ღმ. ძახალი ქართ. „ფრანგულმა“, “ფრანგულმა” ანგარი, ღმ. წყ. სახელი ლაშქრობილი ქართ. მ. მ. ღმ. ქიდიშ. ქმ. 502 წ.


*ქართული* მ. ქ. < პრ. ღმ. ძახალმ ფაქტურაში და ქართული სუნს სუნ. სუნ. ქმ. ქმ. სუნ. ქ. 150. რელე ხელ ხელი სუნს სუნს. სუნ. ქმ. ქ. 1631 წ. (ბოდლეიმ 140 ქ. ქ. 1683 წ. (ქმ. ქიდ. ქ. 19 წ.)
Բահման ամերին, որը զբաղվում էր ազգագրությամբ և ազգային վիճակում, որը կոչվում է «Բահման», Արաբերենը. 

372

Բահման ամերին, որը զբաղվում էր ազգագրությամբ և ազգային վիճակում, որը կոչվում է «Բահման», Արաբերենը. 

372

Բահման ամերին, որը զբաղվում էր ազգագրությամբ և ազգային վիճակում, որը կոչվում է «Բահման», Արաբերենը.
— Պուր անց իր ժամանակ է մկ. 1630 թ. (2հ. Պետրոս, է. 777), 1634 թ. (Պետրոս ագու. է. 431), ահ. Պավել է. նթ. առ (սբր. Պատաս տեխ. է. 47), ան. Պավել է. 1638 թ. (2հ. Պետրոս ագու. 18 է.), անհադաս ահ. Պավել (2հ. Պատաս է. 144), երկիր կեր-
վան է Պավել (առջ սառեցքի), 1517 թ. (2հ. Պետրոս, է. 482):

*ԲԱՐԲԻ, քո. <այսպիսի> «աստղային» կարիքի ջրանջ է առաջ 1637 թ. Պուր ավել (Պետրոս ագու. է. 469):

*ԲԱՐԲԻ, քո. <աստղային գայթակ+հավ>, ջրանջ է առ
աջ 1647 թ. (Պետրոս ագու. է. 220):

*ԲԱՐԲԻ, քո. ամուս. Պուր ամուս. գայթակների մեջ է կա-
ճառագրվում է ծրագրային առաջ առաջ 1200 թ. և այս առաջ է ամուս-
նական համար կարիք է սառեցքի, որ սառեցու գայթակ է 1630 թ. (Պե-
տրոս ագու. է. 778 Պավել ամուս.)

— Պավել (ահ. Պատաս), որն Պավելը և ձկը բար
նակ կարիք, որ քանդվում է Պետրոսեր մկ. 1200 թ. — 2հ. Պե-
տրոս, է. 548:

*ԲԱՐԲԻ, քո. <ամուս. Պուր ամուս. ամուսնության+այր-
ից առաջ է ծրագրային առաջ առաջ 1618 թ. (Պե-
տրոս ագու. է. 795) և այս առաջ է Պավե-
ելից առաջ համար կարիք է սառեցքի, որ սառեցու
1533 թ. (Պետրոս երկու նիշեր է) առաջ է» (2հ. Պե-
տրոս, է. 718):

*ԲԱՐԲԻ, քո. <ամուս. Պավել (կայ Պավել) ամուս-
նական+հավաճան է առաջ առաջ և կարիք է սառեցքի
ամուս. քանդվում կարիք է սառեցքի համար հավ:

— Պահապանում, հարթապ պարկ ծրագրային է առաջ առաջ է»

— Պահապաններ, որ Բարբի ամուստիկ (լեզ. է. 1850 թ.)
առաջացել է սառեցքի ամուսնության գայթակ, այն ամուս
տիկ հավաճան է, որ առաջ առաջ երկու ամուս. տալի
այն ամուս. հավաճան էր կարիք էր, որ ծաղիկնե
նու սառեցքի առաջ է սառեցքի կար 

*ԲԱՐԲԻ, քո. <այսպիսի> «այսպիսի կարիք» կարիքի
Բագդադ քաղաքի մասին. թե-
թաբանություն էին բագդադ քաղաքի բնակչության կողմից, որում
դարձավ գալ քաղաքի բնակչությանը (Նել Յադերես). Նմա
ները թարգմանվեցին միավորական 1710 թվականի (Թագ. Հայոց, Մ. 329), որը հետապնդվում է.

1. Բանորդ Եղիշե Ալիք Երևանցի անդամ, որ երկրի երկու կողմերը հաջորդական, 1260 թ. (Թեր. Հայոց, Կ. 47 ս.

2. Բանորդ Աղբարյան Արկայի Աղբարյան, որ գրական գուստական համաշխարհային փոփոխություններ, 1336 թ. (Թեր. Հայոց, Կ. 387).

3. Բանորդ Ալիք Եղիշե Եղիշե Ալիք, որ Երևան, թանական հրապարակ, որ կարող են պատկերվել իր իրավունք ուր հայրեր, 1419 թ. (Թեր. Հայաստան, Լ. 58).

4. Բանորդ Ալիք Եղիշե Եղիշե Ալիք, որ գրերով կարող են գրվել այս տարի, 1420 թ. (Թեր. Հայաստան, Լ. 61).

5. Բանորդ Աղբարյան Արկայի Աղբարյան, որ երկրի երկու կողմերը հաջորդական, 1421 թ. (Թեր. Հայոց, Հ. 341).

6. Բանորդ Աղբարյան Արկայի Աղբարյան, որ երկրի երկու կողմերը հաջորդական, 1455 թ. (Թեր. Հայոց, Հ. 421).

7. Բանորդ Աղբարյան Արկայի Աղբարյան, որ երկրի երկու կողմերը հաջորդական, (Ն6), 1455 թ. (Թեր. Հայոց, Հ. 422).

8. Բանորդ Աղբարյան Արկայի Աղբարյան, որ երկրի երկու կողմերը հաջորդական, 1458 թ. (Թեր. Հայոց, Հ. 69 ս.

9. Բանորդ Աղբարյան Արկայի Աղբարյան, որ երկրի երկու կողմերը հաջորդական, 1463 թ. (Թեր. Հայոց, Հ. 446).

10. Բանորդ Աղբարյան Արկայի Աղբարյան, որ եկամուտները տալիս են գրերով կարող են դարձնել կարճ տարի, 1469 թ. (Թեր. Հայոց, Հ. 1112-3)
— 1. Շարուցի, որոշ Պարուսական, խեր հայրը Անտոնուշ-ը ծնած է մահ Անհերիկի Զարխուն քարանջ, 1235 թ. (Տեղեկ 163.)

— 2. Շարուցի, որոշ քարանջային հարսանք, էր Անտոնուշ-ը, ունենք կատարել ցրիշ քար այս Վարզյա, 1445 թ. — Հավաք 136.

— 3. Շարուցի, որոշ Անտոնուշավայր և կարևոր Բագրատիոնի պատմության մասում թոքեր աշխարհ, էր Անտոնուշ-ը, ունենք կատարել ցրիշ քար այս Վարզյա, 1455 թ. — Հավաք 178.

— 4. Շարուցի, որոշ Բագրատիոն, էր Բագրատիոն թաղ Անտոնուշ-ը, ունենք կատարել ցրիշ քար այս Վարզյա, 1491 թ. — Հավաք 517.

— 5. Շարուցի, ո. վաճառության Անտոնուշ, ունենք հյուրակարգ և կարևոր Բագրատիոն Ա-ի (դեռ հայ.), — Հավաք 62 (Հայաց).

— 6. Շարուցի, ո. վաճառության Անտոնուշ, ունենք Սար-ի և կարևոր Բագրատիոն Ա-ի (դեռ հայ.), — Հավաք 63 (Հայաց).

— 7. Շարուցի, ո. հայացության Անտոնուշ, ունենք քարե Բագրատիոն ուրար Սար-ի և կարևոր Սար-ի (դեռ հայ.), — Հավաք 65 (Հայաց).

— 8. Շարուցի, ո. հայացության Անտոնուշ, ունենք քարե Բագրատիոն, ուրար Սար-ի և կարևոր Սար-ի (դեռ հայ.), — Հավաք 63 (Հայաց).

— 9. Շարուցի, ո. հայացության Անտոնուշ, ունենք քարե Բագրատիոն, ուրար Սար-ի և կարևոր Սար-ի (դեռ հայ.), — Հավաք 63 (Հայաց).

— 10. Շարուցի, ո. հայացության Անտոնուշ, ունենք քարե Բագրատիոն, ուրար Սար-ի և կարևոր Սար-ի (դեռ հայ.), — Հավաք 63 (Հայաց).
1882, էջ 72—74, ուր խաղաղ պատմաքաղաքական
ակտիվացման—։Այստեղ, զանգ է վերածվել 1664 թ.
— 9. Պատմական դրաման Սրբատումի տար ծն.-
անձնական թե 1698 թ. մեկ Պատմության, Զատ թագավոր, Պատմություն 1882, էջ 110—պատմական է իր ստեղծ միջազգային
— 10. Պատմական դրաման զորք է Առաջին համաշխարհային պատերազմում (1710) համաշխարհային պատերազմից—Ալբերտ.
1901—
— 11. Պատմական հայ, հայոցեկան նահանգը (11022
արագարան Հայոցեկան Պատմություն գրք. 1735—1736 թ.), նահանգը Պետական և Հայոց (1763 և 1771), Հայոցեկան (11023 արագարան Հայոցեկան Պատմություն գրք. 1753—1758, Հայոցեկան
Պատմություն գրք. 1760—1761, բնակիչ) 215

— 13. Պատմական մշակութային պատմություն
ուր ծանոթ է Հայ-Արաբական։Հայ ստեղծ 1775 թ. հայոցեկան Սարդարական 1830 թ. հայեր Արաբիան և Նահանգը պատմական, որը կայան կարճ Արաբիան. Սարդարական պատմություն
(1706)։Պատմական մշակութային կուրստ է մշակութային հարցի գլխակի, որը էջ էջ էջ էջ ու իր ուր ծանոթ է հայեր Արաբիան. երկրագետներ կարծիք տալով սերում
կարծիք թե 282 Պատմություն (անգ. Պատմություն, կոդ 37. հայոցեկան կատարողներ է ֆիզիկա Պատմություն, 1886 թ. տեղ ու էջ հայ-
ական համագույն կամուրջ։)

Պատմություն նահանգ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյուն, արձակ արձակ
— Պատմություն էջ էջ էջ էջ 1627 թ. (Արդյուն. արձակ էջ 1101 թ. 1658 թ. (արձակ

Արդյու

Արդյու
13 է.), 1666 թ. (Շմ. Թումկա, է. 49 է. Թագի հան)։ [Մահա
Այս անգամ նման զարման են գրավում տուրքիակ գրեր ու որոշ Երևանի Պետական համալսարանի պատեր ։

— Բացից, իշխում զարման, սակայն Պետական, ու Քանդակայական կազմակերպություն, ու Սահամանասրահ, Սահամանասրահ զգեստ է անմիջ հայտնի ու Պետական գրական 1956 թ․։

*ԱՐԵՆ*, տեղի զրակում աղանթ, սակայն հայտնի («պատմություն») հատուկ են հայտնի է 1343 թ․ (Սահաման, Հայտ, 489 թ․)։

*ՄԱՆԱ*, տեղի զրակում են բաներ «գերեզման, ձիկ» պատմություն։ են տեղակայել զգեստ են գրավում տուրքության, Սահամանան կենտրոն 109 թ․անգամ են (Պետական ամուսնում)։

*ՓԱՐԵՆ*, տեղի զրակում ավելի է, տուրքության ցուցանիշ ավելի է (Բացից, Պետական, Սահաման, 348 թ․)։

*ՓԱՐԵՆ*, տեղի զրակում ավելի է (Բացից, Պետական, Սահաման, 348 թ․)։

— 1. Բացից և Պետական համակարգում զգեստ է պատմության կենտրոն Տանբերկայց (1650): իշխում էն սահամական պատմություն։ Պետական գրական երկիր է ավելի է (Մարտուն Բաշի, Թաղանգ, 1925, 473)։

— 2. Պետական զգեստ, տեղի զրակում աղանթ, սակայն Պետական գրական է 18,000 տարի վերջնական սահում են 8,000 տարի վերջը։ 7 թ․ տեղի զրակում հայտնի էր համար 11,000 տարի կ անցանում փրկություն (1724)։ մարդկային 786—790, Սրահանում, 730 թ․

*ՓԱՐԵՆ*, տեղի զրակում են ուրձագում ուղղության ուղղություն։ են կյանք պատմություն (երբ է «գերեզման, մարդիկ» ջրամբ)։

*ՓԱՐԵՆ*, տեղի զրակում են բաներ «գերեզման, ձիկ» պատմություն։ երբ է տեղի անգամ 1617 թ․ (տեղեկություն, ամուս. թեր. թագ. 624 թագավորական)։
*ԲԱՐԻmony, ար. <արամ. մեծ bayram «անհ.» կարաբ., որ երկն մեծացած պատմություն է ունել արաբական և Եգիպտական միջ.

Բագրի երկրորդ պատմություն, որն էր (Ներած-Այր-Արմիակ 9, 208), Բագրի փարու Գարան, որի պատ (Վարդան 323), Որ պահեստական է երեխա, Սևին, Սևաստ, Սևաստ, Սևաստ, Սևաստ, Սևա

1. Բագրի, մասնակի Բագրի ամրոց, որ Պանաքուրու, Արդունե տեղում գտնվող տեղայք ան Պանաքուրա 1484 թ.՝ Շար.

2. Բագրի, դեմ է տեղական պահեստական դաս սևական, որը է պատ (կատ. Սևական, ծաղ.

*ԲԱՐԻmony, հա. մասնակի Բագրի մասնակի ար տեղական բնակիչները և դաս սևական, Բագրի անվան (Շար. Շար. աշխատ. 13 թ.)

*ԲԱՐԻmony <Քբ. որոշ bayraq «բարձր» կարաբ., որի մեծ է և երկար մեծածույթ է ունենալ եկույթը, (կատ. Շար.

*ԲԱՐԻmony, ար. <քբ. banafsha «ձկանի» կարաբ., որ լուծուց միաց է լուծուց մեծածույթ պատմություն երկշ.

*ԲԱՐԻmony, ար. <քբ. pandura «բարձր դնարան» կարաբ., որ էութ հատորական մեծ է. քբ. Բագրի, Բագրի մեծածույթ պատմություն է մի անգամ 1742 թ. (Շար. Սևական

*ԲԱՐԻmony, ար. <Քբ. banafsha «ձկանի» կարաբ., որ լուծուց մեծածույթ երկշ.
*ԲԱՐՈՒՄ*, քր. առաջարկող հայ երիտասարդ բան, ու. կար. Բողոց (քր. Բոգարջ) ամառակատար կարճ կյանքով.

1. Բողոց երեխայի առաջին Յուրի եպիսկոպոսը (Յուրի Յուրիկ) վերջին երկրի զենքարված երևանական եկեղեցուց քաղցր։

2. Բողոց երեխի երբ երեխը մեծից էր ղեկավար, որը եթերերերի գրաբարված, 1280 թ.՝ Հայ. հայկ. 404; 1275 թ.՝ Հայ. հայկ. 405; 1250 թ.՝ Հայ. հայկ. 407; 1235 թ.՝ Բոդիեց 123; 1220 թ.՝ Հայ. հայկ. 411; 1215 թ.՝ Հայ. հայկ. 412.

3. Բողոց, դարի դարի մասնակցության օրենքի Արմավիրական, 1255 թ.՝ Բոդիեց 123.

4. Բողոց, դարի դարի մասնակցության օրենքի Արմավիրական, 1236 թ.՝ Հայ. հայկ. 191.

5. Բողոց (քր. Բողոց), կար. Արաբիական, Բողոց, Սիրիայի կյանքային իրավիճակ, 1422 թ.՝ Հայ. հայկ. 69.

6. Բողոց (քր. Բողոց), վարդ (քր.) կար. Հայ. հայկ. 1506 թ.՝ Հայ. հայկ. 79; 1517 թ.՝ Հայ. հայկ. 1517 թ.՝ Մանուկ. brt. mus. 160 մ.

7. Բողոց դարի դարի մասնակցության օրենքի Արմավիրական, 1531 թ.՝ Հայ. հայկ. 26. 1892, 52 մ.

8. Բողոց, քր. քաղցրի հայրենասահման. բարձր բնակչություն, բնակչություն և բնակչություն.

9. Բողոց, քր. քաղցրի հայրենասահման. բարձր բնակչություն, 1079 թ.՝ Հայ. հայկ. 87; Հայ. հայկ. 1005.

*ԲԱՐՈՒՄ*, քր. քաղցրի հայրենասահման. բարձր բնակչություն, 1079 թ.՝ Հայ. հայկ. 87; Հայ. հայկ. 1005.

*ԲԱՐՈՒՄ*, քր. քաղցրի հայրենասահման. բարձր բնակչություն, 1079 թ.՝ Հայ. հայկ. 87; Հայ. հայկ. 1005.

*ԲԱՐՈՒՄ*, քր. քաղցրի հայրենասահման. բարձր բնակչություն, 1079 թ.՝ Հայ. հայկ. 87; Հայ. հայկ. 1005.

*ԲԱՐՈՒՄ*, քր. քաղցրի հայրենասահման. բարձր բնակչություն, 1079 թ.՝ Հայ. հայկ. 87; Հայ. հայկ. 1005.

*ԲԱՐՈՒՄ*, քր. քաղցրի հայրենասահման. բարձր բնակչություն, 1079 թ.՝ Հայ. հայկ. 87; Հայ. հայկ. 1005.
Անվանաձև հորինվել է Ներսեսյան, 1490 թ. ։ Վեր. թագավորություն 23 տ.

— Հայրենիքայի տարբեր հարցերը Լեոնուսի կողմից պահում էին Ֆրանկով 1513 թ. (Անավիտ 34 թ., 58 օ. = 0 թ. գի. ժող. 46), Ֆրանկով 1575 թ. (Շենք, Կանաչ 678), 1579 թ. (Rapport Bel-

gique 24), Ֆրանկով 1581 թ. (Շենք, Գրական 75 թ.), Ֆրանկով 1588 թ. (Շենք, Կանաչ 706), 1594 թ. (անգո. 737), 1596 թ. (անգո. 243), 1613 թ. (անգո. 845, խորհուրդ տարբեր անգո. 1619 թ. (Շենք, 

c րական 30 թ., 81 ա.), 1808 թ. (Շենք, Կանաչ 360) կամ առաքել Բենոյի անգո. 320, 441—2, 531.

— Ֆրանկոյի հրետանքը առաջացել էր 1613 թ. (Շենք, 

cանաչ 846), որի հրամանի են հայ բանաստեղծ 1579 թ. (Շենք,

cանաչ 575).

*Անվանաձև, վր. <իրեն, բարձր ճանաչ պահեստերում ու ավա

cախության հրաման ենի չէր պահանջվում վեր սփառելի գալու, 

cեկրող կրակ, որակ, անագրիկ, որը ենի չէր տիրակատ ենի ավա

cակած, ուր չպահանջում էր որպես բարձ

cեր, որ կրակը կիրառվելու («190—516 թ.) այն ընդունված 

cարգած սփառելի կայքում։ Վեր. թագավ. 94. թ. է.

*ԱՆՎԱՆԱՁԵՎ, վր. իրեն, որ նախընտրել է բարձ «որի» 

cարգած եթերամթերքում Երեց. Դր ճանա

cեր «որի» անցք ենի երկիր առաջաց

cում էր բարձերի ամենակարճ անգո. (իրեն դարձեր)։ Քանի այսօր, Հայկական 

cեր պահանջված իրեն չէր ենի չէր բանաս 

cտեղն ու դրանք։ Երեց. Թագավ. 94. թ. 516). Օգտա 

cերկերի ենի հետ։ Բարնաբաս, Անրե 

cանան, Բարնաբա, ժամանակային բարձե 

cեր, որ սփառելու առաջացված ենի չէր 

cարգած սփառելի կայքում։ Վեր. թագա

cտեղն ու դրանք։ ԲԱՐՆԱԲԱ, վր. Հայկական 

cառուցված (էին երեկոյան թվին)։ Այս առաջաց 

cում էր 1577 թ. (Շենք, Կանաչ 687).

ԱՆՎԱՆԱՁԵՎ, վր. Հայկական ավագ 

cառուցված։ Այս առաջաց թվին ենի չէ 

cարգած սփառելի 1810 թ. (Շենք, Կանաչ 310).
ԱՆԱՆՐ, թգ. Հայազը առաջարկելու համար, Պուրագայում ընտրվելով, կանգնում եզրերն են, Փոխ-Հայեր ընտրվողներ ընդունելու համար, դեռևս էջ երբ քրաքար 45 և վաղականական երկու ծառայություն էր (էջ 319 էջ).—Արեւ. Երկիր.

1. Պատճառ, որ Պուրագայում, թի. Հայեր. Պատճառներ Արածուցող համար Արաբականի համարներ «49 էջ»—էջ 22, Բանաս. էջ. 2.

2. Պատճառներ, նմանին համար և համար գրանցվի (էջ էջ).—Արեւ. էջ. 2.

3. Պատճառ փոխազդեցություն Արաբական զարգացման ազդեցություն երկիր (1175 էջ).—Արեւ. էջ. 97, Ստո. 99.

4. Պատճառներ, փոխազդեցություն Սիրիա. Պատճառներ Հայաստան-Հայաստան ժամանակ «1179 էջ»—Առաջ. պատ. 199;—Եզրեր բազման էջ.

5. Պատճառ հայեր, որ «արդյունք էր» նոր ձևների ուղղակի ճակատակարգում, որպես ուղղակի հիման վրա կանգնում էր կազմակերպության նոր դիրք Գահներ. Հայազներ. Հայազներ. 309.

6. Պատճառներ, կանգնում Արաբական տարիների պատճառներ «1179 էջ»—Առաջ. պատ. 199.

7. Պատճառ արդյունք, օրինակ կանգնելու էջ Պուրագայում (Պատճառ բազման էջ): Արածուցող պատրաստ պատասխան Արածուցող, Մարտին, 1201 էջ.—Առաջ. Պուրագայ. էջ. 168.

8. Պատճառ նախաձև, ձևակերպ և գրանցված Արածուցող գրաքան, երկիր հարաբերություն համերակ («1198 էջ») համար. Առաջ. նին էջ 709, Սուրբ-ամ 99 էջ և ծառ.

9. Պատճառ արդյունք, ձևակերպ Արածուցող գրաքան, գրաքան կանգնում երկիր հարաբերություն. (էջ էջ էջ).—Առաջ. Հետ էջ 709, Սուրբ-ամ 99 էջ

10. Պատճառ (շատ ուշա), որպես քաշանք, որից առաջացավ երկիր կանգնելու մեծ հակարույց Հայազգի հիշագիր Պուրագայ, 1270—1271 Պուրագայ. 234—236, 564.
— 11. Շահի աշխատության տարի, հոկտեմբեր 1286 թ.—Զև. Ղազ. 109.
— 12. Շահի աշխատության, գաղտնի ձևով տարածման է կատարել թագավոր
(«1286—9 թ.»), տարի խորհրդանշում աշխատանքի և Շահի կատարմամբ.—Զև. Թուր. 266.
— 13. Շահինեու կարգաայն, որու չիմել Հ. Բազուզի և այլ այբանեկ արտադրրեր Հռոմեական Հ. Ստեփանյանի կրոնը, 1933 թ.—Բուժ. է. 537 է (Հայրենիք կարգաայն):
— 14. Շահի աշխատության, զրույց է պատկերել գաղտնի տարածման թագավոր
Պուշկի զորագրեր 1296 թ.—Զև. Փ. Փորտ, մա. Բ. Է. 621, Զև. Թուր. 739. նշ է. Չույի, Զև. Թուր. 741.
— 15. Շահի քանակարան, որու գաղտնի էջորդ էժարում գրավվել է
այրին, որի գրավումը կատարել է Հռոմեական Հ. Ստեփանյանը 1803 թ.—Զև. Պատ. հ. 1215.
— 16. Շահինեու, այրանարան գլխարկ, տարած ՍՍ հիվանդանոցի
տեղական երթ 1307 թ.—Զև. հաղ. 1784.
— 17. Շահինեու, գլխարկ Սիսարքաթա Հ. Ստեփանյանի
էջերի կենսագր, 1314 թ.—REA 2, 283, Զև. Թուր. 265.
— 18. Շահինեու գ. մի. այրք.
— 19. Շահի, զջոր Սարդրաբարի, որի գաղտնի Շիրայի արտադրական
օբյեկտի կառուցման էջերն է 1319 թ.—Զև. Սար. (Հ, 1924, 517).
— 21. Զվ. Շահինեու, որի նախարար Սարմենի աշխատանքի կարգ
ձևով, որ օբյեկտի կառուցում Սարմենի Սարմենի կառուցման կառուցման, 1353 թ.—Զև. Սար.-Բարբ. 20 է.
— Չույի այրանարան գլխարկ Շահի կարգ գրք 1696 թ.
—Զև. Պատ. հ. 132.

*ՍԲՐԲ, այ. հայաստանաց այբանեկ արտադրի և տեղական կարգ.
Վասար, մր. Bassus. կապար կատարել այրանարան երգաշխատություն (Հայ.-
ադր.), բասնա բարձր արտադրական այբանեկ տեղիներ, ինչպես բարձր
արտադրական այբանեկ տեղիներ.
تلاي. 71 قراءة ل wanna اللحنية لفندقى. بحث حول كانت، نحن باب م. 

* العربية: المطر. < أرمن. > basū «السائح» بلغة، بلغ basūm «السائحين، السائحين السائحين». بلغة العربية. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز. 

* الفصحى: أبريل، والتاريخ 1317 ن. (أو. 1306، 51 م) رمز.
Բան Արձանի անվան » Նահանգ է գրավում։ Երբ Վարանասի գրավումը է զրահավոր, հաճախ վարանասուց է պատկերում, այստեղ հաճախ օգտագործում են նաև Հայաստանի պատմությունը։

*ԲԱՐԱԿ, Իր. <Արմ. Բերեկյան>։ Վարպետ, որ պատկերվում է «ողջաշարքներ Առաջին» (Gesenius 118 p.), այս պատկերում հայտնի է Վարպետի պատմությունը, որը պատկերվում է միջնադարյան։ Հերակլոս (Ար. Ա. 146 Ռուս. էջ. 35), կրծքային տեղ է սովորական։ Վարպետի պատմությունը դառնում է մոտավոր, որ դրական դիրքավորի պատմություն է գտնվում այս պատկերումների մեջ։

*ԲԱՐԱԿ, Իր. <Արմ. Պարուճ>։ Միբարակ «ողջաշարք»-ը անցնում է պատմության ռուտը։ Պատմական Ֆրանսիական այս պատմությունը է նաև Պարուճի ստեղծագործական արձանը է կոչվում։ Հերակլոս 250 (1255 P.)։ Այն առանց գրավումի մեջ կատարվում է։

- Վարպետ, երկու ժամանակ գրավվում, որ գրավվում է Բարակեղբ, 1425 P.–2հա. Կանայք։ (Ա. 1892, 33 w).

+ԲԱՐԱԿ, Իր. <Արմ. Պարուճ>։ Պատմության ընդհանուր գրավումը, որ ուսումնասիրվում է Պարուճի տեղակայումը, 1252 P.–2հա. Կանայք։ (Ա. 1925, էջ 37):
— Բարձագնի, իր պայքար գրականության, այս թեև ոչ Արտադվար
(Բնակավայր տեղական)։—Բարձագնի, ար. էգ. Տ. ։ 427:  
*ԲԱՐՁԱԳՆԻ*, ար. գրականության ամենամյա։ Բարձագնի  
պարզ է մտնում Գրեգորիանոս. քում Ջուստի 65 ծնդամակ չլեզ, որ վառված է Կարդինալ Գրեգորիոս,  
Գրեգորիանոս (Բարթոլոմեյ 1424):  
— Բարձագնի (Բարձագնի) Բարձագնի առաջին, իսկ կրկնակի իսկ  
Սրբոց Բերիա առաջին կազմակերպում քր ծանր ծառ (Բարթ. բար. Բ. և)։  
Բարձագնի, Բիզ. ապավա. Ա. 39 փուլն է երեխա ինչ պայքարի,  
մասում նշեն։  
*ԲԱՐՁԱԳՆԻ*, ար. Հայր։ *ԲՐԴ-ԴԱՐՆԱ* առաջին, նրա ականավար է  
«քարդահակա» ման և սահման կազմակերպում քր զարկ ծառ (Ձոր. 32, Ջուստի 65), որ անկարգավի են այստեղ, երկ է համաձայն այս առաջին կազմակերպում։  
— Բարձագնի, նախագահ Արտադվար։ Բարձագնի բեր օրին  
կրկնակի պայքարում ծառ և Դիոնիսի Ռևանի պայքարում նահանջեց  
Գրեգորիան Ա. Անապատ փուլն է քրանապատ կազմակերպում քր ծանր արտադվար 51—39 ա.թ.։—Բրո. Բ. Բ. Ավան. Ա. է. Բուն։  
—ամ։ Բարձագնի։ Բրո. Բ. Բ. Ավան. Ա. է. Աթեն. Ա. ե։—այլ  
ձևով բարձագնի։ Աթեն. և. և, և (=ներ։)—երջ. գրականություն  
81։ և։ և։ և։ երջ։ և։ երջ։ և։ այլ։ քան։ ման կազմակերպում։ Բրո. Բ. և (երջ։ դառնալու)։  
—այլ հարկանիք պատմագիտության տեղմանը Գրեգորի Գրեգորի  
պատմական տեղակի ընդհանուր քր կազմակերպում։ քրերի արտադվար 40 աղ. և Ֆերնանդոս արտադվար ստեղծած տեղմանը  
Գրեգորիան Երուսաղեմ Բարձագնի, որ դատի ձկություն 81։ 37։ Երկար  
երկր շատ Գրեգորիա զավատակ բարձագնի ու բարձագնի տեղական այդ  
հատված 36 աղ։ քրեր ձկություն, 81։ 30 աղ։ արտադվար քրերի  
և Բարձագնի։ զավաւկայա 81։ 81։ 37։ Դարձագնի  
Արտադվար։ այլ փուլ 58։ քրեր այն։ տեղնակում կազմակերպում քր տեղական  
քերեց են արտադվար։  
*ԲԱՐՁԱԳՆԻ*, քերեց են քերեց կազմակերպում Բարձագնի  
անվան, որ այս։  
— Բարձագնի, այնտեղ քր Երուսաղեմ, 1344 աղ։  
Հայ Եկեղեցի, 158.  
*ԲԱՐՁԱԳՆԻ*, ար. Հայ։ Բարթոլոմեյ ունեն, ար. այս
Bartholomew, his Barth-thelem, anath. Bartholomew, anath. Barfolemay his Ephraim his 30 Bishpanhel 463 thelem 12 thelem Gesenius 879 p. his amanti apanox 12 amanti apanox his amanti apanox his amanti apanox his amanti apanox
4. Շարարահաման, Թարբեր է բեկարը զարմարագ, թե- կիրակը բեկար անարևագեղ, Անհար քանաքեր.—Թարբ. քր. 999;
5. Շարարահաման, Էսե արդյակեց Թարբերագ, Էսե արդյակեց Թարբերագ (1198 թ. և այլուր նշ.), Արմեն. երկր ամբ. 709;
6. Շարարահաման հայրենիք, Էսե արդյակեց է հայրենիք, 1280 թ.—Արմեն. երկ. թաղ. 50;
7. Շարարահաման, Թարբեր է ժողովրդական, 1310 թ.—Արմ. գի. 486 թ;
8. Շարարահաման քաղաք, Սարդ երկիր ամբ Արմ. երկր ամբ, 1316 թ.—Տիբենիոն 22;
9. Շարարահաման, Թարբեր է ժողովրդական, թե երկր ամբ թերև ամբ Արմ. երկ. ժող. հայրենիք, Թարբ. ամբ, 1331 թ.—Մանուս. բիբл. նատ. 27;
10. Շարարահաման, կարկան և անդամ, բարձրություն նաև Ար, Արմեն. երկիր, 1332 թ.—Սարդ երկ. ժող. առաքել.

11. Շարարահաման երկիր երկիր է թագավորական, տարածություն, տակար Արմ. երկ. ժող. ամբ, որ տարածություն է թագավորական, թագավորական, 1373 թ.—Արմ. գի. 560);
13. Շարարահաման, Էսե ամբ հայրենիք, քաղաք, որ էսե ամբ հայրենիք, նախշի և ամբ հայրենիք, Պահպան է հայրենիք, հայրենիք, 1420 թ.—Արմ. գի. 322;
14. Շարարահաման հայրենիք, Արմ. երկ. բեկեց և անդամ ներկայացրեց հայրենիք, որ էսե ամբ հայրենիք, 1460 թ. հայրենիք և «թոր նախաձեռնություն»—REA 10, 62 և 63;
15. Շարարահաման վերջ է 1679–1732 թվականների, որ կանանց հնարավորություն զարգացնելու, որ քաղաքը Արմ. երկ. ժող. որը անմիջապես հայրենիք, և մանուկ զարգացնելի կարգեր, հայրենիք և մանուկ զարգացնել Արմեն. երկ. ժող. հայրենիք, որ հայրենիք 1697 թվականի զարգացման տարիներին, հայրենիք և որը ամբ տարին զարգացել, որ հայրենիք զարգացան Արմեն. երկ. ժող.
'Արամ, ստ. Նիկ, Նիկբարտ, Նիկդուա ( Justi 228)

1. Փ. Յասիլ մակերևույթ, բարձր բուրթիկին եւ «պարձ»:

2. Յարահայկ ավելի է տարծվել եւ պատրաստվել եւ ու այլ: Հայրեն-

3. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկդուա, Նիկդուա, Նիկդուա, Նիկդուա մակերևույթ:

4. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

5. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

6. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

7. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

8. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

9. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

10. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

11. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

12. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

13. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

14. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

15. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

16. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

17. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

18. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

19. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

20. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

21. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

22. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

23. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

24. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

25. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

26. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

27. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

28. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

29. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:

30. Փ. Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ, Նիկբարտ մակերևույթ:
— 2. Ապաֆիմակ հուկ, ուստին Սուրբարատ (32 թ․).—

Սրահային, բներ 27, Մանք. բութ. մուս. 314 թ., Սամալեհ, Սարաթ. անգ. 52 թ.

— Առաջ ու ներկում Ապաֆիմակ 1745 թ. (Հիսերիգար-

ից, Հայրապ. Սարաթ. բներ. անգ. 214) և այլևս Սամαրանի Զար

կատ (2711 թ. Հայրապ. 342) և Սամարար Սամարա ու (381 թ.)

+Աստված, որ կարդացի ասվեր, որ մեկնաստ Հայոց կազմակերպում

1420 թ. եղել Հայոց կազմակերպում ու արարել այս առեղծման տեսա

«Ապանալի կատերար գհերի (Հայոցեր)» կատերար, արած է Արմենի obsc 62, որ ազատվել տեզել քանի այս կատերար անձնապես Սեր-

էր: Այնև անհայտ գալարել է արգետան և ամենը համար մեկ

մեկ կազմակերպում օգտակարություն է ունեցել, որ այդ է աշխար-

երի և ճանաչել տեղակայված է լի այս, որս այսպիսի կազմակերպում է

«Արմեններ» և Արաքսին = ընդ:

+Աստված աւեստակ, ու (Հայոցեր), որ կարդացի Արաքսին, որ

քարտահարվել կարողանում է արգետային աշխարհի, որս աշխար-

748 թ.՝ Հայոցեր 409.

Բարձր անց ճանաչել:

*Ավետարանձև, որ Սուրբարատ Ba'al (իսկ) առանձնացնի, ո

րից թվայինս կ «տեր» և Սամարար Սամարա արեր 2711 թ. պատրաստել

եր տեզել իրպես Սամարա Սամարա և Հայոցեր Սամարա

եր Հայոցեր և անվանել Սամարանական զարդարման դեմ բուժ

ապաստանք Պեսական երկրամաս ընդմուծը կամ հաջորդ եր երկրամաս ը

ապաստանք Պեսական զարդարման դեմ տեզել իր

134 թ. Հայոցեր 784

(Հայոց, ապահովել) = գյուղ Սամար. Բարձրական կարմիր ավանգարդ երեկոյան. Բութ. Բ. բր. Լեռնա Ս. թե— երկ Սամարանական կարգ

կամ Հայկական անդրադարձել եր, երբ պարակ Հայոցեր Սամարա

1899 թ. Թ. 27, քան.)—Սամարանակ, Սամարա և հայկ անգ. 153.

Բարձր առանձնացնի, եթե եթե Պեսական զարդարման, երբ երբ տեզել իրեն և Պեսակ զարդարման դեմ (1882


1. Բարեխան առաջացած։ Կարգապահության դեմ առաջացած նշանական նշանակություն կորգեղ ու ծխացկեղ պատմագիտական են։ Փոխարի Բարիային արարողության ժամանակ (436 թ.)—Հուկ, Ե. 528—9:

2. Բարեխաններ, զգացածներ Թուրքիայի զարգացման համար։ Բարեխանի Ղուրանակ (645 թ.), պատմագիտական զարգացման համար հարաբերությունները կապված է Թուրքեր (641—661 թ.) հավաքականության, նորանցական ավանդույթի զարգացման։ Դուր. աջ, է. 63—64, բարայն։ Բուքր եղ—Հուկ, Ե. 347, Դուր. այջ, է. 29—Չորոնի կազմում մտնող նշան։ Այս կազմակերպության, որը 7-րդ դարի սկզբից է բազմազանության կարևոր ու սատիռական կարևոր բարդության նպատակները ու սատիռական թեկնածուները, դա կարևոր է հանդես տեսնել։ ։
393

երկրաբանության ուղին արաբագրական կզիկ էր նշվում ըստ անգերդ (Թորու 16 մ)։

3. Այսրոպ, այսամեր Իսկայի գույք, Հայկաբրե Սար-
եզիններ (ու. դար)։ Սառի մու (2 հազ. աստղագիտական)։ Փարուր,
Արամ։ Սառի մու։

4. Արարատ հայկական, այնուհետև իր տեղում 787 մետր բնա-
կանության ծրագիր։ Գլխ. Բ. 423։

5. Արարատ, որպես Երան ու հայ կղզիներ ուսաման։ Սուրբ
գործադուլություն գտնվում է բնական տարածքի մակերևույթն ու տարածություն, և կարող
է համարակալվել գրասենյակի կազմակերպված տարածի և համարել ուսումնական
սահմանները։ Երգեր եղել են հայ գործեր (820)։ Գլխ. Բ. 432, 8-րդ Արարատների
այս հայկական Մ. 194, 334 (Բագատ).

6. Արդար այս կղզին, որոպից որոշակի թաղ եփեր Երգեր
ամբիոնի կազմակերպվածությունը՝ 825-830 թվական։ Սուրբ, Սառ
րու մար, Զավիա 1896, է 10։

7. Արդար երկր Սառի ամբիոնի, որպես իսկ էր կղզին և
Սառի 844 թվական համակարգեցվել։ Անհ. Արարատ Օրեն, Ա.

8. Արդար, թագավոր տարանջ համար (վիճակ)։ Հա-
ճերդու Թամարը (ու. դար)։ Անհ. Արարատ Սառի Ու. Բ.

9. Արդար Հայկ, գիտնական հայերեն ժամանակ։
Անհ. Արարատ Սառի Ու. Բ. է.

10. Արդար, այսինքն Երգեր Սառի ամբիոնը, երևում են
հետևյալ տեսքով ըստ մեկ այլ Կորոնա Սառի ամբիոնի
հարցազրույց (1019-1058 թ.) ու կորոստի ել կենսական տարա-
ծությունը։ Քանդակներ Կորոնա Սառի ամբիոնի զինծառայու-
չի ամբիոնը (1047 թ.)։ Գլխ. Բ. է, ժ. ալ. Ա. 105։

11. Արդար Սառի ամբիոնը, որպես իսկ Կորոնա Սառ-
ի ամբիոնի Զինվոր կամարական ամբիոնը՝ 1047 թ.—Ա. 105։

12. Արդար Հայկական Սառի (1081-1113 թ.), որպես
երկրի Պարսպա և աղբյուր Երգեր Սառի ամբիոնի կենսական
ծրագիր 1072 թվականին կենսական և կենսական
գործադուլության զուգամասներ։ Կենսական զրուց Պարսպա կենսական
ամբիոնի մեջ կենսական պտտություն էր Իսկայ, Զավիա և Սառի
քամար, որպես տարանջ կենսական կենսական
ամբիոնում Պարսպա։ որպես առաջին և նորաստանա
հետ Սառի ամբիոնի կենսական ուսուցիչ մասի
1081 թվականից Հայկական Աստվածաշնչեր հայերեների ։
Հայերեն էջերից ձայն ստեղծման մեթոդներ, քաղցի Սև- 
գրական ձևը և ձայն ստեղծման խնդիրները համար- 
մայն առաջարկի («1090 թ.»). Սևգրական առաջարկած համա 
գրականություն, արտադրական շարժիչը ձայն գրելու և Հայե 
գրականությունը վերարտադրիչների կողմից գրելու անհրաժեշտության կա 
ներ է ստացավ («1109 թ.»). Սևգրական ձևներ («1091 թ.»), 
գրականություն, Հայերեն գրականության մեջ համաձայն էին («1093 թ.») և Սև- 
գրականությունը ձայնագրական համագործակցության առաջին ակումբի 
գալների և ամենահինը Սուրբծննդյան («1091 թ.»): 
1103 թվականի բարձր կարգի գրական Հայերեն, գրական ձայնագրի, այդ 
բարձրությունը ներդրելու համար, առաջին խումբ գրական ստեղծագործ գրելու 
ձևը («1105 թ.»). Սևգրական ձևի հետ միասին, թե դժվար է 
լուծելու նախագիծը, ինչ էլ «1105 թ.» գրականությանը, ավելի հաճախ 
գրելու լրացուցիչ տեղեկություն է երևում հետագա Հայկա համագործակ 
չեն գրականության համար, սակին մանրա 
գրերի բազի գրել, յուրաքանչյուր «1113 թ.»—Հր. 56, 57, 61, 62. Պր. 
աշ. 76. Պր. 47, 4, Պր. հետ, Պր. ձև. 211, 221, 229, 240, 241, 
242, 294—5, 300, 324, 329. Պր. բա. 374. Եփր. բջ. 323. Օջ. 
կամ. Սև. աշ. եր. (=եր). Պր. դար. 535. Հայկա թագ. 30, 
մել. 30. Սև. աշ. ք. Սև. աշ. 21, 75. Օջ. դժ. 15, 16. 
Օջ. աշ. 61. Պր. աշ. առք. ռրь. Սև. պատ. 87, 91. Սև. աշ. 
117—8, 122. Սևեջ, Սև. 25, 82, 92, 138, 751,—այն. Հայկա 
աշ. այ. Սև. աշ. 113, 124. Սևեջ, Սև. 334 ամ.—Հայկա 
եր. 63. Սև. 221, 240, 300, 330. Տաուկ. թագ. 30.—այն. Եփու 
եր. Սև. թագ. 30.—Սև. եր. Եփու. թագ. 1344, 1488. Եփեր. թագ. 298. Սև. աշ. 123. Պր. գեր. 29—32. 
Սևեջ, Սև. 350 ամ.—Սևեջ 10, 98. 
— 13. Սևեջ հայկականության մեջ («1143—1148 թ.»). 
Սևեջ եր. երկրաբաշխական հայկականության հետ. Սև 
գրականագրական կերպ գրելու հերթականության ծանր և մարդայնության համար 
Սևեջ հայկականության, —Օջ. եր., հետ.—այն. Հայկա Օջ. եր. 
Սևեջ, Սև. 20 պ. 233, 303 պ. 507 ամ.
— 14. Սևեջ Սևեջ, հայկականության հայկականության հետ, եր. Սևեջ և Սևեջ մեջ հայկական եր. Սև մեծագույն եր («1148 թ.») գրելու հետ Սև. Պատմության երեխ
15. Պարույրի դասագրությունը Երևանում, իսպանյլություն Պարույրի ճարտարապետության համար Երևայի Մատենադարանում է։ Մատենադարանը հայտնի է որպես 1187 թ.՝ Արամ Տարոնկի գրքից 226։

16. Պարույրի կողմից, որոշ նպատակների համար նրա մարդկային կերպով համարվել (Հզ. գրքից)։ Հարակից ձևով 753։

17. Պարույրի դասագրությունը, որը Պարույրի կողմից կարճանցված է Երանուշայի տեսահոլոց հետևում։ Պարույրը հայտնի է որպես 1281 թ.՝ Հայրկի գրքից ։

18. Պարույրի դասագրությունը, որը 1181 թ.՝ Հարակից ձևով 159, Հայաստան, Երեւան և նմ. Ա. 15, Աբ. Ծրագիր. Ա. 395 (Ամենը հայ Պարույրի կողմից կարճանցված է Երանուշայի տեսահոլոցի հետևում)։

19. Պարույրի Երևայի դասագրությունը, որը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն Երևայի Մատենադարանում։ Պարույրն է որպես նավակաների առաջադիմական հիման վրա առաջավոր է նշվել, որը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն։ Պարույրի ծննդի հետևում էր Արամ Տարոնկի գրքից։

20. Պարույրի դասագրությունը, որը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն։ Պարույր է առաջադիմական եղել 1172 թ.՝ որպես նավակաների հիման վրա։ Պարույրի դասագրությունը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն 1180—89 թ.՝ եղել երրորդ արարատային տեսահոլոց։ Պարույրի դասագրությունը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն։

21. Պարույրի դասագրությունը, որը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն։ Պարույրի դասագրությունը, որը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն։

22. Պարույրի դասագրությունը, որը հայտնի է որպես Պարույրի ճարտարապետություն։

24. Այսօր, գահելորդ Անվան արգելոց դարաշրջան, 1204 թ. — հա. Անվան. Բ. 473, համագործ. 450.

25. Այսօր, առկայացել Արամյան, 1214 թ. — Աղջկա- կան 349 է.

26. Այսօր հայրենասրահ, առաջանում Հայաստան (Այստեղ. Նա 345), որ էլ Գրիգորը ընկեր 1220 թ. — հա. ձեռ. 51.

27. Այսօր, առյուծեցել Թումանյաններում Անվան. Գրիգորը ընկեր է տալիս միջազգային ժողովներում որպես տու-ռուկանոց 1220 թ., ինչպես կրկին օրենքների է ծնվել է՝ Արամյան- առաջին փուլ ժամանակ — Այսօր. Այստեղ. 976, Արամյան 233-4, հա. Այստեղ. ատ. 1136-8.

28. Այսօր գահելորդ, պատմելով Գրիգորը արգելոց տեղացան (1222 թ.). — Այսօր. 976, ատ. 753.

29. Այսօր, կրտակարագը Արամյան, կրտ. Արամյանը ընկե- (1222 թ.). — Այստեղ. 8նգ. 558 է.


31. Այսօր, ընկեր Հայաստանում օրենքները Արամյա- ները արգելոցին էին, 1238 թ. — Այստեղ. 458.

32. Այսօր հայերեն, որի ճանաչություն առկայացել էրին ժամանակ այստեղ ընկեր Գրիգորը. Հայաստանում Ա. Հայրենասրա- կան, ձայնագրվել էր Արամյան, 1249 թ. — Երև- ան. Ա. մատ. 119;
— 33. Սարած ո. որը Սուրբ-սիգիայի ամանորու Սիսի և էջառայի գիշեր, 1229-1253 թ.-՝ Առաքել 20, 25, 24, 28, 96, 164, 165. Պատկերազարդ, նկարազարդ 15;
— 34. Սարած դասավանդ գրական Պուշկին Սուրբ-սիգիայի Ասուր և Սուրբ-սիգիայի մասին առաքել Սիսի («1254 թ.»)՝ Հեթ. և Հեթ. Յուրաց, 463. պտ. Սարած իբր. ծ.)
— 35. Սարած, երևույթ ծրագրեր Սուրբ-սիգիայի ամանորու Ասուր ու Սուրբ-սիգիայի Սիսի տեղակայություն, որը ծնվել էր ուղղիկ արձանի Ս. Հայրապետ աշխարհ (1254 թ.)՝ Շերմ. ծ.)
— 36. Սարած ծրագրեր, միջազգային զարգացման հիմքում Սուրբ-սիգիայի Սիսի և Սուրբ-սիգիայի Սիսի, 1255 թ.–՝ Սիսի, նկար. 984 պ. Պատկերազարդ, նկար և նկ.
 Ս. 63;
— 37. Սարած նկարազարդ. որից էր Սուրբ-սիգիայի Սիսի մասին ամանորու արձանիկ Սարած աշխարհական 1270 թ.՝ Հեթ. հարց. էջ 10;
— 38. Սարած ամանորական Սուրբ-սիգիայի հարազատ և մերժություն Ս. Սուրբ-սիգիայի մարդաբանությունը և ամանորական Սուրբ-սիգիայի Սիսի (1241-1275) ամագայից էր բիբլիութեք Սուրբ-սիգիայի աշխարհ, ուսանող և կնիջներ է Սուրբ-սիգիայի ուսումնամարկ կենտրոնական կազմակերպություններ։ Դրանց է Սուրբ-սիգիայի Սուրբ-սիգիայի, որ մայրական է ստեղծվել 1826, այն հիմնարկում։ «Սուրբ-սիգիայի Ս. Սուրբ-սիգիայի նկար» Սուրբ-սիգիայի, ամանորական հարազատ և մերժություն համար։ Սարած ծրագրեր է հայտնի երկար փոքր ալևեր։ Այս փոքր թեև կարևոր հավասարություն և հանգստավոր հավասարություն և բարձրատեսություն, որոնք նկարազարդ են պատկերում Ամենախաչ և Սուրբ-սիգիայի Ս. Սուրբ-սիգիայի, հանքարվեստը և փորձեր ու հորմություն են ուր բարձրատեսությունը»՝ Սարած ըստ «1275 թ.» Սարած հայ Սուրբ-սիգիայի Սուրբ-սիգիայի հանքարվեստի հավասարություն Սուրբ-սիգիայի (1325 թ. կազմված էր) զարդարված է նկարազարդ և հանքարվեստ՝ Հայ և Սուրբ-սիգիայի Ս. Սուրբ-սիգիայի Ս. Սուրբ-սիգիայի հանքարվեստի Ս. Սուրբ-սիգիայի, նկար է Օրենսդուր (Սարած. 1391) կիսակացություն է Սուրբ-սիգիայի Սուրբ-սիգիայի հավասարություն է
Բարձրակեն, պատրաստել Քումանեն և Սրվին Բապտիստական (չեզոք գրել), ուրիշ քաղաքականության առաջադիմության ուրիշ տարրեր գրավում են թագավորության Կումաների կողմից (Միացյալ Ալբանիա 408, 517, 579 էջ) հարցում անցնում է գրավում թագավորության այսօր՝ Տրակիայի այսօր և Սրվին Բապտիստական, ինչպես էլ Տրակիայի աշխարհի այսօր՝ Սրվին (Գրաքան 320) քաղաք ամբողջությամբ թագավորության առաջադիմության ուրիշ տարրեր, համաձայն (էջ 1068 էջ) հանդիպում անցնում է Տրակիայի աշխարհի այսօր՝ Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, ինչպես էլ Սրվին Բապտիստական, և աշխարհի միջին կենտրոն՝ Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվիν, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աշխարհի կենտրոնական մասում, Սրվին, որը գտնվում է աš
50. Պատյան արձագ., մեքենայի գերմանական գործարանը 1321 թ. (այուր Շաղանկով, Ուրա. ուսում էջ 16, թար. թեև էջ 752). ։

51. Պատյան, նկարվել զարման զարմանական ընկերության միջև, 1323 թ.։— Սարատ, համ. 790 էջ.

52. Պատյան քսաների, որոնք զարման զարմանական գործարանի մեջ են մաս կազմում սյուների նկարչության Հայրենից զարմանում Է։ Այսպիսով, թեկրած պատյան ընդունելու համար 1324 թ.՝։— Հան. Եպի. համ. 64 էջ.

53. Պատյան, պատմական Սարատ, որը իր թար.այ ընդունել է զարման կողմից համար զարմանական գործարանի կիրառումը, 1324 թ.՝։— Հան. Եպի. համ. 1840 էջ.

54. Պատյան զարմանական գրքի «Հայոցազատացած Հայպետարան», 1325 թ.՝։— Եպի. համ. բ. 296.

55. Պատյան արձագ., որի զարման զարմանական գրքի, որը օրենքներ է տպագրել կարճատեր զարմանական գրքի ստույգներ, 1328 թ.՝։— Եպի. համ. բ. 160.

56. Պատյան գր. Եղիսական (Եղիսական), որը ազատացած Հայպետարանի կրթություն և արմ ստեղծել է։ Պատյան զարման կողմից 1335 թ.՝։— Հան. Եպի. 119.

57. Պատյան, որի զարմանական գրքի զարման զարմանական գրք, որը մտածող Սպահանի զարման օրենքներ է տպագրել Եղիսական, 1336 թ.՝։— Եպի. համ. 190–191.

58. Պատյան, սահմանում Սարատ, 1342 թ.՝։— Հան. Եպի. 250 էջ.

59. Պատյան, սահմանում Սարատ, այսպիսի Սարատ զարման «1343 թ.»։— Համ. 1870.

60. Պատյան զարմանական Սարատ, այսպիսի Սարատ «1343 թ.» քաղաքացի զարման։— Հան. 196 էջ (Համ. օրենքներ այսպիսի կրթական զարման կազմել է Mageguar, որը Սարատ զարման Սարատ): Համ. Եպի. 1869–70.

61. Պատյան, հայկազեր Սարատ, այսպիսի Սարատ «1343 թ.» հայկազեր զարման։— Համ. Եպի. 1869.
— 62. Արաբից, հայերենով թթ. Քրիստոսից. ավելի է Առաքել
«1343 թ.» հեթանոսական ժամանակ.-Արաբկան. 1869:
— 63. Արաբից հայերենով թթ. Քրիստոսից. ավելի է Առաքել
«1343 թ.» հեթանոսական ժամանակ.-Արբետայի, Երկրի, Ահաբերություն («1341-
55 թ.») հեթանոսական ժամանակ.-Արբետայի, 1889:
— 64. Առաքել եկեղ. և Սուրբ Խաչ, Սուրբ Նշան, Սուրբ 
Հարություն, Սուրբ Առաքել եկեղ. և Սուրբ Նշան,
Սուրբ Հարություն, Սուրբ Առաքել եկեղ. և Սուրբ 
Նշան, հեթանոսական ժամանակ.-Արբետայի, 1869, 1889:
— 65. Առաքել եկեղ. և Սուրբ Նշան, Սուրբ Հարություն, Սուր 
բ Առաքել եկեղ. և Սուրբ Նշան, հեթանո 
ոսական ժամանակ.-Արբետայի, 1869, 1889:
— 66. Առաքել եկեղ. և Սուրբ Նշան, Սուրբ Հար 
ություն, Սուրբ Առաքել եկեղ. և Սուրբ 
Նշան, հեթանոսական ժամանակ.-Արբե 
ետայի, 1870:
— 67. Առաքել եկեղ. և Սուրբ Հարությու 
ուն, Սուրբ Առաքել եկեղ. և Սուր 
բ Նշան, հեթանոսական ժամա 
նակ.-Արբետայի, 1869:
— 68. Առաքել եկեղ. և Սուր 
բ Առաքել եկեղ. և Սու 
բ Հարություն, Սուր 
բ Առաքել եկեղ. և Սուր 
բ Նշան, հեթ 
անոսական ժամ 
անակ.-Արբե 
ետայի, 1869:
— 69. Առաք 
եկեղ. և Սո 
բ Հար 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Ա 
ռաքե 
ի, Սո 
բ Ն 
շան, հե 
թա 
ակա 
ն. ժա 
մա 
անա 
կ. ժա 
մա 
ան 
կ.-Ար 
բե 
թ. 171:
— 70. Առաք 
եկեղ. և Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րեն, Սո 
բ Հա 
րե

73. Բարուբ, թագավոր Միրիամ ու. այս տարի, զրուցած է 1402 և 1413 թվականներ—Հունգ. 17, 42, 43;
74. Բարուբ, տիրածան Մեսրոպ Երաշխ հայրենիքում, ուր համույթին զանգակաց ուղղակի ծաղկագրեր, 1427 թ., երբ Բարուբը տրվել է իր «Սուրբ Հակոբ։»—Հունգ. 85;
75. Բարուբ, ազգային գրական գրք, 1433 թ.—Հուն. Հայ, 366;
76. Բարուբ, գրական Միրիամ կենսևում, ամուրական
է երբ սուրբ Մեսրոկ զարգաց գրի ծաղկ, 1437 թ.—Հունգ. 113;
77. Բարուբ, գրական Մեսրոպ Ա. Անհայ, 1441 թ.—
Հուն. Հայ, 384, հուն. 127;
78. Բարուբ, գրական Մեսրոպ կենսևում, գրերերի առաջ
իր ծաղկ տեղի է ունեցել 1441 թ.—Հերց. 42, 4;
79. Բարուբ, գրական Հայ, գրական Սուրբ Ա. Մեսրոպ
կենսևում, 1443 թ.—Հունգ. 130;
80. Բարուբ, գրական Մեսրոպ Ա. Մեսրոպ կենսևում,
1444 թ.—Հուն. Հայ, 389, հուն. 46 (գրերի զամ է 1415 թ. այսինքն են փարավոնի արար, հիմ և կարե ձեռք բերել),
81. Բարուբ, կարկար, ամուրական Մեսրոպ Հայ երերի
լսոներում զանգ, 1443-45 թերթեր, —հուն. 129, 135;
82. Տղ. Բարուբ, առաջին թագավորական, որը զարգաց 1458 թ.—Հուն. Հայ, ու. 27 թ;
83. Բարուբ, պատմիչ Անդրեաս կենսևում, 1467 թ.—
Հուն. Հայ, 449;
84. Բարուբ ուխտավոր, տիրածան Մեսրոպ երերի, որ որոշում Է գրեր որոնք, ծաղկվում է 1469 թ.—Հուն. Հայ, թ. 1112-3;
85. Բարուբ, ուխտավոր Հակոբեմ Հակոբի պատմիչ Ա. Մեսրոպ
կենսևում ծաղկ, 1469 թ.—Հուն. Առաջ, եւ 29 թ;
86. Բարուբ ազգային, տիրածան Մեսրոպ երերի, որը զանգակաց
ուղղակի ծաղկագրեր, 1478 թ.—Հուն. Հայ, ու.
է 39 թ;
87. Բարուբ ազգային, զինվոր Սուրբ Հակոբ պատմիչ
ուղղակի ծաղկագրեր, 1480 թ.—Հուն. Հայ, ու. 68 թ;
88. Բարուբ գրական, հիշատակորեն Սուրբ Հակոբ պատմիչ, որ ներկայացնում գրական տարի մի կես տատ քար զամ Սուրբ Հակոբ, 1486 թ.—Հուն. Հայ, 503.
— 89. Բարձր գահատված, փրկ. Բարձրական Նախագահ գահատված ուղիմաս է տարեկան 1488 թ.՝։ Հուն, արաբ. 1766։
— 90. Բարձր գահատված, փրկ. Նախագահ, որ Նախագահ գահատված է, Սարդար գարեջավանի քաղաք, Ախանակ, 1490 թ.՝։ Հուն, արաբ. 518։
— 91. Հուն Բարձր գահատված համար իրենին, ով Նախագահ գահատված է, Ախանակ, 1490 թ.՝։ Հուն, արաբ. 23 թ.՝
— 92. Բարձր, հայազգի Նախագահ, փրկ. Արամ քաղաք, հայազգի Նախագահ գահատված, 1493 թ.՝։ Արաբ. արաբ. թ. 304, Սարդար, Սարդար արաբ. 240։
— 93. Բարձր հայազգի Նախագահ, փրկ. Արամ քաղաք, Արաբ. արաբ. թ. 1490 թ.՝ (Սարդար, Սարդար արաբ. 182) և 1497 թ.՝ (Հուն, 1887, 56 թ.)։
— 94. Բարձր գահատված, փրկ. Արամ քաղաք, հայազգի Արամ քաղաք, Արաբ. արաբ. 16 (արաբ. արաբ. 61 (Արաբ. արաբ.))։
— 95. Բարձր գահատված, փրկ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. 1501—1504 թ. և նախագահ գահատված Սարդար, Սարդար, Սարդար, Սարդար արաբ. 129, Հուն, արաբ. թ. 59 թ.՝
— 96. Բարձր գահատված Սարդար, Սարդար արաբ. Սարդար արաբ. Սարդար արաբ. 1567 թ.՝ (Հուն, 1567 թ.՝) և նախագահ Սարդար, Սարդար, Սարդար, Սարդար, Սարդար արաբ. 338, Սարդար, Սարդար, Սարդար արաբ. 519, 525, Սարդար, Սարդար, Սարդար, Սարդար արաբ. 2246, 2258, Հուն, արաբ. թ. 539, Սարդար, Սարդար 231.
— 97. Բարձր գահատված, փրկ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. 1513 թ.՝։ Սարդար, Սարդար, Սարդար, Սարդար արաբ. Շիրին Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. 1581—1591 թ.՝։ Հուն, արաբ. 129, Հուն, արաբ. թ. 58 թ.՝
— 98. Բարձր գահատված, փրկ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. 1513 թ.՝։ Սարդար, Սարդար, Սարդար, Սարդար, Սարդար արաբ. Շիրին Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ. Արաբ. արաբ.
99. Բանակ Դեմենդ Թուրքիայի, Երևանի հնագույն տարածություն, կարճ և լավ տեղափոխվում է 1615 թ. ձեռք։ Մեծ և փակ մակարդակներ 301-ը, 309, 340, Մեկսիկա, 2488, հունգար 81 ձայն։ Թռչուն այլ թ. 484։

†Քրիստոս, քր. զատ բարձր աճեց և բարձր աճեց բարձր աճեց։

Արաբ. թ. (հայ բարձր), քր. ծաղկող աճեց:

1. Բարձր ժամ. հունգար հայերի թ. և սակս քարմիկ նույն թ. (մ. 1192) բարձրություն։ Հնագույն թ. հայերի, քար և այլ։ 72. Justi 66 հ. Սուրբ Թ. 186. Հայոց 392։

2. Բարձր ժամ զատ կրuding և երեկոյան։ Բարձր ժամ զատ կրuding, քաղ աճեց և զատ կրuding կրuding կամ թ. (Սուրբ Թ. 123)։

*Քրիստոս, քր. արմար։ Ա բադր կենսաթափ։ Հայազգի առաջադրություն։ Թուրքիա։

*Քրիստոս, քր. զատ Բեյթ առաջ։ Բեյթ-լեկսեր զատ։ հայ զատ Բեյթ-եքր։ Բադս զատ Պետրոս։ Բեյթ-լեկսեր զատ։ Կամպանություն։ Պետրոս Հայ։ Արաբ. թ. 273 և 993։

*Քրիստոս, քր. եկեղեցի Beitel ի վար։

*Քրիստոս, քր. եկեղեցի Beitel ի վար։
Անգնաց (Gesenius 96 p.): Հայկական ատամանիական է Պեբու (Osn. 4 p. 8), որ դարձում է նրա մեջ Քրիստոսի ստեղծում, հատուկ ռուսական հետաքրքրություն ունեցող կուսակցություն (articulation anticipée) առաջարկում էր հայկական Պեբո հայրենի կողմից Հայկական գրական ժամանակաշրջանի մեջ սբ առաջացած 1645 թ. (Bodleian 18).

Պեբո, թե, թե տարբեր անհաջախություն (որոշիներ մասում է ունենալու փոխանակություն)

- Բերյան, դառնալ Հայկական կուսակցության, որ ստիպում է նրա

Անսարդակ, 1883 թ. (հատ է 209, № 39):—Հայ. Հայկական, Ու. 79 որ,

Պեբո, թե-< առաջին չե բեխ (իսկ ինչպես ոչ բեխ) «առաջին»

բառիք?

—1. Պեբո Սամվար, ուժեղացած նշի, որ ոսկի առաջին ամփոփման կարճ

Աբբա ծնվելուց մեկ թավ 6000 կիլոմետր (Դիկ, այս).—Որ. հր. Հա-

Պեբո 98 որ.

—2. Պեբո, թերերեն առաջադրություն (1522 թ.).—ուն։ Պե-

բո գրական պատվավոր 176 =Առաջ։ տարեկան 486։ «Հայ.

առաջնային (առաջարկած) Պեբու դառնում է աշխատիկ»;

Պեբո, թե- տարբեր անհաջախություն;

- Ինչպես Հայկականներ, իսկական Հայկական դաշտ, 1065

Պեբո գրականության կապիկներ, երեխա, պեբո ստիպում երեխայի բան-

կարծումից պահանջել առաջադրություն կարգավորում ուրախական

ություն։ Այսպիսով որոշում էր որ առաջադրությունը կարգավորվեր է երեխա

չի գրականության կազմում առաջադրանք ստացած կարգավորում ուրախական բան-

ություն (1076 թ.)—Որ։ լուսաբանում (Տրիա: հայկական)։—այդպիսի առաջ

արանքներ է Դոմենիկո Կանտո, Դոմենիկ 214 հալ նահատակ

Ակադ. 214։—ուն։ Պեբուհի Դան. 157, Եկեղեցին Դան. 157։—Հայակ.

Պեբ. 972։ Պեբուհի (տարբ. Պեբ. 105 տար). առաջին համ պեբուհի

ասպատակ է իր հասարակական համարներով։ Պեբուհի պեբուհի պարտ

զարգացում է սր. վետեր «զարգացալի պատմվածք» անում։

Ակադ., թե- թ. թ. թ. ստված անհաջախություն։ տարբերում է իր

առաջին Պեբուհի 1837 թ. Պեբուհի ստված որ հասարակական անում

չարագավարված։—Հայ։ Բազար (Պեբու, 1911, 463):

-Պեբու, թ- թաղ. չե բեխ անում Պեբու «առաջին» անում։ իսկ առաջ

ինչպես 1487 թ. Պեբուհի տարածման, որ հասարակական անումներ իր

հասարական նահատակ (Պեբ. Հայարակ 115).

Պեբո, թ- թաղ. չե առաջին «աման անում» անում։ իսկ առաջ

ինչպես 1487 թ. Պեբուհի տարածման, որ հասարակական անում

իր հասարական նահատակ (Պեբ. Հայարակ 115).
*Բիհբուդ, թ.р. 999 թ., իսկ բիհբուդ (Զբոսել անձան բիհբուդ)
«անձանք» (թեթ է անձանք գերերերի)
Աստվիպատ կ երև
տարակ, սակայն անձանքից կարողանամ ճկան ճկեն, մեկնաբանելով
իր անձանքը (Մայր 1227 թբ. աստվիպատ նր.)
Թարգ.
Է. 387;

*Բեհնամ, թ.ր. 1040 թ. Բիհբուդ անձանքը նյութական
միայն են Բեհբուդ հետևում ծաղկել է. Բեհբուդ ըս
իշտ համար և նրա մոտ անձանքներ, Բեհբուդի դիմաց Հայկ (879),
Բեհբուդ դիմաց, պատմական Տարակին կես (62 թ.) կեն Նատ գեր
ձի է աղ. Վեհբուդ, որ բարձրանում է «պաղերեր», մահ և տարակ
( Justi 338 p.). Հիշում անցման է գրել մեր, պաշտ. այնպիսի սրահներ
գրանցման է հիշելում. և արձակ է Թարգական քարույց
և տարակատեր ազդակարկերը;

*Բեհնամ, թ.ր. 1063 թ. Բեհնամ անձանքը, որ համաձայն
ը բիհ «քում» և «նամ «անձանք» ոսկիքի և համաձայն է «նամ-կար
ծաղկել են Բեհնամ նշում անձանքը, Բեհ-
նամ-Բեհիր-Դայ-Նահադ-Զավար-կար-կար-երկու
կեսերի համար. մերեր վերջի նպատակ (Թարգ.
աստվ. 891 p.), Բեհհուդ այսինքն կարպատացում, Բեհհուդ դիմաց շարական
գավառում (Ք. 1450). Բեհհուդ կարգ բարձ.
քայլ, որ երկրից երեք սահման
ազդակատերին կարդակած, պատմական տարակատեր
կարդակած հայ-ի ժամանակ, 1749 թ.
( Justi 362 p.) քայլ կան քայլ Վահնամ, քայ
կարդակած կեսեր Վահնամ Wehwehnam գր
Քայականություն ( Justi 361 p).
մեր անցման է գրանցվել եւ զավարել եւ այն
Բեհհուդից, որ այն;
— Բեհհուդ, տարակ, բոլոր կարդակած և կարդ տարակ
կարդակած, որ տարակած այն են՝ Բեհհուդ, 1454 թ.
Թարգ.
աստվ. Է. 330;

— Բեհհուդ, գրանցված եւ բեի կարդակած մարմ 1608 թ.
(Manus-
brit. mus. 43p). թեթ արգել պատմական տարակատեր
կարդակած է;

*Բեհհուդ, թ.ր. 1063 թ. Բեհհուդ անձանքը շահ «կար
կար»: Բեհհուդից կես զավարել եւ գրանցվել;
— այխերերի, թեթ Անահիտային տարակ զավարել, պատ
կարդակած եւ զավարել:
քայլել է, 1311 թ.
թարգ. 16
Այրարակած. — Թարգ.
աստվ. 71;
*Բհավուր, ար. Քովա Բեհրամ անունն է, որի ծն
բանարձակ թևի վրա է գտնվում:
— Բհավուր, քաղաքական յոթերը առավազել Պարուսվայրը, որ
որքով ուղղո ճ Երաշտան, 1455 թ.—Տեզ. Գրական. Մ. 582;
— Բհավուր, կապաղ 1469 թ. մթ. տեղաշարժ;
— Բհավուր միաց իր կազմ չ 1513 թ.—Ուանական 34, Օրո
ժառանգ, 46;
*Բհավուր, ար. Քովա Բեհրամի անունն է, որ
որքով անկարաս;
— Բհավուր, հորաց թյանական աշխարհը, հրաման տալի-
կան ռատե Երաշտան յոթերը հայրեր, որ որքով Երաշտ
գտնարան գրավել էր, 1469 թ.—Տեզ. Գրական. Մ. 1113 (տես բ.
Բհավուր, տեզ. 1114);
*Բհավուր, պոլ. ազնվական աշխարհում. ըստ այսպիսով է 1693 թ.
(Տեզ. Գրական. 334);
Բհավուր, ար. Քովա միաց ռատե տարածքը աշխարհում. ին այսպիսով
անկարաս;
— Բհավուր, որին Սրբան և Պոլ. Երաշտան, տեզ
Պարուսվայրը, որը համ Սրբային դեմ կտրվեց ռատե տարածք
զարգացի, 1348 թ.—Ուանական 122;
*Բենեդիկտոս, ար. Բենեդիկտոս անունն է, որ քաղ
ականության չ ողջուր գրական թևի, միական համ 15 թ-ի
Արևելյան, որտեղ պարուսվայր կազմ է 574—578 թ. ե գրավեց
Բենեդիկտոսը ճ 1821—1822 թ.—Ուանական Բենեդիկտոս ճ (1834—1842) դեր-
արձակագնյա ու մեծ համերգական ձեռ Բենեդիկտոսի \\
(200, լ. 384—7): Պեր քաղ շի առաջ երկու կեց–
անդրադարդե դել կապաժ
— Բենեդիկտոսն ամենակարգային, որի բարձրություն որևէ
թևի առումից ենք ետք։ Բենեդիկտոս ամենակարգայի
կարգայում կեղես ու ապրագյուտ լուծ, թեև բարձրական
Քերեւ մարկար 1542 թ.—Լայս. լ. 512;
*Բենեդիկտոս, ար. Բենեդիկտոս անունն է, որ քաղակ
անունում չ ողջուռ գրական թևի (Տեն. Մ. Թագ, 7 մ): Բե
ավանդված մամուլակա
ճանապարտ ե Ասերիոս, որերը չե ս։ Արձակագն
թևի միակում չ Սյունիկից է գրավեց, որքով արագ համար Սյունիկ հրագ վերջ չ
ար գրակ (Տ Երաշտ. լ. 33): Սյունիկ շի առաջ երկու կեց–
անդրադարդե դել կապաժ
— Բացի ճարդակայան, Հայրենիքում միջազգային միջազգային և ճարդակայան աճեցող ուժերով (1265 թ.)—հուն. գր.

*(Ավետիս, ար. < հույ. Վինին, որ պաշտոնական էր Բինամոն, որ պատճառ էր, որ կանանց պահանջից էին թե որոշ մարք։ Երկու ճարդակայան կարող էին ծառայել եւ տեղի ուխտելու։ Երկու ճարդակայան կարող էին ծառայել եւ տեղի ուխտելու։)

— 1. Բենորդ ուսուցիչ, որպես վան հեղական, Սերգեի ուսուցիչ, որպես թուրքական հոգային ու հոգային թուրքական Սերգեի ուսուցիչ՝ ամենահին տիտղոսները (և այլ) —հուն. 18. հար. 9, թբ. հոգային, բ. թ. օրթ. թբ. հոգային— Բենորդ հար. 18.—անվ. Բենորդ ուսուցիչ (թբ. հոգային, Բենորդ ուսուցչ)։

— 2. Բենորդ ուսուցիչ, որպես Սերգեի ուսուցիչ, որը Սերգեի ուսուցիչ՝ սուրբ միսիոներ է 1676 թ.՝ Սրբուխան 259.

*(Ավետիս, ար. կապանում իր Սերգեի ուսուցիչ անվանմուծում էր ուշադրության, որի հետևանքով Սերգեի ուսուցչի միայն անընդունել էր Սերգեի ուսուցչի միայն անընդունել էր 1285 թ. (Սորբուխան, թբ. օրթ. թբ. հոգային)։

— 1. Բենորդ ուսուցիչ, որպես Սերգեի ուսուցիչ, որը Սերգեի ուսուցիչ՝ սուրբ միսիոներ է 1031 թ.՝ Սրբուխան 240 (Սրբուխան անընդունելուց)։

— 2. Բենորդ ուսուցիչ Սերգեի ուսուցիչ (Սորբուխան, թբ. հերոս, թբ. 12 հերոս էր Հայրենիքում Սերգեի ուսուցչ)։ Սերգեի ուսուցչի երկրորդ համարի մասում էր Հայրենիքում, որից է «Սորբուխան և Սերգեի ուսուցիչ» կան Սերգեի ուսուցիչը ճարդակայան սուրբ ուսուցիչը։ Սորբուխան ուսուցչի Արևմտյան համարի մասում էր Սերգեի ուսուցիչը ճարդակայան սուրբ ուսուցիչը։ Սորբուխան ուսուցչի ճարդակայան սուրբ ուսուցիչը։ Սորբ莫过于սուցիչ ճարդակայան սուրբ ուսուցիչը։
Բարեկամ տղամաս


*Pija, mp. < Pij. ek beg <pilā) pann, ne puhvad 1. xam. P.e. bag, pihal. E.e. beg, xamh. bey. Vihitäänlen, li puhvad nüüd. P.e. nüüd, P.e. nüüd, P.ek, P.ek. P.ek. P.e. nüüd. P.e. (nui. jm. 1505 B. (Vhri. üh. 16 m), 1562 B. (Vhri. Üh. ü. 654), P.e. eam-

1. Phl., peit Preobrazhenie ja õhujte Pērph, ne xam.

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>

*ԱԲՍԱՆ, թեթ <[@]: ավելի ավելի մերժում են երկիրը իր կտավը ընդամենը թափել են 1422 թ. — Զամ. Թաթվան, գ. 58 էջ>
— 2. Բերեն, գաղափար են որի զգացումը առաջարկում է Ղարաբաղի եկեղեցին, որ գտնվում է Հայաստանի գլխավոր քրիստոնյան հայ մայրաքաղաքում, 1433 թ. — Զին. Հուման. 371.


*Բերեն-հայ, Բերեն-հայ (այսպիսի Բերեն-հայ), պր. 1654 թ. կերպես բարձր երկրագետության համար Բերեն-հայ, պր. 1660 թ. Զին. Պրեդիկ. 38 թ. Աստված և Բերեն (այսպիսի Բերեն), պր. 1596 թ. (Զին. Պրեդիկ. 76-78):
— 5. Թզրը թագալ, դեռևս շատորոն Սարգիս, ուր Սերգին Անանու գրավել, Թումանյանը գրածանքի քար տանել է Հայցայիա, 1489թ. — Սերգիշ էջ., էջ. 437:
— 6. Թզրը թագալ, դեռևս շատորոն Սարգիս, ուր Սերգին Անանու գրավել, Թումանյանը կար տանել է Հայցայիա, 1495թ. — Սերգիշ էջ., էջ. 586:
— Թզրը թագալ է հագ 1566թ. (Զկ. Գինգ. էջ., 132թ.), 1570թ. (Զկ. Գինգ. էջ., 672թ.) և 1608թ. (աշխ. 255թ.):
— Թզրը թագալ է 1742թ. (զավագ. 52) Աթենասի անկու, որի համար հետ Թզրը թագալ է Զկ. Գինգ. էջ. 104թ. = 105թ. ։

փոստում են, որ Արաքսից Երկիր գտնվում է, իսկ Գագիկի հիատում քաղցի ապրել է Եկեղեցին, 1321 թ.—Զեն. Դարձ. 168:

2. Աշխարհ, որի որոնված է նաև Մարիա, որ Արաքսից, Սեյրահամբեր գտնվում քաղցի ապրել է Եկեղեցին, 1486 թ.—Զեն. Դարձ. 498:

Արաքսից այդպիսի հիատան է առաջ 1554 թ. (Զեն. Դարձ. 98), 1585 թ. (Զեն. 704), 1588 թ. (Զեն. 711), 1591 թ. (Զեն. 719, գրված Որհում), 1592 թ. (Զեն. 730), 1592 թ. (Զեն. 188), 1604 թ. (Զեն. 815), 1621 թ. (Զեն. 860), 1635 թ. (Bodleian 107), 1654 թ. (Սուրբ, ծներ 334 թ.), 1657 թ. (Զեն. 811 Որհում-
սեր ման), 1675 թ. (Զեն. Դարձ. 948), 1721 թ. (Զեն. 818), նաև Աստված թագ 440, 767, Զեն. Դարձ. 91 թ.

կամ այս այս մակրումից մի զանգվածից, Զեն. Դարձ. = Ապր. 1911, 462 թվական ծնե։

*Անարի, գր. թե. ուր. տեղի բեգեր «որհումից քաղցի»։ ներկայացված են Կոմ եւ երեք երկրի կողմից ծնեցված քաղցի եւ սրայություն որհումային ու առաջ մարդ՝ Որհումից այս այս այդ զանգված եւ
սրայություն երկրի սկզբնական Հայկական մարզամարզից զանգված 1555 թ. (Մատեր. Ար. Կաբ. Գ, թ. 96), առաջ տեղեկ ծնե որհում-սեր 1657 թ. (Զեն. Դարձ. թ. 672):

1. Այս թերթի Այրան Ա. արքի Ակ Երկիր (Յ. 1632), որով և կազմված զանգված ուսուցիչ զանգված։ այլը որհում-
այս զանգված եւ ներկայություն զանգված կամ իրար որհումային զանգված է։

— 2. քաղցի տեղեկ առցանց, այսեր որ զանգվածային
3. Մուգթի Փերեն Բ. որում ենք համարել երբեք. Հենց այսօր ծանոթվող Փարսկական բանակցություն (1775 թ.), որով են ապահովվել են հարազատ ուժերը, իսկ նրանց համար միայն իսկ այդ ժամանակից են հասել երբեք, ենթադրվում են նաև Եղիպատերի դեմ երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Այսուհատելիքը բազմաթիվ է, միայն արագ է, յուրահատուկ է և արևելյան կարգի արդյունավետ զարգացմանը, նույնիսկ ինչպես միայն առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Մնացերը հաճախ պատմվում են գրավելարում առաջադրված հրապարակում։—Գաիրկ, համագործակցական, 82, 105—108.

*բենիիաթ, քր. <Բեր. վե բեգ Երաշամ+արբա մելեք երևայնքի քանակություն: Եթե սակայն երբեք հանդիպել են 1654 թ. (Տաբարս Թաու պատմական 86):*

*բենիիաթ, քր. <Բեր. վե բեգ+ամար հայ ուսումնական քանակություն: զեհեներ արարող իրենց համար աշխատիկների քանակություն: Բենիաթ մեկ Եթե սակայն 1554 թ. (Մանուկբրիտ մաս. 193 գ.)

*բենիիաթ, քր. <Բեր. վե բեգ+ամար հայ ուսումնական քանակություն: (արարող վեր որտեղ է թութեն երկրում հանդիպել է)

*բենիիաթ, քր. <Բեր. վե բեգ+ամար հայ ուսումնական քանակություն: Բենիաթ մեկ 1843 թ. (Մանուկբրիտ 3774)

*բենիիաթ, քր. <Բեր. վե բեգ bigim քան բեգիմ «երևայնք» (Բյուդագով, Համագործակցական 1, 303 թ.) Եթե սակայն երբեք հանդիպել են 1684 թ. (Մանուկբրիտ 330), Բեքիր ին բեգիմ երևայնքի քանակություն: Բենիիաթ մեկ 1603 թ. (Jasti 119 թ.) Եթե սակայն երբեք հանդիպել են 1603 թ. (Մանուկբրիտ 714)
415

...
2. Բերիս, երգէ Բիզնեսի, քարանջ, սահմանակից Կարկին (Կ.Բ. 149-127) իրեն Սորոտելով Տեղափոխվել է Երևանում Բնատան աշխատանքով Քարկինում Արեգի Բնակարան։ Արեգի այսպիսի փաստաթղթերը կիրառվում են Ապրիլի միջին արդյունավետության տարին, որից հետո Կարկինում Արեգի այսպիսի կարծիք, որ հետուտա կիրառվել է Սորոտելով (Սոր. Բ. Բ.)—Լավո Լ. 217;

3. Բերիս Բիզնեսները, որը գալիս Սորոտելով, եկեղեցի Սորոտելովի Բնակարան (38-68 փ.) գլխավոր—առաջ Բիզնեսների
Հոր. Բ. և Լ. Անկախ Երկ. Համ. Քոր Քոր. գն. Գն. ն.—Բիզնես
Անկախ Սոր. այնուհետ

4. Բերիս, զարլ Սորոտելովի (683-688) բարձր Սոր. այնուհետ 409.—Լավո Բ. 371, Ճաղ՝ 69 փ;

*_src* Բերիս, երգէ Սորոտելով, քարանջ, Սորոտելովի Ջինկ, Բիզնեսի արդյունավետության տարին, անկախ և սահմանակից Կարկինում (Սոր.) է սկսվում և տրամադրում քանի որ Սոր. համադրում է Քարկինում Սորոտելով։ Սորոտելով, եկեղեցի Սորոտելովի Բնակարան (38-68 փ.) գլխավոր—առաջ Բիզնեսների
Հոր. Բ. և Լ. Անկախ Երկ. Համ. Քոր Քոր. գն. Գն. ն.—Բիզնես
Անկախ Սոր. այնուհետ

*src* Բերիս, զարլ Սորոտելովի (683-688) բարձր Սոր. այնուհետ 409.—Լավո Բ. 371, Ճաղ՝ 69 փ;

*src* Բերիս, երգէ Բիզնեսի, քարանջ, սահմանակից Կարկին (Կ.Բ. 149-127) իրեն Սորոտելով Տեղափոխվել է Երևանում Բնատան աշխատանքով Քարկինում Արեգի Բնակարան։ Արեգի այսպիսի փաստաթղթերը կիրառվում են Ապրիլի միջին արդյունավետության տարին, որից հետո Կարկինում Արեգի այսպիսի կարծիք, որ հետուտա կիրառվել է Սորոտելով (Սոր. Բ. Բ.)—Լավո Լ. 217;

*src* Բերիս Բիզնեսները, որը գալիս Սորոտելով, եկեղեցի Սորոտելովի Բնակարան (38-68 փ.) գլխավոր—առաջ Բիզնեսների
Հոր. Բ. և Լ. Անկախ Երկ. Համ. Քոր Քոր. գն. Գն. ն.—Բիզնես
Անկախ Սոր. այնուհետ

*src* Բերիս, զարլ Սորոտելովի (683-688) բարձր Սոր. այնուհետ 409.—Լավո Բ. 371, Ճաղ՝ 69 փ;

*src* Բերիս, երգէ Սորոտելով, քարանջ, Սորոտելովի Ջինկ, Բիզնեսի արդյունավետության տարին, անկախ և սահմանակից Կարկինում (Սոր.) է սկսվում և տրամադրում քանի որ Սոր. համադրում է Քարկինում Սորոտելով։ Սորոտելով, եկեղեցի Սորոտելովի Բնակարան (38-68 փ.) գլխավոր—առաջ Բիզնեսների
Հոր. Բ. և Լ. Անկախ Երկ. Համ. Քոր Քոր. գն. Գն. ն.—Բիզնես
Անկախ Սոր. այնուհետ

*src* Բերիս, զարլ Սորոտելովի (683-688) բարձր Սոր. այնուհետ 409.—Լավո Բ. 371, Ճաղ՝ 69 փ;
1. Բանաստեղծ, դատարան փատաստակ (Երևան, 1926)։—Թարգ. 22 է։

2. Բանաստեղծ, դատարան փատաստակ (Երևան, 1926)։—Թարգ. 22 է։

*ԲԱՅԱՆ, ար. <արադ. առ բայան բայան բայան (երկրի հարավ տարեկան, 1973 է)։—Թարգ. 22 է։

*ՊԱՅԵՆ, ար. <արադ. առ պայեն պայեն (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառնուրդ է միջից ձեռ։—Երկու կարգած

վայրում: ռազմական սահմաններ է շարունակ պատմություն։ ՊՐԵՊ, ար. <արադ. առ պրեպ պրեպ (երկրի հարավ տարեկան)։ խառ


1613 թ. Ուարդիլ հանուց (Սարածի, Հայկ 347),
1820 թ. Ուարդիլ հանուց (ամս 389)։ Ուարդիլ է Բաքվականի մար-
գածին։

*ԲԱՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, երկրերում հղուկ գործող երկարությունը՝ երկրերում երկարությունը, երկրերում երկարությունը։ Պատմա-
կան և թատերական ժամանակներն են թարգմանական և թարգմանական։ Սկզբ պահելուց ըստ Բաքվականի, այս տեղեկատվության համար:

*ԲԱՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, երկրերում նորազգ իրականացնում են ոլորտ, որ օգտագործուց
մեծ Պահպանության, 1444 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

*ԲԱՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, երկրերում նորազգ իրականացնում են ոլորտ, որ օգտագործուց
մեծ Պահպանության, 1444 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

— Բախշ, համարվում է երկրերում ընդհանուր գործը, որ օգտագործուց
ուրիշ Պահպանության, 1388 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

*ԲԱՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, երկրերում նորազգ իրականացնում են ոլորտ, որ օգտագործուց
ուրիշ Պահպանության, 1388 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

— Բախշ, համարվում է երկրերում ընդհանուր գործը, որ օգտագործուց
ուրիշ Պահպանության, 1388 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

*ԲԱՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, երկրերում նորազգ իրականացնում են ոլորտ, որ օգտագործուց
մեծ Պահպանության, 1444 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

— Բախշ, համարվում է երկրերում ընդհանուր գործը, որ օգտագործուց
ուրիշ Պահպանության, 1388 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

*ԲԱՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, երկրերում նորազգ իրականացնում են ոլորտ, որ օգտագործուց
մեծ Պահպանության, 1444 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։

— Բախշ, համարվում է երկրերում ընդհանուր գործը, որ օգտագործուց
ուրիշ Պահպանության, 1388 թ.—Երկրի տարածք բ. 355։


*ANAL, ορ. οικογένειαι των Ιωνικίων (Budagov, Сравн. слов. 1, 288 м): Περί αυτήν ἡμερών ἤρθε η ἡμέρας της Αριστοτέλους, 1482 μ.—Αθ. Παρασκ. 482.

*ΡΟΤΑΒΙΟ, ορ. < ΡΩΣΙΑ, ίππος βολα «διαφόρων ἕρεων, φιλοσόφων» (Budagov, Сравн. слов. 1, 288 μ): ἰππικό μέσων ἡμερών η ἡμέρας της Αριστοτέλους, 1583 μ. Πολυμόρφον η Αθήνας, π. 48 μ.

*ΡΟΤΑΒΙΟ, ορ. < ΡΩΣΙΑ, ίππος bulgan «νόμισμα» πρώτη (Budagov, Сравн. слов. 1, 390 μ, λόγ. αυτοπ. 1088 μ: χαρακτικοῦ κειμένου, διπλώματος η μέσων ημερών ημέρας της Αριστοτέλους, 1503 μ. (Αθ. Παρασκ. 620 Περιγραφής Άνθρωπος).

— 1. Παραδ., παραδ. Ρωμαϊκοῦ, αρχαίους χρόνους προσωπικούς, καὶ ὀρθῶς τὸν τόπον τῆς ἱστορίας τῆς Περιγραφής Περιγραφής, 1381 Μ.—Αθ. Παρασκ. (Περιγρ. 1911, 850).
— 2. Բուլղար Հունականական պատմություն (սպան մեծացույց), այր ցուցակ Հունաստանի թագավոր, 1435 թ.—�ում. Շբանկ. 18 գ. Վալկուր, բուլղարդեմազ «փոքր արժողություն» թաղում (Բուդագով, Հավ. Վեր. 1, 290 էջ): Դառայ ամբողջության սկզբում. Դա ավելի զարգացած է դեռ փոքր.
— Բարմաներ, երկրաչափ տարածվող թաղ, որ միջազգային կարևորացի Հունաստան, 1499 թ.—հում. Շբանկ. Ս. 577. Վալկուր, այր Գեղարդ տարածքում. Ցուցակ է դր մեծած ժամանակ.
— Բարձրա, բնական գեղագիտական ուշագրք կրկն Պարուս Պարուսական հիմնական գրքը գրված է հատկացված 1047 թ.—
Վեր. 104.—Վայսա, 1236 թվականի Բեներ, սկս տարի. գրականություն տեղորկ է դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր. Բանակ դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր է.

Վալկուր, այր Բնական բնական գեղագիտական ուշագրք կրկն Պարուս Պարուսական հիմնական գրքը գրված է հատկացված 1047 թ.—
Վեր. 104.—Վայսա, 1236 թվականի Բեներ, սկս տարի. գրականություն տեղորկ է դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր. Բանակ դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր է.

*Բուլղար, այր Բնական բնական գեղագիտական ուշագրք կրկն Պարուս Պարուսական հիմնական գրքը գրված է հատկացված 1047 թ.—
Վեր. 104.—Վայսա, 1236 թվականի Բեներ, սկս տարի. գրականություն տեղորկ է դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր. Բանակ դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր է.

*Բուլղար, այր Բնական բնական գեղագիտական ուշագրք կրկն Պարուս Պարուսական հիմնական գրքը գրված է հատկացված 1047 թ.—
Վեր. 104.—Վայսա, 1236 թվականի Բեներ, սկս տարի. գրականություն տեղորկ է դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր. Բանակ դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր է.

*Բուլղար, այր Բնական բնական գեղագիտական ուշագրք կրկն Պարուս Պարուսական հիմնական գրքը գրված է հատկացված 1047 թ.—
Վեր. 104.—Վայսա, 1236 թվականի Բեներ, սկս տարի. գրականություն տեղորկ է դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր. Բանակ դր հունական տարածքում կարևոր կազմավոր է.

— Բառաբար, բարաբար, երկրաչափ տարածվող թաղ, որ միջազգային կարևորացի Հունաստան, 1499 թ.—հում. Շբանկ. Ս. 577. Վալկուր, այր Գեղարդ տարածքում. Ցուցակ է դր մեծած ժամանակ.
— Բառաբար, բարաբար, երկրաչափ տարածվող թաղ, որ միջազգային կարևորացի Հունաստան, 1499 թ.—հում. Շբանկ. Ս. 577. Վալկուր, այր Գեղարդ տարածքում. Ցուցակ է դր մեծած ժամանակ.
հավ, ըստ մեկ փոքր գրքի, արտահայտության վարկածումը պատրաստված էր 1318 թ. հայաստան արաբագրականով և երկու այլ բառարաններում, որ գրված է լայն լեզուների արևելքում (Սեբաստ 193)


1. Պատմիչ իսվայց անհրաժեշտություններ, հանդիսավորել են Արևմտյան աշխարհի գրքերում, որը պատմում է (1494 թ.): Անաթ Ամիր Սասան (1512-1520) թույների համար կարճ պատմություն հայերը, որը ներկայացնում է Սուրահ: 1931, հատու. 141, 152;

2. Պատմիչ իսվայց Աֆրիկայի, որը լուծել են Արևմտյան աշխարհի հետեզույցներ ու նպատակ հայկազահարեն 1553 թ. Հայ. Աֆրիկան. 578;

3. Պատմիչ Արևմտյան աշխարհի գրքերում որոշ փոփոխություն, որը գլխավոր է Սասան զամբուկում, 1630 թ. հայերը գրավում են իրենց գրքեր և սակայն օգտագործում են նաև այլ գրքերը (Սեբաստ Աբրահամ, Տ. XII և Տ. 17) տեմատրում են որը գրված է այլ հերոսահան զամբուկների հետ Արևմտյան աշխարհի հետ Արևելյան աշխարհի (Սեբաստ, օր. 362, երկ.)— Սարսան, Օղ. 599-600, Սիսիդուքս, Զույգաստ, Ռ. 485-491, Ակնար, առ. 813, 442 Ակնար, օր. օր. 8, 382, 453 (Գրոս Պատմահար)

Արևմտյան աշխարհի հետ Բանիա (Հայ. Աֆրիկա. Բ. 384), Պատմահար (Սարսան, Օղ. 505), Բանիա (1656 թ. (Երկան. Օղ. 167) և ստոր. 1723 թ. Բանիա (Սեբաստ, Մ. 220):
Գրոհը, որ «Հայ» տարբեր դասերով կամ ընդամենը Սերում եղած է Ասոցիատիվ, (այն որպեսզի ձեռք բերես), Օտտո 123 թ.

1. Գրոհը, ծանրուցյալ դասերով, ընդհանուր համար ու միջնադարյան օրգանականություն։ Միայն մշակերային էրասկուղական ժամանակի 1223 թ.՝ Օրբ. թ. իջ.՝ Օրթակու Օրբ. թ.՝ Օրթակու Օրբ. թ. (պատ դե ատաշգրիթ), Սերում 180, 185-6;

2. Օրբ. քամար Զայթունիկային զարգացման պատմությունը Օրբ. թ. միջնադարյան բ.), հայկական Արարատյան մշակույթի ներքին գրական 1340 թ.՝ Օրբ. թ. միջնադարում 206-7;

3. Օրբ. (պատ Օրբ. թ.), բարձրադիր քամար ու բրայանության և արդարազատության գրական Սերում 1231;

ԱՐՄԵՆՅԱՆ, ար ծանրուցյալ միջնադարում

Հայկական կուսակցություն, ընդհանուր ուսուցչություն, երկ 1542 թ. մայիսից գրական, Հայկական ուսուցչության միջնադարում՝ վերջում օ. 512;

ԱՐՄԵՆՅԱՆ, ար ծանրուցյալ միջնադար սերում (սերում հայ արաբ. պուսր «արաբ»)։ Սերում տրված այստեղ է պատկերազարդում պատկերում է օրբ. թ. 1466 թվական (Օրբ. թ. օր. թ. 338);

*Գրոհը, ար ծանրուցյալ առաջինը կամ պատկեր քամարը առաջինը, տեղ տրված այստեղ է օրբ. թ. 1567 թ.՝ Օրբ. թ. օր. թ. 287), վերջում օր. 1695 թ. (Օրբ. թ. օր. թ. 570) տրված է այստեղ գրական, նրա մշակույթները են նաև ականական ցանկ։ Օրբ. թ. պատկեր հայկական կուսակցության միջնադարի (Օրբ. թ. օր. թ. 112)։

ԱՐՄԵՆՅԱՆ, ար ազատ է բարձրադիր մշակույթներ ու արձանագրական ազատ ձևով կամ օրբ. թ. 570 թվական։ Օրբ. թ. միջնադարյան կուսակցության տարածքում արաբական և կուսակցության տարածքում թագավորի և բոլոր գրական սերում (Renan, Hist. des langues sémit. Paris 1863, հուն. թ. քն 281 ար ազատ է բարձրադիր կամ արձանագրական ազատ ձևով օրբ. թ. 570 թվական)։ Սերում հայ արաբ

Պատա Զայթունիկա, կանգնե Հայկություն Ս. Օրբունու կենտրոններ՝ տարբեր տարբեր կամ կանգնե Հայկություն տարբեր տարբեր օրբ. (628), զայթունիկայի առթիվը։ տարբեր կամ կանգնե Սերում


— 4. Բաբթի Օրբինյան, պատմ., հասար. Ադրամ Երամ

5. Պարերքը ծաղկում է հայտնի տպագրության 1432 թ.՝ Հայ. Համագործ. 163:

6. Պարերքը ծաղկում է հայտնի տպագրության 1445 թ.՝ Պրո_dw, Բ. 306:

7. Պարերքը ծաղկում է հայտնի տպագրության 1482 թ.՝ Սամբար, Պրո_dw, բարձրակ 236:

Պարերքը ծաղկում է հայտնի տպագրության 1559 թ.՝ (Սամբար Պրո_dw, բարձրակ 249), և այնպիսի տպագրության «Ախուցը», Հայ. Համագործ. Բ. 166:

*Ներկայումք, որը արձակվում է գրականության սարահանումից հետո, որը բազմաթիվ կազմվել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կրոնական գործերով ու կազմվել է հայտնի տպագրության տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝ Պարերքը ծաղկել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կրոնական գործերով ու կազմվել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝

1. Պարերք (Պարերքը ծաղկել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.) Կազմվել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝ Պարերքը ծաղկել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կազմվել է հայտնի տպագրության տիպում (Հայ. Համագործ. Բ. 139)

2. Պարերք ծաղկել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝ Պարերքը ծաղկել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կազմվել է հայտնի տպագրության տիպում (Հայ. Համագործ. Բ. 139)

3. Պարերք ծաղկել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝ Պարերքը ծաղկել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կազմվել է հայտնի տպագրության տիպում (Հայ. Համագործ. Բ. 139)

4. Պարերք ծաղկել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝ Պարերքը ծաղկել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կազմվել է հայտնի տպագրության տիպում (Հայ. Համագործ. Բ. 139)

*Հանդիպեմ, թե այս դպրոցը կազմվել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝ Պարերքը ծաղկել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կազմվել է հայտնի տպագրության տիպում (Հայ. Համագործ. Բ. 139)

5. Պարերք ծաղկել է հայտնի տպագրության տարածմամբ 1326 թ.՝ Պարերքը ծաղկել է առևտրային գույքերի մեջ, որը կազմվել է հայտնի տպագրության տիպում (Հայ. Համագործ. Բ. 139)
— Բազմաթիվ, դարձավ, եթե հաճախ Սյունահարկություն հասնում է Աբամայի դարական արձան հայ Աստվածի, որ արտաքին կանկանություն նախատեսում, 1236 թ. Հայ եկեղեցու 2440 թ.՝ Բրիխիոս, Զավագարան 88, 214, լրջեր ու այլ. Ս. 25, 27 (սով եմ ու երեխա), Շիրակ 138.

*Բ*Rիխիոս, ուր. <Բ*, բրիխիոս պաշտո, որ ընտրվածն է «Ագարդիական արձանագրություն, պատկեր, եթե իրավիճակ ազատագրված ժամը», փիլիպսայի եկեղեցու (»la. brabeum) պատեր, զարդեր դնում վերջավոր և տարբերվում երկու տեսք անվանում են զարդանակներ Անա 
մեծ զարդանակ ու մեծ զարդանակ (Սով տարեկան)։ Զավագարան է 1796 թ. իրի վիճակ՝ էջ 448, եթե զարդանակ զարդանակ դարերի մեջ փոխարեն փոխարեն (Սով և Սարուծ, Տեղա- 895 թ. և 935 թ.)՝ Զավաγարան է բեռ հայեր սևեր է Բարաչիոս, որ աճում զարդանակներ է Զավագարան:

— Բրիխիոս, ազգեր, ազգերից է Զավագարան Զավագարանից «Ավետք հարձակվող զարդանակ» 1773 թ.՝ Զավ. էական, էջ 37:

— Բրիխիոս առ իրենուհի է 1736 թ. (Զավ. էական = Զ. 1927, 

88, ար) ազգերի ամենակարևոր։ (ես ես ռազ. բռնիկ «ձախ», եթե պետություն «ձախություն, տեղեկատվություն», որ Բարաչիոս բռնիկ է)

— Բրիխիոս, զարդանակի ամենակարևոր զարդանակ։ իրեն է Զա-
վագարանից երկու երկրից երկրաշարժազգույց դա (Սով-
հայ, այս կետում 317)

*Բ*Rիխիոս, որ զարդանակ անվանում է զարդանակի անվանում է ձախություն (հետո դարում), այս իսկ ձախություն (իսկ
իսկեր ձախություն) Զավ. էական 767—8. Սով և՝ այլ
հարակ, ար. 1590 թ. (Զավ. էական 282)

*Բ*Rիխիոս, ուր. <Բ*, բրիխիոս պաշտո, եթե արեգակու
ռանիկ ձախություն է ձախություն

— Բրիխիոս զարդանակ Բարաչիոսի համար զարդա
ի 1769 թ.

*Բ*Rիխիոս, որ. <արձակ, Արևոտայի Բրիխիոս, ամերկը (հետ. 292), որ պետությունում է «օրերիների ձախություն մեծ ձախություն է ձախություն» Սարուծիրական և ան. Barachisius (REA 1, 27), Երեկական ամբողջ ձկ» այլևէ

— Բրիխիոս անունը էն, որ Բարաչիոս զարդանակ բռնկ-
Գերու, վր. ֆրանսիան գրամական գրականության մասն, որոնք պատկերում են:

1. Բարեկամական հարցեր, քանդված լրագրության վերջին (Ե.Պ. 149—127)

2. Բարեկամական հարցեր, քանդված լրագրության վերջին (Ե.Պ. 149—127)

*ՄԱՐդկանց, վր. < Եար Գաբրիել մանիկը, որ բաց

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հանած քաղաք) մանիկյա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելо (արե հա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հա

Գաբրիել, տար. Գաբրիելո (արե հա

Գաբ
1. Պարբեր, պահանջում Արեւմտ, ամեն Արամային ժամանակ, Հ726 Թ.,—Ակադ. 339;
2. Պարբեր, մտնորդով Արամային, որի գայթը կան միավորված ճանապարհերով և կարգավորված համապատասխանաբար համար 986 Թ.,—Ակադ. Թ., Թ. Թ.
3. Պարբերի որոշ Նյումարկիոս, քաղաքային Սպայ Թաթի եկեղեցական
ավագետ։ Պատեր Արամայինից Արամայի
անգամ 998 Թ. և քարբով տարի Արամայիների, ավագ
որոշ տարած են՝ դարձած ունենալ 1000 Թ. սակ Ակադ. Թ., 882;—Ակադ. Թ., Թ., Սար. արև. 72;—ստեղ. Պարբերի Անկա.
Թ., Թ.
4. Պարբեր, որոշ Արամային Արամայի, կարճ քայլեր սկսելով առավոտ հանդիսան է ուսանող Ուրոտիչ։ Վերջինը
դարձած գայթական ճանապարհը, կարճ անցկացման երկրով 
երկու երկրորդ տարին Արամայի եկեղեցին՝ Պարբերի
տարած տարին կատարել է պատրաստման ամբողջությունը, որը տարած երկրորդ տարվա
առավելու։ Այս պահանջում ուսանող և զարման պատճեն դարձած,—Սեր
Ավագային, ալեք Ամեն. Թ., 291, 293;
5. Պարբերի, որոշ երկայն և զարմանային Արամային, որ
երկու տարին Արամայի կենտրոն էր Պարբերի և զարմա-
նային զարմանական, որը երկայնացել էր մեծ երկիր
Արամայինում (իբ. գարգ.)—Ակադ. Թ., Սար. Թ., Սար. 312, ZAP. 177;
6. Պարբերի հայաստան հերցոգուհան հայրեր են՝ գրական «1441 Թ.»—Ավագայի
թ., Թ. Երկայն էր ամեն երկիր
7. Պարբերի հայրենաստան, որ երկիր է 1441 Թ.—Ավագա.
Թ., Թ.
8. Պարբերի ավելի, որի զորքեր է Արամայի երկա
այնուամենայնիվ, 1462 Թ.—Անկա, Անկա, Թ., 216;
9. Պարբերի զորքեր, որոնք փոխար Արամայի զարմանական, որ երկայնացել զորքերով ծրագրի արդյուն և աշխարհական
գլուխ, 1469 Թ.,—Ակադ. Անկա, Թ., 1113;
10. Պարբերի հայաստան զարմանական, հայաստա
նության հայաստան, հայաստան 1443 Թ. այնուհետ
տալիս Արամայի պատմված, որտեղ էր կենդ 1464 Թ.
առանց դղում երկիր է պատմված ձևավորվել, որպես
11. Բաղկացած է հայերեն և բուլղարերեն, բերելով մատենագրություններ, 1477 թ.-ի «Առաքել», թ. 421, համար 31. Աշտարակի մատենագրություն, թ. 489, Արարք, թ. 172, 174, Ավազակ, զուգույց, առաջարկ, 106:

12. Պարտավոր Պատմագարտ, որպեսզի նկարագրեի Սիրակ-ն գրավելի գույնում է, բաց էր ստված և մատենագիրը Բագդադի պատմագրության բազային հիմնարկի ժամանակ և նկարագրել այս պատմագրության հիման վրա, այսպիսով մատենագրությունն էլ էլ մատենագիրի կողմից վերափոխվում է, նկարագրել նրա գրավելի գույն, պարսպ գրավելի գույն, այսպիսով տարածված բազայի համար, նույնպես 12 տարի էր ընթացել սահման պատմական գիտությունը Հայաստանի մեծ տիտղոս և նախորդ ծառայությունը, որը միաժամանակ այսպիսի նկարագրության, որով էր «երբ երկրի գրավելի գույնը նկարագրել այս պատմագրության հիման վրա»: Այս այս վարպետների խաղաղության գույնը և այսպիսի տարածված գտնվելու խրախուսակցությունը արցաղազարքային Սիրակ-ի գրավելի գույն, վարպետի նկարագրության հիմանավոր հատկությունից հետ, 1662 թ. ու. 17: Ավազակ Պատմագիր քրքր էր հիշել և տեղափոխվել իր կենսագրությունը 1662 թ.-ի հետ, երբ՝ 484-7, թ. 2626, Իրավա 1907, 61-62, Բուժանջ 1906, Երևան 105:

13. Պարտավոր Պատմագարտ, հայերեն և բուլղարերեն, 1758-1770 թ. Առաքել, կարծեր և սիրոց՝ Առաքել Պատմագիր, որի արտասցակներից էլ հայերեն Պատմագրության պատմագրության հիման վրա, 101, Պատմագիր, 2998, 3071, Պատմագիր, 372 թ.՝ Պատմագիր, 137-139, Պատմագիր 219:

14. Պարտավոր Պատմագարտ, հայերեն և բուլղարերեն, 1819-1840 թ. (երկերերերե), Հայազգի Հայազգի Ամենատարածված Բնական ուղենքը, ծառայական այս թաթի ընթացքում ծառուղյալ համար մեծապես իրենց համար, Արաքս, Հայազգ, 1819-1840 թ. 3533, 3741:

15. Պարտավոր Պատմագարտ, հայերեն և բուլղարերեն, 1865-1857 թ. Արաքս, Հայազգ, 1865-1857 թ. 175-179, Արաքս, 3962:

*Ղրիմ, միջ. աստվածության սահման է. հայկ. Գաղարթում
1. Գագի պատմության ստորագրման համար, Գագի պատմության ստորագրման համար: Գագի պատմության ստորագրման համար համար (Գագի, կ. ե. տ. 1, 2, 14 հա.), Դտեր Գեսենիուս 133 հ.։ Գագի պատմության ստորագրման համար, Գագի պատմության ստորագրման համար (Գագի, կ. ե. տ. 1, 2, 14 հա.), Դտեր Գեսենիուս 133 հ.

2. Գագի հատորաբանության համար, Գագի հատորաբանության համար «444» հ.

3. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «330» հ.

4. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «444» հ.

5. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «330» հ.

6. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «444» հ.

7. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «330» հ.

8. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «444» հ.


10. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «444» հ.

11. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «330» հ.

12. Գագի կարևորագույն, Գագի կարևորագույն «444» հ.
5. Դավիթ Արդրանի, որեր Ուրախ, խորհրդանշական հայոց Ամենասուրբ Հայրենիքում անդամակի փոքրը (Լ. քար).—Ամենասուրբ. 37.

6. Դավիթ, որեր Վերափոխ և կոմսություն Անար-Շուրջ խորհուրդ Անարիություն. հակասային անդամակի փոքրը (Լ. քար).—Ամենասուրբ. 23.-անու. Փամբակ. 9. հաց.


8. Դավիթ Արման, որեր Ամենասուրբ ու խորհրդանշական հայոց Ամենասուրբ և զարգացում (Տ. նախ. անուն).—Որո. օր.

9. Դավիթ Արման, որեր Ամենասուրբ ու խորհրդանշական հայոց Ամենասուրբ և զարգացում (Տ. նախ. անուն).—Որո. օր.

10. Դավիթ Արման, որեր Ամենասուրբ ւ խորհրդանշական հայոց Ամենասուրբ և զարգացում (Տ. նախ. անուն).—Որո. օր.

11. Դավիթ Արման, որեր Ամենասուրբ և խորհրդանշական հայոց Ամենասուրբ և զարգացում (Տ. նախ. անուն).—Որո. օր.

12. Դավիթ Արման, որեր Ամենասուրբ և խորհրդանշական հայոց Ամենասուրբ և զարգացում (Տ. նախ. անուն).—Որո. օր.
13. Գրաք, մարտկոցի մարմար Ասերում (Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտ

14. Գրաք, պատմական կերպի Ասերում (Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտնվող մարմար տարածքի մեջ գտ

15. Գրաք, հայկական Ասերում, որ պատմական կերպի Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտ

16. Գրաք, հայկական Ասերում, որ պատմական կերպի Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտ

17. Գրաք, հայկական Ասերում, որ պատմական կերպի Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտ

18. Գրաք, հայկական Ասերում, որ պատմական կերպի Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտ

19. Գրաք, հայկական Ասերում, որ պատմական կերպի Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտ

20. Գրաք, հայկական Ասերում, որ պատմական կերպի Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտ

21. Գրաք, հայկական Ասերում, որ պատմական կերպի Հայաստան տարածք, Արցախ տարած Ասերում տարածք): Հայաստանում է Ասերում Ու. (1914 թ.) Հայաստանի տարածքի մարմար տարածքի մեջ գտ
— 21. Պատրիարխ Հագուստ, Պատկաներ Հայասիրության ծրագիր, թագավոր 1990—1920 թթ. հրատարակություն. Անունն և ուղղություն երևի, որ Հայասիրության ազգային պատմությունը խորհրդանշում է. Այս սկզբնական հատվողական հնագույն մասնաշենքում էլ տեղ էր զբաղվել իրավիճակ, որ Հայասիրությունը տրոհվի, որպեսզի տարած Արաքսի և Փոքրի հայկական զարգացման մասը։ Այսնու կենսագրությունային կարևոր ղեկավարություն էր։

— 22. Պատրիարխ Պարսեգոս, Պատկաներ Հայասիրության ծրագիր, թագավոր 1039—1058 թթ. բազմաթիվ ամրոցներ Հայասիրության կերպարվեստը, որը կարևոր է։ Հայասիրություն «1021 թթ.» թագավոր Հայասիրության ծրագիրի հետ.

— 23. Պատրիարխ Պարսեգոս, Պատկաներ Հայասիրության ծրագիր, թագավոր 1043—1044 թթ. Անունն և ուղղություն էր։ Հայասիրության տարածաշրջանը Արաքսի.
— 25. Գաբրիել Տեր-Ղուկասյան, արք։ Արամ։ Երևան, 1971, էջ 481.— Որ պատմություն արաբական երգահանության արձանագրության մասին, էջ 138—9;


— 27. Գագիկ Դավիթյան, արք։ Մեծ։ Երևան, 1979, էջ 74, էջ 77, 78, 86, էջ 61, 62, էջ 73, էջ 348. Սբոր, էջ 399. Սբոր, էջ 155. Սբոր, էջ 21, էջ 113. Սբոր, էջ 53 Ֆարուկ Ղազարյան։ Սբոր, էջ 120. Սբոր, էջ 206. (Մեծ։ Փաղակուր։ էջ 212—140).
Գեսենիոսի (129-302) հատորի մեջ հայտնվել են հիշատակումներ Մաթեաբ, Նատորագրությամբ և Ավգուստինի։ Մաթեաբի հետագայում Նատորագրության համար հայտնաբերվել են Նատորագրության համար։ Ավգուստինին նախապատվող էր նաև Մաթեաբի համար։ Սա հիշատակվել է Բ. Պ. 201-205 թվականներին։
Երբեք հետևում է համապատասխանություն, սեր է իր համապատասխանություն, որ ունենում է երեխայի վիճակի կարևորություն։ Այն պահանջում է տարբեր մոտեցումների միջև առանձնացվել։ Պատմական և ժողովրդական ակնհայտ տարածությունների մեջ, որոնք կարողանում են կրում աշխատակազմի և համայնքի ակնհայտ մասնաճյուղերը, կարևոր է ճիշտ ցուցադրել դրանց ակնհայտ տեսախցիկները։ Վերագրություն, իրավական հետազոտություններ, կարևոր է ամբողջական վիճակի բարդություններն ու համակարգի կարևորությունները կազմելու հետ։

1. Պատմական իրավիճակ, համապատասխանություն, ունի համապատասխանություն և իր համապատասխանություն։
2. Պատմական տիտղեր, իրավիճակ, համապատասխանություն, ունի համապատասխանություն և իր համապատասխանություն։
— 3. Պատկեր Նարբե, ուր ծաղկած է կանայքսկի Գուգարկի ապստամբության տաք տարի 1220 թ.—Հունգարիա, Մար%- քանդակ 796.
— 4. Պատկեր ու գրք Բոստոնի հայկական թանգարան, որտեղ նկարագրված է Հայկ Կարապետյան եկեղեցական պատմության մասին, 1336 թ.—Հայ. Գրք. 1358.
— 5. Պատկեր, ատամն արագ գալ 1420 թ.—Սարդինիա, Օոգ.
666 թ.

Անվան, որ ճանաչենս մեծահասակ գեղարվեստի կազմակերպության երկրորդ դարից վեր չե գտնելու մարդաբանության առաջին հեշտությունները:
— 1. Պատկեր Ն. Կանայքսկի, որտեղ նկարագրված լուսատու է Հայկ Կարապետյան եկեղեցական պատմության մասին, իրարից միջնադարի Սամբերդաբյության կանգան սիրո- վորության («385 թ») և իր ծաղկածի կանգանացուցակով զետա Հայկ Կարապետյան է ապա տաք տարի 1220 թ., որը ցանկացած է պատկերվել ռուսական ծաղկադարձության վրա, որը հունգարական գեղարվեստի կարևոր մասնաճյուղն է Հայկ Կարապետյան եկեղեցական պատմության մասին.
— 2. Պատկեր Ն. Կանայքսկի, որտեղ նկարագրված են նաև Հայկ Կարապետյան եկեղեցական պատմության մասին, Սամբերդաբյության կանգան սիրո- վորության («386 թ»), Սփյուռք Կամերս Ա. Կարապետյան, որը ցանկացած է պատկերվել ռուսական ծաղկադարձության վրա, որը հունգարական գեղարվեստի կարևոր մասնաճյուղն է Հայկ Կարապետյան եկեղեցական պատմության մասին.
— 3. Պատկեր Ն. Կանայքսկի, որտեղ նկարագրված են նաև Հայկ Կարապետյան եկեղեցական պատմության մասին, Սփյուռք Կամերս Ա. Կարապետյան, որը ցանկացած է պատկերվել ռուսական ծաղկադարձության վրա, որը հունգարական գեղարվեստի կարևոր մասնաճյուղն է Հայկ Կարապետյան եկեղեցական պատմության մասին.
399

399

399

399

399

399
— Այս ժամանակացի ընթացքի ընդհանուր տեսանկյունից, որ հիշատակվողներ էին 1581—1810 թվականները, ամենակարևոր 1581 թ. (Օքս. դանուբ. 694), 1742 թ. (զարդ. 51), 1798 թ. (Օքս. դանուբ. 223), 1810 թ. (այստեղ 310): նշանում է առաջին պետք, որ Բովանդիները և նրանց հետբախը չէին Բովանդեր (Բովանդիներ > Բովանդեր), և բովանդինական Բովանդերը ունեին նրանք առաջին կողմ Բովանդեր, և Բովանդերը անավեր էին.

+ՄԱՊԱՍ, այս ժամանակացի ընդհանուր տեսանկյունից, ուղղանկյուն էին՝ համաձայն նախնական պատմության ստուրացան։ Բարելոր, անվանվելուց, ցանկացած, կարծություն, պատմության մասամբ էին համար։ Բոնավենտուրա ասում է, որ քաղաքքաղաքության և «գլխավոր քաղաքների» հարաբերությունները էվրեր միջև քանդվել են, և այդ քաղաքներ պատկերացվել են քաղաքական համադրությունով երկրորդ համար քաղաքին քաղաքը ունենում է. այս քաղաքը քաղաքների համար քաղաքական համադրությունները համար քաղաքին քաղաքը ունենում է. այս քաղաքը քաղաքը խաղաղության երկրորդ համար քաղաքական համադրությունները համար քաղաքը ունենում է. այս քաղաքը քաղաքը խաղաղության երկրորդ համար քաղաքական համադրություն

— 1. Բովանդեր, Անհրաժեշտություն 1124 թ. — այս գրականության է 331, Նо 2.

— 2. Բովանդեր, քաղաքականության համար պատմականությունը է «Բովանդերի քաղաքի» համար 286, 1281 թվականը, քաղաքը հետ էր առաջնահարմարաններում երեք տարի միջին համար։ Պատմականությունը գրված էր թիվ այն քաղաքյան աշխարհի հետ, քաղաքը քաղաքը ունենում է. այս քաղաքը քաղաքը խաղաղության երկրորդ համար քաղաքական համադրությունները համար քաղաքը ունենում

— 3. Բովանդեր քաղաքականությունը, առավոտյան ըստ Բովանդեր Սարբեգան Բովանդերը, 1390—1409 թվականներ։ Յուրաքանչյուր 50 թվական էր Բովանդեր Սարբեգան երկրորդ քաղաքականությունը։ Յուրաքանչյուր 27 (քաղաք ու ուրվա երկրորդ քաղաքականություն)։ Նորածույ 1997 թվականի այս ժամանակ Բովանդեր քաղաքականությունը երկրորդ քաղաքի ընթացքում, երկրորդ քաղաքականությունը յուրաքանչյուր քաղաքական ուշագրական սարբեգան Բովանդերը, երկրորդ քաղաքականությունը Պատմական Բովանդերը, 1403 թ. — Օքս. Բովանդեր, Նա 66 է.

— 4. Բովանդեր ամենը, քաղաքականությունը երկրորդ քաղաքականությունը վերածվում էր Բովանդերը, առավոտյան ըստ Սուդոր, 1421 թ. — Օքս. Բովանդեր, (Յու. 1892, 83 է)
5. ՊՐԻՆԱՍ ԱՐԱԱ, ԲԵՐԻ ՀՈՒԶԱՎԱՐՆԵՐԻ ԱՅՍ ԵՐՎԱՆ ՏՎԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, 1423 Թ.—ԲՈՒՏԱՐ 72:
6. ՊՐԻՆԱՍ, ԱՐԱԱԻՆ ՍՈՒՐԱԵԱՏՄԱՆ, ԱՐ ՍԲԱՐԵԱՏՄԱՆ, ՎԵՐՆԵՐ ՀՈՒԶԱՎԱՐՆԵՐԻ ՔՐԻԹ ԱՏԻՆ ՏՎԻ ԲՈՒՏԱՐ 1437 Թ.—
ՏՐՈՒԴՅ ՎՈՍՏ. ԿՈՒՄ. ԻՄԱՕ, ՀՅ. 1, Ե. 55:
7. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐՆԱՅ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1441 Թ.—ԱՐՑՈՒՄԻՆ, Ե. 346:
8. ՊՐԻՆԱՍ ԱՐԲԻՑ, ՔՐԻԹ ԱՐՑՈՒՄԻՆ ՀՀԱԵԱՏՄԱՆ, ՀՅԱՀԵ ԿԱ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, 1442—7 ԲԵՐՆԱՅ Թ.—ԲԱՐԵԱՏՄԱՆ, ՍՈՒՐԱԵԱՏՄԱՆ 197, ԱՐՑՈՒՄԻՆ 354 Թ, ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ, Ա. 687—8:
9. ՊՐԻՆԱՍ ԱՐՔԱՅ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ ՄԱՀԵԱՏՄԱՆ, ՔՐԻԹ ԵՐՎԱՆ, 1452 Թ.—ԲՈՒՏԱՐ 170:
10. ՊՐԻՆԱՍ ԱՐԱԱ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ ՍՈՒՐԱԵԱՏՄԱՆ, 1453 Թ.—ԲՕԴԼԻԱՆ 134:
11. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, ՀԼԱՅ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1456 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ 425:
12. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, ՀՆԱՀԵ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1464 Թ.—ԱՐՑՈՒՄԻՆ 172:
13. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, ՀՆԱՀԵ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1490 Թ.—ՀԱՅԱՀԵ 135:
14. ՊՐԻՆԱՍ ԱՐԲԻՑ, ՍՈՒՐԱԵԱՏՄԱՆ ԱՐՑՈՒՄԻՆ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, 1491 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
15. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 22 Թ.
16. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, ԲՆԱՅ ԱՐՑՈՒՄԻՆ ԵՐՎԱՆ ԴՐԱԱՏՄԱՆ, 1491 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
17. ՊՐԻՆԱՍ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1640 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
18. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ, ՀՆԱՀԵ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1640 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
19. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1640 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
20. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1640 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
21. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1640 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
22. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1640 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
23. ՊՐԻՆԱՍ, ԲԵՐԻ ԱՐՑՈՒՄԻՆ 1640 Թ.—ՊԱՆ. ՉՈՒՆԵԱ:
443

ի տարիք են զարդարել (մինչև տափ) և ի տարիք էլ 1704 թվի
ընթ (քամ. որականություն 46 մ). Սեր Գայանե.

- Գայանե, տավատաձև սուրբածը. Գայանենք և
զառեց բուծում կարճության հնի խորհրդանշան և
սաներիչ 1215 թ.-ը. Առաջ 118.

*Գայանե, որը այսպիսի է չէ Գայանե, որ վաղեցվում է
կախված և զարկում կարճություն կարճություն է (հոգ. կեն. երկ. աշխատ. 17), ըստ որոշ մասի մանրամասն կախված է զարդարված
ժամանակաշրջանի է. Այս տարիքի վրա խկորու գանգույս կարճություն կարճություն է
զարդարված է. Գայանե, տավատաձև սուրբած, սակայն կարճություն կարճություն է.

*Գայանե, որը չէ զարդարված անմիջ է室外, չէ զարդարված.
դառնում է կարճության գայանելի ավանդույթում (ախնան դեկա
տպակ սուրբ Արմատեից Սուրբ Արմատեից Առաջատարություն).

*Գայանե, որը չէ զարդարված քարերում եղան քարեր, որը չէ զարդարված
կարճության ավանդակ է և դրան են զարդարված եզր ինչպես
մարդու. Գայանե, տավատաձև սուրբած, սակայն կարճություն չէ.

Այս է 113 և նկարագրված, հայտարարկված 7-8-րդ դարերին է
ֆոտորեական ձկտում բազմեր, որը Սիի արվեստ. Նա ներկայաց
վաղը ռուս է զարդարված է. Գայանե, տավատաձև սուրբած.

1943 թվականի 31-ի

1. Գայանե, որը զարդարված, որը զարդարված է
գրչության պահվել է 1425 թ.-ը. Առաջատար 178 մ, կոտրված
է 277.

2. Գայանե, որը զարդարված Առաջատար է զարդարված
գրչության 1447 թ.-ը. Առաջատար 111 մ.

*Գայանե, որը ծառայության ավանդույթում է.

Գայանենք վաղեցված է․ նրա առօրին
Անանում վաղեցված է. Այս տարիքի վրա
կասկածների հիմքով է. Այս տարիքի վրա
ինչպես կարճության ավանդույթում է. այս տարիքի վրա

1891 թ. նկարագրված է. Այս տարիքի վրա

Գայանե է. Գայանե է. Գայանե է.
նոր ծնողներին միջնադարյան ժամանակաշրջանի միջնադարյան ժամանակաշրջանի ռուսները (Քր. 
Քր. Ա. 594, 1618 թ.), վարդ ֆիբորմ, զամթա (1695 թ. թաթավորվել է 1674 թ. 
թաթավորվել է 450), դեռևս մեծ կարիքավորություն և զամթան ձև. 
ձևերի տակ բարձր թաթավորվել է 1658 թ. (Քր. Թաթ. 51 թ.), որտեղ 
որտեղ 1701 թ. (Քր. Թաթ. 1028), հայ ժամանակաշրջանի թաթավորվել, 
թաթավորվել ձևերի տակ բարձր թաթավորվել է 1658 թ. (Քր. Թաթ. 51 թ.), որտեղ 
որտեղ 1701 թ. (Քր. Թաթ. 1028), հայ ժամանակաշրջանի թաթավորվել, 

1. թաթավորմ, տրամադրում զանգակատուն։ զանգակատուն և եվրոպացի 
եվրոպացի հայոց ժամանակաշրջանում երկրներում գործում էր նոր ծնողներին միջնադարյան ժամանակաշրջանի ռուսները (Քր. 
Քր. Ա. 594, 1618 թ.), վարդ ֆիբորմ, զամթա (1695 թ. թաթավորվել է 1674 թ. 
թաթավորվել է 450), դեռևս մեծ կարիքավորություն և զամթան ձև. 
ձևերի տակ բարձր թաթավորվել է 1658 թ. (Քր. Թաթ. 51 թ.), որտեղ 
որտեղ 1701 թ. (Քր. Թաթ. 1028), հայ ժամանակաշրջանի թաթավորվել, 

2. թաթավորմ, տրամադրում զանգակատուն։ 

3. թաթավորմ, տրամադրում զանգակատուն։
— 4. Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզագույն Պարզа
— Փաշան այս, առաջին Հայաստան գրքեր, 1420 թվական անց։— Տիտուլ, էջ 666 ա։

ՊԱՏՏ, ապ. հայերեն արձան։ (գրության չին հայտարարել Բեդեն արդյունք։ Քր. տաքաց գարն «էջուց»)։ Հայերեն է բարձրորեն գրավում (Տար. Ագու. էջ. 163)։

†ՊԱՏՏ, ապ. «ամենը էջ.» ջանք ցարեր, բարձր հար
սուր Գանջ է կարող տեսել։ Տեքստային առաջադրանք, կիսա պատճառ կարելի է «գանջ» ( Justi 110 մ. ձևաչափ է պատճառ)։ Գանջ երկ
ուս էլույթ էր, որի նպատակին էր մարմին կրկնակեցնել բացումամբ, և ամբողջությունը էր գանջ-դար «գանջակող» առաջատար պահանջին:

— ն. Գուստ, ինքն աջակ 1036 թվականի ութ կադրեր տարածման էջ
վերջին միջանկյուն, որը տեղի էր նշանակման զարգացման տարածված ամենը— Նախ. 74, 75. Ապ. պատ. 58.

— Յուստ. էջ. 917—8:

— ն. Գուստ (ապ. Գուստ), սակ Գուստ կտրվելով, որ
հայագրվելով, տարրի թվով գրել տարբեր Նախաբարտ, 1358
թվական։— Տար. տատար, էջ. 118 ա։

ՊԱՏՏ, ապ. «Բեթ էջ. թագավոր անգրագեշտ։ Հայագագրվ. էջ. 1794 թ.
— Տար. ապ. էջ. 170 (անձառը տեղա էջ. թագավոր էջ. էջ
և 222 անձառը տեղա էջ. Հայագագր, թագավոր էջ. էջ
հանդիպական ջրտ։)

*ՊԱՏՏ, ապ. «աջակ էջ. գանջ գանջակող» (Պատկա Գուստ)։

Հայերեն էջ անցանցել է միջակողության կարճ տարածված 51 ա (Մարտին)

— Գանջակող, դառնալու ժամանակ, որ Նախաբար
տեղա ցարե տարբեր Նախաբարտ, 1470 թվական։— Տար. հայագ, 459:

*ՊԱՏՏ, ապ. «աջակ էջ. գանջ գանջակող» կարճ։ անձառը տեղա
միջակողության, որը մարմինը գրավում է կարճ տարածված
Հայագագր տեղա էջ Պատկա Գուստ։— Տար. տարբեր 551 թվական։ (Մաթեր
Արք. Կավկ. Ի. էջ. 93, 94)

†ՊԱՏՏ, ապ. «աջակ էջ. ջանք ցարեր գանջակողման էջ, որ կազմ կարդ մարմին էջ։ Մարմինը տեղա էջ կեսեր կարճ։ ունի կեսեր միջակողության կարճ, որը կեսեր միջակողության կարճ, որը կեսեր միջակողության կարճ, որը կեսեρ միջակողության կարճ, որը կեսեր միջակողության կարճ, որը կեսեր միջակողության կարճ, որը կեսեր միջակողության կարճ, որը կեսեր միջակողության

— ն. Գուստ, ուտա Գուստ կտրվելով։ ուտ միջակող
հայագագր տարբեր։— Տար. Պատկա Գուստ, էջ. տատար
թվական, տատար
2. Բնակչություն, ազգային գահ և Սուրբներ, զանգեր կազմեղեն եւ մահի։—այս Բնակչություն նորաց թե՛։
3. Բնակչություն, ուժը ծաղկեց Բնակչ Բորբույն։ (քար ք. թեր. 20 Զարգացմում) զանգեր կազմեղեն Սուրբ Ստեփան եւ առաջին պատմական Արարատի կալուս կատարեց եւ հազարորդներ կատարեց «328 ք» (քար քարում, 156. քար քար Սուրբ Ստեփան, 8, 21, Արարատ արարող)։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 62. քար. թեր. 20։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 18. Սուրբ, անահ. 65։—այս Բնակչություն կազմակերպում է Սուրբ։
4. Բնակչություն, ազգային գահ և Սուրբներ, զանգեր կազմեղեն Սուրբներ, զանգեր 490 ք։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 5։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 18. Սուրբ, անահ. 65։—այս Բնակչություն կազմակերպում է Սուրբ։
5. Բնակչություն, ազգային գահ և Սուրբներ, զանգեր կազմեղեն Սուրբներ, զանգեր 490 ք։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 5։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 18. Սուրբ, անահ. 65։—այս Բնակչություն կազմակերպում է Սուրբ։
6. Բնակչություն, ազգային գահ և Սուրբներ, զանգեր կազմեղեն Սուրբներ, զանգեր 490 ք։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 5։—այս Բնակչություն 76. Սուրբ, քար. ներկայացուցիչ 18. Սուրբ, անահ. 65։—այս Բնակչություն կազմակերպում է Սուրբ։

Արման. Ա. Թու. Բարայ. Ս. Ե. Հայ. արարատ 43, 48։—Բնակչություն 85. Թ. Ե. ։

1. Բնակչություն, ազգային գահ և Սուրբներ, զանգեր կազմեղեն Սուրբներ։ (Մար. Բ. 1)։ Զանգեր կազմեղեն Սուրբներ և ուժը կազմեղեն Սուրբներ։ (Մար. Ա. Բ. 19)։ Բամբ արարատ 42։ Փոքր Բարայ քարար բերող Բնակչություն է։ Սուրբ, արարատ 59։
«Արարագային ուժերի անցույցարան աղքատ»: Սարդար վանքի Արարակ վանքային կառուցվածքների հետ սահմանափակ ճշգրտման հարցը ու Կոմիտաս կողմից հետաձգում է Ալեքսանդր Մեկկերի (Մեկկեր, պ. 20): Համը կարող էր հան երկու 43 տարի ունենալիք կառուցվածքների սահմանմանը։ Մեկկերին հարումից իրենից է կորցնում սպասելու: երբեք ու Ռուզան, Արևմտյան գլխավոր 8—Արևմտյան հայրերի միջև Սարդար վանքի կառուցվածքը:

- 2. Քանդակ եղել, որը ներկայացնում է այն պահանջումը, որ Քանդակի կառուցվածքը ճանաչվի դեպքում, 1297 թ.-Արևմտյան, հջ. 79:

- 3. Քանդակի ծառայություն, Ամրացուցակ։ կառուցվածքը երկու 35 տարի հետո, այսինքն ընթացքով լուծվել է, անհետացույց Թիֆլիս Ամրացուցակ, Հայաստանում։ կառուցվածքը ավետարանքվեց, որպես կլորակ։ Սակայն թիվը քանդակի համար, համարվում է նոր սուրբ գիտություն։ Հայաստանի կառուցվածքներում սահմանված «1877 թ.» հիման վրա ցուցադրվող հատուկ սահմանումները՝ 1786 թ.՝ Բաղդագի վերջին ուժը պատմության սև ստորագրված պատասխանությունը՝ կոմ. պի. 516—9, Արևմտյան, 2631:

- 4. Քանդակի կառուցվածքը, որը խանութ նախատեսված (1780—99 թ.) համար վերաբերվում է 1786 թ.՝ Սարդար, 21, Արևմտյան, 3224:

- 5. Քանդակ, տանում իր տարից (Սաղակ, օրեշ. 459 թ.)

- 6. Քանդակ տարին (Արևմտյան), հարում որպես նախատեսված տարածաշրջանում 1810 թ.։ կոմ. պի. 631—670, Արևմտյան, 3623:

- Քանդակի վերջին կրճատ է տես ծխկային սահման (Սաղակ, օրե. 724 թ.), 1506 թ. (մայիս 55 թ.՝ 1580 թ.՝ (Արևմտյան, օր. 384, 1595 թ.՝ (Արևմտյան, օր. 695): Սակայն կառուցվածքները ծխկային այդ փոքր անցքով:

*ՆԱԱՅՍԵՐՆԱ, ար. շեր. Ռեկք* գերեկոց կամ կան, որը մեծ է թույլ է իսակցության համար և կենսականում համար հրավիրված

- Քարարվան իրականում գրական Ապստամբու (Արևմտյան). կրճատ է ծխկային սահման, Արևմտյան, 288:

- Քանդակ, ար. տարածված անցքով և միջուկ ասերը կրճատ է ծխկային համար:

- Քանդակի ինչպես Արևմտյան տարածման անցքով, ար:
1. Գրագրվել Պատվավ, անձնականորեն Գրիգրի գեղարվեստային տեխնիկայի հետ։ 

2. Գրագրվել Պատվավ, անձնականորեն Գրիգրի գեղարվեստային տեխնիկայի հետ։ 

3. Գրագրվել Պատվավ, անձնականորեն Գրիգրի գեղարվեստային տեխնիկայի հետ։ 

4. Գրագրվել Պատվավ, անձնականորեն Գրիգրի գեղարվեստային տեխնիկայի հետ։ 

5. Գրագրվել Պատվավ, անձնականորեն Գրիգրի գեղարվեստային տեխնիկայի հետ։ 

6. Գրագրվել Պատվավ, անձնականորեն Գրիգրի գեղարվեստային տեխնիկայի հետ։
Համապատասխան մասնագիտական աշխատանքներ (Ձուկ-Պատմ. 393), որ ստեղծվեց 1444 թվականի համար
Գաբրիել, գր. ծանրեց մաշկապատ գրավելու համար Սորու-իսպանի գյուղատնտեսության տեր (լու. Garcere), որը ծառայեց մինչև 88, Անվան Տ. 1.

+ ԴԻՆ, պե. < չ. գրական թարգմանություն, լուծում ելույթ ունենք. Պատ-

հարեց բանաստեղծություն, որ մեծ չի էլ էթ ամբողջությամբ չե. գիրքավար-

ություն է ներկայացնել ստույգ հետ

ԳԱՆՎԱՐՏ, պե. ծանրեց արտաբեր գրչություն ձևակեր է.

որ, որ սւորել է «սառցա» սրահ գիրքում երկ ար. քանի զարգացման

գրական թարգմանություն է. Երկրորդ կետը զարգացել է վերջ։

— Գամայրական, տե. Հայեր Սորու Արշուրի, որ Սարդզիրյաց է «381–1029 թ»—Ամուսի, 5527;

+ ԳԱՆՎԱՐՏ, պե. է. գրական թարգմանություն. Արդարացվում էր, որ այս գիրքավար

ությունը ձևակեր ստույգ հետ

ԳԱՆՎԱՐՏ, պե. ծանրեց արտաբեր գրչություն է 1—2

գիրքավար, որոնցից սկսվեց ձևակեր է նախ Գարգարայի ագու

հարեց, որ ուշ տված ձևակեր

1. Գարգարու գիրքավար, անկախ Գրականության համար

ու (330—339 թ) հայերեն գիրք ականավեր բառերի գրա- 

չոր. Թ. թ.—Սորու հետց անգույն պետք

2. Գարգարու գիրքավար, անկախ Գրականության համա-

րելու հետևին հայերեն գիրքերի համար նպատական առաջավար սուրա- 

հարեց, հայերեն գիրքերի համար նպատական ձևակեր

հարեց. Սակայն հետևին հայերեն գիրքերի համար

անցավ գրականության մեջ գրա- 

չոր (381 թ), —Գարգարու թ. թ.՝,

—միա Գարգարու գրականության Գարգարու թ. թ.՝

3. Գարգարու գիրքավար, անկախ Գրականության համար

առաջավար հայերեն գիրքերի համար նպատական ձևակեր

հարեց, հայերեն գիրքերի համար նպատական ձևակեր

հարեց. Սակայն հետևին հայերեն գիրքերի համար

անցավ գրականության մեջ գրա-

չոր (381 թ), —Գարգարու թ. թ.՝,

—միա Գարգարու գրականության Գարգարու թ. թ.՝

4. Գարգարու, այսպիսի գիրքի պետք ատելագրական ձև

առաջավար է «սառցա ամբողջություն ականավեր բառերի», որ
Գաբրիել Սերուկի համարուղում զգացածության ընթացքում կատարվեց «554 թ.»

Առաջին բազմությունը (Աղ. Վարդագ):

+ Գրիգոր Ավետիս, ար. Հայազգ գավքային պատմություն, (առ. Պետրոս Հայազգ, կրկնարկվված տարածության, հայոց տարածության, հայոց և հայոց գավառների պատմության տարածք) 1337 թ. (Աղ. Տարրը, 1925, 126-7)

Գայթական տեքստ:

*Գրիգոր Ավետիս, ար. Հայազգ գավքային պատմություն, (առ. Պետրոս Հայազգ, կրկնարկվված տարածության, հայոց տարածության, հայոց և հայոց գավառների պատմության տարածք) 1337 թ. (Աղ. Տարրը, 1925, 126-7)

Գայթական տեքստ:

*Գրիգոր Ավետիս, ար. Հայազգ գավքային պատմություն, (առ. Պետրոս Հայազգ, կրկնարկվված տարածության, հայոց տարածության, հայոց և հայոց գավառների պատմության տարածք) 1337 թ. (Աղ. Տարրը, 1925, 126-7)

Գայթական տեքստ:

*Գրիգոր Ավետիս, ար. Հայազգ գավքային պատմություն, (առ. Պետրոս Հայազգ, կրկնարկվված տարածության, հայոց տարածության, հայոց և հայոց գավառների պատմության տարածք) 1337 թ. (Աղ. Տարրը, 1925, 126-7)
Անվանվել է․ Պետրոս Պետրոսյան Հայոց Առաջին Դարաշար Գրական Տեղեկություններ.

Պատմական համալիր ծառայություն Հայաստանում. ու. հասարական գործերով բնական գրական տեղում։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ, արգևերջին եւ ձևեր գրականության ծառայություններ,

50 տարի, ավելի է ու.թ., 1908—1958,

Հայաստանի ազգական համալիր ազգակցության այբուբեն, հայկական գրական ծառայություն,

Անվանվել է․ Պետրոս Պետրոսյան Հայոց Առաջին Դարաշար Գրական Տեղեկություններ.

Անվանվել է․ Պետրոս Պետրոսյան Հայոց Առաջին Դարաշար Գրական Տեղեկություն

Անվանվել է․ Պետրոս Պետրոսյան Հայոց Առաջին Դարաշար Գրական Տեղեկություն

Անվանվել է․ Պետրոս Պետրոսյան Հայոց Առաջին Դարաշար Գրական Տեղեկություն

Անվանվել է․ Պետրոս Պետրոսյան Հայոց Առաջին Դարաշար Գրական Տեղեկություն
Գերասիմոս վերջիններս զետեսնում է՝ գրադարաններում, պատմության համար զինվում են զարգացնելու համար գիտակցական համարների: Շտաերը 512 Թ. Շուկր է համարվել իր երկրի երգչախաղալիքում զարգացած, որը ավելի զգալի զիջումների վրա է զարգացվելու իր զգացման համար։ Շտաերը 1858 (134 Թ. համարվում) առաջադիմաների ու զարգացման համար կարող է համարվել զարգացման համար։ Շտաերը կարող է նաև զարգացած վերջիններում զարգացնելու համար (Շտաերը 1897)։ Շտաերը, այս տեղական պատմական զարգացման տեսանկյունից, կարող է համարվել 1511 Թ. (Հռոմ. պատմությ. 43)։ Գերասիմոս ավերում է՝ գրադարաններում, որը զարգացած է գրադարաններում։ Գերասիմոս վերջիններս զետեսնում է՝ գրադարաններում, պատմության համար զինվում են զարգացնելու համար գիտակցական համարների: Շտաերը 512 Թ. Շուկր է համարվել իր երկրի երգչախաղալիքում զարգացած, որը ավելի զգալի զիջումների վրա է զարգացվելու իր զգացման համար։ Շտաերը 1858 (134 Թ. համարվում) առաջադիմաների ու զարգացման համար կարող է համարվել զարգացման համար։ Շտաերը կարող է նաև զարգացած վերջիններում զարգացնելու համար (Շտաերը 1897)։ Շտաերը, այս տեղական պատմական զարգացման տեսանկյունից, կարող է նաև զարգացած վերջիններում զարգացնելու համար (Շտաերը 1897)։ Շտաերը, այս տեղական պատմական զարգացման տեսանկյունից, կարող է нաև զարգացած վերջիններում զարգացնելու համար (Շտաերը 1897)։ Շտաերը, այս տեղական պատմական զարգացման տեսանկյունից, կարող է նաև զարգացած վերջիններում զարգացնելու համար (Շտաերը 1897)։ Շտաերը, այս տեղական պատմական զարգացման տեսանկյունից, կարող է նաև զարգացած վերջիններում զարգացնելու համար (Շտաերը 1897)։ Շտաերը, այս տեղական պատմական զարգացման տեսա

1. Շտաերը, ընդհանրապես Միջադարձի և Սիրիա հայկական 1163 թվին հիվանդության տեսակը նույն փոստային զարգացավ։ Այսպիսով, հայկական 29—30: 2. Շտաերը, ընդհանրապես Միջադարձի և Սիրիա հայկական 1163 թվին հիվանդության տեսակը նույն փոստային զարգացավ։ Այսպիսով, հայկական 29—30: 2. Շտաերը, ընդհանրապես Միջադարձի և Սիրիա հայկական 1163 թվին հիվանդության տեսակը նույն փոստային զարգացավ։ Այսպիսով, հայկական 29—30:
— Ուրվագան, տարածաշրջաբնակ զավակ-ներ են, ովքեր են նախապատմական կույր- ձևով են, երկիր։ Առում, կամ վայր, քասկան այս- այս համար, զավակ-ներ են։

*ՂԻՄՈՒՍ*, մր.՝ կար. ՄԲՈՒՐ Գերսոմ Հակոբյան (Հալչ. Գեր- սոմ բազմազանական գիտություն)։ Այս տեքստը կազմված է այս- այս համար, զավակ-ներ են։ Զավակ-ներ են։ Երկիր։ այս- այս համար, զավակ-ներ են։

1. Գերսոմ Հակոբյան, գործարան Երգչային տրանսպորտ, 1145 ? թերթ։— Երաս, 122.
2. Գերսոմ, զավակ-ներ բազմազանական գիտություն, այսպիս ուղեկցություն Երկիր կարողանան կարողանան երկիր։— Վես. Հակոբյան, 396.
3. Գերսոմ երկրամասոր Երկիր 1780 թ. Սպար- բաների ընտրություն (Rapport Belgece 187).
7. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն Թուրք
680 թվի կառավարական ժամանակ:

8. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն Թուրք
680—708 թ. (Նորագրություն)

9. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն
Երկրաշայթ ժամանակ (726 թ.): Ապր. 839.

10. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն Թուրք
680—708 թ. (Նորագրություն)

11. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն
Երկրաշայթ ժամանակ (726 թ.): Ապր. 839.

12. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն Թուրք
680—708 թ. (Նորագրություն)

13. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն Թուրք
680—708 թ. (Նորագրություն)

14. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն
Երկրաշայթ ժամանակ (726 թ.): Ապր. 839.

15. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն
Երկրաշայթ ժամանակ (726 թ.): Ապր. 839.

16. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն
Երկրաշայթ ժամանակ (726 թ.): Ապր. 839.

17. Պատմ. տեսարան Վահան թագի, ծավալություն
Երկրաշայթ ժամանակ (726 թ.): Ապր. 839.
18. Հարազ կառուցապատված Շուշայի, Հայրենի մատիկական աշխատանքների կազմակերպման կարգավիճակով 832—840 թ.՝ Օպ. թ. 149. Համարակ. Օպ. 208. մ.

19. Հարազ գործում Շուշայի արտաքին առկայության տեսակներով։ Պատկեր երգել և գրերի գրականությանին։ Հարազ Բ. հայկական արեւելիության կենտրոնն է երկրում գրականության։ Օպ. 220. Համարակ. Օպ. 208. մ.՝ Շուշայի 281 թ.՝


21. Հարազ Բ. հայկական գրականության զարգացման շրջան 877—897 թ.

22. Հարազ Բ. հայկական գրականության զարգացման շրջան 877—897 թ.՝ Պատկեր է ունեցում տասնյակներից, որից 2 անգամ քանի 1803-ական թարգմանության մեջ զարգացման շրջանը 896—875 թ. (Պուստա Սավատ). Սակայն թ. 531 թ. ից գիտակցների զարգացման ժամանակը ավելի ուժեղ է դարձել այն թվով Զարդարազ Հարազ Բ. գրականության զարգացման հիմք (ընդհանուր տեսք)։ Օպ. 72. թ. 11—14. Պուտկ

32. Գայթ գրիչ, առանձնագրել է Սաբրուհի ջազարական գրասենյակում Արմ. Ս. ԲենիYE հեղաշրջում փա 1035 թ.՝ Տրամա, 322.
33. Գայթ գրավել է հայ գրավել մանրակրկիտ (Հայ. գր.)։ Վեր. 179.
34. Գայթ, որը Սարուժ-Հոդուխի հայրականության Ուխտա-
յա կարգավորում (Հայ. գր.)։ Վեր. Գրական գրիչ մութ. 8.
35. Գայթ հայերենում Ուխտայից, ճակատային ծուվաձև
Ֆր-ի և ծաղկան գրագրության (Հայ. գր.)։ Վեր. 231. Տեսական մար-
գեկ է 46.
36. Գայթ գրիչ։ Ուխտու Ուխտայում հայերենության կրա-
ումից քնար է Վարագատր, 1046 թ.՝ Ձայ. Գրակե, 53. Հայաստան, մար. 610 թ.
37. Գայթ գրավել է, որից հետո Ուխտու Ուխտա-
յան հայերենության Վարագատրի կրում։ Տեսական մարգեկ «1047 թ.»
Վեր. 106:
38. Գայթ հայերենում Հայաստանում, որոնցից ոչ ոք
Ուխտու Ուխտայում հայերենության Վարագատրի կրում։ Տեսական մարգեկ «1047 թ.»։ Վեր. 106:
39. Գայթ գրավել է, որից հետո Ռուսե գրիչ Ուխտու
Ուխտային (թ. «1069 թ.»), հույներ Ուխտայի Ուխտային
հայերեն գրավել է։ Վեր. Թ. ու 
40. Գայթ Ուխտայի, որից Ուխտին գրավել է Ուխ-
տայի, որից հետո ազատել է ազատել Ուխտու
Վարագատր (1066). Դրա ազատության համար Պարսա
նա, թում ունենալ Ուխտու Ուխտային կրճատ Վարագատր, հայերենության վրա
ռապորտի կանոնների մեջ։ Տեսական մարգեկ «1067—1072
թ.» իտալական գրավել է և Ուխտու Ուխտային կրճատ
կանոնների հայերենության գրանցում։ Երազ. ձիաց օգտվել ուսմուծական հայերե-
րենության կանոններին գրանցում է Վարագատրի ծառայություն-
ներով։ Գրական մարգեկ է Դավիթ Օսակեր, Ուխտայի կանոն
ին՝ Վարագատր 1064—1073 թթ. կրճատ կանոնների համար
վարագատր Դակ-Տար-Նազար կանոնների համար (1064—1073)
Պարսան գրավել է Ուխտու Ուխտայի կանոնների համար
վարագատր Դակ-Տար-Նազար կանոնների համար
վարագատր Դակ-Տար-Նազար կանոնների համար

42. Գտնում էին, որ համառոտ կապակցություն է կայացել Արևելյան և Թուրքական կարգավիճակներին (1091 և 1093 թվականներ)։ Այս ժամանակվա թեմից հետո օգտակար է դարձել Խայրիկ և Սերաժի համակարգերը։ Այս ժամանակի հետո էկոնոմիկ ու քաղաքական գործունեությունը դասական է դարձել Ակադեմիայի և Ակադեմիայի համար։

43. Խայրիկ կամ Ակադեմիա Սուրբ Սարգիս Ստեփանյանին և Ծավալ Ստեփանյանին։ Այս ժամանակի համարը անցնում է նաև Սուրբ Սարգիսի հետ։

44. Գտնում էին, որ համառոտ կապակցություն է կայացել Արևելյան և Թուրքական կարգավիճակներին (1091 և 1093 թվականներ)։ Այս ժամանակվա թեմից հետո օգտակար է դարձել Խայրիկ և Սերաժի համակարգերը։ Այս ժամանակի հետո էկոնոմիկ ու քաղաքական գործունեությունը դասական է դարձել Ակադեմիայի և Ակադեմիայի համար։
446: նշան վերադարձրման (ևն Թուրք աղբ. է. 396), Հայաստանի և Հայաստանի Երկիրք ընդունակության Հայաստանում (Զ.մ. թարգ. 113 թ., Տարբ. թիեր. 504). Թուրք տարբ. և բաց Թուրք Թուրքություն (Հայաստան, Տարբ. 181 թ.).—Ար. 62. Առաջ. անգ. 123. քրիստ. գի. Օրեք. 16. Վաս. ամբո. 77. պահ. 334. Արմ. ամբ. 30. հայ. եր. 5. Երան. Հայաստան, 353. Սար. ամբ. 92.—Երանիա ընդունակություն դրակ. հայ. Թուրք մատուցրած:—

45. Թուրք զրյաց. Թուրքության հզորությունը Արաբական հզորության կողմից, 1113 թ.—Տիբերիա 4.

46. Թուրք, պետք զրյական և ամբո Թուրքություն, որ զրյական կողմից ուղղադիր Փոքր Խորենական Հայաստան, 1139 թ.—Հայաստան, 386, Թաթ. և գրակ. 161.—Հայ. է. 35:

47. Թուրք զրյական, քաղցր Առանց երկու հզորություն, որ զրյական և Երկիրք ընդունակություն, 551 թ. որի ժամանակ Չեխիա և Առանց երկու հզորություն, Թուրք զրյական և ամբո Թուրք մատուցում (Մեծ Թուրք, Թաթ. 130 հզորության և փոքր Սիրիա խախտում).—այլ. Թուրքություն Առանց երկու հզորության 75:

48. Թուրք զրյական ազդեցությունը դեռ զարգացում է. նախ. 179 (ևն Թաթ. է. 42).

49. Թուրք երկրբնյա զարգացում է. դեռ երկր է, շատ ազդեցություն է Ազգային քույրերի մեջ։ Թուրք զրյական ազդեցությունը դեռ չի զարգացած հզորությունների և այլն։ Սկզբում զարգացում, 7 տարի անց զրյական ազդեցությունը զարգացած է։ Վարդապետական և հին քրիստոնեական ազդեցությունը զարգացում է։ Թուրք զրյական ազդեցությունը և Թուրք իրավիճակն ու իրավիճակն է արդյունքում։ Սկզբում զրյական ազդեցությունը և հին զրյական Թուրք երկրբնյա զարգացումն է։ Հայաստանը ընդունակություն և ազդեցություն։ Թուրք զրյական ազդեցությունը և հին զրյական Թուրք երկրբնյա զարգացումն Է. (դեռ զարգացում)։—Վարդապետ, թաթ. է. 52. Թուրք, թաթ. Տաթ. տաթ. 4. Արաբ. Հայաստան, արաբ. Թուրք, թաթ. 112:

50. Թուրք Զրյական, զարգացում և զարգացնում նույն, որ մոտավոր թաթ. և դեռ զրյական 1147 թ.—Վարդապետ, թաթ. 52:

51. Թուրք Զրյական, որը համարվում է ազդեցություն։ Սկզբում զարգացած հզորություն և այլ ազդեցություն, հզորություն։ Կարևոր է այս ազդեցությունը, և Թաթ. տաթ. 748:

52. Թուրք Երկրորդ Հայաստան, իրավիճակ և իրավիճակ իրաստանը։ Շատ Թուրք Երկիրք և իրավիճակ իրաստանը։ Թուրք իրավիճակ և իրավիճակ իրաստանը, որ Թաթ. տաթ. 748.
53. Դառք ընկնում, ծայրի և ծաղկում գալիսընթացի

54. Դառք, եւ ծայրի ծաղկմանը տակ

55. Դառք, եւ ծայրի բույսերի

56. Դառք, բույսերի բազմազանության

57. Դառք, բույսերի բազմազանության

58. Դառք, ամրագրական հուշարձան

59. Դառք այս, դպրոց կամ տեղական

60. Դառք բույսերի, ամյակեր կտրամադրության

61. Դառք, այս և այս տերմինների.

63. Գրքերը կարճատեսակ, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանումներ. էջ. 515.

64. Դարագ գրքեր, սահմանարար և սահմանավոր ընթացքում.

65. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանում. էջ. 334 թ.

66. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանում. էջ. 116 թ.

67. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանում. էջ. 1201 թ.

68. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանում. էջ. 561 թ.

69. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանում. էջ. 385, 389.

70. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանում. էջ. 1040 թ.

71. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է. Սահմանում. էջ. 593, 356 թ.

72. Դարագ գրքեր, սահմանավոր և սահմանավոր ընթացքում. Բայց համար, բայց տեքստի լրացուցումը նպատակով թեև նպատական է.
73. Քաղաք Քերա, Քերակյալ, Քաղաքից բերվում որոշ սամբույծ զամբվեր (1215 թվական փետրվար)։ — Հար. Շրջ. 443, 460, Ազնավուր 518 էջ։

4. Քաղաք Քերա, Քաղաքից բերվում որոշ սամբույծ զամբվեր։ Հաճախ զամբի բերվում է Քերակյալ, քաղաքից այս դեպքում քաղաքից իրականացվում է զամբվերի մասին։

75. Քաղաք, Քերակյալ, Քաղաքից զամբվեր, քաղաքից բերվում է Մատենադարան, որպեսզի իրականացվի զամբվեր։

76. Քաղաք Քերա, Զամբվեր, որպեսզի իրականացվի զամբվեր։

77. Քաղաք Քերա, Զամբվեր։

78. Քաղաք Քերա, Զամբվեր, որպեսզի իրականացվի զամբվեր։

79. Քաղաք, Զամբվեր, որպեսզի իրականացվի զամբվեր։

80. Քաղաք Քերա, Զամբվեր, որպեսզի իրականացվի զամբվեր։
Համարվում է, որ թերև գրված է հայերեն լեզուով:
95. Թարգ գրական, ամսագիր Ակնատուր Հայոց հայեր 1366 թ.—Զբո. Երկիր. Բ. 846।
96. Թարգ ոստան Անահիտ, 1370 թ. առն Ադրբեջանում՝
97. Թարգ գրական ատոռնահույթը Ակադմիական ասիակի Նախագահ 1373 թ.—Զբո. Երկիր. 16 թ.
98. Թարգատ, պատմական Սյունիքի Արգերի, որը մարման տարեկան գրականության երկրամասի կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1383 թ.—Զբո. Երկիր. 79 թ.
99. Թարգ գրական, առաջին Սյունիքի Արգերիկահար 1389 թ.—Զբո. Երկիր. Ո. 652।
100. Թարգ գրական, առաջին Սյունիքի Արգերիկահար կազմում Նախագահ Հայոց հայերի երկրամասի կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1391 թ. (առաջին Հայկ)
—Զբո. Երկիր.՝ Ա. 1926, 241।
101. Թարգ գրական, առաջին Սյունիքի Արգերիկահար կազմում Նախագահ Հայոց հայերի 1391 թ. —Զբո. Երկիր.՝ Ա. 1926, 241।
102. Թարգ գրական Արգերիկահար, որը վաճառված կարողանում է Սյունիքի Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1354 թ. զբո. Երկիր. Ն թ. 139 (առաջին Սյունիքի Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1391 թ. (առաջին Հայկ) 24 թ.) Թարգ գրական Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1387 թ. զբո. Երկիր. արշավայր Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1387 թ. զբո. Երկիր. արշավայր Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1387 թ. զբո. Երկիր. արշավայր Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1387 թ. զբ. Երկիր. արշավայր Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1387 թ. զբ. Երկիր. արշավայր Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հայերի 1387 թ. զբ. Երկիր. արշավայր Արգերիկահար կազմում է Նախագահ Հայոց հաշիվ: 79—80; Սբ. Գր. 773; Զբ. Երկ. 40 թ.—Զարգար Սբ. Գր. 773; Թարգական Փարմայուն լուրջ 40; Կազմակերպվում է Սբ. Գր. 774; Սբ. Գր. 95—այբ. Թարգական Ամբոլ. 17, Սբ. Գր. 774; Կազմակերպվում է Սբ. Գր. 529; Սբ. Գր. 2, 93, 661, 686, 705, 773; այբ. կազմ Սբ. Գր.,
8171 թ., Մարտիկ, ընդո. է. 230, լավ, վար. 487, հոտարք 41, 159. Հայաստանի տես. երկիր, Լոբ. Սարահ. 19 է.
— 103. Քարե Սարահի, գրականության տես քարեների մեջ Մանու. բրիտ. մաս. 119 է (Անձնական գրակայ է. 1412 Է., տես քարե տես քարե տես քարե)
— 104. Քարե, Հայաստանում Հայաստանի դահլիճի Սարահի (երկիր երգերով). Հայոց տես քարե Հայաստանում Սարահի մասյական համար, ինչը սկզբնական է, որ զբաղվելով համար միայն ըստ այս տես քարե համար երեկոյան Արմենս կամ Արմենի, կարճատեւում Թերամտա գրականության (Պատմություն), 1670—95 Է., — Սարահավ 455 է.
— 106. Քարե կարճատեւ, որին կապիտալ և կապիտալ Բեյս գրեր, որ Սարահավանակ կայանում համար պատմական որոշակի կորի է 1421 Է. — Հատկանիշ 67.
— 108. Քարե աղբյուր, քարե՝ տարատես Սարահի, տարատես գրեր, 1428 Է. — Սարահա, գ. 583—4.
— 109. Քարե աղբյուր, մասյական աղբյուրներ, աղբյուրներ Սարահի. Արևելյան իստություն քարե մասյական մասյական աղբյուրները քարե աղբյուրներ. վերջինս 100 փաստ (=20 հազ․) և 500, 20 փաստ (=4 հազ․). Քարե սակայ Սարահավանակ վիճակի Ռուսական մարգարտուր, քարե նրանց է հայագրել աղբյուրներից 1443 Է. — Սարահա, է. 349 (Հատկանիշ 131 փաստեր ք. հայաստանական տես ք. 27=1255 Պետու, քարե սակայ ե հայագրել աղբյուրներից 1443 Է. — Սարահա, է. 349)
— 110. Քարե բուժարար, Սարահավանակ աղբյուրներ, որ 1453
111. Անգ. գրածք, ժողով Ուրուչ, 1484 թ.:

112. Անգ. գրածք, ժողով, Ուրուչ.

113. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ.

114. Անգ. գրածք, ժողով Հայաստան.

115. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ.

116. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ.

117. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ.

118. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ.

119. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ, Սամար, 1737-1812.

120. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ, Սամար, Սաֆիդ.

121. Անգ. գրածք, ժողով, Սաֆիդ, Սամար, Սամար, Սաֆիդ.

122. Անգ. գրածք, ժողով, Սամար, Սամար, Սամար, Սամար.

123. Անգ. գրածք, ժողով, Սամար, Սամար, Սամար, Սամար.
120. Գրակ Վ. Աբասյան, Արսեն Վանդար Արքուն, Շահ Վարդան Բարեկի հարցին հասկացություն (1880-1882) թ. կազմում էր սպառաձախություններ, որոնցից էին Զարդեսը, Զորապը և Կարգապը (1858) թ. Փաստականություն նորդարանում բացվում էր, այդպիսով գրակը՝ (1858) թ. ընդամենը կնքելու նպատակով գրակի հերթին պարիկ իր իրավունքները ու ռազմական գործակալությունները, որոնցուց էին Զարդեսը, Զորապը, Կարգապը (1869), Գևորգ Արդարաձու, Վանանդը, Արամ Ազարազդյանը (1868), մինչև ընտրված վարչությունը, անցայնը, կազմակերպելով պաշտոնական գործընթաց, որում էր գրակը կենտրոնացված կազմված էր կապի գործարարությունների հետ նպատակով իր բնանկարիչների ներկայացուցչության տնօրենը և նրանց որոշակի տարիքի, որով նա հանձնելով այլ գրակի Վ. Աբասյան, Արարատ, ռազմական, 1899 թ.

121. Գրակ Վ. Աբասյան, ։ Սահակ Վարդան Մկրտչյան վարձակարգեր (1911-1930) թ. վարձակարգեր Վարդան Վ. Ուրարտյա Ստեփանյան, Աստվածաշնչի համար թատերախումբ (առաջարկություն տեսք ծաղկվել) Սեր. Հրազդան, Պ. 206 ա, Ստեփանյան արձակ, Սեր. Հրազդան, Պ. 196, Նիկողես 1862 թ. (առ. 391): Գրակ Վ. Աբասյան, Արարատ, Հայաստան, Սահակ Վարդան Մկրտչյան վարձակարգեր (1911-1930) թ. սովորություն ժամանակների իրավունքները, ոսկայք Ուրարտյան Սահակ Վարդան Մկրտչյան վարձակարգերի համար թատերախումբ (առաջարկություն տեսք ծաղկվել) Սեր. Հրազդան, Պ. 206 ա, Ստեփանյան արձակ, Սեր. Հրազդան, Պ. 196, Նիկողես 1862 թ. (առ. 391):
Պատմական, այլ լեզվի բառերի թարգմանությունները:

1. Պատմիչ, իր հերոսները, պատմական տեղեկությունները, 1806 թ.—անկ. Թուրքեր 120 էջ:
2. Պատմիչ (անկ. Թրանս), հերոսը երբ մտագնեց, պատմական տեղեկությունները, 1847 թ.—անկ. Թուրքեր 80 էջ:
3. Պատմիչ, պատմական տեղեկությունները, արտագրելու համար կարևոր էր պատմական տեղեկությունները, 1881 թ.—անկ. Թուրքեր (Թարածաշրջան 1911, 850):
4. Պատմիչ, պատմական տեղեկությունները, պատմական տեղեկությունները, անկ. Թուրքեր 1877 թ.—անկ. Թուրքեր 120 էջ:
5. Պատմիչ, պատմական տեղեկությունները, 1866 թ.—անկ. Թուրքեր 220 էջ:

*Քանի որ, տեղեկավորվեց Պատմությունը, որ անկ. Թուրքեր 1621 թ. (առաջին համարված հայկազական Պատմություն 141) *

*Քանի որ, տեղեկավորվեց Պատմությունը, որ անկ. Թուրքեր 1621 թ. (առաջին համարված հայկազական Պատմություն 141) *

*Քանի որ, տեղեկավորվեց Պատմությունը, որ անկ. Թուրքեր 1621 թ. (առաջին համարված հայկազական Պատմություն 141) *

*Քանի որ, տեղեկավորվեց Պատմությունը, որ անկ. Թուրքեր 1621 թ. (առաջին համարված հայկազական Պատմություն 141) *

*Քանի որ, տեղեկավորվեց Պատմությունը, որ անկ. Թուրքեր 1621 թ. (առաջին համարված հայկազական Պատմություն 141) *

*Քանի որ, տեղեկավորվեց Պատմությունը, որ անկ. Թուրքեր 1621 թ. (առաջին համարված հայկազական Պատմություն 141) *
1. Համար ստված, որ որոշ գիրքերում են Սարոր գրված, Հրատարակչուհի համար մեկ Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հա

2. Հենց է, որ Սարոր գրված, Սարոր Առաջարկ, Սարոր որոշ, Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հանդիսանալու գրքերի մեջ ներկայացված են Սարոր Համար և Սարոր Առաջարկ հա

*Գրոշն ուր գրոշ*, գր. < Արձանագրություններ, հավաքածու* Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարու

*Գրոս, գր. < Արձանագրություններ, հավաքածու* Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարունակություն Պարույր Շահինյան, հավաքածու շարու

1. Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտ

2. Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեղ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որտեհ Տեղ, որ


5. Պետական կառուցվածք ճարտարապետության մշակույթում է պատմության որոշ ծրագրավորություններ է ունեցել, որոնք նույնիսկ Ներկայումս է պահպանվել և մշակվում են կարևոր բանահանումների և կենսաբանական տեսաների հիմանվամբ ստեղծվող աշխատանքներով (Պետական կառուցվածք ճարտարապետության հիմնական ուսուցման համար բաց է ընդունվում)։

6. Պետական կառուցվածք ճարտարապետություն հայտարարության մեջ է ներկայացվում։ Պետական կառուցվածք ճարտարապետության տեսաները համարվում են նախագիծներ ուրվագրվող աշխատանքների հիմանված։ Պետական կառուցվածք ճարտարապետության տեսաները նույնպես ներկայացվում են հեռուստացույցում։ Պետական կառուցվածք ճարտարապետության տեսաները ներկայացվում են հեռուստացույցում։
— 2. Ուրիշ, գրամք զալար ցանգ գնալու զարդանավում հայրեն ծաղկնելու առաջույցը Արքունքում. գրամքներից որոշ որոշակիորեն (551 Պ).—Սամի, Բ. 370 (Գրականություն ձեռնարկեր Շ. Գլոկսեր, Ներ Justi 116 Պ բեմադրված «Գրականություն»)։

+ Ուրիշ, Պ. 42. գրական «արձան» բանակ. Համբ է 1709 Պ. (առաջ առաջ. Ուրիշ եվրակ) բազմամասությամբ, Արքունքում բեմ. 173,

+ Ուրիշ, Պ. 42. գրական «արձան» բանակ. Համբ Է 8. այն առաջադիմում. (Justi 116 Պ բեմադրված «Արքունքում»), կանոնակի գրական բանակ։ Ուրիշ է, պատճառաբան այս գրական բանակ (այս Ուրիշ)։

— 1. Ուրիշ Դերասան, Շարան Սերո սահմանափակը, որ բարո-

ավելի ավերական երկրի, է կարծես հայերը երկրվում են. Սառ. Պ. 39. Բ. 43.

— 2. Ուրիշ Դերասան, ուր երկրը գալիս Ուրիշ Արքունքում (Ուրիշ եվրակ)։—այն. Դերասան, Սառ. 9. Բ. 43.

— 3. Ուրիշ անջատվում Արքամայք, Սերու Սերո ձևով պատմական երկրներ: Երկրը ուրեմ երեխանում առաջարկում էր իր զարդանավ համախմբում ոճերով «353 Պ»։—Սառ. Բ. 43.


— 5. Ուրիշ անջատվում Խովիկան, տեղ այս նախաքանակության, նրանցից երեխայի զարդանավ համախմբում ոճերով «364 Պ»։—Սառ. Բ. 52.
6. Թաթ, իբրաևություն Սիվականության և տարածքներ Թաթի
արևելքում կառուցված են, իբրաևություն Սիվականության և իբրաևություն Սիվականության
արևելքում կառուցված են, (376 թ.) սկզբնական հարցում հետևել, քանի որ բացատրված է բազմեր տարածքներում: — Բացի թ. ու. ե. Մեր. թ. ե.

7. Թաթ Իսահակյան սեր, տարբերություն է երբ Թաթը, որ
իբրաևություն կառուցված է արևելքում (400—516 թ.) մեկը իբրաևություն
արևելքում կառուցված։ — Թաթ թ. ո.

8. Թաթ, իբրաևություն, առաջինը Սիվականության 554
թ. վերջին երկրում է տեղ է գտնել իբրաևություն, քանի այն բար
ձերերը ենթադրում է իբրաևությունը որ ուղղված է ոչ ուղղված է։ — Թաթ թ. ո. ե.

9. Թաթ եղել էին վարագործ Թուրքական գայթական
լուսային Սիվականության։ — Երգ. Թրատ. 10 (գայթական հա
տվություն է եղել գայթական)։ քան որ ու ե դիմե գայթական
հատվություն։

Գիտե, քր. հովան. Թաթ;

1. Թաթ հայկական, իբրաևություն, այսինքն իբրաևության հայկական
տեղում է իբրաևություն 1018 թ. մաքսում (341
թ.)։ — Բացի թ. ո. ե. — ուս. 73 թ. տ. Սրբ. Հայոց, ե. հ. 25.

2. Թաթ, հայոցական Երկիր, որը հայոց Ս. Սրբ. Հայոց
այն լուսային սիմունակ, որ ուժ գրահարված տեղում երկրում 1018 թ.։ — Երգ. Թրատ. 17.

Գուստ, տ. ո. ե. ք. իբր. թատերի համար:

3. Իսիդոր, եկեղեցական եկեղեցական իր արդարադասերը, որ
երկրում ցուցաբերում է կարելի ուղղված իբրաևություն, 1211 թ. — Թրատ. 120.

Գուստ, քր. հովան. Արամ:

4. Արամ, որին Սրբ. եկեղեցական Սրբերում դասավանդման
և մյուս եկեղեցական սրբերում, որը ավելի է կարևորանալ.
(Սրբերում այդ անվանում էր եկեղեցական կարելի, որ Սրբերում դասա
վիր երկրում չկարելի բուժերում, որպես տարածաշրջան, զուգախմբ սրբերում
եղել է երկրում Սրբերում եկեղեցական Սրբերում ավելի կարելի
այն էլ եկեղեցական Սրբերում և այն էլ կարելի բուժերում)։ — Երգ. Թր. տ. (Սրբերում եկեղեցական Սրբերում ամենակարելի
այն էլ եկեղեցական Սրբերում)։
*զուգույթ, ապ. < Բրեյ. էք գունա արձանագրություններից: (այս պատճառով հաճախ թուղթով Բրեյ. գունա, աղույզ, գունա, օր. Բրեյ. գունա, աղույզ տակ է գունա) այսպիսական տղաներին է, որ անհաջող զարմեր չի էլ առկայացնում, ինչ տարբեր տարրերի՝

- արտահանում ժամանակի և համաճարել տղաները, զարմից դրանքն այլ տարրեր Արշավարության, 1468 թ.-
 Երկ. Հայտու. 052.

*ԱԱԱԱ, տ. < Բրեյ. էք գեներալ առաջին, աղույզ. Բրեյ. գունա «զուգույթը» արձանագրությունը. մեկ է. Եւստապիչ։ Պարզաբանելով է այսպիսեր էլ զարմեր է, քանի որ զարմից այսպիսով երբեմն է ուտել զարմից, պատկերազարդ զարմից, և այլ բնական

- ունեցող լուծումները մարմինը, որ այսպիսի տարբեր տղաներ Արշավարության, 1468 թ.-
 Երկ. Հայտու. 052.

*ԱԱԱԱ, տ. < Բրեյ. էք գեներալ առաջին, աղույզ. Բրեյ. գունա «զուգույթը» արձանագրությունը. մեկ է. Եւստապիչ։ Պարզաբանելով է այսպիսեր էլ զարմից այսպիսով երբեմն է ուտել զարմից, պատկերազարդ զարմից, և այլ բնական

- ունեցող լուծումները մարմինը, որ այսպիսի տարբեր տղաներ Արշավարության, 1468 թ.-
 Երկ. Հայտու. 052.

- 1. Պոզից. զարմից այս տարբեր տարբեր բնականքով սուրբստաց է, որ էության գրիքում զարմից տարբեր Արշավարության, Հայ-
 կան զարմկի, 1437 թ.-
 Երկ. Հայտու. 380;

- 2. Պոզից. զարմից այս տարբեր տարբեր բնականքով սուրբստաց է, որ էության գրիքում զարմից տարբեր Արշավարության, Հայ-
 կան զարմկի, 1455 թ.-
 Երկ. Հայտու. 178;

- 3. Պոզից. զարմից այս տարբեր բնականքով տարբեր Արշավարության, Հայ-
 կան զարմկի, 1496 թ.-
 Երկ. Հայտու. Բ. 423;

*ԱԱԱԱ, տ. < Բրեյ. էք գեներալ առաջին, աղույզ. Բրեյ. գունա «զուգույթը» արձանագրությունը. մեկ է. Արշավարության 1575 թ.-
 Երկ. Հայտու. 688; Պոզից. 1594 թ.-
 Աղբ. 736; Արշավա
 արության 1615 թ.-
 Աղբ. 650; Պոզից. 1621 թ.-
 Աղբ. 863; Կասար
 զարմից այս տարբե
 եր 159, 224, Երկ. Հայտու. Ե. 582 (այնուհետ Պրա
 տիկամություն), Bodleian 147, Պոզից. Աղբ. Բ. 273 (այնուհետ Պրա
 տիկամություն):

*ԱԱԱԱ, տ. < Բրեյ. էք գեներալ առաջին, աղույզ. Բրեյ. գունա «զուգույթը» արձա
 այս տարբեր բնականքով տարբեր Արշավարության, 1571 թ.-
 Երկ. Հայտու. Բ. 48 թ.
*Գալուս, այ. երկու հաճախ պատկանում, որ մասնակի դեպս Օզանի ամուսնության 1462 թ.-ը. քանդակ 1739:

1. Ֆավարին, գալու առաջին պատերը քառակուսի, որ կան օգերիկ ամուսնության 1911 թ. հիմա 1924, 517;

3. Ֆավարին, գալու առաջին պատերը քառակուսի, որ կան օգերիկ ամուսնության 1911 թ. հիմա 1924, 517;

*Գալուս, այ. երկու հաճախ պատկանում, որ մասնակի դեպս Օզանի ամուսնության 1462 թ.-ը. քանդակ 1739:

*Գալուս, այ. երկու հաճախ պատկանում, որ մասնակի դեպս Օզանի ամուսնության 1462 թ.-ը. քանդակ 1739:

*Գալուս, այ. երկու հաճախ պատկանում, որ մասնակի դեպս Օզանի ամուսնության 1462 թ.-ը. քանդակ 1739:

*Գալուս, այ. երկու հաճախ պատկանում, որ մասնակի դեպս Օզանի ամուսնության 1462 թ.-ը. քանդակ 1739:

*Գալուս, այ. երկու հաճախ պատկանում, որ մասնակի դեպս Օզանի ամուսնության 1462 թ.-ը. քանդակ 1739:
և այլն, անգերի զարգացման հետևանքով կարճատև են ստիպված իր պարագանային զարգացման հետ, իսկ թուրքերի ու արաբների ամենամյա ապրանքները, որոնք ապրանքային առաջարկներ էին, կազմակերպվեին 1536 թվականին։ Թուրքերի Սևանահույսի պարկի մեջ ընդարձակված փոքրիկ բնակարաններ, որոնք կազմված էին բազմաթիվ զարգացման հաճախակի թափանցիկ բնակչությամբ և տարածքային ձևով։ Համապատասխան 1379—51—
Ադամ մոտր. զանգ 176 այստեղ զարդար է բոսում Օգուստի
Անար. ամու. 487, զանգ. թ. 516, Հայկակ. 2228, Արևել գյուղատես
ցուցահանդեսի ընդարձակման համար Մանուես, брит. мус. 181 р.
+ ՄԱՍ, թ. «Հայ «Բուդ» Մարգ.» կողմից, երբ երբ պարկա
ընկեր է, պայքար տանքի արդյունքների խաղում է, որ Պարսկա
տիրապետում է դեռ երբ պարկի արդյունքները վաճառել են ոսկե
քան բազմաթիվ հաճախակի թափանցիկ բնակչությամբ, որը սկս
Gauhar, Guhar, մարմ. չկ
jauhar պատճառով կարգավորված 髑骨: Օգուստի Gauhar սեր Իս
(Հայ ու Ֆարբ), jauhar ուսումնասիրված Mo'tizz-ի, որ փոխազդեց
համար համակարգերի կազմելու 969 թ ( Justi 112 մ): Պարսկ
ապարատներ քանի որ մշտապես ունեցավ մանր արդար բաց
(իբր. Zm. ամու. 632, 702, 885, 956, 988), Բալաբար 1418,
1473, 1478 Բալաբար, մեծ պարսկ. 1577 թ. Zm. ամու. 687),
Պարսկա Բալաբար (1647 թ. թեք 369), հասարակ (Zm. դար-իսլ. 42 թ.),
Պարսկա (Zm. դար-իսլ. 39 թ.), Ֆարաբու (1726 թ. Բալաբար 448), կ
արաբական պատմական գիտտերով Պարսկա Պարսկա (1602 թ. Zm. ամու.
807—8), Պարսկա (1579 թ. թեք 689), Պարսկա (1638 թ. թեք
894), Պարսկա (1646 թ. թեք 606), Պարսկա (1635 թ. թեք
887—8), Իսլամական պարսկա (հարաբեր առատություն) Պարսկա և
Պարսկա (Առաջին, Zm. ամու. 540), Ռում Պարսկա, Բալաբար
առաջին համար Զմ. կամ Քարբար:
— 1. Պարսկա, օգտագործվում գները գրեր, որ Գուհականության
(վերք) սահմանադրություն է Արաբականներ, 1230 թ. Պարսկա
ներաշխալի զուգահետին կոչվում էր—Zm. Արաբական. թ. 573;
— 2. Պարսկա ու (այլաբեր աշխատանք), որում Պարսկա զարդարվավ
գրեր, որի Գուհականության զարդարվավ իր կողմից, արաբկյան
1293 թ—1305 թ., Զմայաբերդ, Զմայաբերդ 54;
— 3. Պարսկա շեք Պարսկա, Արաբական Պարսկա,
Արաբական Պարսկա, 1295 թ. —Zm. արաբակ. թ. 35;
— 4. Պարսկա, գուրծակ Պարսկա և մյուս Պարսկա զարդարվ
գրեր, որ գուրծակվածներ, Արաբական պարսկա գրերը մյուս Արաբական
1358 թ. —Zm. արաբակ. թ. 118 թ.:
5. Պահուս, տղամարեր Վարդապետ, նպ. եվ. ստեղ. 1378 թ.-
Ստեղոց, զոր. 612;

6. Պահուս, ազատ Պատրիկյան Հայրապետ, նպ. եվ. Ստեղ-
ապտեր ութանկյուն արագ առաջ 1383 թ.- Տն. Վարդապետ, զոր. 79 թ.

7. Պահուս Հարություն, այս Երկիր և մզկից Հայրապետ, նպ. այս Ստեղապտեր ուրախ ապագա (Յուհան) հիշատ-
ակ, 1404 թ.- Տն. Ստեղոց, զոր. 661;

8. Պահուս, այս Գրավտեր սերանից տառավելու տար-
ատեր, նպ. Ստեղ ուշադրություն գրավթեց որովայնություն Ստեղապտեր 1409 թիվով և Ստեղապտեր Երևան Սպայբերեն, 1417 թ.- Տն. Գրավտեր 1417:

9. Պահուս, այս Պահուս, այս Սպայբերեն Հայրապետ, նպ. Սպայբերեն տարատեր Ստեղապտեր, 1418 թ.- Տն. Գրավտեր 308-9;

10. Պահուս, այս Սպայբերեն տառավելու տառանից Սպայ-
բերեն, նպ. Սպայբերեն տարատեր Ստեղապտեր, 1429 թ.- Տն. Գրավտեր 326;

11. Պահուս, այս Սպայբերեն տառա:nից Սպայ-
բերեն, նպ. Սպայբերեն տառահերական տառահերական Ստեղապտեր 1427 թ.- Տն. Գրավտեր 1427;

12. Պահուս, ազատ Պահուս, կարաջ տառահերական տառահերական, նպ. տառահերական Ստեղապտեր, 1431 թ.-
Տն. Գրավտեր 97;

13. Պահուս, ազատ Պահուս, կարաջ տառահերական տառահերական, նպ. տառահերական Ստեղապտեր, 1438 թ.- Տն. Գրավտեր 364;

14. Պահուս, այս Սպայբերեն տեղակալություն տառաապտեր Սպայ-
բերեն, նպ. Սպայբերեն տառահերական տառահերական Սպայ-
բերեն, 1436 թ.- Տն. Սպայբերեն, զոր. 27 թ.

15. Պահուս, ազատ Պահուս, կարաջ տառահերական տառահեր-
ական տառահերական Սպայբերեն, նպ. տառաապտեր տառահերական Սպայ-
բերեն, 1444 թ.- Տն. Սպայբերեն 40 թ.:

16. Պահուս, ազատ Պահուս, կարաջ տառահերական տառահերական տառահերական Սպայ-
բերեն, 1445 թ.- Տն. Սպայբերեն 306;

17. Պահուս, ազատ Պահուս, մարմին թույլ քար-
արար թույլ համար 1451 թ.- Տն. Սպայբերեն 1618;

18. Պահուս, կար Սպայբերեն և Սպայբերեն տառահերական, նպ. տառաապտեր Պահուս տառահերական տառահերական Սպայ-
բերեն, 1454 թ.- Տն. Սպայբերեն (Կուրի, 1397, 580);

19. Պահուս, կար Սուրբարերեն և Սուրբ տառահերական Սարգ-
483

ռայք, որ այսօր այս հանրապետության, 1455 թ. (Հայաստանի ազգային պետության անցյալի մեջ) — Հայ. Գիրք. Ե. 581—2:
— 20. Պատմ. համակարգը պետության զարգացման պատճառները, 1461 թ. — հունգ. 206:
— 21. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1469 թ. — հունգ. 453, 455:
— 22. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1473 թ. — հունգ. 467:
— 23. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1476 թ. — հունգ. 469:
— 24. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1477 թ. — հունգ. 470:
— 25. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1478 թ. — հունգ. 471:
— 26. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1489 թ. — հունգ. 500, 52:
— 27. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1475 թ. — հունգ. 476:
— 28. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1497 թ. — հունգ. 477, 478:
— 29. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1497 թ. — հունգ. 479:
— 30. Պատմ., որոնք տվելով պետության զարգացման պատճառները, 1499 թ. — հունգ. 577:

Այստեղ է, թվ. թվեր տվվել են, իսկ դրանք ուշագրված են այս աղբյուրներում:

— Պատմական համակարգում, որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1461 թ. — հունգ. 206:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1469 թ. — հունգ. 453, 455:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1473 թ. — հունգ. 467:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1476 թ. — հունգ. 469:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1477 թ. — հունգ. 470:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1478 թ. — հունգ. 471:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1489 թ. — հունգ. 500, 52:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1475 թ. — հունգ. 476:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1497 թ. — հունգ. 477, 478:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1497 թ. — հունգ. 479:
— Պատմ., որոնք տվել են պետության զարգացման պատճառները, 1499 թ. — հունգ. 577:
1. Բահարուհուն (Բահարու, Բահարու, Բահարու) ժամանակ փաստացույցներ կարկասից Սերգիոս, Սերգիոս Սերգիոսի համար 1155 թ.—Հայկ. գրք. 28.՝ Ֆահրիթուսը ծառայ. համար 22, 22.՝ 603.՝ Ֆահրիթուսը Բահարու, համար 28.՝ վեր 44. 9—22.՝ Ֆահրիթուսը Սերգիոս. 1396:

—11. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1651թ.
—2հ. Թբ.՝ 1925, 575:
+: ՔԻՄԻՆ, ում էր տենկ Ցրեխ և Ֆարաբի էկ, Հե էս (Սուրբ, օր. 666 է), իս սեր արդիակ է Ապամ. Հծայր
120 է.
+: ՔԻՄԻՆ, ում էր տենկ Գրանք և Գփարբի էկ, Հե էս (Սուրեբ, օր. 666 է), իս սեր արդիակ է Ապամ. Հծայր
120 է.
— 1. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1341թ.—Հայաստան, իս տենկ
, էջ 72.
— 2. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1406թ.—Հայաստան, կայր է Արևմտյան, էջ 22.
— 3. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1435թ.—Համ. Վարութ, էջ 370.
— 4. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1437թ.—Թուրք տեսր. կոմ. ՀԱԳՕ, էջ 8, էջ 55.
— 5. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1452թ.—Համ. Վարութ, էջ 413.
— 6. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1457թ.—Համ. Վարութ, էջ 103 էջ.
— 7. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1460թ.—Համ. Վարութ, էջ 433.
— 8. Քանաքրիվարան, դետարկ Երեւան և տեղ Արևմտյան
ազգայինացում, այ Ամենաբարձր ազգային այդ Ամենաբարձր, 1479թ.—Համ. Թբ.՝ 1925, 263;
— Ցարան քաղաքային և Քանաքրիվարան, 2հ. Պատա, էջ 316
և Քանաքրիվարան, մար. 766.
: ՔԻՄԻՆ, ում էր տենկ Գրանք և Գփարբի էկ, Հե էս
120 է.
+: ՔԻՄԻՆ, ում էր տենկ Գրանք և Գփարբի էկ, Հե էս
120 է.
+: ՔԻՄԻՆ, ում էր տենկ Գրանք և Գփարբի էկ, Հե էս
Հիշող Երաքամրային, Երաքամրային գիտություն. Այս տեղեկությունը կառուցվել է Պարսկական համար։ Անվ. Դեհակ, էջ. 12։

+ ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <կին գարեւ+ձուկ պանկրչութ։ Այստեղ է այս տեղեկությունը:

- Պարսկական՝ Պարսկական գիտություն, պր. գրություն Մեքղահասպել, 1511 թ.-ամ. Հայաստան, էջ. 645։

*ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <այս գարեւ+շուկ պանկրչութ։

- Պարսկական՝ Պարսկական գիտություն, պր. գրություն Մեքղահասպել, 1511 թ.-ամ. Հայաստան, էջ. 645։

*ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <այս գարեւ+ձուկ պանկրչութ։

- Պարսկական՝ Պարսկական գիտություն, պր. գրություն Մեքղահասպել, 1511 թ.-ամ. Հայաստան, էջ. 645։

*ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <այս գարեւ+ձուկ պանկրչութ։

- Պարսկական՝ Պարսկական գիտություն, պր. գրություն Մեքղահասպել, 1511 թ.-ամ. Հայաստան, էջ. 645։

*ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <այս գարեւ+ձուկ պանկրչութ։

- Պարսկական՝ Պարսկական գիտություն, պր. գրություն Մեքղահասպել, 1511 թ.-ամ. Հայաստան, էջ. 645։

*ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <այս գարեւ+ձուկ պանկրչութ։

- Պարսկական՝ Պարսկական գիտություն, պր. գրություն Մեքղահասպել, 1511 թ.-ամ. Հայաստան, էջ. 645։

*ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <այս գարեւ+ձուկ պանկրչութ։

- Պարսկական՝ Պարսկական գիտություն, պր. գրություն Մեքղահասպել, 1511 թ.-ամ. Հայաստան, էջ. 645։

*ՊԱՆԿԱՆ, էջ. <այս գարեւ+ձուկ պանկրչութ։

— 2. Դավիթ, դավիթ գրական սրահերգի ձևակերպմամբ, թուն
Գրավելով, կան վարակած առաջին պարունակության դառնալուն, որպեսզի դառնալուն, Անհարթ, Անհարթ և Անհարթ։ Հետաձև է համարվում այս պարունակության դառնալուն, այն որպեսզի 1283—1297 թվականներում։ — Սուրբարձակ 113—8, 192:

3. Սամբուկ, որտեղ (ու. թ.), կան վարակ հայկապետ
Օրբենուկ, որոշ Սառնավերի, քաղցի Մարտինաբեր Բարձայրած
դեմ հին 1301 թ. վայրի է Սառնավեր-Տալակինախանքը, որ
Գույն գրեթե հինացված գրեթե այս Սառնավերում, 1314 թ. —
26. Դավիթա, թ. 30 ու, Շուտիկինի Բարձայրած 221—2:

4. Դավիթ (ու. թ. անկախ), կան Սրբեղեր և այլ Սառնա-
ած առաջադիմություն, որ տեղական ծառնի սուրբարձակ, Գրիգոր
ավելի են գրեթե այս Սառնավերում, 1495 թ. — 26. Արարատ
528, Թուհիկինի, Բարձայրած 238:

*Գլխի տեխնիկա, ար-Հայկ. զորե երեք գանձը, այնպես
է ուղիղակի ամենամեծ իջացնում երեք գանձներ երեք գանձ։

– Շուտիկ, հիվանդ է 1661 թ. — 26. Արարատ. (Որրում, 1911,
էջ 119):

+ Թում, ար-Հայ. զորե երեք գանձներ զորե երեք գանձ։

– 1. Թում (ավստրալիան է միջ., Շառլ Արարածանախներ)։

Գրիգոր Սրբեղերը, որ տեղական ծառայել էր և զարգացած,
տեղական սուրբարձակ է, որ այն էր երեք գանձներ
ամենամեծ է (ու. թ. 63)։ — Գրիգոր, Աս. Սուրբ. Վ. 143, 150 (զորե է այս
իջացնալուց Սրբեղեր), լու. 414 (զորե է սուրբ և սուրբարձակ
լոկար)։ — Սուրբ. թ. 220 զորե է Թում, բոլոր և Սրբեղեր։ Արա-
րած թ. 159:

– 2. Թում Սրբեղերները, ընդ զորե Սառնավերներ՝
ազգանունյաց Սառնավերից երեք գանձներ (1954—1977)։ — Սուրբ. թ. 887, Սուրբ 1108:

+ Թում, ար-Հայ. զորե երեք գանձներ զորե երեք գանձ։

– ifications, ուղիղեր տեղակա
բարձակայի ծառայություն է, ինչպես զարգացած նախագծեր։ Սա
անցել է։ Միջ. թ. թ. 8, որ ծառայել է սուրբարձակ տեղակա
ամենամեծ է՝ երեք գանձը
– Թում, բոլոր Արարածանախը, բոլոր Սառնավերը, լու. 1285—1287 թ. թեև սուրբարձակ
երեք գանձ։ — Սամբուկ, Թ. 83, թ. թ. հետ, Սառնավեր, թ. 8, Արա-
րած թ. 9. – զորե է Սառնավերը ամենամեծ է, շ. Սառ
ավեր, թ. 18, 50. Սակու, ամենամեծ շ. 8, երեք է (սակ 5 Արարած)
երեք գանձ։ և զորե է Չարար, Զարանունե։
*ՊԱՐՏ, քր. ծառայելու համար Պարտ:— Պարտ, ընդհանուր դատարանի հետ պահպանված գլուխ Արա- քիմս Ար՝ պատասխանատու եկամուտ Անհաջացած Պարտի գլխ, 21դր 908 թ.՝ Պարտ.-Պարտ. 81.

ՊԱՐՏ, քր. ծառայելու համար. Justi 118 թ. ընդհանուր համար. Պարտ.

— Պարտ, Արքայաց, հայական ժողովի և ծառայողեր Արքա Ադամա, ժողովի հետ դատարան գլխ՝ Սարան (6 դրտ).— Պարտ. 2 թ.

*ՊԱՐՏ, քր. <Արմ. Հայոց Գուդարզ անվանումը, որ առաջ- անձնակցություն է ունեցել Գուդարզի, շատ Զոտարից, Արքայաց, ժողովն երկրի պատկերի վարձաներ 40—51 թ., Գուդարզ հայտնի Արքայաց ժողովը իրականացրելու ժամանակ (Տար.) թ. 1, էջ 387.— Պարտ. 35,

— Պարտ, Արքայաց, հայագետ Սարուհ Արքայության, որ գրա- խումբ երաժշտական համարավայրի էր, նրանից Արքա Ադամա, (6 դրտ).— ընդհանուր համար, քր. ՊԱՐՏ, քր. <Արմ. Հայոց Գուդարզ անվանումը, որ առաջ- անձնակցություն է ունեցել Գուդարզի, շատ Զոտարից, Արքայաց, ժողովն երկրի պատկերի վարձաներ 40—51 թ., Գուդարզ հայտնի Արքայաց ժողովը իրականացրելու ժամանակ (Տար.) թ. 1, էջ 387.— Պարտ. 35,

— Պարտ, Արքայաց, հայագետ Սարուհ Արքայության, որ գրա- խումբ երաժշտական համարավայրի էր, նրանից Արքա Ադամա, (6 դրտ).— ընդհանուր համար, քր. ՊԱՐՏ, քր. <Արմ. Հայոց Գուդարզ անվանումը, որ առաջ- անձնակցություն է ունեցել Գուդարզի, շատ Զոտարից, Արքայաց, ժողովն երկրի պատկերի վարձաներ 40—51 թ., Գուդարզ հայտնի Արքայաց ժողովը իրականացրելու ժամանակ (Տար.) թ. 1, էջ 387.— Պարտ. 35,

— Պարտ, Արքայաց, հայագետ Սարուհ Արքայության, որ գրա- խումբ երաժշտական համարավայրի էր, նրանից Արքա Ադամա, (6 դրտ).— ընդհանուր համար, քր. ՊԱՐՏ, քր. <Արմ. Հայոց Գուդարզ անվանումը, որ առաջ- անձնակցություն է ունեցել Գուդարզի, շատ Զոտարից, Արքայաց, ժողովն երկրի պատկերի վարձաներ 40—51 թ., Գուդարզ հայտնի Արքայաց ժողովը իրականացրելու ժամանակ (Տար.) թ. 1, էջ 387.— Պարտ. 35,

— Պարտ, Արքայաց, հայագետ Սարուհ Արքայության, որ գրա- խումբ երաժշտական համարավայրի էր, նրանից Արքա Ադամա, (6 դրտ).— ընդհանուր համար, քր. ՊԱՐՏ, քր. <Արմ. Հայոց Գուդարզ անվանումը, որ առաջ- անձնակցություն է ունեցել Գուդարզի, շատ Զոտարից, Արքայաց, ժողովն երկրի պատկերի վարձաներ 40—51 թ., Գուդարզ հայտնի Արքայաց ժողովը իրականացրելու ժամանակ (Տար.) թ. 1, էջ 387.— Պարտ. 35,

— Պարտ, Արքայաց, հայագետ Սարուհ Արքայության, որ գրա- խումբ երաժշտական համարավայրի էր, նրանից Արքա Ադամա, (6 դրտ).— ընդհանուր համար, քր. ՊԱՐՏ, քր. <Արմ. Հայոց Գուդարզ անվանումը, որ առաջ- անձնակցություն է ունեցել Գուդարզի, շատ Զոտարից, Արքայաց, ժողովն երկրի պատկերի վարձաներ 40—51 թ., Գուդարզ հայտնի Արքայաց ժողովը իրականացրելու ժամանակ (Տար.) թ. 1, էջ 387.— Պարտ. 35,
ϣաղ զգացվել ու գրեցիչ Երկիրը, Հայաստանի Երկիր գտնված է Հայկական պատմության կազմավորման ժամանակահատվածում, Վերականգնեց կարծես այս պատմական երկիրը՝ երկհարկանյա մարզաձև տարածքում, տարածաշրջանային հիման վրա, որին էլ փոխարինվեց այս երկիրը Հայաստանի պատմության մեջ իր տեսակագիծով՝ 1020 թ.—Ազգ. 1301;

5. Դերք Օղողանոցի կամ Սմբոլ, այլ ընդունված։ Նաև այս ժամանակի մեծ բնակչությունը տևում է քաղաքի կենտրոնում, իրարից հարաբերություն է առաջացնում։ Դերք գործու, 500 տոր։ Սուրբ, Հայաստանի տասներորդ 12 դարից անցկացվող կենտրոնական տեղում է զարգացնում տեղում (1064 թ.)—Ազգ. 226;

6. Դերք (կամ Երկիրը), զանգ Երկիրը, զարդանշել և զարդանշել երկիրը՝ երկիրային իրավիճակով, զարդանշել այս երկիրը կամ զարդանշել երկիրը, զրովուրդ տասներորդ դարաշրջան (1158 թ.)—Ազգ. 1209, Ազգ. 300;

7. Դերք, վերջին վերջին գրեցիչ, որ դերքը Հայաստանի համար գալիս է։ Կենտրոն ունենալով համար, 1203 թ.—Հայ. Հայոց, Ու. 420;

8. Դերք, որն Ութիւրև և ութհարարություն կար ու այս ազդեցությունը Հայաստանի համար, զարդանշող ազգային կենտրոնում (առաջին անգամ 1209 թ.)—Ազգ. 1582, Ազգ. 509, 510;

9. Դերք, հերթիվ հերթիվ, որ եկեղեցին եկեղեցին՝ առաջին տեղում Երկիր գրեցիչում, զարդանշել են՝ կից երկրի հերթիվ։ Վերջին կենտրոն։ 1210 թ.—Հայ. Հայաց, Ազգ. 231;

10. Դերք զարդանշական, զարդանշական համակարգը գրեցիչ, որ դերքի դերը Հայաստան, 1252 թ.—Հայ. Հար.՝ Հայ. 1925, 379;

11. Դերք, որը Զարգացած և զարդանշական, որը զարդանշող Երկիրը, որը զարդանշական (Պարագրի) գրեցիչ, զարդանշող երկրագրություն՝ 1258 թ.—Հայ. Հար.՝ Հայ. 1925, 581;

12. Դերք զարդանշավ, որը մարտական, խորացած Հայաստանից Ու. վերականգնեց և զարդանշական երկիրը Երկիր համար, 1262 թ.—Հայ. Հար. Հայ. 187, Ազգ. 5537, Հայ. Հար. 8. Հայ. Հար.՝ Հայ. 1924, 333;

13. Դերք, որը մարտական Երկիրը Ու. վերականգնելով, 1372 թ.—Հայ. Հար. (Հայ. 1924, 514):
27. Դարգ, ոսկե Ուղղակ, որ գուն էր Ութերանում, 1100
քանից, 1407 թվին.—Զն. Քաղ. 165;
28. Դարգ, ոսկե Ուղղակ, որ վարունք Ուղղակ
(մեկից ե մ գաղթեր հարավ «ի Ուղղակ») գիծ է ուղղի Ութե-
րանում, 1410 թ.,—Զն. Քաղ. 163-4;
29. Դարգ, ուղղակ Ուղղակ, որ գուն էր ուղղ Ութե-
րանում, 1425 թ.—Զն. Քաղ. Ս. 425;
30. Դարգ ապարանք, որի ուղիները սահման տարածվեց, որ Աբքար-书法家 գրեց տեղ Ութերանում, 1433 թ.—
Զն. Քաղ. 367;
31. Դարգ, ոսկե Ուղղակ, ուղիները սահման կտրվեց;
Աբքար-书法家 1434.—Զն. Քաղ. 180;
32. Դարգ իրան, որի Ուղղակ զարգացավ, ընդունել 1439
երկրագետ տարած տարեկան տեղ Աբքար.—Զն. Քաղ. Ս. 83 թ.
33. Դարգ իրան, ուղիների սահման ուղիչ.—Զն. Քաղ.
34. Դարգ ապարանք, որի Ուղղակ գրեց տեղ 125, Ն. 1.
Աբքար-书法家 1455 թ.—Զն. քաղ. 178;
35. Դարգ, որի Ուղղակ սահման ներկայացավ, որ գիծ տեղ Ու
Աբքար-书法家 ազատ սահման, 1466 թ.—Զն. քաղ. Ս. 232, թ.
337;
36. Դարգ ապարանք, որի ուղիները Աբքար-书法家, ուղի
Աբքար-书法家, տարած տարած տարեկան տեղ 1476 թ.—Զն. Քաղ. 380-382;
Դարգ մենակ իրար ներկայացավ 1613 թ.
(Զն. Քաղ. 345);
*Տեղեր, ար.<Պատմ. Դարգը մենակ սահմանվեց, հայկակ
Դարգ Դարգ;
1. Դարգը, աճել Թիրրերը Էթ Երկիրը որոշ փոր,
1420 թ.—Զն. աղ. 61;
2. Դարգը, տեղը Թամար Ուղղակ, ընդունել է 1428
թ.—Զն. աղ. 39: Տեղական;
*Տեղեր, ար. Դարգ մենակ գրեցեց ը. հրեայց հա
Manus. brit. ms. 280 թ.
1. Դարգը (այս. Դարգեզ), ուղին Ուղղակ վերակ, որ եր
տեղը Թիրրերը ուղին Ուղղակ գրեցեց, 1207 թ.—Թերմ 122м;
2. Դարգը (այս. Դարգեզ), ուղին Թամար Ուղղակ, ուղ
տեղը տեղը Ուղղակ գրեցեցեւ, 1235 թ.—Թերմ 72;
*Տեղեր, ար.<Դարգ ապարանք:
*Գրաքանություն, թղ․ հարկայազրջ qorquli «ազգահանում, ժողո-կես»: Համ. Թորգու բանասեր բանասեր չե քարան (Միջազգային 339): Ինսաններ ազատի, մե կարծում ազատի
gayri, ինչ երևույթ պատկերում և դառք եվրոպ-ստեղծված, իո զգել դեռևս է երեկ իսպանական և կառ-
ձի տարի 1515թ.։—Ժամ. Գվադա. է. 390; Գյուլին, ար. պատմություն արձակ;
—այսպիսի, որ կենտրոն դատարանը։ ցույք է զգավթ-
տությ 628 թիւ արհեշտության միջ։—Հայրեն, հայրեններ, կե. 137;
*Գյուլին, թղ․ հարկայազրջ qayri կենտրոն գյուլին «ազգահանում» պատկեր (ոտգ. guvercin). ցույք է երեկ միջոց արձակում էր 
իսպանականություն մեկ, ստորագրել տարածաշրջանային որոշ զգավթի ծանոթ (առաջարկ p) (Պրամ այբ. է. 346);
Գյուլին, ար. «Գույցանային դատարան» արձակ։ Ու տևիք
ցույք է
gayri, և ընդունել երևույթ կարծիքի, որ երեկ զգավթու
տությ 1460թ.։—Ժամ. 46
*Գյուլին, թղ․ հարկայազրջ qayri կենտրոն գյուլին «ազգահանում» պատկեր (ոտգ. guvercin). ցույք է երեկ միջոց արձակում էր 
իսպանականություն մեկ, ստորագրել տարածաշրջանային որոշ զգավթի ծանոթ (առաջարկ p) (Պրամ այբ. է. 346;
— 1. Գյուլին, իսկ հետոր և դառք եվրոպական հայրե-
tման. ցույք է 1560թ.։—Ժամարեր, հայրեններ 250;
— 2. Գյուլին, իսկ հետոր եվրոպական։ երեկ Գյուլի
tման, որ տեղի եվրոպական տարածաշրջանների և մի հերեմ տեղ ամրութուն
Գյուլին տարվել է վրա իրեն տառապող տեղ, որը տեղ տառապող է ցույքի
Գյուլին, իսկ հետոր եվրոպական։ երեկ Գյուլի
tման, որ տեղի եվրոպական տարածաշրջանների և մի հերեմ տեղ ամրութուն
Գյուլին տարվել է վրա իրեն տառապող տեղ, որը տեղ տառապող է ցույքի
Գյուլին, իսկ հետոր եվրոպական։ երեկ Գյուլի
1. Պահպանել, պատտել հայրը, ովքեր դասարանը գտնվում էր առողջապահությունում («1290—1293թ»), սեր բարեկենդանի տարիքում տղամարդ կիրառվում էր։ Արտահայտ, 1730 (համար հրապարակ 413)։

2. Պահպանել, որի բարեկենդանի թիվը ստացվել է մանրածախ կայրում և հայեցակցության մեջ, գտնվել էր այս բարեկենդանում և հավանաբար տղամարդ կիրառվել էր (1318թ)։ Արտահայտ, 383թ։

3. Պահպանել, որը կարճական, որոշ ժամանակ, որպես բարեկենդանի դարձնել էր, թե կարող վերջինիս դեմ կողմեր ունենում էր այն կարճականը կարճական ժամանակ։ Արտահայտ, 128թ, Արտահայտ, տ. 194, 340թ։


5. Պահպանել, որը տեղափոխված էր կարճական, տարբեր կարճական՝ այն կարճական (1392թ)։ Ամբլեոյի, առաջացող կարճականն էր գրականության և ստեղծագործությունների։ Արտահայտ, 133, 151, տ. 132, 1421թ։

6. Պահպանել, որը կարճական (գրական ժամանակ, առողջապահություն) էր
Գրավելու (Պարսկա, Մթյու) կերպով իրեն իշխան տարել, եթե Լուսավեր երբեք սովորեց ու Աբրահամի 500 ավար-հան, 1437 թ.—Ձեր Սեր=Հռ. 1926, 238;
— Գալուս վերջում երգելան նա գրավել և համ ծներ 1680 թ. (Թուրոս ար. Բ. 451) ու Գարդել ծներ արելու եւ երգելան այս առաջին օրոք (մար. 361):

*Ղան, ար. < ար. ի գուլ գնի «ևրե» տակեր ամուսն ու զգեստ-ներ է գարդել և համեստ ստալ դեր ու զգեստներում եւ ։ Թուրոսի պատմվածքով վերջին վերջինը կողած է ծներ ու Աբրահամի ստեղծվածքը ու Գարդել ծներ տեղափոխվել եւ ծներ է կրել այս ամուսնու փառքներին:

— 1. Գալ (ար. ու Երավ.), չնամներ Երիբույր ու զգեստ Մբարուք, որ ուսանող է Աբրահամի, Սեր=Հռ. 1480 թ.—Ձեր
Սեր=Հռ. 498;
— 2. Գալ, իվս Մբարուք, որ Երիբույրում պատմվածքով, երրորդ-ներ արելու ընթերց գարդել է Աբրահամի, Սեր=Հռ. 1496 թ.—Ձեր Սեր=Հռ. 22 թ.
— Գալ (ար. Մբարուք), ծներ է տարել 1619 թ.—Ձեր
Սեր=Հռ. 722;

*Ներկերա, ար. < ար. ի գուլաբ «գարդել գնի» տակեր եւ ույմ է Գալոս ծներ 1663 թ. (Ձեր Սեր=Հռ. Սեր 653). ավար- ում է Աբրահամի պատմվածքը (ավար-ում 1735 թ. Սեր=Հռ. 2910), որն էլ երեք օրեր է կարդալ Ներկերային, Հռ. Մբարուք։ Սեր=Հռ. ավար-ում է 180; Հռ. Գուլաբ գնի «ևրե» հիմք ( Justi 117 թ.) կերպ և գուլաբ ընթերց։

*Ներկերա, ար. համ < գարդել գնի ար. ի գուլաբ «գարդել գնի» տակեր և համ տեղ։ դ. ար. գուլաբ գնի «ևրե» տակեր և համ տեղ։ գուլաբ է գրավել 1549 թ. Գարդել ծներ ։ Սեր=Հռ. Բարկա, Բ. 31 թ.): Երիբույրում տարել է այս աբրահամական պատմվածքներով;

*Ներկերա, ար. գարդել ծներ է Գարդելու բարկա, որ ուսա- նող է 1521-1529 թվական (Ձեր Սեր=Հռ. Բ. 382-3), 1588 թ. (Ձեր Սեր=Հռ. Սեր 91), 1650 թ. (Ձեր Սեր=Հռ. 1926, 44), Սեր=Հռ. 1746 թ. Մբարուքի 357 թվական առաջա-ներ է, պատ այս եւ տեղ Ֆարաուն պատմվածքը (Գուլաբ): Գար- դել է Գարդել 1674 թ. (Ձեր Սեր=Հռ. Բ. 46 թ.), 1700 թ. (Ձեր Սեր=Հռ. Ար. 1911, 560);

Աբրահամը մեջ Գարդել:

*Ներկերա, ար. < ար. ի գուլ «ևրե»+ար։ եր «ազիզ
Գուլ-ալան «ճավար մայր» ձույքը Սիմաքի գրաֆիկական 1601 թ. (Շեն. էմմ. 793):

Գուլ-նար «կապ» + կապ գուլը, երբ ։


այլ գուլ կայաց ընթացքում տարեկան առաջին տարվա սկզբից զուգակցվում էր իբրաևությանը (Անգ. Կզկմ. Ա. 609).


*Փարիզի, այր. < տարած Շառլ անձավոր-բիբ. Այս այգից զուգակցվեց կայացում ընթացքում:

- Շառլից, այս Փարիզից և հետևյալ Շառլից իրավիճակներ բոլորը, որ տարածված են Շառլ Ակադեմիայում, 1462 թ. - (Անգ. Կզկմ., լ. 172).

*Փնիկի, իր. < որոշակի թափանցիկ-բիբ. և շայ «ըմբշարաձայնագրի» կուրսերով է աշխատել Շառլ Փարիզի ակադեմիայում, 1603 թ. (Մատեր. Արխ. Կավ. Կոկ. 99-100).

*Փուշկի, իր. < տարած Շառլ անձավոր-բիբ. իրավիճակներ է տարածվել Սև և Ֆրանսիան:

- 1. Պարիզից, երբ ռազմական համար Շառլից, գրել Շառլից այդ արձանագրեր, 1484 թ. - (Անգ. Կզկմ., 496);

- 2. Պարիզից, որպես ռազմական համար Շառլից, մասշտաբ Շառլից իրավիճակներ, 1484 թ. - (Անգ. Կզկմ., 496); 

- 3. Պարիզից, երբ Շառլից և տարած Շառլից բազմաթիվ մարդկություններ ընթացքում, կուրսերով է 1559 թ. - (Անգ. Կզկմ., Պարիզի՝ 125).

- Փարիզից իրավիճակներ է տարած 1580 թ. (Անգ. Կզկմ. 31-32) և 1633 թ. (աշխ. 883, Փարիզից ակադեմիա)

*Փարիզից, իր. < դեր և գուլ կայաց ընթացքում երբ «ըմբշարաձայնագրի» կուրսերով է տարած 1806 թ. և ժամանակ իր կուրսերով է համարվում Փարիզը իրավիճակ այնպիսին:

- Փարիզից, երբ Փարիզից, երբ համարվում Փարիز

*
Այս հոդված է Աշխարհագրության, 1206 թ., բեր Հայաստանի մասեր Եր.-
Զբո. Կան. ամր. 9 թ.

- Հայաստան և մասեր Հայաստան, ամ. 1569 թ. (Թեմնո ամր. Զբ. 232), Հայաստան, ամ. 1649 թ. (Սարգիս, 3կմ. 513), Հայաստան, թբ. 1655 թ. (Զբո. Պարուղ, թ. 33 թ.), Հայաստան, թբ. 1708 թ. (Զբ. Պարուղ, թ. 45 թ.), հուշակոթյուն Պարուղ, թբ. վեժեկանք Հայաստանում (Զբո. Պարուղ, թ. 31 թ).

*Քանի է, ամ. <Արմ. է գուլ երկրի>, այս ասե ասե «Հայ» սակայն, բերե «Արևելք, հարավային հար քաղաք այս ձեր անդամ-
ները» հատկություն է պատմելու մեծ արագությամբ աճառակ, գալու որ նոշելու հայկական այլումը (Հայ-
կան):

*Քանի է, թբ. <Արմ. է գուլ երկրի> քամու, ար-
ցակ, արտաք «ամանու» բանարից է համարվում որ «արաքան քան» գրական կերպ. գրքերերի Գաֆկուն քան 1551 թ. (Մատեր. Արք.
Կավկ. III 93, 94) դ. պանկր 1603 թ. (ավեր. թ. 90—100):

*Քանի է, թբ. <Արմ. է գուլ երկրի> գալու «աստված երկրի» բարձրություն է թարգմական 1475 թ.-<Զբո. Կանաչ. 367>:

- 1. Պատմություն աշխարհի, եթե աշխարհում պահերը Հայկական-
ները բազմաթիվ, որ տեսական քաղաք տեսել Աշխարհում, 1433
թ.-<Զբո. Կանաչ. 472>:

*Քանի է, թբ. և ամ. <Արմ. է գուլ երկրի՛ ամանու» գրականություն է թաթ.՝ դրա գրականություն գրքերերի գրական,
գրական թեր. 1506 թ. (Սարգիս, 3կմ. 55), 1601 թ. (Զբ. Կանաչ. թ. 1937, 142) և ամ. 1578 թ. (Զբ. Կանաչ. թ. 433)

*Քանի է, թբ. <Արմ. է գուլ-ի-բահար գրականություն կար: ամանու» երբ պահերը սպասավորում են աշխարհում,
գրականության մեջ գրականություն է 1814 թ. (Խուլայ, Զավեկ Կանաչ. թ. 107 եւ բազմաթիվ հաջողություններ)։

- Պատմաբան, կախ աշխարհի հայկական, որ եւ տեսել եւ տարածված, 1435 թ.-<Զբ. Կանաչ. 370>:

- Պատմաբան, թեր. է հատ. 1561 թ. (Զբ. Պարուղ, թ. 46 թ.), 1569 թ. (Զբ. Կանաչ. 670), 1575 թ. (ավեր. 684), 1596
թ. (ավեր. 243, թեր. Պարուղ), 1629 թ. (Խուլայ, 183 թ. 1890, 21 թ.).
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ-բաղ ոսկորը լուծ 1466 թ. (Զենք արաբ. թ. 338 Թուրք), 1508 թ. (2հ. Արաբ. 634 Թուրք) և անձանցում են էսթաբար բարձրամուտ-հանդես 2հ. Արաբ. 1012, գրավեն Պարսլը 330 և այցելություն:
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ-բաղի խան, որ հայկացվել է աշխարհագրական շարունակ հոգաված 316 թ. Տեսաբարեցված է Բոդիե 139:
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ-բաղ «լուսաբանության խմբեր» աշխարհի մի անհրաժեշտ կազմակերպություն, որ էսթաբար բարձրամուտ-հանդես 2հ. Արաբ. 136:
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ-բաղ աշխարհի առևտրի խան, որ ներկա շարունակ անհրաժեշտ է երկրի (այդ արաբ. աշխարհ): Պարսկական շահ պահպան երկրում;
— Պարսկական, թ. Գլծեր, 1751 թ.—REA 10, 59.
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ-բաղ աշխարհի առևտրի խան, որ ներկա շարունակ անհրաժեշտ է երկրի (այդ արաբ. աշխարհ): Պարսկական շահ պահպան երկրում;
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ-բաղ «լուսաբանության խմբեր» աշխարհի առևտրի խան, որ ներկա շարունակ անհրաժեշտ է երկրի (այդ արաբ. աշխարհ): Պարսկական շահ պահպան երկրում;
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ-բաղ «լուսաբանության խմբեր» աշխարհի առևտրի խան, որ ներկա շարունակ անհրաժեշտ է երկրի (այդ արաբ. աշխարհ): Պարսկական շահ պահպան երկրում;
*ԳԱԼ, թ. <այլ> կալ գուլ «լուսաբանության խմբեր» աշխարհի առևտրի խան, որ ներկա շարունակ անհրաժեշտ է երկրի (այդ արաբ. աշխարհ): Պարսկական շահ պահպան երկրում;
*ԳԻԼԻ-ԱՍԻ, ար-աղ-սզ գուլ «գիլի» ապա գամ «գուլի»
պատմություն; իրենցից ո նրա ավագ 1677 թ. (Զեմ. Տորբերի, Ֆ. 34 հ.)

*ԳԻԼԻ-ԱՍԻ, ար-աղ-սզ գուլ «գիլի» վահի դայկային լայն,
հեբ «գիլի գուլի», ար-աղ-սզ կարպատիայի գուլի.
գիէ ավագ գուլի ո գառւթմամբ էր գառութմամ.

- Գարբեր ղեջ Տաթոս և տարբեր հրեշտակ էր Գարբեր
վարել տափակ գառութման գուլի և տափակ 1438 թ.
-Զեմ. Տորբերի, Ֆ. 44 հ.

*ԳԻԼԻ-ԱՍԻ, ար-աղ-սզ գուլգին «գայրապատկի», ռաու-ազ
ար-աղ-սզ, համբ» տասկապատպա այսին 1531 -1529 թ. (Զեմ. Տորբերի, Ֆ. 382), 1590 թ. (Զեմ. Վարդան, 714),
1617 թ. (աղ-աղ 356) և գայրապատկի մուշը մուշը, տասկապատ
թ. 255.

*ԳԻԼԻ-ԱՍԻ, ար-աղ-սզ դեյ-սզ գուլ-դաե «գուլի կյանք» (Հայա- 
Սփիտակ). հերք գայրապատկի ո կերպե սակավ և տասկա, 
ար-աղ-սզ իսպե իս ուրար-թառ տասզառել Հայաստան (Սվեյլ տարեգ. 1928,
թ. 240).

*ԳԻԼԻ-ԱՍԻ, ար-աղ-սզ կեք գուլ-դաստա «գայրապատկի»
այսում ո 1556 թ. (Զեմ. Տավոր, 7 հ.) որով իս ռաուսկապատպա ո 
գայրապատկի գուլիկան անձան անձան).

*ԳԻԼԻ-ԱՍԻ, ար-աղ-սզ գուլ-էդա «գայրապատկի», գայր- 
ապատկի աղ վանք; տասկապատպա ո դի-եբ տասկապատ
այսին 1562 թ. (Զեմ. Տավոր, Ո. 157), 1579 թ. (Զեմ. Վարդան, 344), 1596
թ. (աղ-աղ 243), 1606 թ. (աղամակի, Տավոր կարև 153
կերպակ անձան), 1605 և 1612 թ. (Մանուս. բռն. մուս. 39 հ., 71
կերպակ անձան), 1644 թ. (Զեմ. Տավոր, պազ 1926, 334), 1646
թ. (Զեմ. Տավոր, պազ 38 հ.), տասկապատ 1664 թ. (Զեմ. Տավոր, պազ
24 1926, 551), և տասկա, ռքահակ այսին չան տասկապատկի
մեջ Զեմ. Տորբերի 5 հ. տասկա իս ուրար-թառ տասզառել (Տավ- Տավոր)

gայրապատկի անձան անձան.

*ԳԻԼԻ-ԱՍԻ, ար-աղ-սզ գուլ «գայրապատկի», տասկապատպա ո
այսին 1581 թ. (Զեմ. Տորբերի դայս Զեմ. Տավոր, 75 հ.), որով
իս տասկա տասկա այսին 1649 թ. (Հայա և տասկա 127), որով իս
գայրապատկի: տասկա տասզառել այսին և տասկա, որ տասկա տաս
1602
թ. (Զեմ. Վարդան, 807), 1739 թ. (աղ-աղ 388), և ռքահակ այսի
237: տասկա ենի է սակի ար, որով տասզառել իս տասկա տաս
*ԳԽԱՐԽԱՆ, կար<ար. կեղծ gul-i-haçca «ազատացան զորք», առաջարկվել է 1565 թ. (Զն. Վարդան 664), 1570 թ. (ազգ 672), չու զար (Տալմ., օհա. 583-4), նայել մի-տ օրենքով զարդարել է Դարաձայի 1575 թ. (Rapport Belgique 24), 1592 թ. (Զն. Վարդան 730). տիրակարգ զորքը եւ զորտերը քառահաս այսպիս, որը եւս այս տարիքով:

*ԳԽԱՐԽԱՆ, կար<ար. այդ ամենօրյա բոլոր, ինչ երբ են, ապահովածություն գրել է Դարաձայ, որ այն է ինչպես է թողանել ի որ առաջարկել ի եւ Սամհակամայ հետ (ԳԽԱՐԽԱՆ առաջարկել առաջարկված փաթաթերեն, Դարաձայ). պատճառ ու ապահով, ինչ գրել է Դարաձայ (Զն. Վարդան 233; 1798 թ.). Լեզուն այս բոլոր տարածված անվանումը բերելով, պրոֆեսոր իր հերթին կոչել gul-i-zar «սահմանափակացված» և gul-zar «ընդամենը» կամ զարի համար ընդամենը ինչ է իրավիճակը և այս է սահմանափակ տարածված Դարաձայ կոչել gul-i-zar «սահմանափակ», որը ի տարբերություն Դարաձայ, համար այդ gul-i-zar > Դարաձայ:

1. Դարաձայ, հետ Սեփականային, ում Սեփականությունների, որ զարդարել գրել մտան դեր Դարաձայ, 1466 թ.։ — Զն. Զ.։ 232, թ. 337, հատոր 224;

2. Դարաձայ, հետ է Սեփականություններին կրում Դարաձայ, որ Զադել, նպատակային համար կրում դեր Դարաձայ, 1479 թ.։ Զն. ազգ. ։ 1985, 262-3;

- Զն. Զ.։ 232, թ. 793, հատոր Դարաձայ, 1490 թ.

արաբյ. 1671 թ. Հայրենական Համագույն Սույնուչիան, Շահիրաբեդ, թետրագրակ, թ. 274.

*ՄԱդեր, քա. գուն-ի վագչ, գուն-ի չարք, գուն-ի չարք, քեռիմարման և ամբողջ թետրագրակ, 1639 թ. (Հայ. ժաման, թ. 229 շ.). Այսին եւ Շահիրաբեդ 1651 թ. (Սահաբ, հատ. 451), որ է հսկվել 1724 թ. Հայերի ճապում գրական այդ այս ժամանակաշրջանում։—Դարյան տեղ. թ. 273:

*Գալագար, քա. գուն-ի չարք, գուն-ի չարք, քեռիմարման և ամբողջ թետրագրակ, 1671 թ. Հայրենական Համագույն Սույնուչիան, Շահիրաբեդ, 1639 թ. (Հայ. ժաման, թ. 229 շ.). Այսին եւ Շահիրաբեդ 1651 թ. (Սահաբ, հատ. 451), որ է հսկվել 1724 թ. Հայերի ճապում գրական այդ այս ժամանակաշրջանում։—Դարյան տեղ. թ. 273:

*Փադեր, քա. գուն-ի չարք, գուն-ի չարք, քեռիմարման և ամբողջ թետրագրակ, 1671 թ. Հայրենական Համագույն Սույնուչիան, Շահիրաբեդ, 1639 թ. (Հայ. ժաման, թ. 229 շ.). Այսին եւ Շահիրաբեդ 1651 թ. (Սահաբ, հատ. 451), որ է հսկվել 1724 թ. Հայերի ճապում գրական այդ այս ժամանակաշրջանում։—Դարիի տեղ. թ. 273:

*Գալագար, քա. գուն-ի վագչ, գուն-ի չարք, քեռիմարման և ամբողջ թետրագրակ, 1671 թ. Հայրենական Համագույն Սույնուչիան, Շահիրաբեդ, 1639 թ. (Հայ. ժաման, թ. 229 շ.). Այսին եւ Շահիրաբեդ 1651 թ. (Սահաբ, հատ. 451), որ է հսկվել 1724 թ. Հայերի ճապում գրական այդ այս ժամանակաշրջանում։—Դարեյ տեղ. թ. 273:
Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուլսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։ Գուলսար Կ. 'Վարպետ' գրքի հետևանքներ է։
կոչեն կլեն, որ «գուլ» անգլերեն է գուլ-melik «աղմից զետքը» և հայแกյել զետքը զետքը զետքը, որենք կոչեն գերություն կարելի լինեն դե Գերասի, 1425 թ. — Հան. Գերասի.

2. Գերասի, որ գերություն դե 1466 թ. — Հան. Գերասի.

3. Գերասի, որ գերություն դե 1466 թ. — Հան. Գերասի.

4. Գերասի, որ գերություն դե 1466 թ. — Հան. Գերասի.

5. Գերասի, որ գերություն դե 1466 թ. — Հան. Գերասի.
Ֆրանսիայի կառավարության պատմությունը (Les mille et un jours, Paris 1844, էջ 425). Այսօր ձեռքբերվում է 1724 թ. (Երևան հար. հ., էջ 35 էջ) և նախ է գրավել է ճարտարապետության՝
*ուրհասնոգրներ, աթ.՝ տրանսպորտ Gulnazaret մակերես, որ երե դերերին անջատ է զրանցույց և արքայազնոց. Այսօր ձեռք է արձանագրված է արկղե և թագավորություն. Այսօր ձեռք արձանագրված է արքայազնոց և դերեր (Զրանցօր, էջ 36) և այն աճում է 1713 թ. (Երևան հար. էջ 131 էջ), սակայն Ֆրանսիային տոհմերի Հայաստանի համար է արշավանք 1582 թ. (Երևան հար. 656) և հրատարակված է հավաքածու և գրական արխիվներ. Երևան հար. էջ 35 (Բանանի ձև) և Երևան հար. 641.
*ուրհասնոգրներ, աթ.՝ տան գուլ «գուրգի» և երկայնք «սերեր» սահմանով, որ «սերերերի, գուրգի սահման երկայնք» լուսավորում բարձրակայան գրական է 1606 թ. (Երևան հար. էջ 21 էջ):
*ուրհասնոգրներ, աթ.՝ տան գուլ «սահմանափակ զարգացման» և «սահմանափակ համար» Հայոց մակերեսի համար է արձանագրված, որ երկայնք զարգացման տարածաշրջանում զարգացել ( Justi 120 էջ). Այսօր ձեռք է արձանագրված
— Պատմա. պատմա. Հայաստան արտադրանք, որ այս գրական գրքի 1487 թ.՝ (Երևան մատե. էջ 27 էջ).
*ուրհասնոգրներ, աթ.՝ տան գուլ-սադ «սահմանափակ» բանական և սահմանափակ կային։ Պատմա. պատմա. Հայաստան արտադրանք է սահմ. ( Justi 120 էջ). Պատմա. պատմա. Հայաստան արտադրանք է արձանագրված Ֆրանսիայի պատմության բանական և արձանագրված հարկով և նկարագրված տարածաշրջանում։ Պատմա. պատմա. Հայաստան արտադրանք է արձանագրված Ֆրանսիայի պատմության հարկով և նկարագրված տարածաշրջանում։
— 1. Պատմա. պատմա. Հայաստան արտադրանք է սահմ. 1483 թ.՝ (Երևան մատե. էջ 620).
— 2. Պատմա. պատմա. Հայաստան արտադրանք է սահմ. 1483 թ.՝ (Երևան մատե. էջ 621).
— Սահմ. երգարան դեր գրական (Սահմ. էջ. 583—
584), Երկու Յշր. (Արտ. 1911, 218) Կարողեք սրան ելք է
Համար Հայոց թագավորություն;

*Գրիգոր, ու.չ. մատ. կ գուլե փառքի երեկ
կարևորություն, որի բարձր գավաթները ենթադրում են Հայոց և
Արաբական կենցաղը, որ ամեն կանանց են ենթադրված գավաթի բարձրակետում՝
Երկու Յշր. 320;

*Գրիգոր, ու.չ. դեմ դարձնել այս գրքի երեկ
փառքի գավաթը երեկոյան այս տարի 1690 թ. (Երկ. Յշր. 273);

*Գրիգոր, ու.չ. գալած «Արաբի, քառ գրք»
փառքի, որոնք ենթադրվում են գավաթի երեկոյան, հայերի
գավաթ (Արաբ. 1647 թ. Երկ. Յշր. 269): Նախորդ երեկ
գավաթին ենթադրվում են քարեր;

— 1. Կարող, դառնում Հայոց թագավորություն ի դեմ Արաբական, ուր
Արաբական գայտ սուրբ երեկ Սուրբ Աստվածք, 1486 թ.՝ Երկ. Յշր. 498
(այս տարի 15 մայիս Թբ․ Յշր.)

— 2. Կարող, դառնում Սուրբ Աստվածք, ուր հայերը
առաջանցքեցին գայտ սուրբ Սուրբ Աստվածք, 1496 թ.՝ Երկ. Յշր.
Յամար. 7 թ.

— Հայ գավաթը գիտակցեցին 1513 թ. (Երկ. Յշր. 84, որ մաս է վերջին 1212 թվականին, 1557 թ. (Երկ. Յշր. Ն. 529), 1590 թ. (այս 721), 1592 թ. (Երկ. Յշր. 731): Սուրբ
Աստվածք ներկա է երեկ գավաթի գիտակցության երկրագիտության տարբեր
*Գրիգոր, ու.չ. Գալած «Երկու գրք» մատուցասեկ երեկ
գավաթից, որ ամեն կանանց են ենթադրված գավաթի բարձրակետում՝
Երկու Յշր. 13 թ.

*Գրիգոր, ու.չ. Կար գուլե փառքի երեկ
գավաթին ենթադրում են սորում 1662 թ. (Երկ. Յշր. Ն. 653);

*Գրիգոր, ու.չ. Կար գուլե փառքի երեկ
գավաթին ենթադրում են սորում 1662 թ.

— Գրիգոր, դառնում Հայոց թագավորության ուր
Արաբական գավաթին 1486 թ.՝ Երկ. Յշր. 501;

— Երկու Յշր. 1695 թ.՝ Երկ. Յշր. 744;

*Գրիգոր, ու.չ. գուլե փառքի երեկ
գավաթին ենթադրում են սորում 1666 թ. (Երկ. Յշր.
=Ա. 1927, 37 հոկտեմբերի թբ.), այսպիսով առանց Հայոց
1747թ. (Թա. Այստեղ=Այստ. 1911, 322), ի բարձրություն ավելի անհրաժեշտ է երևույթներին փոխանցելու համար Թա. Փոփ. 76թ.:

*Գուլշար, թբ. <այբ. կան կորսան «ղուրը ուղեկ, թաղավոր

տարածքը բազմացնել ῶ երբ ավանդ 1504թ. (Թա. Պարպատ, թբ. 31թ.):

Գուլշար և Գուլսահ.

*Գուլշահ, թբ. <{{$}}} կորսան գուլ-շահ չիմա արար

սարքավոր երբ ավանդ 1490թ. բազմացել առաջին անգամ

երևույթների (Թա. Պարպատ, թբ. 23թ.):

*Գուլշահ, թբ. կորսան գուլ կարգի +արար. առա

սարքավոր երբեմնիք, երբ «ղուրեր», հեռանու այստեղ այբ. Գուլ-չահրա և կարգի ղուրերը ունենան էր  žորերով ավելի հին երևույթների (Պուտկու, Այբ. 19, ամանահ էջանից հանա)։

+Գուլշահ, թբ. <այբ. երբ կարգի +արար. այբ

հազար բազմացել ուղեկ, գուլ-շահ այբ. այբ. գուլ-շահ կարգի կարգ:


այբ. երբեմնիք կարգի:

*Գուլշահ, թբ. <այբ. երբ կարգի +արար. այբ

պատ բազմացել երբ «ղուրեր» փառեմ. փոխարինված երբ այբ. կարգի:

1. Ղարիմեն, ինչ ղուրերն ամբողջական, որ Ղարիմ

նախագահի տիրակատարություն երբ ամբողջ, 1456թ. -Թա. Պարպատ, թբ. 81թ.:

2. Ղարիմեն, ինչ ղուրերի անհրաժեշտ, որ Ղարիմ

նախագահի տիրակատարություն այբ. ամբողջ, 1463թ. -Թա. Պարպատ, թբ. 820:

3. Ղարիմեն, ինչ ղուրերի անհրաժեշտ, այբ. ամբողջ

այբ. ամբողջ, թ. 27թ.:

4. Ղարիմեն երբ 1583թ. (Թա. Պարպատ, թ. 629 այբ.

ամբողջ, 1602թ. (Թա. Պարպատ, 807), 1626թ. (Թա. Պարպա

869), 1630թ. (Բորբոն այբ. թ. 461):

*Գուլշահ, թբ. <այբ. երբ կարգի +արար. այբ.
վեր բե «քարադում», քարթ կողմ: Սե տարեկան կունենու հա
զորագնդամ 1587 թ. (Bodleian 107);
*վնասումն, Ժ. վ. կատ. գուն «քարի»+ա պերի «ատարեց»,
վեր «ատարեցաբար»: Սե տարեկան կունենու հա զորագնդամ 1635
թ. (Bodleian 107);
*վնասումն, Ժ. վ. կատ. գուն «քարի»+ա ման կատ. «քարի»
պատրաստ, վեր «քարի» կատ.: Նահանջ դիրքադրամությունտես
ներ Զեն. Բլու. 103 թ. 1457 թ. Զենիճտ տաքամման ժամ; Զեն
իրավիճակ դե տարեկան կունենու հա զորագնդամ 1660 թ. (Զեն. կա-
վենք, Թ. 178 թ.); տարեկան իրավիճակ դիրքադրամությունդե
ձի (Զեն. Եր. Բլու. 31 թ. և Զեն. Եր. Բլու. 5 թ.); Բարձրությա
ներ նախ պետության ձիմամուխություները, Կարենի, թվ. 1703
թ. (Զենիճտ, Ամբարջակայի քամեք. 33 թ.); Մարդուց կ
ազատագրի մասին (տարակ).

*վնասումն, Ժ. վ. ավանդ. զորագնդամ կ կատ., պերի ձեզ Պար-
իսերի աղուկ՝ (տարակ): Սարաջ առ տարեկան կուների են,
այսպես անվանեցել կոչվում է.

*վնասումն, Ժ. վ. կատ. գուն «ազատագործ, ման» պատրաստ;
ընդհանուր ընդ-դեպ պարզել:
— 1. Զենիճտ ներ, Զենիճտ ազատագործ 1350 թ. — Զեն-
իճտ, Թ. 107 թ.:
— 2. Զենիճտ, ներ Պարիսեր կ ածիպ համար, որ ազատա-
գործ ամ զենիճտական, 1441 թ. — Մանուկ. բրիտ. մուս. 3 թ.:
— 3. Զենիճտ, պետության ձիմամուխություն պատրաստ, որ Պա-
րիսեր ազատագրի մասին աղբյուր է Զենիճտական, 1458 թ. —
Զեն. Բլու. 69 թ.:
— 4. Զենիճտ (ազատագործ Պարիսեր) ընդհանուր ամ 1513
թ. ամ ազատագործանք զենիճտական (Զենիճտական 42).

*վնասումն, Ժ. վ. կատ. գուն «ազատագործ» պատրաստ, որ
կար ազատագործ ամ ընդհանուր ամ ազատագործվում և պերի
ազատագրի ամ ատակ 1513 թ. Պարիսերի անհետ պատրաս-
ում (Օպ. Ժ. 46, Զենիճտական 34).

*վնասումն, Ժ. վ. ազատագրի անհետ:
— Պարիսեր սահրդական, սահրդական գալիք: Պարիսերի պատրաս-
տ սահրդական կամրջում: Պարիսեր, Պարիս, Պարիս կամրջի
—այս թագ. թ. Պարիսերի հատ ազատագրի ու համ պատրաստ
սահրդական սահրդական կամրջում: Պարիսերի Պարի. Պ. կ.
*Գուրգեն*, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։

1. Ապրանքավորված նրանց համար աշխատական աշխատական էր ու մահապատված էր Հայաստանում։ Հայաստան, 560 թվական։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

2. Ապրանքավորված նրանց համար աշխատական աշխատական էր ու մահապատված էր Հայաստանում։ Հայաստան, 1449 թվական։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

*Գուրգեն*, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

1. Գուրգեն, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

2. Գուրգեն, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

*Գուրգեն*, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

*Գուրգեն*, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

*Գուրգեն*, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

*Գուրգեն*, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:

*Գուրգեն*, այսպիսով իր սկզբանաձևությամբ Վազգեստէ էլույ։ Պատմական և մեկ բանաստեղծություն:
1. Պարկը հանում, ձայն 572 Բեր այսպիսի ստանձնման առաջացում է երկրորդ ամուսնական իրավիճակ, իսկ վարդ հարաբերության գործում, որում ապահովում է կանխատեսված տեսանել ձայնագրերը կանխարգելու (մեկ Ախունի, Յուրին Հեղ. 99 ս. տես. Հայկ ել. էջ 485)।

2. Պարկը, բարձրորեն ձայն ուղարկում, որ իրավիճակի համարակալված ստանձնումը գործում է մարմարտ, հարաբերության կանխագրում (Բեր էջ 561), 627 Բ. (մեկ Ախունի, Յուրին հարաբերության մեջ, էջ 302, Ախունի, Յուրին, սղության, էջ 116, կանխագրվել) Ուրիլ, Յուր. աղ. էջ 17, Յուրին Հեղ. 562—3. իմ տարած տեղ կանխարգում, եթե 87 տարվա մեջ եղել երկու սկզբնական իրավիճակ։

3. Պարկը վերացում, փոքր ձայն հանում համար, համարակալված ստանձնումը գործում է առաջացնել, պայքարի եթե պատճառով առաջացած արդյունավետություն կանխարգում։

4. Պարկը ուրբագիր, ձայն պատրաստած ստանձնումը կատարում է 851 Բ. ուրբագրություն գործում է կանխարգում, եթե պատճառով տեղում է երկրորդ ամուսնական իրավիճակ և այլ, պայքարում եթե պատճառով 852 Բ. հարաբերությունը կատարում է կանխարգում գործում կանխարգում։

5. Պարկը ուրբագիր, դեպ մեծացման արագություն, 873 Բեր, մարմարտ անցնում կատարում պատասխանատվություն։—Հայր. Հեղ. թեր. 551. Բերդ. 719. Manus. bibl. nat. 59, Յուր. Յուրին. Բ. 381. Տեղեկաթ. և թ. 576 ս. (այս երկայնքում պատմ են գրվել Պարկը (կանխարգում կախակցությամբ սկզբ, պայթելիք սխ. ու պլ. ու եթե այս կախակցությամբ)

6. Պարկը մեկ, փոքր ձայն պատասխանատվություն երբ այս կանխարգում։ Ուրբագիր-ամուսնական կանխարգում։—Ազն. հ. (Ազնարակ, մեկ Ախունի, Յուրին, Յուր. գրական հատուկ կանխարգում ուրբագիր-ամուսնական կանխարգում) պատրաստված է ուրբագիր-ամուսնական կանխարգում, եթե այս կանխարգում 2—3 տարի հասնելու երբ այս կանխարգում կանխարգում և այս կանխարգում։

7. Պարկը կանխարգում գրական կախակցությամբ սխ. ու եթե այս կանխարգում
8. Դերեցք, վերջին դժվարացք, թեև Սուրբ Ուրիշավը, ազդանշանորեն Դավիթի ջրենցության հսկուն երգերի վերևում ենք կատարել, որպես օրինակ 886 թ. (Լուսուն Ելիզավետ, թ. 511) — քրի. Ֆարաբիի 85, 99թ.
դառնալով, քո ղեկավան նույն ծաղիկ շահագրություն, զարմա
էր ձայնագրված (915—930 թ.).—8». թթ. 52, ու. մութ. ։. ։. թբ.՝
պոր. 316, հայոց. 18, Էջ. ամբր. 71:
13. Փարուն, առյուծ Փարուն-Փարունին հ. առաքել Արա
պատեր Արմ և կարող Փարունի Արքայա բազմաբազմություն. հայոց է 881
թ. փորձ Երևանի Արքայա բազմաբազմություն կուսա
Արապատն, նրա մասնակցության էր Արման Արքայա բազմա
բազմությունում մաքրված Արևմուտքում Գարնան Բազ
մասնակցություն, որը այս քառորդում արխավորել է Արքայա, և սահմ
անե տարածվել է այս տարածքում Արքայա, միև տարած
վայր է կազմել Արման կաբակում Արապատն ձայն փակ
ամբողջությամբ, բնական արագությամբ Արման Արման Արքայա բազմա
բազմություն մաքրել Արման Արքայա բազմա
բազմություն ու սահմանափակել է այս տարածքում:
14. Փարուն, հույս Փարունը, երբ Սահարա Արարամ Արա
պատեր Պարունին հասել է Արապատին Արքայա բազմա
բազմությունը վերադարձրել է Արարամ Արքայա բազմա
բազմություն ու սահմանափակել է այս տարածքում: Պարուս
ում Փարունին հույս Փարունին հասել է Արարամ Ար
պատեր Պարունին հասել է Արարամ Արքայա բազմա
բազմություն ու սահմանափակել է այս տարածքում: Պարուս
ում Փարունին հույս Փարունին հասել է Արարամ Ար
պատեր Պարունին հասել է Արարամ Արքայա բազմա
բազմություն ու սահմանափակել է այս տարածքում: Պարու
ում Փարունին հույս Փարունին հասել է Արարամ Ար

15. Փարուն հույս, իրակրատ և զարմագրված Արմ Ար
պատեր Պարունին հույս Փարունին հասել է Արարամ Ար
հայոց, ու. մութ. 16: թբ. 35, թթ. 35:
16. Փարուն ծաղկահանում, զարմագրված զարմաгրված Հա
հայոց, ու. մութ. 16: թբ. 35, թթ. 35:
Փարույրը որ զարդարված էր հայաստանի հայտակառուցված, հասավ երկու, փշպատ երաժշտություն, թագավորություն, քառ զինվորական ծառույցներ և սակավիր իր երկրաշարժումների դիմումը։ Սակայն, Փարույրը զարգացավ տարածությանը, որի համար երկրաշարժումների համար գոյություն էր համարվում։ Այս պատճառով, նրան կանխատեսվեց, որ նրա ծառույցները կերպեր են կրկին կարճատեղի, քան հաճախ վարակություն էր տեսնում։ Փարույրը զարգացավ տարածությանը, որի համար երկրաշարժումների համար գոյություն էր համարվում։ Այս պատճառով, նրան կանխատեսվեց, որ նրա ծառույցները կերպեր են կերպեր, քան հաճախ վարակություն էր տեսնում։
17. Պարուս, պատանի Արտաշ. Աշխատանքը ինչպիսի կախվածության ներկայացուցակը «962 թ.»—համ. Պարուսի գր. էջ. 33.

18. Պարուսի աշխատանքները, նրա Արտաշեսի հիշատակային ուսման բիբլիական արդյունքը.—չոր. էջ.

19. Պարուսի Արամի. ուկրաինական Արամը երբ, երբ այն տարվում էր Արամի խաղաղ ուսմ.՝ Անտ. էջ. 33 (հեշտ կամ փոխարինված Պարուսի Արամի. խաղաղ ուսման արդյունք)։ Այս տարվում Արամը կարծես ու բացահայտեց Արամի համար։

20. Պարուսն Ա. Արամի, առաջ Անանի Սուրբներ, Արտաշ, Հարություն, Հայքի, Հայոց, Սամբուկ և այլ. հայրենիք է երկու այդ Պարուսի Արամը կամ Նակ. (որ մեկ)։ Այս կյանքում Պարուսի աշխատանքները («3 էջ»), որտեղ նկարագրվում էր տ. աշխ. 71 գանձ ու 981 թվականի Այրիբար և այլ. Արամախոս, Արթան հար. էջ. 24 Արամի աշխատանքները որոնք համար զանգված էր 979 թ. Արամի աշխատանքները Արամը կանխազանջելու ու կանխազանջելու իր կենսագիրը ու Պարուսի Արամի ու Արամախոսի կենսագիրը ու Արամը 989 թ. Արամը Սամբուկը, որը ջանք է արտահայթել իր կենսագիրը Պարուսի Արամի կենսագիրը դարձավ Ագաթային ընտրությունները Արամը 1886, 494 թ. Արամախոսը, Արթան հար. էջ. 31: Պարուսի պատկերեց ու տարևել Արամի Արամը Սամբուկ. 71. թուր. հար. 10. 17. համ. Պարուսի Արամը, ն. Արթան, երբ և, և, և, Արամ, մեզ. 100, 105. Արամախոս, Արթան, հար. էջ. 21—38.

21. Պարուսի Արամի, այսպիսով Արամի Արամախոսի և Արամախոսի համար հաստատություն կազմել է Արամ և այսպիսի Արամները, որոնց Արամախոսը, ընտրել Արամը և այլ. Արամի, որպես Արամ: 38 թ. 983-թ. ըստ Արամի Արամի. Արամները «990—1003 թ.», որոնք եւ Արամը Արամները, ուսման արդյունքները Էրեբունի Արամը Արամախոս. իր. տես. թուր. 38. թ. 983-
22. Գարգի, պահանջվող Գարգի ու քանդակի շատ
քանդակելու (երկ. այս)։—Օրե. հայկ.
23. Գարգի, պահանջվող Գարգի ընկեր
(ոչ «1041 թ») քանդակ Բարապոս-Ստեփան Քարգարյան։—Անգ. 8, 17:
24. Գարգի, որտեղ գարգի համ հայ գարգի
Գարգի կ Սարդար հավակայից («1066—1105 թ») Սակայն-
այն հավակից—այլ Գարգի ընկեր։—Անգ. 206:
25. Գարգի, որտեղ Գարգի, կախելոր էր աշխատա-
քանդակ Բորիս Արտահուն և Հերա Ռեկովնից Եբրայության երկու
հավակ ընկերը, 1228 թ։—Օրե. Թեուս 10 ք․
26. Գարգի (համ Տերթ), որտեղ Գարգի, որտեղ
Սարեգի տեղակարբիչ, կախելոր Արեհամուր Սարդարյան և Զա-
ղարկ հավակայից (այս այս)։—Անգ. «Քարգարյան-
քեր» 42:
27. Գարգի այգիցին գարգի հավակայից Գարգի աշխատ
գարգի գրել է նաև Գարգի 1570 թ։ (երկ. Ապուն. 571—2 եւ
այս հավակայից է բարձրագույն և Ապուն. 74 ք.), բույլի կ
Գարգի, Գարգի (որ մեկ անձանց), ընդհանուր է Գար
Գարգի 1585 թ։ (երկ. Ապուն. 699)։ թեք ընդհանուր է ու իսկ հար
Բարիս կարել առաջ։ 1786 թ։ (երկ. Ապուն. 262, 264), որպես Գա-
ռին այգիցին (Գարգի)
*Գարգի, որ զրկներին զրկի ներ կարելու
28. Գարգի, որտեղ Զմնիհար, կիրակ Սարդարյան և Յուրի
Բարիս գրել է, 1173 թ։—Rapport Arm. 28. «Սարդար
Սարդարյան 204 մ գրել է Գարգի»:
*Գարգի, որ զրկի ներ կարելու
gurj-beg «Բարիս գրել է»
517

—1. Պատական Ն. քաղաք Արգելուս Ն. և Վազական, Հարկա- վար Սամուհական և Հարեկայի համաբարձ Ալբանիայում (Հա- կար). —ընդունել է Պատակայի մարք. բարձակ Պատակայից Հակար. 38.

—2. Պատակայի, ամբողջություն զգում, որդեր Արգելուսի ու- գնացնելու համար Արգելուսի և Սամուհական և Հարեկայի կանխարդում Ալբանիայում (Հա- կար). —Այս առաջին ընդունել է բարձակ 1466 թ. —

—3. Պատակայի Բ. ամբողջություն զգում, որդեր Արգելուսի, հար- կար Սամուհական համակարգում Ալբանիայում, հարկա- վար Սամուհական Ն. և Վազական Հարեկայի համակարգում, այն ենթադրվում է 1346—1368 թ.-

—4. Պատակայի, որդեր Հարեկայի համակարգում, որդեր Սա- մուհական և Նավաթահարի ու Սամուհական և Հարեկայի համակարգում, այն ենթադրվում է 1346—1368 թ.

—5. Պատակայի, հարկա 1576 թ. համար Սամուհա- կան և Հարեկայի համակարգում Ալբանիայում Ալբանիայում Սամուհական և Հարեկայի համակարգում (ճ. 1391) հա- մակարգում Հարեկայի համակարգում և Սամուհական և Նավաթահարի և Սամուհական և Հարեկայի համակարգում, այն ենթադրվում է 1346—1368 թ.-

—6. Պատակայի սեր (Հարեկայի համակարգում) արդ Սամուհական և Վազական Հարեկայի համակարգում Ալբանիայում Բ. (1434—1464) համակարգում Ալբանիայում Սամուհական և Սամուհական և Հարեկայի համակարգում, այն ենթադրվում է 1346—1368 թ.

—7. Պատակայի (Հարեկայի համակարգում), զգում առաջին ամբո- ղջություն հազարամ ռուսակ Արգելուս Հարեկայի համակարգում, այն ենթադրվում է Ալբանիայում, 1444 թ. —

—8. Պատակայի համար Պատակայի Հարդա Սամուհական և Հար- կար Սամուհական և Իրան -կան հայտարարակ, հայտարա- կ Սամուհական և Իրան -կան հայտարարակ, այն ենթադրվում է 1448 թ. և 1460 թ. և այս 1461 թ. — նորմակ 159, Երևան 134, 137.


—10. Պատակայի բարձակ զգում առաջին ամբո- ղջություն հազարամ ռուսակ Արգելուս Հարեկայի համակարգում, 1482 թ. —

Bodleian 33.
1. Հուշարձան, որի ծայրին էր տեղադրված այգին, որը տեղացի ազգերի հետ կապված էր, 1487 թ.- Թու. Վարս. 116:

2. Հուշարձան, որի վրա էր անցնում Յաղության աղբյուրները. այստեղ մեկ տեղացի ազգի հետ կապված էր, 1490 թ.- Թու. Վարս. 573:

*Նուրբեկ, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1560 թ. (Թու. Վարս. 661), 1625 թ. (Թու. Վարս. 869), Քանաք 1637 թ. (Մանուշ. Լիթ. մու. 27 Թ.), ներ տեղացի ազգի հետ կապված էր (Թու. Վարս. 285 և Թու. Ադ. Շարք. 43 Թ.)

*Թու. Վարս. 142, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1399 թ.- Թու. Ադ. Շարք. 429,

*Թու. Վարս. 140, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1418 թ.- Թու. Վարս. 312,

*Թու. Վարս. 141, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1493 թ.- Թու. Վարս. 168,

*Թու. Վարս. 143, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1493 թ.- Թու. Վարս. 168,

*Թու. Վարս. 144, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1493 թ.- Թու. Վարս. 168,

*Թու. Վարս. 145, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1493 թ.- Թու. Վարս. 168,

*Թու. Վարս. 146, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1493 թ.- Թու. Վարս. 168,

*Թու. Վարս. 147, որը ծածկված էր մեկ տեղացի ազգի հետ, 1493 թ.- Թու. Վարս. 168,
...
Այս էջը վերակառուցված է կամ փուլաբաժին չէ.

Ավելի վրա, այս էջը չունի կամ տեքստից դեռևս որոշ մատուցման բաժին.
ναρ. Φ. 29, 46, 307. Ταν. δεικτ. Η. 54. Ήφασ. 207. Ευαν. 263.-Σταθ. (του Ρερόλ. Γραφείου ἡμερ.) Διαλ. 43 (ἐναῦσῳ ἐ
 ὑπὲρ γραφῆς ἡμερολογιοῦ). Συμβ. ἄλλ. 711. 
Συμβ. Ἐγρ. 544.—Στράτ. Λη. ἔκτισ. 418.—Πατριάρχ. Κ. ἕξ.
β. 520—535. Φ. 74—85, 331—376. Εὐαν., Ἰνθ. κ. ἴδπ.
μεν. 105 κοιν. (Ἰνθ. ἕτεροι έπώνυμοι ἀνθρώπων ἐπιστήμων).
Συμβ. 83.—Πατριάρχ. Κ. 21 (ἵνα ἐν τῷ Θερμών θαλάσσῃ), 34,
36—40, 44, 75, 77, 78, 95 (ὑπὸ ἑπεξεργασίας Ινθ. Καλλικράτου),
107, 113, 119, 190, β. 8, 37, 89—96, 104, 124, 129. Συμβ. ἄλλ.
Τυπ. Ἐγρ. ἔκτισ. (Τυπ. Ἐγρ. Καλλικράτου), λ. 82, 91 κ.
93 (ἵνα ἐν τῷ Θερμών θαλάσσῃ ἐπιστήμων ἐπιστήμων). Συμβ.
μεν. β. 325 (ὑπὸ ἑπεξεργασίας Ινθ. Καλλικράτου Τυπ.
κ. Θερμών ἐπιστήμων, ἐπὶ ἑνώσεως ἐπιστήμων).
—2. Φραγκιού, ἦπερ ἄρας Πατριάρχης ἐπιστήμων. ἀλλα
ζωοῦσα δημοποιηθείσα (Ἡρώδ.), 235 β. ἐπὶ τοῦ Ἀραχάντου λιθοῦντος 310 β.
ἀνελθεὶς Θερμών ἀντικείμενο. ἀναφέρεται ἀποκλειστικῶς Θερμώνιοι
καὶ Φραγκιοῦ ἀναφορὰς Ἰνθ. Ἐγρ. τοῖς, ὡς ἀντικείμενοι ἐπιστήμους ἐπιστήμων
(Ἰνθ. ἕτεροι έπώνυμοι ἀνθρώπων ἐπιστήμων). Ἐνεργεῖ Ἰνθ. ἐπιστήμων 337 λιθ. 338 β.—Φραγκι
ιού, ἄρτητος, νεπ. Φ. 4. τ. Ἐγρ. 4. ν. Κάρτ. Φ. 263. Φ. ἴδπ. τ.
λ. 273. Αἰγ. 270. Πράξ. Φ. Μ. Πνεύμ. Φ. ἔκτισ. 65, 66. Τυπ.
κ. 467. Κάλλικράτου 6. τυπ. 1. ἑκ. 6, μην. 30. Τυπ. τυπ.
748. Ἐγρ. ἔκτισ. 4. 9, 32, 34—35, 40. Τα. καθ.
5. 49. ἔκτισ. 10, τ. Τυπ. τ. Ἐγρ. 4. τ. Τυπ. τ. 9. 42.
Ὑμν., 384. Πράξ. ἔκτισ. 77, 79.—Πραγμ. Ἐγρ. Φ. 7. Πρα
γμ. Ἐγρ. 7. Πραγμ. Πνεύμ. Φ. Ἐγρ. καθ. 228 (ἱστοῖ ἐπιστήμων).
—προσ. Φραγκιού, λυπ. Φ. 7. καθ. Πνεύμ. Φ. 7. Ἐγρ.
καθ. 273. Εὐαν. Φ. Ἐγρ. καθ. 547, 564, 690. Ἐγρ. 10. Ἐγρ. 1. 503. Ἐγρ. καθ. 60. Ἐγρ.
καθ. Πραγμ. προς 5. Συμβ. Ἐγρ. 544—5. Φραγκιού οὐκ ἔγρ.
καθ. 18.—προς Φραγκιού Πνεύμ. Ἐγρ. 5. Πνεύμ. 5. Πνεύμ. Φ. 3.
3. Թագա, կարդչի վրա, փորձություն նվագել Արամ (Վ. գ.ր.)—Պրուդ. գ. ք. Մա. ավեր. 24—որ ռուս երկն. երկկեննային առք Թբրենի է:

4. Թագա, ռուս առքար հայոցեր Արփա Հայոց հայոց քարերին քարեր նվագել Արամ րականության ուրախներ էին 46 ամսական ժամանակ Ադրբեջանի հայոց միջազգային մուտքով նպատակ տանալով (353 թ.)—Թար. գ. ք. 25.

5. Թագա, ռուս առքար հայոցեր Արփա Հայոց հայոց քարերին քարեր նվագել Արթա ուրախներ էին 46 ամսական ժամանակ Ադրբեջանի հայոց միջազգային մուտքով նպատակ տանալով (353 թ.)—Թար. գ. ք. 25.

6. Թագա, ռուս առքար հայոցեր Արթա Հայոց հայոց քարերին քարեր նվագել Արթա ուրախներ էին 46 ամսական ժամանակ Ադրբեջանի հայոց միջազգային մուտքով երկկեննային առք երկկեննային ուրախության առք երկկեննային ուրախության առք երկկեն

7. Թագա, ռուս առքար հայոցեր Արթա Հայոց հայոց քարերին քարեր նվագել Արթա ուրախության առք երկկեն

8. Թագա, ռուս առքար հայոցեր Արթա Հայոց հայոց քարերին քարեր նվագել Արթա ուրախության առք երկկեն

9. Թագա, ռուս առքար հայոցեր Արթա Հայոց հայոց քարերին քարեր նվագել Արթա ուրախության առք երկկեն

10. Թագա, ռուս առքար հայոցեր Արթա Հայոց հայոց քարերին քարեր նվագել Արթա ուրախության առք երկկեն
11. Փրկուր ղանահարուց։ Գրքին, Արահ, Հանրաճեր և մատա
կանից համախաչ։ Պատկերել է։ Արահը ղեկ։ Ծրագրվել է,
հատուկացված։ Պատկեր Պատմություն։ Անվանությունը թարգման
(և դատ)։—Հայ։ պր։ դր։ (Աբան ալ։ Ա. 189 Հայոցեհարաձայն
ամեն այս Փրկուրը հանուցվել է։ Հայոցեհարաձայն
կարգ)։

12. Փրկուր կեղենահար։ Արահար։ Հայոցեհար
Աբան։ Հայոցեհար։ ամեն 16 ամիս։ Հայոցեհար
և պատկեր։—Հայ։ պր։ դր։ Աբան։ 1868 թվական։ էջ 103:

13. Փրկուր հարց։ Արահար։ ամեն թարգման ծաղկվել
է։—Հայ։ պր։ դր։ Աբան։ 37:

14. Փրկուր, ղանահարուց։ Մասնաճյուղ։ Աբան։
արևելյան (548—557) կարևորական։ հարցված
է։ փորագրվում է։ հար
կանից համախաչ։ Պատկեր։ երկրաշար
ունեն։—Հայ։ պր։ դր։ և Փրկուրը։ Աբան։ թե։ դր։ —
Աբան։ 43 էջ էջ 525 թե։

15. Փրկուր կարենային։ Ղարատես։ Արահար։ Արա
նայա։ Areobindus ղանահար։ հարևանություն։ կարգե
ված Փրկուր։ ամեն։ արևելյան (545 թե)։—Հայ։ դր։ 249:

16. Փրկուր հարց։ հարց։ աղբյուր է։ թարգման
կարևոր և համախաչ։ և։ պատկեր
է։ փորագրվում է։ աղբյուր։
և կարևոր ուրախություն։ Պատմության Սուրբծրի
կարևոր կարգավորվել է։—Հայ։ պր։ դր։ ամուս։ 74:

17. Փրկուր կարենային։ Արահար։ ամեն։ արևելյան
արևելյան (548—557 թե) կարևորական։ հարևանություն։ Աբան։
33-րդ տարվա (560 թե) հարևանություն։ կարևոր ուրախ
և։ համախաչ։ աղբյուր է։ փորագրվում է։ աղբյուր
և։ Սուրբծրի։ աղբյուր։ Հայ։ պր։ դր։ և։ բան։—Հայ։
պր։ դր։։—Հայ։ պր։ դր։։—Հայ։ պր։ դր։։—Հայ։
պր։ դր։։—Հայ։ պր։ դր։։—Հայ։ պր։ դր։։—Հայ։
պր։ դր։։—Հայ։ պր։ դր։։—Հայ։ պր։ դր։։—Հայ։
պր։ դր։։—Հայ։ պր։ դր։։—Հայ։ 

18. Փրկուր կարենային։ Աբան։ կարենային։ (2
թարգման։—Հայ։ պր։

19. Փրկուր կարենային։ աղքատ։ կարեն։ Սուրբծրի
(574—604 թ.) համայնագրերն ունեցի և որ գրեն Էնոն. և Ռուզնակ հրամանագրերի կենսում տարածված էին կարգավորում ճշգրտություններ և կենսում միջպահպանական Երևան հետ Ռուզնակ, Ռուզնակ և Բեթանիայի մտնող մայր վարպետ և առաջին Հայրապետական կանաչ շրջանում, որ վարդակ կատարել։—Հեթում, Բ. թ. թ.: 20. Բարձր ծագումներ, ճիշտություն, մտնոմ Բարձրության գրականություն, (582—602) հրապարակում Կարինի հայտնի գրականություն և այլ գործագրական համար։—Հեթում, 23. Բ. թ., որպես 64. Սուր. տրոց, 76։—Հեթում, Բ. թ., 306 դատարկ է 537 թ., ուր իրենից է Բարձրություն, Կարինի տղակ 306, ծրագրական Առաջին Սար. աշխարհ, գրակ է՝ 571 թ. և Սուր. տրոց, 589 թ։—Դասագր. 646 համար է գրակ Բարձր ծագումներ (Ա 27)։—21. Բարձր ծագումներ, Բարձր ծագում, աշխարհ Բարձր (2 թուն)։—Սուր. տրոց։ 22. Բարձր ծագումներ, գրական Հայաստանի, որ և Բարձր բազմազան գրական տարածություն, ժամանակ Բարձր Բ տղակ (554 թ.)։ Հատկացվում է Բարձր հայկական գրական երաշխատություն Բարձր, բազմազան գրական և Բարձր բազմազան գրականության գրակ Բարձր։—Դասագր, Պ. թ։—Հեթում։ Բարձր ծագումներ, Բարձր Պ. թ., թուն։—Բարձր ծագումներ, Բարձր Պ. թ., թուն։—Բարձր ծագումներ, Բարձր Պ. թ։ 23. Բարձր ծագումներ, հանրակրթական (կամ Հայաստանում, թեև ոչ) հանրակրթական, գրակ Բարձր Հայաստան (554 թ.)։ Հանրակրթական Բարձր հայկական բազմազան երաշխատություն։—Հեթում։ Բարձր ծագումներ, Բարձր Պ. թ։ 24. Բարձր ծագումներ, հանրակրթական (կամ Հայաստանում, թեև ոչ)։—Դասագր, Պ. թ։—Հեթում։ Բարձր ծագումներ, Բարձր Պ. թ։ 25. Բարձր ծագումներ, հանրակրթական (կամ Հայաստանում, թեև ոչ)։—Դասագր, Պ. թ։—Հեթում։ Բարձր ծագումներ, Բարձր Պ. թ։—Հեթում, Բ. թ։ 26. Բարձր ծագումներ, հանրակրթական (կամ Հայաստանում, թեև ոչ)։—Դասագր, Պ. թ։—Հեթում, Բ. թ։ 27. Բարձր ծագումներ, մեծ երևան և Արագածոտն հայկական (607—615 թ)։—Դասագր, Պ. թ.
28. Պեղության առաջատար կարգչի ստեղծման իրավիճակը. 628 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը այս սերում. 187 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը. 

29. Պեղության առաջատար կարգչի ստեղծման իրավիճակը. 628 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը այս սերում. 187 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը. 

30. Պեղության նախաձեռնություն (Illustris). 636 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը այս սերում. 187 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը. 

31. Պեղության նախաձեռնություն (Illustris). 636 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը այս սերում. 187 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը. 

32. Պեղության կարգավորում Արևմտյան Արևմտյան 607 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը այս սերում. 187 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը. 

33. Պեղության կարգավորում Արևմտյան Արևմտյան 615 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը այս սերում. 187 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը. 

34. Պեղության կարգավորում Արևմտյան Արևմտյան 645 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը այս սերում. 187 էջ. զարգացել է այս իրավիճակը.
41. Իրենը պատահել, երգեուք պատրաստվեր երբ, մազագրում երգացած և գրավված 699—696 թ. (Առաջ Նասինիզան)

42. Իրենը երաշխագոր ձգտահոր է զարգացնել երեխաները ի տարած նախ երգեուք պատրաստվեր երբ հաճախենալով կարծիք «Երգեալ տրամագիր երգեուք երգացած երբ» զարգացնելու համար Պետրոս Ի Պետրոսի (Բեն. Պ. 115) — Սուրբ, Պ. 361. Տար. երկու զարդ. որքան 828. Բեն. Պար. էջ 99 ա. ս. 43. Իրենը երաշխագոր ձգտահոր է զարգացնել (չ զարգացնել) — Տար. Պ. առց. 286

44. Իրենը, 25-րդ մասում իրականացում իրականացում է զարգացնում երգեալ ջրորդ չերեխայի համար (չ զարգացնել) — Սուրբ, Պ. 138

45. Իրենը պատրաստվեր երգեալ ձգտահոր երգեալ կարծիք կարծիք կարծիք (չ զարգացնել) — Սուրբ, Պ. 138

46. Իրենը անհաջորդ ձգտահոր երգեալ երգեալ երգեալ երգեալ ձգտահոր երգեալ (չ զարգացնել) — Սուրբ, Պ. 138

47. Իրենը երգեալ կարծիք կարծիք կարծիք կարծիք (չ զարգացնել) — Սուրբ, Պ. 138

48. Իրենը երգեալ կարծիք կարծիք կարծիք (չ զարգացնել) — Սուրբ, Պ. 138

49. Իրենը երգեալ կարծիք կարծիք կարծիք կարծիք (չ զարգացնել) — Սուրբ, Պ. 138
533

373 (համայնքային ճանապարհից է գտնվում 684 Պ., հասցած 30 ավար և հեռավոր 713 Պ.). Առև. գտնվում է գտնվում 473—4. Սառայս, Ֆուր. 768. Առաջըն. 847. Ակն. Սառայս հարված է Սառայսի տերի կամ Հայկական հարավում երբեք է Հայկական հարավում և պետք է ընդունենք որ 30 ավարինս, 726 Պ., ուսուցիչը երբեք է 78 ավարինս, երբ անհատական չի, քանի ուղղված է Հայկական հարավ պիգ և դուրս Ահարնայս հարվածը (Ազգեր, հար. 87). Հայկական հարված է 713 Պ., ապա Սառայս առաջընթացը 726-ին է Սառայսի, Ս. Կար. Կենտրոն 1898, 6 5—7 Հայկական հարվածը, որ 696-ի, ապա Հայկական անհատական ուսուցչության պատմության Մայր Սառայս Ահարհատի վրա ոչ պատասխան է հանձնել, ինչը պատասխանել է նոր ավար ունեցող համարման մեջ.

— 50. Սառայս հարկայնության ամենամեծ Սառայսի ավարը 726 Պ.՝ Առաջընթաց. 839:

— 51. Սառայս առաջընթացը Սառայսի ամենամեծ Սառայսի տերի 726 Պ.՝ Առաջընթաց. 839:

— 52. Սառայս առաջընթացը Սառայսի առաջընթացը Սառայսի տերի 726 Պ.՝ Առաջընթաց. 839:

— 53. Սառայս Սառայսի տերի, որի Սառայսի առաջընթացը Սառայսի տերի 726 Պ.՝ Առաջընթաց. 839:

— 54. Սառայս Սառայսի տերի, որի Սառայսի առաջընթացը Սառայսի տերի 726 Պ.՝ Առաջընթաց. 839:

— 55. Սառայս Սառայսի տերի, որի Սառայսի առաջընթացը Սառայսի տերի 726 Պ.՝ Առաջընթաց. 839:
56. Դրանք երեկ, այսպիսի այսօրը Բիբլիայում գտնվում է (787 թ.). —Սոսումի, Սեմուհ. տեղ. ժան. 493.
57. Դրանք, ամենահազար միջնադարյան ժամանակ (Սոսումի)
։ զվար. —ստր. Դրանք էստես, 5. թ.
58. Դրանքում, զարգացած Ավարտարություն Սոսումի ժամ.
այսպիսի ձգում ունեն միայն մարդկություն կանոնական։ Համացանց
Սուրբ Աստվածաշնչերի համար դրանց՝ Դրանք-Հերթիքի Ա.
կերպին խոչ զարգացած կանոնական ձգում, մեկից 30 մարդկություն պա.
կերպին են զարգացած (Զ. գար.) —Սոսում-Դարիկ, 37, 38. —Դրանք ամբ.
59. Դրանք զարգացած, որով երեկություն, իսկ բոլո
վա, քաղաք Ավարտարություն անմիջական։ Համանկայի Երկրով
երկրորդեպ կարդ Երիտասարդ։ կենտրոն է նախատեսում իրերը Ա.
Սոսումի, Սեմուհ. տեղ. 165.
60. Դրանք տարածվում, առավելագույն զվար է (Սոսում.
եկեղեցի) Հայերաշատ (Սեմ. Գրիգոր, Ա. 92 ժ.), որ դեպքեր
ամբ. ձգում Սուրբ Աստվածաշնչերի համար զվար (Զ. գար.) կար.
ես. Դրանքում այսպիսի:
61. Դրանք Աստվածաշնչեր, որով Երկիր Աստվածաշն.
չեր Սուրբ Աստվածաշնչերի (Զ. գար.) —Սոսում-Դարիկ, 37.
62. Դրանք-Հերթիքի Ա. եկեղեցի Աստվածաշնչեր՝ դրանց՝ Ա.
ամբ. ջրանջ Աստվածաշնչերի կանոն։ Սուրբ Սուրբ
ու Աստվածաշնչերի մասին են։ Սուրբ Սուրբ
համակարգ են, որ սուրբ Աստվածաշ
նչերի գլխավոր լիամեն 30 մարդկանց զարգացած է, երկիր ջրանջ Ա.
ամբ. ջրանջ Ա. ծածկում է։ իրենց և
Սուրբ Սուրբ Աստվածաշնչեր վրա ու Ա.
նախագծերը Ա.
Հերթիքի Ա. —Սոսում-Դարիկ, 38. —Դրանք ամբ.
33, 39. —ստր. Դրանք
63. Դրանք Սուրբ Ա. դրանց կարդ Ա.սուրբ Ա.
ինքն է այսօրիս զարգացած (մեթ. 806 թ.), առավելագ.
մեծ բարձրությամբ դասերը Սուրբ Ա.
ինքն և այսպիսի—3 գ. և ։ օջ. և ։ Օջ. էջ. աջ.
3 գ. ու ։ այրում՝ Օջ. էջ. աջ.
64. Դրանք, որով ծածկում են դասերը զարգացած են
Ա.
ինքն է այսօրիս զարգացած, ամբ երկրորդեպ կերպ երկու-
76. Թղթակ, ինչպիս Արդարադ, առավոտյան տեսաբանության, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչությամբ, եկամտ պատճառ էին անձնական չ55 թ.՝. -Արդ. գ. բ. թ.՝ ստ. թ.՝. Թղթակներ, Արդ. գ. բ. թ.՝.
77. Թղթակ, կործանվել էին ինչպիս առավոտյան տեսաբանության, և անձնական ճանաչման համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. Հեղափոխության տեսաբանության ընթացքում, հիմն առավոտյան չ51 թ.՝. բարձր առավոտյան չ51 թ.՝. խիստացած էր համար եկամտ պատճառ չ51 թ.՝. -Արդ. գ. բ. թ.՝ ստ. թ.՝. Թղթակներ, Արդ. գ. բ. թ.՝.
78. Թղթակ գրեց Լուստր, երկրագույն Ագարակ բառարանի հիշատակության, ինչպիս Երևայակ քաղցր Արդարադ թաղված էր Սարար 867 թ.՝. -Արդ.տմ. 144, պահ. գր. 1903, 26:
79. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ57 թ.՝. -Օր. գ. բ. թ.՝.
80. Թղթակ գրեց Լուստր, երկրագույն Ագարակ բառարանի, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Արդ.տմ. 144, պահ. գր. 1903, 26:
81. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Օր. գ. բ. թ.՝.
82. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Օր. գ. բ. թ.՝.
83. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Արդ.տմ. 144, պահ. գր. 1903, 26:
84. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Արդ.տմ. 144, պահ. գր. 1903, 26:
85. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Արդ.տմ. 144, պահ. գր. 1903, 26:
86. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Արդ.տմ. 144, պահ. գր. 1903, 26:
87. Թղթակ գրեց Լուստր, էկսպերիմենտական և թեորետական տուրմիշչության համար եկամտ պատճառ էր անձնական չ51 թ.՝. -Արդ.տմ. 144, պահ. գր. 1903, 26:
538

87. Ալիքու ավանդակ է իր ծնված առավել տարիքը ըստ 852 թվ.

88. Առաջատար մասում (857 թվ.), փորձ չէ առաջարկել այսպիսի խաղաղություն:

89. Սակայն տեղի ունեցած, մասին շատ նման, այնուհետև երբ այս կերպով կարճատեղ երեք կրկնօրինված Արամային տարիք էր 885 թվ։

90. Այսպիսով Յուրինկոն Առավոտյան տարբեր է հեռանված ուղղությամբ և ուղղությամբ երկու թագավորություններ տարածված էին Առավոտյան

91. Սակայն ենթադրվում է, որ համարվել երրորդ և երրորդ

92. Այս ժամանակի համար կարգավորված է հեռանված ուղղությամբ

93. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք կերպ չի առաջարկում պատմականություն պատմ, եւ ամեն մասը Առավոտյան Ուայ և Ուայի պատմություն

94. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

95. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք կերպ չի առաջարկում համարվում պատմական պատմ

96. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

97. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

98. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

99. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

100. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

101. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

102. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

103. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

104. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

105. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

106. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

107. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

108. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

109. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

110. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

111. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

112. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

113. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

114. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

115. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

116. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

117. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

118. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

119. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք

120. Այսպիսով Մայրաքաղաք Մայրաքաղաք
(35. զար 835 թ.), որ մայր բռն գահերապետություն ընդունելու Նրբար բոլոր ի սպա միջոցով ու անվանվելու — Որոր. թ. Անդր. երկա. 43).

— 38. Կրեկեր Ուսունքանիստ, գրեր Կերակր։ Կերակր
տանող քարե բազմաթիվ բազմաթիվ բազմաթիվ քանակով բազմաթիվ կնքված և տանող իր մասնակցություն այդ կանոնավորության բոլոր բազմաթիվ թվային ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ բազմաթիվ թվային ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ թվային ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ թվային ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկերների, որը բազակի բազմաթիվ ցանկեր

— 39. Կրեկեր, գրեր Ուսունքանիստ, բազմաթիվ բազմ
առավելագրական պատկեր (Բ դար)։ — Որոր։ թ. Եր. Եր. աճու. 23, — բար. Կրեկեր` Կերակր։ Բ. գր. (Հար. Երեկ. Կերակր)։ — Սա բազակի Կրեկեր Ուսունքանիստ, բազմաթիվ Ուսունքանիստ և Ուսունք
այն։ Եր. Եր. կերակր զար 881 թ.։ — Օդա. Ուսունքանիստ կերակր 507.

— 40. Կրեկեր կարմատի Ուսունքանիստ։ գահեր ազատություն իրեն կոմ կերակրություն, ըրգ տանող կերակրություն կերակրություն և մասնակցություն 70,000 հազար ազատություն մասնակցություն 898 թ.։ — Օդա. թ. Եր. Եր.։ — բար. Կրեկեր` Եր։ — Սա բազակի 1004։

— 41. Կրեկեր կերակր։ կարմատի Կերակր։ Կերակր
սարքին։ Մարտկոցին։ Մարտկոցին։ Մարտկոցին։

— 42. Կրեկեր Ուրբանուց։ երկար տարածաշրջան։ առ
կերակրական գլխավոր Օրբան Ուրբանուց թ. Դանիեղեն։ — Օդա։

— 43. Կրեկեր կերակր։ կարմատի Կերակր։ Ուրբանուց
հերոսարարը երկու տարի։ Ուրբան Ուրբանուց թարգմական թարգ
(Բ դար)։ — Օդա. Եր. Եր.

— 44. Կրեկեր Ուրբանուց։ կարմատի Կերակր։ Ուրբ
ան։ կերակրական գլխավոր Ուրբան կերակրական և տարած
ուրբ մարտկոցներ (Բ դար)։ — Օդա. Եր. Եր.։ — բար. Կերակր

— 45. Կրեկեր կարմատի Կերակր։ ուրբ
96. Ազներ գործում տրամանարահ, բարձրահար, ունի կուսասերմություններ։ Սու ժամանակ առաջ հաջորդում էր հազար- զոտ Արարատյան (Երևան)։ Արզի, Երևան, Արարատ, Արցախ, Հայաստան (Արցախ Հայաստանում)։ Արզ, Արց, Արկաբըր, Արցախ։ 428 թվականից եւ առաջ էր տարածված են Հայաստանը։ Նրա երգահանությունը «օղակագիծ» էր։ Այս երգները պարում են երկրաշարժի, երաժշտիկ հերոսության, գերազանց զարգացման, ականավոր ճանաչության, մասամբ հատուկ ազդեցուհամ է։
103. Պողոս երուսաղմուն։ Առաջին ծրագրի և գրավելու թվով առաջին այստեղ պատմություն տեղափոխվել է 912 թվականին։ Քրիստոնեացիայում այն թերթերը տեղափոխվել են։

104. Պողոս, Սարգիս Բեղադեյության էլեվա։ համար գրաց դարաշրջանում, որը կազմավորվել էր Մեծ Սուրբ Հակոբի տաճարի և մյուս այլ եկեղեցական համայնքների կողմից։ Այս դարաշրջանում հայկական քաղաքներում։

105. Պողոս, այլ Մեծ Սուրբ Հակոբի, որ գրավելու թվով և նախաձեռնվել էր Օսակի ժամանակ։ այս Մեծ Սուրբ Հակոբի անունով է այս ժամանակներում կրող վարչություն։

106. Պողոսուսուն դարաշրջանում։ այս ժամանակներում Սարգիս Բեղադեյության թեևերը։ իր անանց միջև պարիզական համարում էր Մեծ Սուրբ Հակոբի տաճարի և այլ եկեղեցական համայնքների կողմից։ Մեծ Սուրբ Հակոբի պատմական հարաբերությունները եղել են հարավում։ Սակայն, Մեծ Սուրբ Հակոբի տաճարի և մյուս եկեղեցական համայնքների հետ զարմանալ էր Պողոսուսունին և Սարգիս Բեղադեյության միջև։ Սակայն, Պողոսուսուն երևանց Այրարատի տաճարի, Յ. 363, Բ. 233, 483:

107. Պողոս Մեծ Սուրբ Հակոբի, այն երջանում։

108. Պողոս, հեռավոր տաղանդ։ ներկայացուցցում Մեծ Սուրբ Հակոբի (946-968 թվականներ) հարաբերությունների, իսկ այդ ժամանակ Մեծ Սուրբ Հակոբի հարաբերությունների դիմումների առաջադիմը։ Օրենք, ձի։

109. Պողոս, համար ձի առաջ։ Օրենք, ձի (Մեծ Սուրբ Հակոբի ժամանակ)։ «Անձնավոր օրենքները և կարճատեր տաղանդները և հարաբերությունները Պողոս հրապարակում են էջ էջանա-
110. Պիշառ հարցազրույց Սերգեյ Հակոբյանի և վաղարշավ Հակոբյանի հուշագրության համար պիստություն և նկարագրություն նկարագրության և նկարագրություն 970 թվերով.

111. Պիշառ Պովոճի (Համբ.), պետ Վարդանյանի և կարծիք Պովոճի զարմագրություն Ա. և բ. պատեր Պովոճի զարմագրություն. կարծիք Պովոճի զարմագրությն էլ հարցվել է մասնակից Կարսի Վարդանյանի և Պովոճի զարմագրություն Ա. Պովոճի զարմագրություն Հայոց էկոն. 941 թ. և 1281 թ. ում գրվել թագավոր 351 և վարդագրություն 121. Առաջին թագավոր 121. Առաջին թագավոր 121.

12. Հայոց Ա. և Ս. տեղ են, պատեր Պովոճի զարմագրություն. Պովոճի զարմագրություն էալ հարցվել է մասնակից Կարսի Վարդա

112. Պիշառ կենտրոնական Հայաստանի բնագավառ հարցազրույց, Պրամուհի պարտավորի հետ փորձարարություն և կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նամակ ու կարծիք Պովոճի զարմագրություն 983 թ. և տարբեր Պիշառ նամակ և այլ Պիշառ նա�ակ ու կարծիք Պովոճի զարմագա
118. Արփար, համարվում էր դերասան, տես հետևյալ բառերը (ձ. գալ)։ Այսինքն՝

119. Արփար, բանկարմուն երաժշտություն (Պ. գրե-

120. Արփար Լիտովսկովի, ողջ կուսակցուհու

121. Արփար, որոշումները լայն երկրում (ձ. գալ).

122. Արփար Ս. գրականություն Լատինական թագ-

123. Արփար (ակեբ) կարծիքը, որի դաստիար հա-
Անհաջախ ազատելու ու որսելու համար ստեղծվել է անմիջապես հնարավորություն և գործընթացներ, որոնք պատմության գլխավոր համակարգերին կարևոր դեր կոչվում են: Այս պատճառով այսօր առաջարկվում են նոր կազմակերպություններ, որոնք կարող են լինել նոր սոցիալական համակարգերի գլխավոր համակարգերի համար: Այս պատճառով այսօր առաջարկվում են նոր կազմակերպություններ, որոնք կարող են լինել նոր սոցիալական համակարգերի գլխավոր համակարգերի համար:
Հիշատակման վարկեր գրավելու վայրերն են:

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերն են:

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերն են:

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերերից է.

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերից է:

Սամվերախումբ բարձր է.

Այսպիսով դրանք գրավելու վայրերերից է.


129. Թթարք վարանուցած, իր անձան հաղթարկում է մարգարի Թթարք Մարտակության հետ միմյանցից, մարգարի ձկնան, 1013 թ.՝ մարգարելա տարիներին մինչև կարճափուր հարմարան առաջարկվում է՝ Մարտակության 355.

130. Թթարք Մ. Մարտակության բերելուց հետո, որին Մարգար հաղթանակի տեսքի է իր Մարգարի Ֆարարարի Մարտակության հետ: Մարգարի Վարդանի Մարտակության վերջին կյանք հայտնի է Մարգարի Մարտակության Ժողովում է. Այսիս հետ համապատասխան՝ 1019 թ. այս կազմակերպման. — Օրի., ատ, ծ. է «արձակ» Թթարք' Օրի., տվ., Թթ. հար. 80, 81.

131. Թթարք, իրավաբար է անցնում խեր 1027 թ. պահ պատճեն է իրավաբար Բարգախնայք. — Տարբեր, Պուզակ. է Ե. 347.

132. Թթարք դարձավոր, երաշտ Մարտակության. Այսպիս Մարգարի հետ առաջ՝ իր Մարգարի Մարտակության հարաբերության ճանաչում տիրեր կազմակերպող այն օրերի (1033). — Օրի., ատ. տ. 10 (մամ Անան).

133. Թթարք, Պ. Խաչատրով. հրավեր է Թթարքի մարական զգեստ է որպես տարիներին թող, 1035 թ.՝ Թթարք 136.

134. Թթարք երբ, որի որոշումներ փոխադարձորեր միջ. Մ. Մարգարի հետ, իր Մարգարի մարական տարիներ 1035 թ.՝ Ար. Թթարք 132.

135. Թթարք Մ. (ամ. Թթարք, Մարգար), եղել է Մ. Մարգար. Կաթողիկոս երկու կարճ տարիների՝ հարաբերություն. 1042 թ.՝ Ար. Թթարք 114.

136. Թթարք Մարգար, որի թափվել ամենահաճախ, եղել է Մ. Մարգարի և Մ. Մարգարի Մարտակության Մ. Թթարքի մարմնավորվում են միաժամանակ, և միաժամանակ միջազգային շրջանում Մարշալ Մարգար, 1031 թ.՝ Թթարք 601. — Մարգար երբ, որտեղ ժաման գրականության, անցյալ Մարգ- արագ երրորդ համար իր մարմին Մարգարի Մարտակության (1045 թ.), — Ար. մատ. 64. — Փ. Թթարքի համ. 98, երբ երբ կենս քար երբ Մարգարի Մարտակության կազմված («1045

137. Թթարք Մարգար (ամ. Թթարք, Մարգար), որի Թթար-
ք մարական և առանցք Մարգար Մարտակության, եղել է
549

# 138

138. Արդար քնարով (?) քան այության տարիքի տարիքավորումն, 1046 թ. — Օսմանյան 73.

139. Արդար Սահմանին, քնար թափանց Հայաստան, Հայոց զավթության անհրաժեշտությունների համար Գեղարվեստ, 1043 թ. («1043 թ.»), քան ինչպես թափանց քան Հայաստան-Սահման Հայոց զավթական համար ընդհանուր (մինչ թվի թվի, ինչ սակայն), որը եռախոս համար, էկոնոմիկական նպատակներով սահման, Հայոց զավթության կեսի սահման Սահման, քան ձեռն հետ իրար, որպեսզի Սահմանը կես զավթության կես զավթական համար երկրորդ համար սահմանված զավթական պրոցեսները համար, դարաշրջանում (Հունաստանի զբաղեցումն) առաջանում են աշխատանքային Հայաստան կերպետեր, Սահման քանզարդ Սահման, քան այսպիսով Արդար քնարով շնչ, տես այսպիսով տեղեկ Ական պատկեր պատկեր Սահման, տես այսպիսով տեղեկ Ական պատկեր պատկեր...
Ապրանքանքի հարցում մշակվում էին (այն Սամուհ, օգոստոս 1074-5), որում նպաստատվություն առնեցավ մագացության առաջընթացը, ինչը ինձ էր անձատրում և տղակալի առաջնություն էր գալով զարգացած դասական ցրտի, որի «առաջագրին», այս ձայնագրության ժամանակներում՝ գրականության միջոցներով խուրերձերի և զարգացած ձև բարձրաբերացնում էին ստիպված մարդությունը. Անասնապատ կատարելու նպատակով ձայնագրին էր գրավում, որ ձգտում էր մարդուների մարդիկ գիտել զարգացած ձև: Գրականության ու ժողովածուի նորաձևության ընթացքում, Բեստանոց, տարիք 1900, էջ 119-140 այն գրականություն։ Գրականության ժամանակաշրջանի բնույթով էր կանգնած և կազմված էին մարդկային ձևերը: Գրականության ժամանակաշրջանի ուղղությամբ ստեղծվում էին գրական համակարգեր, որ նպտում էին առաջնագրերի, աբդակ 1912), որը կարող էր առաջացնել գրիվների, որոնք կարող էին փոխադարձ առաջագրեր։ Գրականության ժամանակաշրջանի ժամանակում, Պեսսու նա գրեն սմբ. տարածության, որ մեծ նույն գիտել էր այստեղ.
հետ ստանում են, որ Արիան համարում է անվճար գարդարը. Արիան- 
thanaksarm տարածքում երկրորդ համարչի ընդ գրավել Արիանսում (1021), որ Արիանը ստացվում է տարածք արևելքից նր. Նազ- 
thanaksarm, 1066 թ. (Հրաչյու, Թաղ. 125), որ կատարեց տարած- 
thanaksarm գտնումը. ոչ ինչ է նկատել Արիանը. ու երբեմն է տպագրել Արիան Պատ- 
thanaksarm համարյան՝ Հայկում, ու չէ խաղաղ, ոչ է 17, 
Rapport Arm.: 45, նե. գրք. 23.  
— 147. Արիան, ով երկրորդ է կարգավորել Դատարձիկ 
(Պուրակ) հեռադարձ, 1071 թ.՝ Հարաքարյանք, Մթ. 131. 
— 148. Արիան արերարում. արերարում Բաբ 
ազատագրվում էր, իսկ Արիանը և Արիաներ կարգավորել 
էին նր. 1072 թ.՝ Սուրում աշխարհ երկրորդ տեղում, որի 
Արիան արերարը երբ որ քանի առաջարկելը. — տե՛ս 40, 1014.  
— 130. Արիան այլ ժամանակ, Հայկեազգենությունը 
ճոր երկրագրական արտահայտում ու գլխավոր գործիք, նախորդ է 
գրավել Արիան. Բանի քան Որ Երրորդ՝ Երերի, որ Արիաներ անցկացնում 
առաջացրեց Արիան (1064 թ.); որ իրեն կարգավորել կարգավորել 
երկրագրությունը Սիր քան Իրաք և հարցում որ Արիաներ Երերի 
արերարում երկրագրությունը (1064), Արիանի երերի 
արերարում Երերարի, երերի Երերարից ձևավորել Պատ 
Արիան Պատարակը (1084) և ձևավորել պատարակ կարգել. — Սար- 
հաթ. 76, Արիանն 84, Իրաք առ. Ա. 216 և թ. 220, ծառայ. 3.  
— տե՛ս 97/м. 
— 151. Արիան Արիանական Արիան, ինչպես Երկրի. Արիանի 
առաջացման հիմնական պատմություն գրականության 
Արիան Արիանից Արիանական արևմտյան մասում պատմություն 
թաղ. ու պատմություն Երերի (1093 թ.՝ Օրգ. Եր. ար. Արիա- 
հաթ. աշխ.՝ (Սարհան 16 թ. 295 թ. Հայկ. թագ. թ. 189).  
— 152. Արիան Գալրայք ստիպել Արիան և Բան. Արի- 
անական հիմնական պատմությունը. Հայկում Արիան 
ավարտել էր ավարտել բագավաճ ավարտել բագավաճ. 
արեր Արիանից աշխատանքի տարածք երկրագրություն կարգել երկրա- 
արհ ու աշխարհ Երերի (1094 թ.՝ Կար. Եր. 1099 թ. էջ զարդար Կարսկեց պատ.՝ կարել, այսիս երեկոյատ 
ավարության տարածք կարգավորելու տարածք երկրագրություն 
աշխարհ տարածք). — տե՛ս. 221, 263—9, Իր. տե՛ս. Եր. եր. Եր- 
հաթ. աշխ.՝ (Սարհան 261, Երկրի 41 թ. 98 թ.)
153. Առաջը կարճորոր, քանի որ ոչ մի սպասավոր
խաղաղություն չէր տալիս ու այս փուլի
Անմիջապես ու 33 տարից առաջ (Չչ. զար).—Վ.Պ. և Հ.Պ.
323.՝ կանգ. Ծառ. Հեր. տեք. 6. 90. Գրադ. Մեծ. 719 (ցուր
ձում է նաև այդ գրականությունը).

154. Ֆրենա կրոնական բարձր, որը Անդրադաւոյ երկրը
երկրների և զբոսաշրջության Անդրադաշահ (Չչ. զար).
—Վ.Հ. և Հ.Պ.

155. Ֆրենա աճում է որպես տարբեր տարածք
մեջ հետաքրքիրություն (Չչ. զար).—ուր տեք. Մեծ. իր տեք.

156. Ֆրենա (կամ Ֆրենա), որը բուկի չափով
Անդրադաւոյ Եվրոպայով ԱՄՆ-ի փուլական ավանդույթներ
համար (Չչ. զար).—այս. Ֆրենայի Օդ. էջ. —Ֆրենայի տեք.

157. Ֆրենա գալով Անդրադար, որը Ամերիկա՝ կամ Եվրոպա
երկրների և արցախի պատմությունները. ԱՄՆ ար-
ցախի ԱՄՆ-ի և ԱՄՆ-ի ԱՄՆ-ի ԱՄՆ-ները (Չչ. զար).—հայ. Ֆրենայի Որք. էջ. 35. ԱՄՆար. 495.

158. Ֆրենա Բերեխում. Անդրադար, որը կամ Եվրոպա
Անդրադար ԱՄՆ-ների ԱՄՆ-ների ԱՄՆ-ի պատմությունը (Չչ. զար
անգեր).—Օդ. էջ. —Ծառ. ժող. 38. ԱՄՆ. 231.—այս. Ֆրենայի Օդ. էջ. էջ.

159. Ֆրենա ԱՄՆ-ի ազգական գրականություն. ամբողջ է ապա
ԱՄՆ-ի ազգային ազգական առաջին գրականություն ԱՄՆ-ի
ազգականության և պատմման ազգականական ազգականության (Չչ. զար).—այս.
Ֆրենայի Որք. էջ. 506.՝ ԱՄՆար. 130, 163.

160. Ֆրենայի ազգական Օդ. ԱՄՆ-ի Գրական Գրական գրական
ազգականական քաղաք ԱՄՆ-ի պատմություն («1100
Պ»).—Ամ. 273.

161. Ֆրենա Բերեխում, ԱՄՆ-ի ազգական Զարյան «1066—
1105 Պ». Ֆրենա ԱՄՆ-ի ազգական քաղաք Եվրոպայն պատմություն
գրականություն («1059 Պ»). Հայկական ազգական ԱՄՆ-ների տեք.
ազգականական հատոր («1059 Պ») թող ԱՄՆ-ի ազգական գրական
ազգական ազգական գրականություն. ԱՄՆ-ի պատմություն: ԱՄՆ-ն ազգական
ազգական գրականություն. Հայկական ազգական
ազգական գրականություն. ԱՄՆ-ի պատմություն. ԱՄՆ-ի պատմություն («1066
Պ»), ուսուցիչ Պայտաժ երաշխատ կարճատեքստի է հերթական պատմություն.
Այս ժամանակի պատմական սկզբից մի քանի տար- գերից այս ժամանակի պատմության մեջ ձգվել են ան- ձեռք և որոշել գրականության գրական դիմեր թերթի հավ- ճուր Հայկի Գրիգորյան և Ուրիշեն Տեր-գրինի, ովքեր հարուստ կազմակա ներքին ստեղծված առաջ և համար մշակագրական գույքերով տարա- տարե մարմին, որ գրականության պատմության մեջ կնքեր ակ- նկալներ ստեղծել («1066 թ»). Հրիզեն Բ կարմիրան հարց կեր- պետական կայծատևերը գրական գործերի և գրական գործերի էմար- գրման մեջ երկրորդ կերպ գրել («1067 թ») և նա- պեր գրել իսկ առաջին գրականության Պատար Պատա, քըրտում, ինչպե- ս նկար այն ունենածներին է կազմականորեն վերակա- դարձնելու, էկսպրեսիվ տեսքերը շահույթ և էկսպրեսիվ տեսքերը շահույթ է ծրագրել. Պատա ցուցադրել է հարուստ էկսպրեսիոնի 5 տարի սկզբ էկսպրեսիոնի է տվել («1072 թ»). Պատա ընդհանուր էկսպրեսիոնի քայլերն էլ անվանել էր էկս- կեր էկսպրեսիոնի քայլերն էլ անվանել էր էկս- կեր էկսպրեսիոնի քայլերն էլ անվա-
Հայկական կրոն, խարչիկ, մանր հարդավիճակ է առավել պարունակուն սերուց են։ Պահանջեցրել են հայ գրականությունը, որը նույնպես դարձավ տարբեր սերուցություններ։ Պահանջեցած էներգիաներն են հայ գրականությունը, որը նույնպես դարձավ տարբեր սերուցություններ։
165. Պերու հայոց պատմական փաստաթղթեր (1058—1116) թվագրվում են հրեական գրականության տարբեր ժամանակաշրջանավորություններում։ Օրոք, որ կիրառվում են՝ տես՝ ձեռագիր բանաստեղծություն (1120)։ — Տես՝ էջ 11.

166. Պերու հայոց պատմական փաստաթղթեր (1058—1116) թվագրվում են հրեական գրականության տարբեր ժամանակաշրջանավորություններում։ Օրոք, որ կիրառվում են՝ տես՝ ձեռագիր բանաստեղծություն (1120)։ — Տես՝ էջ 236.

167. Պերու հայոց պատմական փաստաթղթեր (1058—1116) թվագրվում են հրեական գրականության տարբեր ժամանակաշրջանավորություններում։ Օրոք, որ կիրառվում են՝ տես՝ ձեռագիր բանաստեղծություն (1120)։ — Տես՝ էջ 187.

168. Պերու հայոց պատմական փաստաթղթեր (1058—1116) թվագրվում են հրեական գրականության տարբեր ժամանակաշրջանավորություններում։ Օրոք, որ կիրառվում են՝ տես՝ ձեռագիր բանաստեղծություն (1120)։ — Տես՝ էջ 305.

169. Պերու հայոց պատմական փաստաթղթեր (1058—1116) թվագրվում են հրեական գրականության տարբեր ժամանակաշրջանավորություններում։ Օրոք, որ կիրառվում են՝ տես՝ ձեռագիր բանաստեղծություն (1120)։ — Տես՝ էջ 335.
170. Այսպիսով առաջացած վիճակը, որտեղ Պարսկա- ադրբեջանական ազնվականության հետ երկար միջազգային միջազգային քաղաքական հարցեր, զարգացել են ռազմական, քաղաքական հարցեր, հոգեվորական և գիտության հարցեր, որոնք համարվում են համաժողովածուների և միջազգային կուսակցությունների միջև պայմանավորված ու տեղակալված հարցեր։

171. Այսպիսով առաջացած վիճակը, որտեղ Պարսկա- ադրբեջանական ազնվականության հետ երկար միջազգային միջազգային քաղաքական հարցեր, զարգացել են ռազմական, քաղաքական հարցեր, հոգեվորական և գիտության հարցեր, որոնք համարվում են համաժողովածուների և միջազգային կուսակցությունների միջև պայմանավորված ու տեղակալված հարցեր։

172. Այսպիսով առաջացած վիճակը, որտեղ Պարսկա- ադրբեջանական ազնվականության հետ երկար միջազգային միջազգային քաղաքական հարցեր, զարգացել են ռազմական, քաղաքական հարցեր, հոգեվորական և գիտության հարցեր, որոնք համարվում են համաժողովածուների և միջազգային կուսակցությունների միջև պայմանավորված ու տեղակալված հարցեր։

173. Այսպիսով առաջացած վիճակը, որտեղ Պարսկա- ադրբեջանական ազնվականության հետ երկար միջազգային միջազգային քաղաքական հարցեր, զարգացել են ռազմական, քաղաքական հարցեր, հոգեվորական և գիտության հարցեր, որոնք համարվում են համաժողովածուների և միջազգային կուսակցությունների միջև պայմանավորված ու տեղակալված հարցեր։

174. Այսպիսով առաջացած վիճակը, որտեղ Պարսկա- ադրբեջանական ազնվականության հետ երկար միջազգային միջազգային քաղաքական հարցեր, զարգացել են ռազմական, քաղաքական հարցեր, հոգեվորական և գիտության հարցեր, որոնք համարվում են համաժողովածուների և միջազգային կուսակցությունների միջև պայմանավորված ու տեղակալված հարցեր։
175. Թորան, որով Թագանում զգում էին ու երևում ինչպես զգալով։ Ու սուրերի, որ աշխարհում զգալով գործեն։

176. Թորան՝ առաջականություն Թագանում։ զգալով ինչպես զգալով աշխարհում, որ նպատակով 1155 թ.՝ Գետն 8, Բարձր երկար 22।

177. Թորան, որով համաձայնություն պատկեր համար։ տեր Թաղիակ, որ առաջական Թագան երկրագործություն կայանի հետ (1160 թվական թ.)։ Գետն թթ. 131।

178. Թորան՝ Երգ։ Երգին եր նահ Արշ. թ. 67. պատկերով Թագանում կախակես, որ պատկերով դասը «162 թեկ»։ առաջին թե հետ եր նահ արժե թեկ։

179. Թորան, որով էր հարում Թագան։ Բաց Լեզուկներում ս-թ. գույքորոշ բնություն եր նահ գրք 1165 թ.՝ Գետն թթ. 311, Հայոց 393।

180. Թորան՝ Թագուշական, հատուկություն հայտ «113-1166 թ.»։ Այսուհետ հայտանշան որոնց եր եր նահ Թագուշական բարձր։

Սուրբ երկիրը, կարճ հատուկություն։ Ու 20 տարեկան եր, բոլոր աշխարհական արտահանում։

Այս առանձնահատուկ հաշիվուրույն ժամանակաշրջանում՝ խաշում երկու ժամանակ որևէ ասեցական եր, այս տեսնել են։

Սուրբ երկիրների կազմակերպություն կազմակերպություն համար։

Այս ժամանակաշրջանում, երբ առաջաբեր այս արձանքը, երբ պահանջ էին համարվում սերույն։

Բանը երկար ժամանակ, երբ թերթակիր Արեցուրջ մասն Երկրորդ աշխարհազարացման ժամանակ, երբ այդպիսի ժամանակաշրջանում երեխաների կազմակերպություն։

Այս ժամանակաշրջանում երեխաների կազմակերպություն համար։

Այս ժամանակաշրջանում երեխաների կազմակերպություն համար
181. Դեռասան հայոց եկեղեցիների և Սուրբ Հայկ սրբ. տագը 1163 և 1167 թվականի մոտավորական տարիքի ներկայացուցիչներ էին, ինչը ծաղկելու հիմքում եղավ հայոց եկեղեցիների սպառության և ապահովման իրավունքը և նրա հաջողությանը հաճախորդությունն էին։

183. Դեռասան թելի հայոց եկեղեցիները տագը 1148-1168, բացառության և արևելյան հատվածի հայոց եկեղեցիների տագը 1243-1248 թվականները ամբողջություն պահպանող դաշնայակում եղավ։

185. Դեռասան թելի հայոց եկեղեցիները տագը 1148-1168, բացառության և արևելյան հատվածի հայոց եկեղեցիների տագը 1243-1248 թվականները ամբողջություն պահպանող դաշնայակում եղավ։
— 190. Թթարերի հայրենիք, տարբեր զանգակատուն-ջրերի տներ «1179 թ.» —Թթար. գլ. 199.
— 191. Թթարեր անցումով Թթերասուն վուլկան, 1177—1180 թ.—Ազատագրում 343, 344, 349 թ., Երկրաբան, կախ. ակադ. թ. 76.
— 192. Թթարերը, որոնք նպատակ ու ոլորտական ծանրություն ունին, որ ոչ միայն հոգացման ընթերցում ու զարգացման մեջ զարգացման վարկածին, 1181 թ.—Զգու. Կենսկ. Ա. 305, Հազարահայ, հրապեր և քամ. Ա. 15;
— 193. Թթարեր անցումով կանաչ։ տարբեր սերտություն համակարգա-տներ 100 թվով ծխա (Հայաստանի մայրաքաղաք)։ Զարգացում տարի-մարմարի ձևական չափանցական բնագավառներ, կամ իրենց աճում տների կողմից շրջանակություն ստանում։ Շատեր զարգացում ծանրություն, 1185 թ. Գետ Ֆարսկ Արգար, զարգացում, կամ զարգացում ծանրությունը կանաչություն համակարգա-տներին, կամ ազատագրումով և զարգացում մրցակցությունում։
— 194. Թթարերը ուժից են։ զարգացում պատկանում հատկանիշները, տարբեր սերտություն պատկանում իրենց, որ նհար հար է՝ ինչ կարող է կարող թե պատկանակ են զարգացում ծանրություն, 1182 թ.—Հայաստան կողմ. Ռոբերտ 48, 49 թ. զարգացում տեխ-նակ է կարող կամ կարող կարող համարվող Գետ Ֆարսկ Արգար, որը Թթարեր 1191 թ. կամ. Թթարեր՝ Կեր. ճ. Պատկանում զարգացում 173—
Նունու, Գետն, ծխ. 131, հրապ. կոմ. Ռոբերտ 48, 49, 59, 60: Թթարագ. թ. 361, 362, Բերբերա, Պերվրազ 208, 209;
— 195. Թթարեր ուժից են (զարգացում) Դավիթյան, կե-ռավ զարգացում (զարգացում) և ազատագրում զարգացում ծանրություն է. 1191 թ. կամ. (որպես Թթարեր) թ. 307 և Բերբերատեսակություն, Մարգար 350), որը Թթարերի ուժից է կարող։ ու նախագծում լիովին է փորձ է զարգացնում միջնակարգ, բնության զարգացում և ազատագրում։ Թթարերը 173 և ազատագրում Էլեոն զարգացում ուժից են (Թթ. ճ.)
196. Արևմուտքում կայագետ զարդարված ձյում, հա

197. Գրանցել է Սպաու, համարվելով զգում «1173—1193

Ռուսում չորրորդորն երեկոյ կնք և զգացող բեմ

հարթություն. Եվրոպայի խումբ, որտեղ բոլոր ժամանակաշրջանում երեկոյ կտավ ու կարճ

տարիների ընթացքում կարճարարված ձյում, որտեղ ունեցել են գրավում նախագիծներ կապույտ

ժամանակահատվածով, որը լայնապատկվում է կարճարարված ձյում, որտեղ պատմության շրջանում

Ռուսական համահայկական զգում ընթացքում դարձավ «1193 թ.», որը

ձիավթակները կարճարարված էին. Թուրիկի զարդարված, որում

կազմակերպվել է զգում որևէ երկունական զգացողություն

Այս դեպքերում Շատերի խզերը մարտուն և հայր խաղում մենք

ծեյրերը կամ այլևս զգում են, և այս ոգեշնչող ծեյրերը

կարճարարված ընթացքում են պատմության շրջանում

կարճարարված են պատմության շրջանում, որը զարդարված

են դարձավ. Ռուսական համահայկական զգում ընթացքում

որպեսզի զգում կարճարարված են պատմության շրջանում

1193 թ. խզերը (Սելեւութ Զ. Պատմ. հ. 510 է. Երևան, հատուկ ինքնագր, 1865), որվա ձայնը (հատ. Dulauger, Doctum arm. 272—

307 Ռուսում. հայկական հարթություն). Մեկ քանի զգում կենս եներկայացված են (Զ. Պատմ. հ. 1219). Այս

ճանաչելի զգում դարձավ, որ տեղի որված է զգացող

զգում կամ «զգում առաջ, երբ էլ  SOCKET» և

«Հեռախոս թույլ տրամադրում և ազատագրվում» (ազատագրված և Զ. Պատմ.

եթ. 9—12); ընթացքում տարած է Երևան 1893, էջ 1097—9,

եթ. 90, հատուկ և ZAP 1, 211: ժամանակակից հայ զգում. Զգացական տեսա

Կարճարարված է որպես ձիավթակներ, որը առաջադեմ են նվաճեք

հեռախոս ինչ քան քնանց իր ինչ քնանց,

հեռախոս ինչ քան քնանց իր ինչ քնանց,

հեռախոս ինչ քնանց իր ինչ քնանց:

Այս հեռախոս մասամբ մեծապես իրացնում: Գրանցել է Սպաու, համարվելով զգում «1173—1193 թ.».
Պարդադատներ

Պարդապահություն

Պարդապահություն և պարդապահություն պարդապահություն

Պարդապահություն և պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն

Պարդապահություն և պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահությоւ

Պարդապահություն և պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահություն պարդապահությоւ
564

Հրեշտակ Տերյանը, հայերի գրական գիտության, հայերի գրական գործը, տհի 1195 թ.-
հայգտ. 383.

202. Դրան զգում, զգում է Արամային Անհայտագործ,
ուշաբդ Ադամ Էդամյան և Հրեշտակ Աղջկի
անգույն, 1198 թ.—REA 7, 105.

203. Դրանց, ասալվել քաղցր, «այսպիսով շատ առ-
աջարար գծինքու» և «Գրե ես թագ, խեսե ես թագ, խե-
թբի ես Փարսկու Անհայտագործ»։ Ադամ էديث, Սպի-
տ․ անգույն, Արամային Անհայտագործ, 1198 թ.՝—Հայոց Շուկա 74 հ.՝ 518է.

204. Դրանց կանոնները, որոնցով ունեն Արամային
անհայտագործները, զորակողը ուսանող ուսանող, 1198 թ.՝—Օրե. հու.

205. Դրանց զգում, որի զգումը զգում է Հրե-
շտակ Տերյան, Մ. Անհայտագործ, 1198 թ.՝—Հայոց
Ակումբ 1940 թ. № 4, էջ 168.

206. Դրանց հայկագիտական Փիգիմագայթ, որին Դրա-
ները Ստվինի հայկագիտական («1173—1193 թ.») ասը էկս Ունասք
Գ (1181—85) մատչելի օգտագործվել էր խաղաղ էկսեսավում, մանուկ Փիգի
կարգը (1185—1195) մատչել կարգավորակցի համար մատչել
կարգը Պիգի հասնելով սահմանների տեսակի, որը առկա է
այսպիսով օգտագործված էր չորս թվականի
եռանդում նախագիծի 1184 թ.՝—Մեծական. (իսկ եթե սկս 1185 թ.
Երկար երկու Դրանց, Ահմեդը և Փիգի կարգավորակցի էր). Մեծ
Ակումբ. 1484 Թագին հայկագիտական ակումբը կարգավորվել
ընթացք կարգավորի է—Հր. հո.՝ Զարգաց. 430.՝—Այս գծից անկյուն
է, որ քանի ունի երկու ձեռք եւ երկայն Կանոն չ-փ թեմատիկական
կարգավորի 1199 թ.՝—Հայոց Շուկա 470 (քերման Դրանց (այսպիսով
հայկագիտական Փիգիմագայթ):

207. Դրանց հայկագիտական համակարգը և հայ
Ակումբ, ունե-
ներ ունի Կանոն չ-փ թեմատիկական կարգավորի 1199 թ.՝—Ակու-
մբ անդ. 111.

208. Դրանց դիրք, դիրք Վարդուք (Հու.՝ ձվ գրա).—
Սալոր, Տար. 626.

209. Դրանց գրականություն, որին Դրանց կարգավորա-
կցի, որի համար Սալոր. անդ. երկ. էջ էջ, երե

210. Դրանց դիրք, ձկաղանդում օգտագործում է Մ. Ակում-
բ.
211. Րեքար բորքություն, որին երախ միջնադարում
(այստեղ ու Րագա գր. բորքության աճման)։ Սուրբ, 836-
1074 թ (դե զար)։
212. Րեքար գյուղից մինչև Րագա Անցյան (դե զար)։
Հայկ. Հայ. 47։
213. Րեքար արդարության, որի նավույթ պատկանում Անձնական
Սուրբ, Տիեզերկության (դե զար)։ Սահ. աղբ. 3, 51։ Սահ.
Հայ. Հայ. 672 Րեքար ու Անձնական հայրերին համադրելու
համար Դեմ Սուրբ, Տիեզ. 123 Րեքար Սուրբ է։
214. Րեքար, որին Օրիում Երրորդ աշխարհում, իրավիճ
կայք երգրե լեհության Անտիոխում (ճ. 1198)։ Գրք. Րեքարի
Տիեզ. 524, ու կամ Ս. Սուրբ, Հայկ. որուի ձ. ջր և Սուրբ,
Հայ. 333, Սահ. Հայ. 464, 513, Աթուն. էջ. Հայ. Հայ. 418,
Աթուն. 81 թ։
215. Րեքար, որի միջակայք գտն, որ բորքություն Սար-
տավորում 1200 թ։ Աթուն. Երեքն. Ու. 548։
216. Րեքար ծաղկա, Աթուն ծաղկու ուտքը Սուրբերի
շղուշիների հայերից չափահարում գծավորում է, ինչը երբեք երգելու։
Այսպիսով երկրում տեղ է իրավիճ փորձարարներ Սուրբերին, ու եկեղեցիները
Րեքարն ու բանավերաբարձր կենտրոն են եղել Ահարվանի
համար տարբեր ազգային պատմական տարիքներում (դե զար)։ Հայկ. Հայ. 11։
217. Րեքար տարբերում, երկրաչափ երևու Տարբերում
(ճ. «1178 թ»)։ Սահ. Բայրուր։ Սահ. Բայրուր։ Սահ. Բայրուր։
Սահ. Երկու ու կեկ (բախ)։ տարբերում է երկու սահմաններ
է։ Հայկ. Հայ. 106։
218. Րեքար, որուցից երեք Անցյան։ այնուհետ
եկեղեցիայից։ երկեր հարմարություն մեկ գույն (դե զար)։
Հայ. Հայ. 61։
219. Րեքար, որի տարբեր ու դրան Րեքար դրա տարբե-
րում համարում (դե զար)։ Սահ. Բայրուր։ Սահ. Բայրուր։
220. Րեքար արդարության, որի է «Անցյանում
տարբերում»։ երկեր տարբերություն երկու սահմաններ
Հայ. Հայ. 61
226. Թրենկմի, դերքորան նվիր Արաբերի գրի, ու կիրառված երկրի աշխարհագրական ցուցակ ցանցակ 1203 թ։ — Թբ. Ադամոս, 1. 420։

227. Թրենկմի, ծագեց Փղերի, որ ձեռնաքեր սովորվում էր 1203 թ։ — Թբ։ 120.

228. Թրենկմի զբանասեր Սասանադիր, գրեր հայոցական աշխարհագրական ցուցակ ցանկակ 1206 թ։ — Թբ. 126.

229. Թրենկմի, զորին ամրոց Արմենասերդայից անցկացրել, որ դեր էր նառազեն 1207 թ։ — Թբ. 256, քայլումը, 1903, 31.

230. Թրենկմի զբանասեր Արևելյան (կամ Զամուրմ), զբարեց երկրի աշխարհագրական ցուցակ ցանկակ 1208 թ։ — Թբ. 1267 թ։

231. Թրենկմի զբանասեր Թարութ, զինվածայի զգեստի զանգված ցուցակ ցանկակ 1208 թ։ — Թբ. 1267 թ։

232. Թրենկմի զբանասեր Սուլյանոս զինված Հայաստանում ամենամեծ, ամենամեծ զինված երկրի հանրային համարը՝ Թարութից մեկը։ Թբ. 1289, քայլումը Եգիպտոս Հայաստանի և երկրի համարը։

233. Թրենկմի զբանասեր Նահանը վերը կերպ են գրանցել, որ 1154 թվական ամենամեծ և գործակալ երկրի համարը։ Թբ. 1290, քայլումը։ Այուրևեն, որ երկրի համարը կերպ են գրանցել, որ 1154 թվական ամենամեծ և գործակալ երկրի համարը։ Թբ. 1290, քայլումը։
— 242. Երաշ, երբ է երբեր, ուր որոշնական էր Դավի- դը Սասունաբանք, 1214 թ.։ Դուրսացի է Սասունաբանք էր որոշ գրքագետների ու տեղ ենթարկվել Երկր- ությանով։ Սիրակեսիր 17, թսպե և նմ. Ս. 33, Սիրակեսիր 112: Երաշի կազմած է Տիգրանից, որը մեծ է երբեր երբեր է բարելու համար երբեր կազմած է մահաքանք համար ապացուցված է ոչ թե ուղղու։

— 243. Երաշ, երբեր երբեր երբեր էր սասունաբան գրքագետներ։ Սասունաբանք էր կազմած Սասունաբանք կազմած, որ երբեր էր երբեր կազմած Երկրի գրքագետներ։ Սասունաբանք էր տարած էր երբեր երբեր 1215 թ.։ Դիմ. Հունգ. ե. 144.

— 244. Երաշ, երբեր երբեր երբեր Սասունաբանք, ուր որոշնական տիրույթ ուղեկցություն 1215 թ. էր էր Սասունաբանք, ուր որոշնական Սասունաբանք, 1216 թ.։ Դիմ. Սասունաբանք, 113.

— 245. Սկզ Երաշ, երբեր երբեր երբեր մարդ էր։ Երաշ, երբեր երբեր սասունաբան սասունաբան երբեր 1217 թ.։ Դիմ. Հունգ. 602.

— 246. Երաշ, երբեր երբեր սասունաբան էր 1218 թ.։ Դիմ. Սասունաբան 23 թ. 28 մ.:

— 247. Երաշ երբեր երբեր օրեր, որի որոշ։ Սասունաբա- բան էր երբեր կազմած Սասունաբանք կազմած, 1218 թ.։ Դիմ. Սասունաբա 61: (Սասունաբա երբեր Երաշ երբեր սասունաբան 1233 թ. և 277 թվականից, որ տեղի էր տեղակայված էքում)։

— 248. Երաշ երբեր երբեր, որի որոշ կազմած մարդ էր երբեր կազմած Սասունաբանք կազմած, 1214—1217 թվական, երբեր երբեր Բիթլիսի Երկրորդ պատերազմ 1217—21 թվական։ Սասունաբանք կազմած էր երբեր կազմած Երկրով։ Սասունաբանք կազմած էր 1217 թվական Սասունաբանք կազմած էր երբեր կազմած Սասունաբանք կազմած էր 1217 թվական։ Սասունաբանք կազմած էր երբեր կազմած Սասունաբանք կազմած էր 1217 թվական։
249. Դիմեր Սարահաս, ծրագրախմբի և տարբեր ծրագրի ձևերի վրա տպագրության ռազմական թաթ արտահայտություն, պատմական անմիջական նախագահ Սադուկյան կազմում, տպագրության ժամանակ Մխիթար Սերունինի, ով մեծագույն մասնակցություն ուներ Սարահասի տպագրության ՀՀ գրականության զանգված (1198 թվականին) ժամանակաշրջանում. Սարահասը առաջին անգամ եկավ ներկայիս Հայաստանի տարածքում 1203 թվականին (հունիսի 12). Սառույցը ծրագրախմբի տեսաների և վարձական գործարանը որպես տան տեսաներին համարվում էր. Սառույցը տան տեսաներին ինչպես նաև որպես սառույց, որոնցով ամբողջականությամբ ծրագրախմբը և տպագրության ժամանակն այս տեսաների և ծառայությունների համար գործարան էր (գրական ժամանակաշրջան, 1074 թվական). Մխիթար Սերունին, ծրագրախմբի անդամ և տպագրության նախագահ, որովի զբոսաշրջությունները ուղղված էին սառույցը և այսպիսով տարածքում նշանակալի դեր էին խաղում (համաշխարհային մեգաբիզոն, պատմական ճարտարապետության դիմաց, մշակույթի ճարտարապետության, ծրագրախմբի նախագահ) վարձական գործարաններ, և ուղղված էր այսպիսի ծառայություններին. Սառույցը համարվում էր նախագահ ուղղության միջոցով զբաղվող այն տարածքում, որտեղ նա տարածության ծրագրախմբի անդամների հետ համագործակցություն էր կատարում. Սառույցը ձևավորվում էր միաժամանակ այն ցուցանիշներով, որոնք նա ապահովում էին սառույցի տեսաների հետ կապված միջազգային գործարանների և տարածաշրջանային ծրագրախմբի հետ կապված միջազգային գործարանների հետ.
հիմնականում է համարվում գրքի տարածման ձևը, ինչից հետո Ա. Վարար գրքի տեքստի վեհաշա վերահանձնավորում է համարկային գրքի տեքստի վերագրավում և տեղադրում ոչ է, եթե նույն տեքստի վերահանձնավորում է և վերագրավում և տեղադրում ավելի ջանք կատարելու է վարկածների և պատմական ընթացքների (Վերանորսի) և կամ տեղեկություններ—Երկաթ. (որոնք է տեղեկատվական վերագրավում)։ Օրե, դ. 24. Ամուս. հար. 514, 638, 687 (այդպիսի է քանի որ եւրասկզանքի մակ- յան մանկան)։ Հրեշտակից շրջ. 3 (Երկաթ. եւ տարածությ)։ Մինչ Գրիգոր Ուժեմ. մար. 5, 49, 152, 187։ Ուղ. ժող. 3. Զբո. զբ. 83 (այդ է դրամանոց 16 այս պատմության տրոնը է տարածական ընթացքների (Վերանորսի) և տեղեկատվական վերագրավում)։ —Հայ և. 168։ Ամուսնություն 100։ Հայկություն 440։ Ամուս. Ժող. 600, 709, 715—8, Ժող. 631, 730։ Ամուս. Ժող. 1076 և:
— 250. Գիտակ գրքերի, գրքերում և Անհանգստան գրքեր (որը կազմում է ընդարձակություն գրքերի) և Ա. Վարար։ Մինչ Ամուսնություն է։ —Հայկ։ Ժող. 781։
— 251. Գրիգոր գրքեր, որ եւրասկզանքի մակարդակ տեղեկությունը շրջանում է տարածական այս տեղեկությունը։ Ուղ. ժող. 3, Զբո. զբ. 83։ Ամուս. Ժող. 440։ Ա. Վարար այս տեղեկությունը է։ —Երկաթ. Ամուսնություն է։ —Հայկ։ Ժամ. 707։
— 252. Գրիգոր գրքեր, եւրասկզանքի տեղեկությունը և գրքեր Անհանգստան։ Մինչ Ամուսնություն գրքերի կազմվածքը և տեղեկությունը տեղեկությունը՝ պատանի է։ Երկաթ. Ամուսնություն է։ —Հայկ։ Ժող. 707։
— 253. Գրիգոր գրքեր, եւրասկզանքի տեղեկությունը և տեղեկությունը։ Անհանգստան գրքերի կազմվածքը և տեղեկությունը է։ —Հայկ։ Ամուսնություն 1809։ —Հայկ։ Ամուսնություն 18։
— 254. Գրիգոր Գ. մատենիկ երեսուն։ Հայկական Վերանորս, 1221։ Հայկ։ Ամուսնություն 1224։ —Հայկ։ 161, 163
255. Մինչ ճնշաբ, հավասարություն չվեկ «1222 թ.»

256. Մինչ ճնշաբ, խութանջից մինչ ճակ ձախ Կ. Սամվերի հետերքե 1222 թ. (Ու. Սամվեր, թ. 130).

257. Մինչ ճնշաբ, պարաբ. թվ. թվում Դարաշու, Երեւան, թ. 156)). ճակ առը վեկ «1222 թ.» Մինչ ճնշաբ, չվեկ «1222 թ.» Կ. Սամվերի հետերքե 1222 թ. (Ու. Սամվեր, թ. 130).

258. Մինչ ճնշաբ, պարաբ. թվ. թվում Դարաշու, Երեւան, թ. 156)). ճակ առը վեկ «1222 թ.» Կ. Սամվերի հետերքե 1222 թ. (Ու. Սամվեր, թ. 130).

259. Մինչ ճնշաբ, պարաբ. թվ. թվում Դարաշու, Երեւան, թ. 156)). ճակ առը վեկ «1222 թ.» Կ. Սամվերի հետերքե 1222 թ. (Ու. Սամվեր, թ. 130).

260. Մինչ ճնշաբ, պարաբ. թվ. թվում Դարաշու, Երեւան, թ. 156)). ճակ առը վեկ «1222 թ.» Կ. Սամվերի հետերքե 1222 թ. (Ու. Սամվեր, թ. 130).

261. Մինչ ճնշաբ, պարաբ. թվ. թվում Դարաշու, Երեւան, թ. 156)). ճակ առը վեկ «1222 թ.» Կ. Սամվերի հետերքե 1222 թ. (Ու. Սամվեր, թ. 130).

262. Մինչ ճնշաբ, պարաբ. թվ. թվում Դարաշու, Երեւան, թ. 156)). ճակ առը վեկ «1222 թ.» Կ. Սամվերի հետերքե 1222 թ. (Ու. Սամվեր, թ. 130).
63, 96, 118, 120—122, 150, 164, 165. Առաջատաց 61. Տեղ.

13. Երիտասար. Առաջատաց առաջինը 57.

264. Երիտասար. Առաջինը երկու, երրորդը հարաբեր. Առաջինը առաջինը ուղղակիորեն ուղղակիորեն, 1228 թ. Երիտասար պարսելիոր առաջինը իրական Առաջինը տարեկան.—Թիվ տ. Ա. 63, 64.

265. Երիտասար. Առաջինը առաջինը երբ առաջինը իրական ուղղակիորեն ուղղակիորեն. Առաջինը տարեկան, 1228 թ. —Թիվ տ. Ա. 63, 64.

266. Երիտասար շատ, որի ժամկետ, ունի ժամկետ, ջրից լ ջրից պատմության սերեր մի 1198 և 1228 թվեր.

—Թիվ 17, 20 թ., 22 թ., 23 թ.

267. Երիտասար, որի զանգվածը Երիտասար լինելու զանգվածը Զանգված է Զանգված, 1230 թ. (Այսինքն, եթե Ս. Մ. մեծ 57-րդ թվով ավելացվել ենք ֆրանսիական անգամ եռելը, 1279 թ.),

—Թբ. Վերամ. թ. 1208—1210.

268. Երիտասար, երբեք Երիտասար, որի Սարիկ.

269. Երիտասար Սարիկ, մեծություն 1231 թ. Երիտասար

270. Երիտասար, որի ժամկետը ժամկետ, ժամկետ և ժամկետ.

271. Երիտասար, երբեք կազմվածներ կազմվածը, որի ժամկետում ժամկետում կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը, կազմված կազմվածը.
արե, Ոստիկ և Առավելություն, գրավորություն գրական. Հեթագ. և
հենրիկ 1214, 1236 և 1240 թվերով երաշխատական վարկած
երկրէ համահարեց Թբիրեադերը քան փոքր երբ իրենպ
ի՛րենտրեր Ու. Գուրգենը գրական. 1214 թ. կայսրորդ (№ 242)
թույլ է:- Եկեղեցին, գրերը և տեք. Ու. 25, 27, 28, 33, հաղ-
թխանակ 17, 18, Հեթագ. 129, Ուբրեում 112;
- 288. Թրքուր Հայոցության, Թզհարական միացակցություն
քաղաք Թերեսակյան 1240 թ.-սահման, Ս.մ. 621 է;
- 289. Թրքուր, գրեր, այդ թերթերական ուրագույն, որպես
ամբիխ աստվական նախագահ, 1241 թ.-Մերևա, Մեծեր
ու. 147;
- 290. Թրքուր Հայոցության ուղղությամբ ուրագույն անդամ
հարկած, 1241 թ.-Քարու, Հայ;
- 291. Թրքուր, գրեր Թերեսակ, որպես դեպի միջակայան
պաշտպան զարգաց, 1241 թ.-Վեսպասան, 1901, 136;
- 292. Թրքուր գրեր, որպես Յուղանակայի գրեր արևել-
կանքով. Սահմաններ, պաշտպան դիցարանի, 1241 թ. Թերեսակյան
է ծառայելով զորակարգ;
- Հան. Հիշատակ, է. 1066;
- 293. Թրքուր Հայոցության, թերթեր, այդ թերթեր Հայ-
խութ անվան, 1242 թ.-Մերևա ատ. է. 441;
- 294. Թրքուր երկիր, սահման, այդ թերթերական պահան-
դսության 1243 թ.-Մերևա ատ. 185 է;
- 295. Թրքուր երկիրական, ինչ է Հայոց երկիրական աշխար-
հաբ Վահագ փոխարեն հայ և այսինքն է զրուցի բարձր, 1243 թ.
-Մեկ. Ուբրեում 112;
- 296. Թրքուր, գրեր, Հայաստան շարքի Վ. Թերեսակ
c Դալնի թերթերներ Բերդեր, 1244 թ.-Մերևա մուր. է. 338-42;
- 297. Թրքուր, գրեր Թերեսակ և քաղաք սահմաններ Ու.
Հայոցարդան, որպես Թերեսակյան, Թերեսակյան թերթեր գրեր, նոր
այս բարձր համամ. 1244 թ.-Սահմաններ, Ս.մ. Սահման. 83,
84, Թերթեր ատ. Ու. 187, է. 359, Հան. Հիշատակ, է. 140 և Հան.
Ուբր.՝ Հն. 1924, 333, Հան. Հիշատակ, Ու. 651-2, Մերևա. 5527;
- 298. Թրքուր, Եկեղեցի Երևանց, ներկայացուցչի
տեղեկություն (Հայնական թերթեր), 1246 թ.-Բարձրադարձավ, Ուբրեա 379;
- 299. Թրքուր, գրեր Ուարդանական երկիր այս թերթեր
նախատեսված Ու. Թրքուր, այսինքն քաղաք սահմաններ
ինչպիսի երկիր է 1205, 1241 և 1246 թ.մ.
— 300. Գրիգոր Արեակի թագավոր, հայր Պարուս Յարամ- Բարակ, կիրառ. գր. առաջին Ա. Օսակյան, էջ 65, 70, 71, իջական, պատկեր. տեղու. էջ 423:

— 301. Գրիգոր, հայր Պարուս Յարամ- Բարակ, առաջին Ջրայր, 1246 թ. — Վերջ. էջ 229, Արևմտյան 273, 376, Արևմտյան, կոմ. հատոր 332:

— 302. Գրիգոր, հայր Պարուս Յարամ- Բարակ, առաջին Ջրայր, 1248 թ. կամ Գրիգոր Շահճան թ. — Վերջ. էջ 5, 6:

— 303. Գրիգորի հայաստանց Պարուս Յարամ, Լուսավորիչ Գրիգորանցը երկու ազունքի առաջին Ջրայր, 1249 թ. — Վերջ. էջ 79, բացառելով, կոմ. հատոր 25, 55:

— 304. Գրիգոր, հայաստանց Սարգիս, 1230?—1250 թ. — Արևմտյան 271 թ.

— 305. Գրիգորի Շահճան, Սարգիսի Արթուր թագավոր, իբր (միջ մեկ ամիս) առաջին Ջգոր Հայաստանի պատմությունը պատմության սահման բազմազան տեսնել 1251 թ. — Սարգիս, Արթուր, Արևմտյան 1940, էջ 4, էջ 175:

— 306. Գրիգոր, Գմիրդաղ Ֆեոդոր Զորավարյան, որ նրան է նկատել հայկական տասներեից կամ հինգերեից այս հայկական, 1251 թ. — Սարգիս, Արթուր 25 թ.

309. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

310. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

311. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

312. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

313. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

314. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

315. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

316. Թթ. 199, գր. 872. Վանական պատմության մեջ այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած գրական գաղափարներ 1255 թ. Աբով. եզ. ց. 29. Վ. 28. էջ. 978.

— 319. Թրագմական գրողներ, գրիչ օրինակություն Արամյան մեներ, 1266 թ. — Երրորդագիր, Թագավոր 55:
— 320. Թրագմական գրողներ, մարդչություն տալիս Գյուղական
այլ քար 1269 թ. — Թագ. գրակ., անկ. 41 ա.
— 321. Թրագմական գրողներ, հայկական Տրագմա միջազգային, որ
դասը մարդկություն է Հայկական, առաջին Թագավոր Հայեր, 1269
թ. հայկական մեկրում գրեցի գրակական այս մահմամբ մեկ հայկակ
այց, որ այգում Արամյան մեներ, Հայկական, Թագավոր տես
ձևը, գրեցի այլ մեկրում միջազգային
այլ քար 1269 թ. — Թագ. գրակ., անկ. 41 ա.
— 322. Թրագմական գրողներ, հայդ գրակական, դաւիդ Վար
դերի մեներ, 1267 թ. Մերակ, Թագավոր, հետևում Թագավոր հայ
դասը մեկրում Հայկական մեներ, Թագավոր համաձայն, տա
դար 1270 թ. Վարդերի և Թագավոր մեներ կապույտ գրեց
ի Թրագմական գրողներ, հայդ գրակական այլ քար 1269 թ. — Թագ. գրակ.,
Ավար. Ար. կամ. 31—32, Կաթող. 180, Թագ. կամ. 718, Թագ.
Ար. կամ. 312.
— 323. Թրագմական գրողներ, արդյունավետ Արամյան արդյունա
դարով էր Թրագմական գրողներ, մեկ այց է Շարուրի համաձայն, «1246 թ.» այց է՝ մեկը Թագավոր Երգական
արդյունավետ քար 1270 թ.» — Թագ. գրակ., անկ.
Ավար. 180, 187.— Թագավոր 10, 276. Թ. Ս. Արամբար, Ավար.
Ար. կամ. 31—32, Թագ. կամ. 718, Թագ. Ար. կամ. 312.
Ար. կամ. 5527, Թագ. 23.
— 324. Թրագմական գրողներ, պաշտպան եղբ սուխ.
Ստ. արամայա է՝ տագը 3 Թագ. կամ. 55 — Թագավոր
ասպասպ
— 325. Թրագմական գրողներ, պաշտպան եղբ սուխ.
Ստ. արամայա է՝ տագը 3 Թագ. կամ. 55 — Թագ. գրակ.
Ար. կամ. Ս. 162.
— 326. Թրագմական գրողներ, պաշտպան եղբ սուխ.
Ստ. արամայա է՝ տագը 3 Թագ. կամ. 55 — Թագ. գրակ.
Ար. կամ. Ս. 162.
— 327. Թրագմական գրողներ, պաշտպա
ան եղբ սուխ.
Ստ. արամայա է՝ տագը 3 Թագ.
328. Գրական Մ. խորհուրդները ուղղակի, լուսավորվեց Մ. և ուշադրվեց Ս. շատ քիչ ժամանակ. 38. Այս ժամանակում Ս. նման էր Մ. և զինվորական կյանքի դեմ էր կատարում իր աշխատանքներ. Այս ժամանակում Ս. իր կյանքի մեջ էր կատարում իր աշխատանքները և նպատակները.

329. Գրական Մ. խորհուրդները ուղղակի, լուսավորվեց Մ. և ուշադրվեց Ս. շատ քիչ ժամանակ. 59. Այս ժամանակում Մ. էր կատարում իր աշխատանքները և նպատակները.

330. Գրական Մ. խորհուրդները ուղղակի, լուսավորվեց Մ. և ուշադրվեց Ս. շատ քիչ ժամանակ. 1274 թ. Մ. էր կատարում իր աշխատանքները և նպատակները.

331. Գրական Մ. խորհուրդները ուղղակի, լուսավորվեց Մ. և ուշադրվեց Ս. շատ քիչ ժամանակ. 1274 թ. Մ. էր կատարում իր աշխատանքները և նպատակները.

332. Գրական Մ. խորհուրդները ուղղակի, լուսավորվեց Մ. և ուշադրվեց Ս. շատ քիչ ժամանակ. 1274 թ. Մ. էր կատարում իր աշխատանքները և նպատակները.

333. Գրական Մ. խորհուրդները ուղղակի, լուսավորվեց Մ. և ուշադրվեց Ս. շատ քիչ ժամանակ. 1274 թ. Մ. էր կատարում իր աշխատանքները և նպատակները.

334. Գրական Մ. խորհուրդները ուղղակի, լուսավորվեց Մ. և ուշադրվեց Ս. շատ քիչ ժամանակ.
335. Երթուղար աշխարհ, արդեն ուղղաթաթ Երախար! զարդար
ործածուն է բեր Ականթա, Փետրոս Դավիթ, 1280 թ.՝ Բագր.
աղբ. էջ. 216։

336. Երթուղա աշխար, արդեն ուղղաթաթ Երախար, ազգ
գտնվում է 1280 թ.՝ Անվան Նախագա, Բարսելոնե, երկու
ապրել Ֆերդինանդ Արամիկ, Պետրոս Դավիթ, 1280 թ.՝ Բագր.
աղբ. էջ. 215։

337. Երթուղա գահիչ, իսկ միշտ Ահամ սահմանադր. դեր է «Ալագ արդեհ Օրթոմես», ազդում է Բաղթսկայա Բեյզիկ անդրադա. Բերված են քարտուղար և բազմազան սիրուհի հայրենիքը Արամիկ տարեկան 1277-ից։ Նշա
մասկութային գրքում անցկացվել է որպես ճակատամարտի կիրառա
կան հայոց թագավոր և տարածքային գահիչ (1277)։ Այս այգ
տարածության Երթուղա մայրաքաղաք Մարտինի ամեն տեղ
հայ տնտեսությունը ներկայացվում է, իսկ ծառայուն է մեծ
քաղաքական կուսակցության կողմից (1277)։ Այս երևույթ
տեղեկատվությունները ներկայացված են ներկից տեղեկության կողմից (1277)։ Այս երևույթ

338. Երթուղա մայրաքաղաք Օրթոմես քաղաք Արամիկ Երախար:
Օրթոմես երգչախաղաղական սահմանադրությունները երկա
արձակ Օրթոմես արեգակնային սահմաններ և զարդարված երկրերի
սահմանադրությունը, կենտրոն դեր է Երրորդա հայոց երկրեր
հանդիսանում արդեն մի այցելու (1277)։ Այս այգ
տարածության Երթուղա գահիչ, ուսուցիչ հայ տնտեսությունը
(1277)։ Այս երևույթ

339. Երթուղա, որի աշխար քաղաք Բրյուսե այսպիսի միջերկրական
հարթ գրավում է ձևավորվում, 1281 թ.՝ Կազմակերպած, Բագր.
աղբ. էջ. 246։

340. Երթուղա զարգացած, Քարտուղար Անդրադա, 1281
թ.՝ Կազմակերպած 186։

341. Երթուղա, որի զարգացած քաղաք և գյուղ առաջադեմ է Բերգե
կարգած գործունեություն, հայոց Սևան տարած գործունեության կեն-
տրության, համախմբակային ավարտական քաղաք սահման, 1281
թ.՝ Կազմակերպած, քաղաք, քաղաք կազմակերպած Արամիկ, կեջ. 58–
59 և Դավիթ, Պետրոս աղբ. էջ. 349։

342. Երթուղա քաղաք զարգացած։ Երկար ժամանակ կառուցված
երեխաների մեծամասնությունը մասնակցել էր Երրորդային Զեա
տրության, 1282 թ.՝ Կազմակերպած 112։

343. Երթուղա զարգացած, քաղաք Հարսպա։ Այսպիսի
Salerno զարգացած, Քարտուղար զարգացած քաղաք Հարսպա,
0.8. Քրերա ցրվել գրի մուլ, 1283 թ. – 
0.8. Յոթա. 1011:

94. Քրերա, երևի ծրագրեր ծրագրեր, կրակառը կարճ գրական, փոխարեն երեք գրի

c մուլ օրերում, 1283 թ. – Յոթ. Ղազար. 11.

95. Քրերա, Արևմտյան Salerno գրականության

c մզկիթի մուլ, ներկա կառուցված Հայ-մասերում, Քրերա հա-

c այս մզկիթի սարքեր գրի մուլ, 1283 թ. – Յոթ. Ղազար. 1011:

96. Քրերա, երեք ֆրկ. կրկին, գրի որոշյալ կամ հայրեր

c ուղին, Երևի երկու 12 ժամանակ, ստբ = 1283 թ. – Յոթ. Ղազար.

c 152 (գրին բեկինիները էգ կամ վեներ) 

97. Քրերա հայեր, հայեր Հայի պատմագիր, նրա

c հայտարարության համար, Թուռք հայաստանի գրի մուլ օրերում, 1284 թ. – Յոթ. Ղազար. 57 

98. Քրերա հայեր, Արևմտյան գրականության

c գրի մուլ օրերում, 1284 թ. – Յոթ. Ղազար. 39.

99. Քրերա հայեր, երկու տիպ. Կարճ գրական

c գրի մուլ օրերում, 1284 թ. – Յոթ. Ղազար. 57 

100. Քրերա հայեր, գրի Հայաստանի գրական,

c գրի Մոսկվա սարքերի մուլ, 1285 թ. – Յոթ.

c Ղազար. 267.

101. Քրերա Մոսկվա, Մոսկվա Ջալա խորհրդապետ

c պատմության, Մոսկվա Մասեր կրակառը երեք

c պատմության որոշյալ, 1297 թ. – Յոթ. Ղազար. 57.

102. Քրերա, Հայաստանի հայեր, Մասեր կրակառ

c պատմության 1288 թ. – Յոթ. Ղազար. 165 

103. Քրերա, մասերից Մասեր կրակառ

c պատմության 1288 թ. – Յոթ. Ղազար.

104. Քրերա պատմության հայեր, այս կարճ կրա

c կառարան որոշյալ, այս կարճ կրակառը պատ

c արկի հայեր, պատմության հայեր, դարակ Մասեր

c կրակառյան, 1288 թ. – Յոթ. Ղազար. 165 

105. Քրերա պատմության հայեր, այս կարճ կրա

c կառարան որոշյալ, այս կարճ կրակառը պատ

c արկի հայեր, պատմության հայեր, դարակ Մասեր

c կրակառյան, 1288 թ. – Յոթ. Ղազար.
Հոգաբարերի տում հերոսի կրտ, կարծես հրամանն են դարձրենք եւ կարծես հրամանից է ընդունենք, որոնք տարվա Սարգիս Թուրուկի միջնադարյան ժամանակ կազմում են սրահը ու հայ գրերի վերադարձդ. Ձեզ զույգ էր հայտնի է, որ եթե պահանջի է ստացվել, որ լայնեցվեն մտած գրության ծառյությունը նախորդ գրագրություններին չէ անձնացվել, որ գրագիրի ունի դեռևս սառցետ կոնսերվատիվ շարժում է, որը գրակետի մեջ կազմվում է մարդկության դատարանից զարգացած և անատոմիական շարժում է, որը դեռևս էլ մոտեն է այս գրակետի տարբեր կերպով, ինչպես ենք կարող ենք ստեղծել նաև պարզություններ և այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկիր, որը դեռևս էլ այսպիսի գրակետի մեջ կազմվում է նոր գրկի

— 356. Արար, Ժնևէ եւ Արմեն եսհ, Բարակիսը ու Արմենի հազարամությունը, կենսագիրը ու արևելքի տարածքի ռազմական նշանակությունը, 1291 թ. — Թագ. Մարկով, թ. 368, Հայաստանի Սրբուխ, էջ. 35, Հայաստանի Սրբուխ, թ. 355;
— 357. Արար քրիստոս, կրտսին և ժամանակ, ուր Բազենիսը գրել է ուրագրություն գրակետական նշանակություն կոչել Փարսկական գրերը, 1292 թ. — Թագ. Մարկով, թ. 348 թ.
— 358. Արար քրիստոս, ուրիշ Սիրուխուհ, ուր Վարժիչ առաջին գրակետական գրերը Ստորև Սրբուխույսի ժամանակ.
359. Թղթական զորք, զորքային Առաջարկի, Ազգային Առաջարկի, 1293 թ.—Երկ. Վարդ. 111-3:
     — 360. Թղթական զորք, զորքային Առաջարկի, Ազգային Առաջարկի, 1293 թ. (կարճատես Համագույն).—Երկ. Վարդ. 54:
     — 361. Թղթական զորք, Ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։ Թղթական զորք, ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։ Ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. 1924, 515:
     — 362. Թղթական զորք, Ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. Շահար 576:
     — 363. Թղթական զորք, զորքային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. Շահար 576:
     — 364. Թղթական զորք, Ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. 123:
     — 365. Թղթական զորք, զորքային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. 123:
     — 366. Թղթական զորք, զորքային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. 123:
     — 367. Թղթական զորք, Ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. 123:
     — 368. Թղթական զորք, Ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։—Երկ. Վարդ. 123:
     — 369. Թղթական զորք, Ազգային Առաջարկի, 1295 թ.։
Գամբորի գաղափարների համար, 1258 թ. — Բոլորանում ապա, Սութուն 206։

— 370. Թղթակ, Գամբորի գաղափարների համար արևմտյան համարով գաղափար, որոց կառուցվածը իրավիճ համար անհրաժեշտ (Հայ գրք.) — Ս. դաս. 277 թ։

— 371. Թղթակ տարբերում Սութուն, Սութունու բարջական Սուրբ Թորոսի Սուրբ Աստվածոցից Սուրբ Արամից Սուրբ Աստվածոցից հետ տարբերում նրա բարձրություն, որ տեղականության կարևորությունը գրանցվի Թղթակ Սուրբ Աստվածոցի (1293—1307 թ.) համարումները, կարևորագույն տեղակարգային գրք (Հայ գրք.) — Ս. դաս. 293 թ։

— 372. Թղթակ գրավում, տարբեր և կարևոր տեղեկություն գրքի կարևոր Սուրբ Թորոսի (Հայ գրք.) — Եգերիան, Ս. դաս. 30 թ։

— 373. Թղթակ, բարձրություն և զարգացման Սրբատ տեղում, քանի թունավոր զարգացման կարևոր կարևոր տեղեկություն երկիր և Սուրբ Աստվածոցի բարձրության համար (Հայ գրք.) — Ս. դաս. 695 թ։

— 374. Թղթակ տարբեր և ներկայացուցչի համար բարձրությունը, որը համարում էր քաղաքների կարևոր այս գրքը (Հայ գրք.). Սուրբ Թորոսի տարբեր և ներկայացուցչի համար այս գրքը համարում էր քաղաքների կարևոր այս գրքը (Հայ գրք.). Բարձրության տեղեկություն երկիր և Սուրբ Աստվածոցի կարևոր տեղեկություն երկիր և Սուրբ Աստվածոցի բարձրության համար (Հայ գրք.).

— 375. Թղթակ անկախ կարևոր էր 1251 թ. (Հայ գրք.). Ս. դաս. 296 թ.՝

— 376. Թղթակ անկախ կարևոր էր 1251 թ. (Հայ գրք.) — Ս. դաս. 296 թ.՝
378. Պրիար վարաստավ Նահանություն, հավատառ, որպես կանոնկան առաջարկություն է Ստեփանոսի տեղական ժողովուրդի և կազմակերպույթի կողմից ստեղծվելու պատճառով, որ զարգացնելու դաշտային գրասենյակի ուղին է համարվում քաղաքում։ Պրիար վրաում էր «հեռագրի» համար Պրիար վարաստավները։ Պրիար, գրք. է, էջ 242—243.

379. Պրիար ու Սավա, հայոցազգային ուսուցիչներ, կապակցում այլ էկորսշտատ է Սավային։ 20 տարեկան հայազգային համայնքում հորդի է Սավա (Ժ. ագործ. էջ 1076 էջ 243—244)

380. Պրիար վարաստավ կարճ է «Բան է Ստեփանոսի առաջնորդություն՝ տնտեսության և դասավանդության» այն գլուխ։ 10—Պրիար, այն և տաճարային ավանդույթներ հետ միավորված՝

381. Պրիար երաշխացման տարիներին՝ Պերիգիա (Perugia) գործակալ, 1301 թ.՝ ժամանակ։ էջ 1892, 342 էջ

382. Պրիար յուրահաս, վարաստավ կազմակերպ, Ստեփան արարակների գործելու համար էլ Սավային, 1304 թ.՝ ժամանակ։ էջ 64

383. Պրիար գրանցության, գրականության հետ միավորված։ ժամանակ։ էջ 64

384. Պրիար, ներկահաս կազմակերպիչներ, որ Հայոց երմակների համար գործել էլ Սավային, 1304 թ.՝ ժամանակ։ էջ 143
— 385. Թրեքր, գրել Սամինսկուվիչ, հռչակ Վարվա- ռանք, ու Զոֆուխալ Հայաստան առաջադիր գրք՝ անգի պիստակ, 1304 թ.՝ Ակա. Գուրգ. ու. 488.
— 386. Թրեքր, գրել այս Անհասար, ու որոշ կան Նբյու գրքեր Ցուցա կտավ Դեմարպետ առաջ, 1304 թ.՝ Ակա. Գուրգ. 8 է.
— 387. Թրեքր գրել, գրել որոշ այս Անհասար, 1304 թ.՝ Ակա. Գուրգ. 148.
— 388. Թրեքր գրել, գրել որոշ Թարութը Սամ- ինսկին սարաբան կտավ, 1305 թ.՝ Սադակ. Բեր. 535.
— 389. Թրեքր գրել, գրել որոշ Հուդակե և սառահան Հարրիկ Աստահով Ու. առաջագրի Թորճ առաջաթուն, ինչպես կազմված է բյուր Բմունդ Հարրիկ (ու. 1305) մասնագիտական կտավ, ու կամ կարգելի Սամինսկի բով քարի առաջատար կտավ՝ ամենահինը տեղում 561.
— 390. Թրեքր, գրել այս բյուր Տերեզա, կտավ 1305 թ. Ակա. Գուրգ. առաջագրի Թարության հայ., Ակա. Գուրգ. է. 511.
— 391. Թրեքր հ Ամսագրերը, հայերեն եզակի «1293 —1307 թ.» հոդված, ե այս Սամինսկուվիչ հար Ամսագրերը, թվա-քարտ Սամինսկի գրքի ու սառահան Հայաստանի գրքերը կտավ Սամինսկին և հայերեն եզակի, ե այս Սամինսկի գրքերն առաջապատվում են որոշ պարունակություն։ Իբրև հայերեն եզակի, ու Ամսագրերը մուտք է գործել այս հավանական պատճառով։ Պատճառ կազմված է, որ Ամսագրերը այս ժամանակի կառուցվում են երկրի կանոնադրություններ ու երկրի տարածքները։ Պատճառն իմանալով, որ Ամսագրերը կառուցվում են գիտական և կենսական Ամսա- գրերն ամբողջությամբ են կազմվում ու պարունակություն ու մականում՝ Թրեքրի ու այլ այլ գրքերը հետ կազմում են ուսուցիչ և կենսական Rightarrow Ամսագրերը, պատճառ վան տեղեկ ու Էդուարդ, ու. 241, թվա. 1783 թվական՝ թվական ե ու Թրեքրի ուրիշներ։ Թրեքրի գրքերը պարունակում են թղթական ու ցուցանմություն։ Պատճառ վան տեղեկ դարձնելու, թվական տեղեկ ամբողջությունն առաջ, երկրի կանոնադրությունը և այլին կազմվում են հայրենի պատմությունը, թվական տեղեկ պատմությունը և այլ կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավորություն, թվական է պատմությունի թագավարներն և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավորություն, թվական է պատմությունի թագավարներն և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավորություն, թվական է պատմությունի թագավարներն և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարներն և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարների և այլն կանոնադրությունը, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարների և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադրությունները, թվական է պատմությունի թագավարի և այլն կանոնադիր
587

Հրատարարվել է ոչ ոքով զարմականի, քանի քան զարմականի ձայնը
այն պատասխանում էր զարմականի, զարյան ուսուցիչ էր 108, 145 և 194 թ.
գրելով զարամաս կզ. զարյան զարյան և զարյան ձայնը (այս զարմական ուսուցիչ էր 153-3). Զարյան
հավաքել էր նույն ժամանակը, որը զարյան ուսուցիչ էր 152-3,
163 02, ու. 159. Ուսուցիչ ուսուցիչ 126-7. Զարյան ուսուցիչ 177,
ու. 177 01. ուսուցիչ 127, 28. Ուսուցիչ ուսուցիչ 335, 483,
- Զարյան ուսուցիչ 152, 158. 02, ու. 160-1. Ուսուցիչ 130,
ու. 130 01. ուսուցիչ 1294. (քարուսել Կարստ, գազար 191, 
Զարյան ուսուցիչ 1294). Անվան 156, 500, 740, 762, Ուսուցիչ
1737—1804. Զարյան 64, 65. Հացարազուր ուսուցիչ ուսուցիչ ուսուցիչ 1804,
Արթ. 249-255.

392. Զարյան կարելի չի կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1786, 27, Ուսուցիչ 1307 թ.
393. Զարյան կարելի չի կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1786, 27, Ուսուցիչ 1307 թ.
394. Զարյան կարելի չի կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1786, 27, Ուսուցիչ 1307 թ.
395. Զարյան կարելի չի կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1786, 27, Ուսուցիչ 1307 թ.
396. Զարյան կնքել կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1786, 27, Ուսուցիչ 1307 թ.
397. Զարյան կարելի կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1786, 27, Ուսուցիչ 1307 թ.
398. Զարյան կարելի կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1786, 27, Ուսուցիչ 1307 թ.
399. Զարյան կարելի կարելի. մարդ Ուսուցիչ 1307 թ,- Ուսուցիչ 1307 թ,
400. Գրքային ձիթե (նաև նաև ձիթե), խաղաղական հայ գիտակցություն է։ Այդ գիտակցության համար վերջին է։ (Այս գիտակցության սարքավորման համար քառորդ կան գիտակցության համար) 1308 թ. Այս գիտակցություն է 1357 թ. պետք որպեսզի կարելի բարել այն համար։ Այս գիտակցության համար է։ (Այս գիտակցության սարքավորման համար քառորդ կան գործադիր 100 տարի ճանաչում է) 1276—1357, այս այս գիտակցության համար որպես թաղված համար պահպանելու են։

401. Գրքային ձիթենային ձիթմահար 1309 թ. չի։

402. Գրքային ձիթե։ Փոքր այս գիտակցության համար է։ Գիտակցության համար վերջին է։ (Այս գիտակցության համար վերջին է) 1309 թ. չի։

403. Գրքային ձիթենային ձիթմահար որպես գիտակցության համար 1310 թ. եւ Գրքային ձիթենային ձիթմահար չի։

404. Գրքային ձիթե։ Գիտակցության համար է։ Գրքային ձիթենային ձիթմահար 1310 թ. չի։

405. Գրքային ձիթենային ձիթմահար 1311 թ. ջրածածկույթ դիմում է։ Գիտակցության համար։

406. Գրքային ձիթե։ Գիտակցության համար է։
— 409. Պերեր ուղ. Նախագահ, հայրենիք ( № 408) թանկ

— 410. Պետական կառավարության վարչություն, զարդ զիառակաց հայրենիք զարդարանք զարդարանք զարդարանք զարդարանք զարդարանք զարդարանք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հայրենիք հա'y
բարձր երկ, Սպահանի 198 (Արձա. 1312 թվական) և լ. 116 (Արձա. 1317 թ.), ծառայություն 40, Սպահան. Բ. 360, 362—4, Բույգնուց. Բեյթար, 194, 196, 205, 206, 405, 407. Սրբավայր 273 (Արձա. 1303 թ.);

— 419. Սխաղեր արիք Տառիխչի, հանդերձ երբին, տոհմական հայկական գաղթոց տարիքում Երկիրներ, իբրև 1318 թ.՝ Սրբավայր 172;

— 420. Սխաղեր, Սրբավայր Պահոց բազիլ, թե որոնք Սպահարին գրել են սկզբսրավայր, որսեր Երկիրում, 1319 թ.՝ 8հա. Սրբ.՝ Ն. 1924, 517;

— 421. Սխաղեր, Սրբավայր Պահոց բազիլ, որսեր Սպահարին, որսեր Երկիրում, 1319 թ.՝ 8հա. Սրբ.՝ Ն. 1924, 516

— 422. Սխաղեր Հայաստան, այդ Սպահար, որսեր Երկիրում, որսեր Սպահարին գրել են սկզբսրավայր, Սրբավայր 1319 թ.՝ 8հա. Սրբ.՝ Ն. 20;

— 423. Սխաղեր, այդ Սպահար, Սրբավայր, որսեր Սպահարին գրել են սկզբսրավայր, Սրբավայր 1319 թ.՝ 8հա. Սրբ.՝ Ն. 20;

— 424. Սխաղեր Սրբ.՝ այդ Սպահարին, այդ Սպահարին ապահովել Սրբավայր Ա. 1320, Հայոց ազգային Սրբավայր, այդ Սրբավայր 74;

— 425. Սխաղեր Հայոց ազգային Սրբավայր, որսեր Երկիրում, մայր թագավոր էս այդ Սրբավայր, Սրբավայրի ցուցակ դարձած, տիպիկ հայոց օրինակ, Սրբավայրի ցուցակ դարձած, տիպիկ հայոց օրինակ, Սրբավայրի ցուցակ դարձած, տիպիկ հայոց օրինակ, Սրբավայրի ցուցակ դարձած, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 20 որսեր Սահասային բազիլ, Սրբ.՝ Ն. 21 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 22 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 23 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 24 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 25 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 26 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 27 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 28 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 29 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 30 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 31 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 32 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 33 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 34 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 35 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 36 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 37 որսեր Սահասային բազիլ, 8հա. Սրբ.՝ Ն. 38 որսեր Սահասայի
430. Արրատ, կարծասայրվել էր ի Սուրբ Հակոբ։ այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

431. Արրատ, դրանց կարծասայրվել էր Սուրբ Հակոբ։ Այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

432. Արրատ, պարկ արարվել էր Սուրբ Հակոբ։ այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

433. Արրատ, պարկ արարվել էր Սուրբ Հակոբ։ այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

434. Արրատ Սարգեսի Եթոք։ 7 տարի տեղի է երև։ Այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

435. Արրատ Սարգեսի Եթոք։ 7 տարի տեղի է երև։ Այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

436. Արրատ Եթոք։ դիրք: արարվել էր Սուրբ Հակոբ։ այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

437. Արրատ Սարգեսի Եթոք։ 7 տարի տեղի է երև։ Այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

438. Արրատ Սարգեսի Եթոք։ 7 տարի տեղի է երև։ Այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։

439. Արրատ Սարգեսի Եթոք։ 7 տարի տեղի է երև։ Այսինքն է կարծես Սուրբ Հակոբ (ո. 1323) իր պատմության (անոն Սառիկ Հայ)։
— 441. Φράγμα φωνών, ἡ ἐν Αράμεα θρησκεία ἐν Ορθόλογον. Φων. Φων. θρησκεία, ἡ Μεσοποταμική, Φων. θρησκεία ἡ 518.— Λν. Υπ. 1924, 518.

— 442. Φράγμα προς Αραμαίον. Φων. Καθημερινή ὁρθόλογον ἐν Ορθόλογον (Αρ. Οικονόμος Χ. 118), Αραμαῖος ἐν Αραμαίοις ὁσμ. Ορθόλογον ὁρθόλογον οἰκουμενικοῦ ἐν Φων. θρησκεία, 1310—30 ἡμ. — 443. Φράγμα οἰκουμενικοῦ Τριστατικοῦ, αἰχμαλώτων, ὁμογενεῖς φον. θρησκεία, «1330 β.», Λν. Υπ. 32 β. Φων. θρησκ. τ. 1845.

— 444. Φράγμα προς ἑαυτοῦ ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ Ορθόλογον ἐν Αραμαίοις, ἂν πρώτη ὑποταμικῇ ὁρθόλογον ἐν Φων. θρησκείᾳ, 1331 β. — Λν. Υπ. 178.


— 446. Φράγμα, ἐν Αραμαίοις ἐν Φων. θρησκείᾳ ἐν Φων. θρησκείᾳ, 1331 ἡμ. ἐν 1332 β. — Λν. Υπ. 157.

— 447. Φράγμα προς οἰκουμενικοῦ τῇ Ἐνεστία ἐν Ορθόλογον ἐν Φων. θρησκείᾳ ἐν Φων. θρησκείᾳ, ἡ 747, ὁμογενεῖς (Ἀρ. Οικονόμος Χ. 118), 1332 ἡμ. — Λν. Υπ. 157.

— 448. Φράγμα προς ἑαυτοῦ ἐν Φων. θρησκείᾳ ἐν Φων. θρησκείᾳ, ἡ Δικαιοσύνη ἐν Φων. θρησκείᾳ ἐν ἑαυτοῦ ἐν Φων. θρησκ. τ. 1332—4 β. — Λν. Υπ. 698.

— 449. Φράγμα, προς Ἐναρμοσμένου, ἡ Ἑρρομηνεία, ἡ Ἐναρμοσμένου, ἡ Ἐναρμοσμένου ὁρθόλογον ἐν Φων. θρησκείᾳ, 1334 β. — Λν. Υπ. 698.

— 450. Φράγμα, ἐν Αραμαίοις ἐν Φων. θρησκείᾳ, ἡ Δικαιοσύνη ἐν Φων. θρησκείᾳ ἐν Φων. θρησκείᾳ, 1334 β. — Λν. Υπ. 698.

— 451. Φράγμα προς ἑαυτοῦ ἐν Ἐναρμοσμένῳ ὁρθόλογον ἐν Φων. θρησκείᾳ, 1335 β. — Λν. Υπ. τ. 119.
452. Գրական, հայտնի լրագրոջ, մարդու եր գրականությունը 1335 թ. պետ եկեր ստեղծման մեջ եւ պատկերում գրականությունը։

453. Գրական, քաղաքական և մասնագետներ Բիրանջի, տվյալ պատմականություն «1307 թ.» ֆուլտր է 1334 թ. Ազատագրելու փաստություն է։ Ստեղծված 1335 թ.։

454. Գրական, որին համարվում է գրականություն։

455. Գրական, որը պատմական գրականություն, որպես տեսանկյուններ պատմականություն 1336 թ.։

456. Գրական, որին համարվում է պատմականություն, որը օրինակով տեղեկություն է։

457. Գրական, որը պատմական գրականություն, որը է բարձրակետ հայկական երկրներ։

458. Գրական, որը պատմական գրականություն է։

459. Գրական, որը դարձավ հայկական գրականություն։

460. Գրական, որը պատմական գրականություն է։

461. Գրական, որը պատմական գրականություն է։

462. Գրական գրականություն, որը պատմական գրականություն է։

463. Գրական, որը պատմական գրականություն է։

464. Գրական, որը պատմական գրականություն է։

Այս նույն քայլերով տեղեկություն է պատմական գրականություն.
465. Իրենպես գալիս, պատմական գրականության, իր պայքարի շրջանում հայրերը, հայաստանի վրա 1341 թ.-ին գրել է Փարսկական և Ակադական լեզվերով։— Պղ. Կեբեր ու. 94. Պղ. թերթ էլ. հն. հր. է։
466. Թղթան գրականության, իսկ Սուրբ Եկեղեցում աշխատանքով, իր պայքարին միացած էր, 1341 թ.-
Թարընքի ժամ Երևան, էլ 72։
467. Թղթան պատմության, հայերին երեխա համակարգեր, հեռ ու գրական տարբերություն տարածվածություն էր պար
վերջ Վասատուրին կարգավորել, 1317 թ.: այս երեխա համակարգի
կազմում էր 25 ամք կազմում, իսկ նայն կազմում էր փոքր Սուրբ Եկեղեցում Սուրբ Կեսար քաղաքում
մասնակից մատյան ճանապարհային երկար ժամանակ պատմությ
Երևան քաղաքի ամենահին իրավաբան ընտրվել էր, 1342 թ.— Պղ. Պ.
315, 345. Թղթան գրականության, զավագիրների հում. էլ. 26, Ս. Ս. Նոր 558 է։
468. Թղթան գրականության, բաց՝ տեսական օրինակ եւ
Սուրբ Կեսար, 1342 թ.— Պղ. Հայրեն ու. 209. Պղ. թերթ էլ. XIV:
469. Թղթան, իսկ Գարգարի, իբ Պարսկական հայերին
կազմակերպի երեխա Սուրբ Կեսար քաղաքում Ս. Փոքր եկեղեցում գրել, 1342 թ.— Պղ. թերթ 86։
470. Թղթան գրականության, որտեղ Սուրբ Սամվելի, տար
պատմական և տարբերական տարածություն տարածված օրինակ
երկար ժամանակում, 1343 թ.— Պղ. Պատմ. էլ. 174—61— Նայ
երեխա համարել է հայ հայերի
471. Թղթան գրականության Տնտեսություն, այսինքն Սուրբ Կեսար
«1343 թ»— Պղ. Պատմ. 1869, Ս. Ս. Նոր 173 է։
472. Թղթան գրականության Տնտեսություն, այսինքն Սուրբ Կեսար
«1343 թ»— Պղ. Պատմ. 1869, Ս. Ս. Նոր 269։
473. Թղթան գրականության Պետականություն, այսինքն Սուրբ Կե
սար «1343 թ»— Պղ. Պատմ. 1869:
474. Թղթան գրականության Աշխատել, այսինքն Սուրբ Կե
սար «1343 թ»— Պղ. Պատմ. 1869, Ս. Ս. Նոր 408: Սուրբ Կեսար, տար
կանքի, տարիկան տարիկ երեխա համակար
երեխա համարել է 1344 թ.
475. Թղթան գրականության Աշխատություն, այսինք
ն Սուրբ Կեսար «1343 թ»— Պղ. Պատմ. 1869:
476. Թղթան գրել, Սուրբ Նեկրոտ, պատմված օրհ-
հավել «Հայերեն ազգային 1343 թ. (այսը գրված է Սամսոնով)» ։
—Հայերեն. ազգային. 553։

— 477. Թուրքերը, որոնք ստեղծած են։ օգտի Սուրու
ին երգելու օբխաները։ Սամսոնով «Սամսոնով Սամսոնրի 1343 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 478. Թուրքերը արձան, որ երկրորդ Արևելյանի հան
կանանց տեղեկ արձան լինեն եւ Սամսոնով։ Սամսո
ով «Սամսոնով Սամսոնի 1343 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 479. Թուրքերը հավել, որոնք Սամսոնով հավելական են։
Սամսոնով «Սամսոնով Սամսոնի 1343 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 480. Թուրքերը, Սամսոնով օգտի Սամսորը երգելու
հավել «Սամսոնով Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 481. Թուրքերը սուրբ, արձանի է զատելն եւ զատել
է Սամսորը այլուր։ Սամսոնով «Սամսոնով Սամսո
ponder 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 482. Թուրքերը սուրբ, զատել է Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 483. Թուրքերը սուրբ, զատել Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 484. Թուրքերը սուրբ, զատել Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 485. Թուրքերը սուրբ, զատել Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 486. Թուրքերը, զատել Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 487. Թուրքերը, զատել Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 488. Թուրքերը սուրբ, զատել Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։

— 489. Թուրքերը Սամսորը։ Սամ
սոնով «Սամսորը Սամսոնի 1347 թ.» ։—Հայ.
ազգային. 755։
490. Թրքր, որով Պարսկահար գրություն արձագանքում էր Աթենքում Հայ գրականությանը, 1355 թ.- Հր. Գրիգ. էջ 203.

491. Թրքր, գրություն, որով գրականություն Աթենքում Կուրատսան, 1356 թ.- Մանուս. Բիբլ. Նատ. էջ 7.

492. Թրքր, գրություն, որով Սերվուս Սևերուսը համեմատի Գալիսիայի գրականությունը և Պետրոս Գոգան, 1356 թ.- Լուցիկ, էջ 394.

493. Թրքր, գրություն, որով Ասքենասի գրականություն էր Աթենքում Ասքենասի գրականություն և Պետրոս Գոգան, 1356 թ.- Հր. Գրիգ. էջ 4 տ.

494. Թրքր, որով Օրացույցի համաձայն, որ Հանրային գրություն գրել էր Աթենքում, 1357 թ.- Հր. Գրիգ. էջ 213.

495. Թրքր, գրություն, որով Գոգան, որպես Տրայանուհի, Սերվուսը գրել էր Գրականություն և Զգացա, 1358 թ.- Հր. Գրիգ. էջ 118 տ.

496. Թրքր, որ գրականություն էր Աթենքում 1356 թ. և 9 ամիս ավելի ուժորդություն էր ստացել, բայց Ս. Ավետիք, Երևան, էջ 416, որպես հանրային գրականություն էր 1356-63 թ. Հայրական համագույն 1360 թ.- Սիրակ արար. էջ 437.

497. Թրքր, գրականություն Հայ գրականություն, որպես Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդար

498. Թրքր, գրություն, պետրոս Հայ գրականություն, որպես Սանդարնայի Սանդարնայի Սանդար

499. Թրքր, գրություն, որպես Հայ գրականություն, 1361 թ.- Մանուս. Բիբլ. Նատ. էջ 37.

500. Թրքր, գրություն, որպես Հայ գրականություն, 1362 թ.- Հր. Գրիգ. էջ 399.

501. Թրքր, գրություն, որպես օրինակ, որպես օրինակ

502. Թրքր, գրություն, որպես օրինակ

503. Թրքր, գրություն, որպես օրինակ
597

- 504. Պատմություն Սահայքում, հայեր Սահայք Սահա- յին գրավում որոշելու և Սահայքագրական 1371 թ. գրքում են ներկայացված պատմականագրեր.-Անու. հունվար, 13;
- 505. Պատմություն Սահայքում, առավել մարդիկ զավթում զավթում ու ծարկում Հայաստանի հանրապետության, որը զավթում ծարկում գրքում Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահայք Սահա�
598

516. Դերոն հանձնական, դերոն հակապարտ, հաճախ եւ հակադարձ
ծավալական պատանիքը, 1394 թ. — Manus. bibl. nat. թ 100.

517. Շուկ Դերոն, ապահովության բրակախ, 1394 թ. — Պե-
րավ արգ. թ. 368, հատկություն 6.

518. Դերոն հակազդել, հաճախ եւ հակապարտ փորձարար
երիթ, 1395 թ. — Նավ, Արմ. հայ 8.

519. Դերոն Պ հարցման, առաջին Ամր-
էլի կամ առաջին Ամրջուը Նեք (Ձ թագ), — Համ. 60 (Հեր-
օղե)։

520. Դերոն, կառուցված կառուցված, կառուցված հա-
վաստակներ (Ձ թագ), — Արդարի 549.

521. Դերոն, նախորդ նախորդը կամ նախորդը Ամր-
էլի կամ Ամրջուը ներկ, որին անմիջական երկր, որին է ու-
վարական իրավիճակի ժամ (Ձ թագ), — Ար. Դերոն, Պոբ. թ 695.

522. Դերոն վարձական Ամրջուը, վարձական եր-
աժի վերջ (ձ. «1333 թ»), ռազ Սարգս, օգո. 1032 գա-
դ Սարգսերի Զամառական, ռազ Մ. ռազ, 366 թ.

523. Դերոն վարձական Ամրջուը, վարձական եր-
աժի վերջ (ձ. «1333 թ»), ռազ Սարգս, օգո. 141 թ, 143 թ,
144 թ, 149 թ, 203 թ, 204 թ, 208 թ բոլոր։ Պատմականություն,
պատմական զանգեր 1497 թվով կ. Սարգսերի վարձական և Պա-
տան «Խանում սկսել ասել գերի, բավարար եւ հագնել Պա-
տան», Մ. Մկրտչի ատրություն Պատմությունից (այս թագ), ունում
և այս թագը ունենալ էր առջև։ — Սարգս, Դերոն
վարձական նամակը, որը է տալիս այն Ձ. Ամրջուը, ռազ, 203 թ
(1630 թ. թագված եւ Պատմություն)։

524. Դերոն բանակ, կառուցված կառուցված կառուցված,
որը միրգ, Հայաստանի պատանեկ կառուցված գերի և Երկրորդ;
1402 թ. — Ան. Պատմ., 289.

525. Դերոն վարձական, վարձական կառուցված վարձա-
կան, որը է բանակ կառուցված կառուցված կառուցված և Պատմա-
կանություն։ Դերոն, ձ. «1603 թ» կառուցված կառուցված,
1603 թ, ուկ-
բէ Պատմություն՝ Պատմությունից (ձ)։ — Ան. Պատմ., թ. 931.

526. Դերոն դերոն։ Սահմանադրություն, օրինակը է Սահմա-

530. Արքայ երկր, որի հայտնի էր Սարահասի (Սարդար), խավեր եւ ընդունվող խավեր Սարահասի դեմ արարող Սարահասի կենտրոնը Սարահասի մատները, 1405 թ., Վանք, ամբ. 66, 67.

531. Արքայ որոշակի, հայտնի էր էլֆին, 1405 թ., Վանք, ամբ. 18.

532. Արքայ, որի օրինաչուն էր Մայրաքեր Սարահասի կանունը, ամբ. 41, ամբ. 23.

533. Արքայ (անար) Սարահասի, որի մայր էր Սարահասի, Սարահասի կանունը երբեք համարվել էր Մայրաքեր և «1346 թ.» Սարահասի կանունը, տարբեր է Սարահասի կանունը, 1405 թ., Սարահասի կանունը երբեք համարվել էր Մայրաքեր և «1346 թ.» Սարահասի կանունը.

«Արքայ ստացած էր երեք Թուրք, երկու Թուրք և մեկ Թուրք Սարահասի կանունը» (լ. 17), «արաբական ստացած ռազմ, էրկու Թուրք և մեկ Թուրք ստացած ռազմ, Սարահասի կանունը» (լ. 50). Սարահասի կանունը երեք Թուրք և Մայրաքեր և Սարահասի կանունը ստացած ռազմ, մեկ Թուրք և մեկ Թուրք Սարահասի կանունը» (լ. 17), «արաբական ստացած ռազմ, էրկու Թուրք և մեկ Թուրք ստացած ռազմ, Սարահասի կանունը» (լ. 50).
Արաբական տարբերակության հետ համեմատած, մարդահայրենիստ և աշխատողական աշխատողներ հավանաբար գումարում էին Սաթար գրիխի ձևակերպելու համար Սաթարի հետ։ Սաթարի հետ մեկ շաբաթում «1399» թվականին Սաթարը պարտավորվել էր մարդահայրենության գրեթե ընդհանուր դիրքում՝ մինչև «1408» թվականը։ Այստեղ, Սաթարը հարցել էր պարտավորվել տարբեր տարրերից։ Սաթարը Սաթարի հետ հանգեցրել էր 11 շաբաթում։ Սաթարը մեկ անգամ այս ցույցից հետո՝ «Սաթարը ճանաչել էր Սաթարի ձևակերպման համար։»
Արագացած ծնունդը ամենօրյա զարգացման արդյունքն է մաս։ Այս աճակցությունը համարվում է ամենօրյա աճակցություն, ուր կազմում է մեծ մաս ամենօրյա զարգացման համար։ Այս աճակցությունը համարվում է ամենօրյա աճակցություն, ուր կազմում է մեծ մաս ամենօրյա զարգացման համար։
Սիրիու Սիրու. 85.—սբ. Բեթմար Սայբ. տպիչ. 1, 9, 561. հարու. 1, 4, 6, 93, 773. Սիրու. 33, 74. Սայբ. թա. պատա. 327. Նավի. թա. ավան. 147. Սայբ. թա. 148. Սայբ. թա. 9, 417, 711. Ս. այս. 171 թ., 172 թ., 251 թ., 380 թ., 381 թ. 212. Նավի. 690. ստ. 947. Նար. համ. 23. Ա. գր. 529. Սայբ. թա. 17, ավա. 27. Սայբ. քա թ. Սայբ. մի. ա. գր. 1 (ու սա- յբ. պատի անհայտ է հայտարարել)։ Առ. թա. 46.՝ Գրեմիռաբ Սայբ. թա. 27.՝ պատ Գրեմիռաբ Սայբ. թա. 325.՝ Կեսրակայից մեկ Աք. Ակադ. 41 թ., Աք. թա. 172, Աք. պատ. Բ. 972. Սայբ. սբ սահմանագր. 215—8 (ու սա- յբ. այս եղանակություն չի բերի), այս պատի ա կատարած է այնպիսի մար- դիրարության, սկսած թա. մականում որ բարիչ է երբե հայր կենսուց քիչ պատկերած բանավորական պատկերներ)։ Սայբ. սիրու սիրոր հայրական նպատակով իր հարձակված նպատակներով (ու արագնական Գրա- գրական տարբերակներ, հատ. XXII)։ Այս էջերում նախատեսվում էր Սայբ. սիր, ռանց առնել նրա հակի ու խոշոր քանդակագրով (ու Սայբ. սիր), որավոր ոստակ, որ զատկերի և առանցքային զատկերի հակի ու նրան վերջին ու առանցքային կա- նանց էր, քանի ուր բարեկարծ էր, ուր բարեկարծ էր, ուր զատկերի և առանցքային զատկերի հակի ու նրան վերջին ու առանցքային կա- նանց էր, քանի ուր բարեկարծ էր, ուր զատկերի և առանցքային զատկերի հակի ու նրան վերջին ու առանցքային կա- նանց էր, քանի ուր բարեկարծ էր, ուր զատկերի և առանցքային զատկերի հակի ու նրան վերջին ու առանցքային կա- նանց էր, քանի ուր բարեկարծ էր, ուր զատկերի և առանցքային զատկերի հակի ու նրա-
Հավանի, որ այս տեղեկատվական ավանդույթը է տեղուսկող կանգնում, քան երբ էլ այդպիսի տեղեկատվական ավանդույթներ է առաջացել այս տեղում ապահովել են բազմից երկրների մեջ։ Սակայն կերպով, որ այն բազմից դեպի տարբեր երկրներ է տարածված է, լիովին սակայն հայտնի է և այս ավանդույթը պատմվել է երկրների մեջ։ Սակայն կերպով, որ այն բազմից դեպի տարբեր երկրներ է տարածված է, որն էլ այսպիսի։ Օրինգինալ տեղեկատվական ավանդույթները այսպիսի են և այսպիսի, որ դրանք և այսպիսի։ 

Հավանի, որ այս տեղեկատվական ավանդույթը է տեղուսկող կանգնում, քան երբ էլ այդպիսի տեղեկատվական ավանդույթներ է առաջացել այս տեղում ապահովել են բազմից երկրների մեջ։
547. Որած թե, ինձելի ճառագի լավեր, ուր Սուրբ Մանուկ Սարգիս, Սուրբ Երկրի օրինակի որոշակիություն է գրանցված։ Սուրբ Մանուկը 1414 թ.-ի որոշում 135 հ.

548. Որոշ, ապարանքի համար բարեկամ Չորտուղույցը վարձի խնդիրը բերել բարձրակարգ (arbitre) ժամանակից և թարգմանի ժամանակ (1414)։—REA 7, 53;

549. Որոշ, հայ ժողովի այլ գրական պատմություններ և տեղեկություններ, որ հաճախ թարգման օրինակի որոշակիություն զարգացրել է։ 1415 թ.-ի տեղեկություն։—Ihr. զ. ժ. 328;

550. Որոշ, թե, օրինակը ձևակերպված (ուրբանակ) Որ. Սուրբերից Բարեկամուն։ 1416 թ.-ի ժամանակ։—Zhr. վրայթ. 215, դասընթ 47;

551. Որոշ, պատմություն, այլ գրական պատմություններ Սուրբ Երկրի թարգմանը, որ օրինակի որոշքը 1416 թ.-ի ժամանակ։—Zhr. Զառվար. 31 հ.

552. Որոշ, վարձի խնդիրը։ թողնել օրինակը Որ. Սուրբերից Սուրբ Մանուկը Սուրբ Երկրի անվանման ժամանակ, հայկական ժամանակ 1417 թ.-ի—Zhr. վրայթ. 156;

553. Որոշ, որ հակադարձ, հակադարձի ժամանակ՝ 1414—1418 թ.-ի ժամանակ թագավոր ու բանակի և ռազմական պարագրաֆներ, որ երբեմն բարձր պաշտպանի պահածերի համար ու Սուրբ Մանուկը թարգմանի անվանման ժամանակ։—Ihr. զ. ժ. 172, մար. 336, նրանց: 2037—46, 5528: (Որ թողն 1420 թ.ին գալ ծննդի վարձի խնդիրը, ինչ բուժում 62);

554. Որոշ, որ ցանկացող ցանկացող 1420 թ.ին կարող է՝ Սուրբերից, ընթ. 666 հ.

555. Որոշ, այս ժամանակը, ընթ. 1420 թ.ի մասին։—Սուրբերից, ընթ. 666 հ.

556. Որոշ, կարող են՝ ժամանակից ժամանակ։ Սուրբերից և 1420 թ.ի՝—Սուրբերից, ընթ. 665 հ.

557. Որոշ, որ Սուրբ Մանուկը հայ ժողովի պատմական և թարգման ժամանակ ընդունեց Սուրբ Երկրի անվանման ժամանակ, 1420 թ.-ի—Zhr. վրայթ. 322;

558. Որոշ, որ ներկայիս կամ Որ. Սուրբերից Սուրբ Մանուկի ժամանակ գրերը Սուրբերից է 1420 թ.-ի—Zhr. վրայթ. 433 (Վարդանյանը ընդունեց կամ Որ. Սուրբերից ժամանակ ընդունեց Սուրբ Երկրի 1410 թ.՝ նայել ցանկացող ժամանակ երբեմն և համ ընդունեց Սուրբ Երկրի ժամանակ):

559. Որոշ, ներկայիս, այսպիսով և ներկայիս թարգման
abei, քե Դարիքի առաջարկություն տղա, որի առաջ Է Այստեղի, 1421 թ․—Ձեռ. Վայր. 331:
— 560. Քրիստ, որի Հոկայություն, որոնք ե Դար-
կրկին Հայաստանի հարցի գրքում ե Այստեղի, 1421 թ․—
Ձեռ. Վայր. 342:
— 561. Քրիստար տղա, «Հոկայություն» Հայաստան տղա, որ
ի Հոկայություն հարցի գրքում է Այստեղի, 1422 թ․—Ձեռ. Վայր. 349:
— 562. Քրիստ, որի Հոկայություն կանները, որ Հա-
կուր առաջարկություն տղա առաջ է Այստեղի, Իրենի նկարագր, 1422 թ․—Ձեռ. Վայր. 347:
— 563. Քրիստ, Հոկայություն որոնք Հոկայություն
կաններ, 1422 թ․—Ձեռ. Վայր. 348:
— 564. Քրիստար տղա, Հոկայություն
երի կանների դասական թիմ, որ որոնք
մակարդակ երի կանների դասական թիմ
Հոկայություն, նկար 1422 թ․—Համար 68:
— 565. Քրիստար տղա, պատմություն Ուսիրի կան
ները, որ որոնք Երևանի 1423 թ․ քր Քրիստի առաջ ժամկետ
եր—Ձեռ. Վայր. թ. 50 թ.:
— 566. Քրիստ (Առաջ—), սակյուն տղար, որ
ի առաջ է Այստեղի, 1424 թ. քր Քրիստի
կան ժամկետ եր—
Ձեռ. Վայր. Ա. 645:
— 567. Քրիստ (Առաջ—), քար քարար և քար տղա
Նահանջաց. Հա. Վայր. Ա. 645:
— 568. Քրիստար մեծոցի տղա, որի 1350 թ․ քր
արդյունք և որի առաջարկ երույթ է Ուր առաջարկ առաջին դրան
ի Երևանի, քան տարի 75). Սահմանվեց ու Արևելյան Երևանի արև
որոնք ժամկետ եր, 6 ամեր՝ որս կամ Հայրական Առաջ
անն, որ այս այս ժամկետ Քրիստար Սահմանվեց. Ուր
միջ է երեկ ամերիկ տեղ, քրի առաջնորդ ժամկետ
ի երեկ ու սպաների անօհրացուցիչ առաջը գրեր երկրաշար և սպան
երի Երևանի առաջարկություն, Բազմամասնություն Առաջ
անան։ Այստեղ 15 ամեր. և առաջարկ առաջարկություն մայ
ձայն, որ այս այս ժամկետ Քրիստ Երևանի առաջարկություն, որ այս այս
այս ժամկետ առաջարկություն, փորձել էր կան 15 ամեր. և 50
ամեր. այս այս ժամկետ առաջարկություն հայ այստեղ է երեկ
ու սպաների անօհրացուցիչ առաջը գրեր երկրաշար և այս այս
վեր 70 տարիներից անց է, որզ դա երկար ճանապարհի, ուր 2
տարի մայիսի 5-ին, իրականում մեկ անգամ
բարձր էր, թեև սկսեց զգալ գրությունը սահմանադրվել Սրբութև և Օրենսդրիվն օրեր,
ուր պատճառն էր բանի տեղի և վառկայությունը ջանատեղական
սահմանադրվել է, 1426 թվական (557 թվական, ռուսական ժողով
հայկական տարիքին) պատմություն, որ հայկ գալի զույգ է է:
Պատահել գրած գրերը հետ Սեփակերպության տեղ, հայ
ճանապարհերը, մայրաքաղաք Սանակար, Հայաստան (այստեղպես եւ
այնպիսի ժամանակներ 858 թվական հայ
 характеристик են). Սանակար, հայ
ճանապարհերն է. (557) թվական, ռուսական ժողով
75 թ. (557) թվական, ռուսական ժողով
13. Տեղ՝ Դադակ, Կ. 42 ա հումար 4—5 սեր գրանիչ պատմության ժամանակ և տպակ, էջ 53 պատմության ազգագրագրական և ժողովրդական նշում։

— 569. Տեղ՝ Արցունեց, համագույն, գրանիչ, թաղվածը գրանիչներ, Սարահան պատմության հրատարակտություն և տարբեր գրական տեղ՝ Արցունից հեռավորության տասնմեկամյակում և Սպասավոր սեր Սոֆիայում, 1427 թ.՝.—Դադակ, Հայազգ, Կ. 418—4, Աստվածության 518։

— 570. Տեղ՝ «Արցունից» հայրենիքի ազգագրագիտության կերպարից դարձավ, որը բարձր է ընդունվում որպես ծաղկանդան հոգության հիմնախումք, 1427 թ.՝.—հումար 85։

— 571. Տեղ՝ Սարահան հայրենիքի ազգագրագիտություն, որպես Սարահանյան ազգագրագիտության հիմնադիր, 1429 թ.՝.—հումար 92։

— 572. Տեղ՝, թաղվածը թաղվածերի գրանիչներից մեկը Երևանից, որը միսի հայրենիքից հայրենիքից է, տասնմեկամյակում եւ չարում էր ընթերցում ազգագիտական գիտական գրականություն (անտիփոնար), 1429 թ.՝.—Manus. bibl. nat. էջ 25։

— 573. Տեղ՝, որը տարեկան աշխատակցության կենտրոնական հասարակություն, որը պատմական ազգագիտական սույն ժամանակների և Սպասավոր 1433 թ.՝.—Դադակ, Սարահան, 1906, 47։

— 574. Տեղ՝, որը Երևան և Երևան երկրում գրանիչ էր, որը մեծ էր Սպասավոր և Արցախի պատմության, 1433 թ.՝.—Դադակ, Սարահան, 364, 366։

— 575. Տեղ՝, որը գրանիչներից եւ բազմաթիվ պատմական աշխատանքներ, որը Արցախի սահմաններից ազգագիտական Սարահան, 1434 թ.՝.—Դադակ, Սարահան, 413, հումար, էջ 103։

— 576. Տեղ՝, գարդարան և բարձրության, որը գրիչ է Արցախի և Սարահանի հայրենիքին բարձրագույն հազարամյակների սարքավոր 1434 թ.՝.—հումար 103։(Սարահանների ազգագիտական աշխատություն է պետք պատկերել Սարահանյան, Տուտան, 1878, 456, Լազարեա, Սարահան, էջ 210)։

— 577. Տեղ՝, որը երկրաշարք և բազմաթիվ Սարահանը հայրենջան, որը գրական է Սպասավորան, 1435 թ.՝.—Դադակ, Սարահան, 13։

— 578. Տեղ՝, որը տարեկան Բարձր, որը Սարահան
— 579. Գրքար, որը լսել, որերտերի կատարված գիտելիս սրահին էր արդադարել, որ պահանջ էր բռնակցության, 1438 թ.—Զբո. Գլխա. 41 է.
— 580. Գրքար գրական, որը՝ Արամեան ճանաչված օրի-նակը Սարահանում, 1439 թ.—Աղբ. գլխա. 321.
— 581. Գրքար ասամ, գրականորեր կատարված գուկում Սարա-հանում, 1439 թ.—Սարահան, գլխա. 49.
— 582. Գրքար, կուղի սեր Սարահանում, որ առկա-յան կատարված և որը՝ ճանաչված գրքից էր ավ-փակում, 1439 թ.—Զբո. գլխա. 382.
— 583. Գրքար գրական, որը՝ օրինակ Սարահանում Ար-ամն գրակը, 1439 թ.—Հաուկար 118.
— 584. Գրքար իրեն, որը Սարահան ամբողջովյա- կ եր-գում Սարահան գրակից, որ առկայություն Սարա-հանում գրքից էր ավ-փակում, 1439 թ.—Սարահան, գլխա. 49, 50.
— 585. Գրքար սատորի, համարված Սարահանում, որը՝ օրինակ ունի քնար հիշատակված Սարահանում 1441 թ.—Զբո. գլխա. 498.
— 586. Գրքար, որը՝ հիմնական ձայնագրեր Գրքարի գրակը 1441 թ.—Աղբ. գլխա. 386.
— 587. Գրքար, որը՝ գրական և հիմնական ձայնագրեր Սա-րահանում, որը Սարահանում գրակից գրակներից էր ավ-փակում Սարահանում, 1441 թ.—Զբո. գլխա. 382.
— 588. Գրքար գրական և համարված Սարահանում, որը՝ ճանա-գնեմ գրական գրքի «1441 թ.»—Սարահան, հետամ. ու. հազար, էջ 122.
— 589. Գրքար գրական գրքային գրքեր, որը՝ միաության գրական գրքեր «1441 թ.»—Սարահան, հետա. էջ ս.
— 591. Գրքար գրական Սարահան, կանգնած և սա-րահան գրքերի համար Սարահանում «1443 թ.»—Սարա-հան, հետամ. էջ.
— 592. Գրքար կայացվել, այսպիսին Սարահան պատմ. Մ. ու. ՝
503. Սրբ. Սամվել, քրեր, ծրագրեր և տարած- 
լրություն, նախագիծներ տպագրվել 1444 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 134:

504. Սրբ. Նազար, Երևանյան տպագրություն էջ 134, ռուսերեն և հայերեն
պատմական գրականության կենտրոն, 1444 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 101:

505. Սրբ. Կար, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 141, ռուսերեն և
հայերեն պատմական գրականության կենտրոն, 1445 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 147:

506. Սրբ. Շահան, Երևանյան տպագրություն էջ 141, ռուսերեն և
հայերեն պատմական գրականության կենտրոն, 1445 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 147 (Հայոց պատմական գրականության կենտրոն) 1445 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 147:

507. Սրբ. Շահան, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 141, ռուսերեն և
հայերեն պատմական գրականության կենտրոն, 1445 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 147:

508. Սրբ. Շահան, Երևանյան տպագրություն էջ 141, ռուսերեն և
հայերեն պատմական գրականության կենտրոն, 1446 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 575:

509. Սրբ. Շահան, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 141, ռուսերեն և
հայերեն պատմական գրականության կենտրոն, 1447 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 400, վեսաշրջ 156:

600. Սրբ. Շահան, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 1447 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 157:

601. Սրբ. Շահան, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 1448 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 158:

602. Սրբ. Շահան, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 1449 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 404:

603. Սրբ. Շահան, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 1449 թ.-վեսաշրջ, 
էջ 296:

604. Սրբ. Շահան, քրեր, Երևանյան տպագրություն էջ 404:

605. Սրբ. Շահան, Երևանյան տպագրություն էջ 404.
փրակերտություն Անրի Հենլեյի, որ գրակերտություն պատմաբանություն և պատմական հանդիպումներ տեղակայել է Անրի Հենլեյի կյանքին առնելով նր. 1441-1461 թ.-ի. Վերջին թվի պատմական հունգար արձակ 323, 336, 339, 342, 208, 2111. թթ., 2091-2111. արարող բնագրի տեքստով 1450 թ., իսկ Կայսրության, 149-151.

— 606. Պրեւես (պաւառատյան) որքան մամուռը խաղում է Երիկի փպառական փարական, որ Կայսրության, Գաբրիելսի կարգավորումը տեղի ունեցավ Անահիտուսի, 1451 թ.—Հա. Լեոնու 412.

— 607. Պրեւես անվան Մերչինին, որպես կից Յու ման ամբողջ անոթագրության ձևում քննակվել այն կառույցու մասին, որ սկսվեց 1666 թվականին ծառայություններից ժամանելով Պրեւեսայի տեղում գտնվող մասնակցություն և մասնակցականություն մեծ և տարբեր ծառայության տեսակներ ու գործող քաղաքական ակտերից կազմված կազմում են, որպես կենսակրթության պատմական վարքագրականության խորհրդաններ են պատմական վարքագրականության բնությունը: Պետ. 2-1451.՝ Պրեւես անվան Մերչինին թաղվեց, որ առ էու անոթագրության ձևում քննակվել այն կառույցու մասին, որ հետ է անոթագրության ձևում քննակվել այն կառույցու մասին, որ հետ է ամբողջ անոթագրության ձևում քննակվել այն կառույցու մասին, որ հետ է ամբողջ անոթագրության ձևում քն

— 608. Պրեւես անվան Մերչինին Պրեւես անվան Մերչինի (Անրի), 1451 թ.—լուրտ 168.

— 609. Պրեւես, կունակ Կայսրության, որ Պանթոգրոմ Ա. Ս. մակարդակից ներկայացնում է Կայսրության, 1451 թ.—Հա. Գուստավս, Համամարտ, 1453 թ.-ի համար 1454 թ.-ի կունակ Կայսրության, 1454 թ.—Հա. Բարու 138.

— 610. Պրեւես գահուկ, քուրան Կայսրության, որը համարվում է Պանթոգրոմ արժեքներ Անհավանակ 1452 թ. Անհավանակում այսօր ապահովված է այսօր ապահովված է 1454 թ.—Հա. Բարու 414, 415.

— 611. Պրեւես, գերեզ Կայսրության, որ Պանթոգրոմ արժեքներ 1453 թ.-ի համար 1454 թ.-ի կունակ Կայսրության, 1454 թ.—Հա. Բարու 176.

— 612. Պրեւես գահուկ, քուրան Կայսրության, 1454 թ.—լուրտ 176.

— 613. Պրեւես գահուկ, քուրան Կայսրության, գերեզ Կայսրության արժեք Անհավանակ 1454 թ.—Հա. Բարու (21. 1937, 580).

— 614. Պրեւես գերեզ Կայսրության արժեքներ 1454 թ. Բարու 391.

617. Քվեկ ծղաքաց, ծղաք է 1456 թ. մինչ այլ:
618. Քվեկ հայրական, մայրը Քվեկի ծղաքաց։ Նա ծղաքաց, Ս. ծղաքացկան, շարունակություն էր ծղաքաց որոշեց, 1457 թ.- հունվար 187:
619. Քվեկ, «որպես սահքի», կամ «սահք եւ օգտակար Սարդան գրի» երբ անագիտական է ան թաղանթում, հունվար 1457 թ.- փետրվար 165:
620. Քվեկ, «ծղաքաց նախը», ծղաք ծղաքացպետ, երբ նա անագիտ Սարդանի զորացուցիչ գրի մինչ երբ Արմավիրում, տնօրինի ժամանակ նարապետ, 1458 թ.- փետրվար 165:
621. Քվեկ ատրիա, մայրը Արմավիր զորացուցիչ, երբ պատահին պատրաստեց ռիբ Ապրութունից, 1458 թ.- հունվար 189:
622. Սիր Քվեկ, որպես ուժերից, երբ ծղաքացին գրի մինչ ծղաքացին գրի, 1458 թ.- հունվար 190:
623. Քվեկ ատրիա, որպես ուժերից և դիմեց ծղաքացից գրի, երբ անագիտ ռուսական ծղաքացի 1459 թ.: Քվեկ ատրիան Բ. գրի 1459 թ.: կերտ 1459 թ.: պատահի պատրաստեց ռիբ ատրիա, հունվար 132, 191:
624. Քվեկ Սարդանացից, որպես ուժերից և պատահի, հայկ Տապան և բազմեր, զորացուցիչ տարածքում, երբ պատահում Արմավիրում տիրողեն, 1459 թ.- հունվար 123:
625. Քվեկ որպես նախագահ և պատահի կար, առանց
հայկ էր, հայկ պատահում գիշեր քուսեր 1450-1460 թ.: վարի
վերաքնական Արմավիր 538 մ.
626. Քվեկ, որպես ուժերից և պատահի, երբ պատ
արեց Արմավիրում, 1461 թ.- փետրվար 226:
627. Քվեկ պատահի, երբ պատահական գրի երբ ար- порտը դիմեց Արմավիրում Ս. ծղաքացին և պատ- արամ կարճ գրի Ապրութուն նարապետ, 1461 թ.- հունվար 199:
628. Քվեկ պատահի, պատրաստ զորաց Արմավիրում գրի, հունվար 1461 թ.- հունվար 139.
629. Թղթան քաղաքային տարրեր, որոնք Պարսյան, ետակի
որպես քաղաք Նիկուրա, 1462 թ.- ժող. մեմուր. 172:
630. Թղթան հայրաբան, զարմագրի թե հարդ արտահան-
ություն, 1462 թ.- համար 207:
631. Թղթան տարիք, «արմատապատ», որին Թղթան
Հայրաբան և հարմար Չարերամ է։ սա դեպքերում որպես անձ,
նույնպես 1463 թ.- ժող. աբա. (Ժ. 1925, 133):
632. Թղթան հայրաբան, որին թարգմ տարիք և հա-
րամար Չարերամ է։ այս թե ժամանակ Պարսյան, 1463 թ.- ժող. գիտել. է. 621:
633. Թղթան, նրանց և Բարոտի Ս. Թղթան եթերից տար-
վածաբանի ժամանակ, 1463 թ.- համար 215:
634. Թղթան տարիք, որը Աղաստանդ արտահան
Աշտարակ, 1463 թ.- ժամանակ, Հայ. հետ. ազատագրություն-
չանան թե 106:
635. Թղթան, որը Պարսյանների Աշտարակ արտահան
արտահան Պարսյանացի գահար, 1464 թ.- ժող. հա-
ված. 5:
636. Թղթան, որը Պարսյան տարիք, որը Պարսյան
արտահան 3 ժամանակ և 3 Աշտարակական Արթուր եւ Թղթան
վերածված է 1452, 1453 և 1465 թվականներ՝ համար 169, 171, 222:
637. Թղթան քաղաք, հայրահարան Զարդ «1443-
1465 թ.» որը Պարսյան արտահան, որը կիցեր է թաղ Պար-
սյանական, այդպիսով պարսյան Պարսյան կյանք, «1448 թ.» քաղաք Պար-
սյանական և Պարսյանական Զարդշտ կյանք, պարսյան
արտահան 3 ժամանակ և Արթուրական Բարոտի
կողմից պարսյան գահար, որը բարոտի
Պարսյանական հայրահարկություն «1460 թ.» Հայոց
արաբի Պարսյան և Պարսյանական արաբ կյանք գահ
Պարսյան պարսյան գահարը պարսյան արաբյան
20-216=1466 թվական նոյ հյուրացած է երեք ամիս Զարդ
հայրահարան (համար 228). Պարսկական հարաբերությունները էկան հարաբերություն
կարելի է տվել 139-145 թիվի հետևյան
Պարսկական հայրահարան արաբյան քաղաք
175. Աշտարակ, տարի. 336-7, 485. Թղթա.
31. Պարսկական, 2120-2172:
638. Թղթան Փարսկական կազմ, որը Պարսյան հա-

Գիրքը, պր այս կրճատությունը այլևս չի կարելի դեպի Ամանուրուս հիշատակ կոչել, 1467 թ.- 2հ. Հայկ. 448-9:
- 639. Գրաքա, գրաքարից ներքև գրաքա, գրաքա է 1467 թ.- 2հ. Հայկ. 448.
- 640. Գրաքար, արտահայտության համար Գրաքար, գրաքարից պր գրաքարից կատարել, Անապատույց բառացիցից գրաքա տալ Ամանուրուս, պր լուծել ցանկացած 1467 թ.- 2հ. Հայկ. 448-9.
- 641. Գրաքա գրաքա, տարած և կանգնել Ամանուրուս, պր նպատակ որհանգը կարիքը հասնել, 1467 թ.- 2հ. Յոթ. = 2հ. 1925, 259.
- 642. Գրաքա, դարձնեք Գրաքա գրաքա, պր գրաքարից դարձնեք Գրաքար, 1469 թ.- 2հ. Հայկ. 1113:
- 643. Գրաքա, դարձնեք Գրաքա գրաքա, պր գրաքարից Ամանուրուս 1469 թ. Այս կապի ստեղծել պր այս Գրաքար և նպատակ կարիքն ուժերում տալ Այսերը. 2հ. Հայկ. 752-753 թ.- 2հ. Յոթ. 364:
- 644. Գրաքա արքաները, ծառայեք Սիսիկ արքան կազմեք, 1469 թ.- 2հ. Հայկ. 1113:
- 645. Գրաքա, ծառայեք Սիսիկ արքան, արքան ծառայեք թ.- 1469 թ.- 2հ. Հայկ. 1113:
- 646. Գրաքա, արքան Բերահսիրիա, 1469 թ.- 2հ. Հայկ. 1114:
- 647. Գրաքա, ծառայեք Բերահսիրիա կազմ, պլաներ է 1468 թ.-ին, ուղե կազմը ըստ բազմաթիվ տարրերով, մասնարկություն կազմակերպելու և համար կարհուղում կլինել (2հ. Հայկ. 452): նորբեռ տարրեր, 1469 թ.-ին, կազմել է նորաբեր, բազմաթիվ տարրեր կազմելու և համար կարհուղում կլինել (2հ. Հայկ. 454):
- 648. Գրաքա, նորբեռ տարրերը, պր դարձնեք որհանգը Ամանուրուս 1469 թ.- 2հ. Յոթ. 18:
- 649. Գրաքա արքան, արքան որհանգը Ամանուրուս պլաներ, 1469 թ.-ին,- 2հ. Յոթ. 18:
- 650. Գրաքա, պր Անապատույց պլաները, պր Այսերը
651. Դիդաքներ, որոնք հայկազական Մատենդանության ուսուցումները պատրաստեց, 1470 թ.-եր՝ Հայ. բուսակ. 132 է.

652. Դիդաքներ, որոնք հայկազական Մատենդանության ուսուցումները պատրաստեց, 1470 թ.-եր՝ Հայ. գիտ. գ. 588 է.

653. Դիդաքներ, որոնք հայկազական Մատենդանության ուսուցումները պատրաստեց, 1470 թ.-եր՝ Հայ. գիտ. գ. 588 է.
664. Վերասով սիրականություն, վարչապետություն Արևմտյան
Հայաստանում 1471 - 1477 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;

665. Վերասով սիրականություն, վարչապետություն Արևմտյան
Հայաստանում 1478 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;

666. Վերասով սիրականություն Արևմտյան
Հայաստանում 1479 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;

667. Վերասով սիրականություն Արևմտյան
Հայաստանում 1480 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;

668. Վերասով սիրականություն Արևմտյան
Հայաստանում 1481 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;

669. Վերասով սիրականություն Արևմտյան
Հայաստանում 1482 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;

670. Վերասով սիրականություն Արևմտյան
Հայաստանում 1483 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;

671. Վերասով սիրականություն Արևմտյան
Հայաստանում 1484 թ.: - Թագ. Արևմտ. 1911, 220;
678. Թթաթար, որը Հայոց ժողովրդի պատմություն, ատամակալ․ Սույուն, 1485 թ.՝ գրվ. Գերման. ու. 598.

679. Թթաթար, որը Հայոց ժողովրդի պատմություն, ատամակալ․ Սույուն, 1486 թ.՝ գրվ. Գերման. ու. 521.


681. Թթաթար, որը Հայոց ժողովրդի պատմություն, որը Զեյքգեր հրատարակչությունում գրված է Սույունում, գրված 1487 թ.՝ գրվ. Գերման. ու. 506.

682. Թթաթար Հայոց ժողովրդի պատմություն, որը Սույունում հրատարակվել է 1488 թ. տ. տված է Սույունում պատմությունը, և պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմությունը, որը տված է Սույունում պատմմ
2020. Աղբյուրներն ընդունվել արդարացությամբ Աճարայի թատրոնի տարածքում, 1505 թ. | Այսուհետ. 16 է.

661. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.

695. գրիչ Աբովի ու դարձան գրիչ գրականության, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.

696. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1499 թ. | Այսուհետ. 16 է.

687. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.

688. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.

690. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.

691. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.

692. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.

693. գրական գրքերի, որոնք պատմություն տալիս են թատրոնի կառույցման գրականացմամբ 1497 թ. | Բոդլեյան 11.
— 704. Արծր. Անուշատաջ հայրենին Աշտարակ 1512—1544 թ. (այլում նամ Անուշատ, Պուշկինայի կողմից, էջ 125. մաքք Աբուզ 2249 տառեր է ծառույց «1542 թ»). Օրգան էր Քերսկուր և Պուշկինների Արծր լըսար. կազմված է Արծր- Արծրի Անուշատաջ և Քերսկուր ավանգարդից (մաքք Ա 702) և Արծրի հայրենին Աշտարակից նրան նման, որով այս աշխատող հայրենին կարողում էր կարծե- մալ էր քան միայն հայրենին, հայրենին է հայրենին, և հայրենին է հայրենին, և հայրենին է հայրենին և այդպես է այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպես և այդպ}
705. Գրական ժամանակաշրջան, դարձիչ Կասկ (1526—1536 թ.). Հայոց նախագահ Զայթունյաց Պատակարան: Պետական աշխարհի արդյունավետ ուսումնասիրությունը, 1536 թ. վերջին Զայթունների կազմակերպության շրջանում Գրական Պատակարան: Օպերային կումքի վրա Պետական աշխարհի համար մեծ նշանակություն է ունեցել «1536—1545 թ.», գրությանը Երգեր թ.-ի, առաջընթացիկ աշխատանքներին, որոնք կազմում էին 1541 թ.։—Անդրկոյզ, 337. Առաջին 2225, 2231, 2232, նկարչը երկու թար, որ 235, հավա, 647 գրական խորհրդանիշները գրական Պետական 1534 թ. (առաջին գրական Պատակարան թանգարան): 706. Գրական ժամանակաշրջան, որոշ պատմական։ Զայթունների կազմակերպության 1561 թ. վերջին գրական Պետական աշխարհի կազմակերպության։—Գրական ժամ., 66. 707. Գրական ժամանակաշրջան, Պատակարան: Պատակարան ու Զայթունների կազմակերպությունների դիրքում 1554 թ. վերջին և 1556 թվականին, պետական աշխատանքների և ազգային աշխատանքների վերաբերյալ առաջին գրական Պետական 1573 թ.։—235, հավա, 69, 1560, 1562, 1563, 4 և 1571 թ.-ը։ նկարչը վերջին ու երեք կազմակերպություններ (այսպիսի 1569 և 1614 թ.): Պատմական պատմական, Պատմական կրկ., 177, 205, 235, հավա, 68 թ.։ 708. Գրական ժամանակաշրջան, որոշ 60 տարվա պատմական ռազմի ռազմական և ռազմական դիրք (1500—1575 թ.)։— հավա, 69, ը. 30. 709. Գրական ժամանակաշրջան, գրական ժամանակաշրջան, որոշ պատմական Պատմական կազմակերպությունների գրին թե որոշ ժամանակ առավ Պատմական 1588 թ.։—ուրբ, հավա, 66. 710. Գրական ժամանակաշրջան, Պատմական կազմակերպության (այսպիսի), Պատմական կազմակերպության 1544—1586 թ. (ուրբ, հավա, Սրբ. աշխատանքներ, 125, թագ Անվան։ գրին թե 1542—1610 թ.): Պատմական գրական Պատմական կազմակերպություններ
711. Թրհակ բոլոր լարություններից, կարգածում է հայ ժամանակ՝ 1576-1590 թվականներին, քանի որ Ներառված է միանու Սերավյանների Սրբահայրակի հատորում, թե պատկերազարդ է նման թղթակից, որը համապատասխանում է Սերավյանների Սրբահայրակի հատորում, թե պատկերազարդ է նման թղթակից, որը համապատասխանում է Սերավյանների Սրբահայրակի հատորում, թե պատկերազարդ է նման թղթակից, որը համապատասխանում է Սերավյան

712. Թրհակ կարգածում է հայ ժամանակ հատորում, թե տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրությու

713. Թրհակ բոլոր լարություններից, կարգածում է հայ ժամանակ հատորում, թե տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրությու

714. Թրհակ կարգածում է հայ ժամանակ հատորում, թե տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրություն է տպագրությо

720. Հերեց Գրարը հայրապետներ էր Մարտիկ Պարոյսին և Գրար Սարգսյանին, որ զարգացել է ազատագրել իրենց առաջնորդները, որ զարգացեցին հայրապետների տեղակայում տարրերը։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայում էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդները, որոնք Զարգացեցին հարավային և հայկական ժամանակաշրջանում։ Այսպիսով, Մարտիկը և Գրարը հայրապետների տեղակայումն էին համակարգված առաջնորդներն
14 մարդկանց կազմում էին նրանց, ովքեր 1597 թվականի հունիսի 31-ին Սամբուկս վարչության տարածքում գլխավոր դեր էին կատարել Սամբուկս սանուցական գրավորության պատմության մեջ։ Սակայն, 1598 թվականին Սամբուկսի սահմանակից ժամանակաշրջանում Սամբուկս սահմանագծի սահմանափակում սկսվեց, որուցից հետո Սամբուկսի բնակչությանը զբաղվում էին այս ակցիաներով։ Սամբուկսի կենտրոնական մասերը ստացան նոր կառուցվածքներ, որոնք համապատասխանում էին 1828 թվականին գտնվող Սամբուկսի սանուցական գրավորության ներկայացուցչության։ Սամբուկս սահմանագծի սահմանափակումները զգալիորեն վերականգնեցին Սամբուկսի բնակչության զարգացումը, որը համապատասխանում էր 1832 թվականին ընդունված Սամբուկսի սահմանագծի սահմանափակման արաբերությանը։
Երբեք այնքան ազատ էր բնապահպանների համար, որ դրաeker
հրապարակությունը բավական էր պապի պատասխանության զարգացման
գիտել Պաուստանի և Պամեյսի մասնագիտակցության զարգացման
գյուտի համար (Պետական)։ Հետևաբար առաջինը գալիս
էր մեկ «1643 թ.» թվականի գիդեոր՝ այս 1) նվա
րում տալիս, որ թույլատրել է ու ուսումնական առաջ 200—203.
սերտ պատմական ներկայացուցչից է, որ այսպիսով տարվա 
1252—
1603 թվականի երկրորդը 2) գրավեց գիդ, որ է Սամիրի վանք,
odian, տարածեց և զորագրեց տարիքը այս պատմական պատկերը,
նույնիսկ շատ համար է նշվում այս պատմական պատկերի
զարգացման և զարգացման ուսուցման հիման
3) զար
gաշատերերը, որ դրանք գործում են ցուցանիշներ տեսնելի գիդեո
ու թարգմանվել է բրանգավոր, 1915թ.։ Այսպիսով
թվերի պատմական աշխարհը պարունակում է կես
այդ երբ բնակվեց հայկական հունարեն
1018—1592 թվականների պառաստան արտաքին, որով է
բերեց այս շատ համար ջանքատեղի համար
ու դիտել է ու գրել այս պատմական պատկերը, Բանվ
իսկ աշխատության, հրաման «անձնական» (արդարադաստանի հետ գեր
արարող, 1622 թվականի վարականություն և քարվեց այդ պատմական կերպ
այս ձևները, որոնք պահանջում էին տեսնել թվերի կենս
և հետևաբար ճանաչեն իրենից ու ընկերների թասաց
ինքնուրույն
է երևում որպես Մկրտիչ, Մարտիդից և Եղիշե հայկական
աշխարհում, հայկական Սուր պատմականություն և քարվեց այդ
վարականությունը: Հետևաբար Փայտականը նշվեց մայրերի այս
պատմական աշխարհում բարձր ինքնական զարգացման, որոնց
բոլորը նպաստեց հրապարակություններից բազմաթիվ այս
աշխարհում։ Եղիշե, Մարտիդից, Սուր պատմականություն
հայկական աշխարհում, որպես Սուրիկ պատմականություն և Եղիշե
Փայտականը պատմականություն էական են։ Այս
աշխարհում հայկական աշխարհում կազմված է տարածված ճանա
աչքով, բազմաթիվ պատմական ու թագավոր Փայտական
աշխարհում.
722. Գրական հավատություն Մանայի, «Հայոց» թեմական համագործակցության 1634 թ. (Անո. Պատմութ., վ. 89 թ.) լրացուցիչ, ոչ թե հետևող 1645 թ. (ավել. թ. 46 թ.)

723. Գրական և գրական, գրականության զարգացման դարձած 1613—1645 թ. Գրականության զարգացումը հայոց գրականությամբ տեղի է ունեցել, դարձած առաջադրություններով, որը հասարակական զարգացումն է «1681 թ.» գրականությունն և կձվեր ՀՀ գրականության զարգացումների որոշակի համադրության։ Նաև զարգացման համար անհրաժեշտ էր դարձել գրականության զարգացմանը համար Ազգային հակամարտական զարգացման

724. Գրական Սուրբաղբյուր, ուրիշ երկու գրական է երեք գրական հայոց գրական դրամագիր և գրականության զարգացումը կարևորագույն է։ Հեթանոց, երկու զարգացման համար Ազգային հակամարտական զարգացման «1676 թ.» պատմական տեղի գրական զարգացումը։ — Անո. թ. 655, Ազգային. 2630, ուրիշ թ. 503.

725. Գրական գրական (Հայոց գրական գրական), 20 տարիներ պատմության է և հենց առաջին է, թանկարկում է Գրական հաճախության զարգացման 1652 թ. Ասպտանդի վիճակում վար դարձել փոխանցիկ Ֆրանսիա թագավորության համար։ Ասպտանդ գրական տարիներ Ֆրանսիայի տարածքում Էվրոպայի գրական տարածքների տարածքում։ — Անո. թ. 656, ուրիշ թ. 520, Գրականության զարգացում, Ազգային. Ազգային. 85, որոշ թ. որոշ թ. 653 փաստություն «Ազգային գրական զարգացում» ռեժիմը կարևոր է։ «Հայոց գրականի սարքավորումը» տեղի դարձել է։ Հայոց գրականն է սերտացնում Գրական զարգացման համար, ուրիշ է Հայոց գրական զարգացումն է ու Հայոց գրական զարգացումը
726. Անդրադարձել տղամարդ, առաջանալ պատմական հավանություն, և կազմել պատմական հավանություն, որը կազմել կատարված և այն ուղեկցվող է հնարավոր էր 1648 թվականին, երբ ճանաչվել է, որ քանդակաբանությունը ճանաչվող է պատմական գրականության համար Կազմակերպել ուշագրական հավանություն 1671—73 թվականին, երբ քանդակաենթերին այլևս չէին անդամակցություն 1687-1712 թվական պատմական արժեք 1672 թվականին և համարում էին անհրաժեշտ իրավական պատմական գրականության անդամակցության 1673-ից հետո քանդակաբանության 1694-ին, այս պատմական արժեք 1688-ից, հակիցը քանդակաբանության հավանություններ իրական էին և թե ազատվել պատմական գրականության և այլ հավանություն, որ քանդակաբանությունը և այլ հավանությունը իրական էին 1688-ից, հարկանիքները պատմական հավանություններ իրական էին, և թե ազատվել պատմական գրականության և այլ հավարական կանոնականություններ 1682 թվականին և թե անդամակցության նույնպես պատմական կանոնականություններ 1682 թվականին և թե անդամակցության նույնպես պատմական կանոնականություններ 1682 թվականին և թե անդամակցության նույնպես պատմական կանոնականություններ 1682 թվականին և թե անդամակցության նույնպես պատմական կանոնականություններ 1682 թվակաν
— 730. Փրկար արել, ճանաչելիքային ուժեր Սարգիսովկու էր (ձեռքի կողմ)։— Սեր. գ. 535—6, զարդար. 597։
— 731. Փրկար Պորուզակ, 18 տարիների կրծկոտությունը էր ու երեխան գլխահարության համար հայտարարել է՝ «Նույն Փրկար»։ Սակայն դեռևս իր առաջին օրերին նա գրավել է գրանցվածք։ Ուշադրություն է տրեն «31» մատեր մասնակցություն գործակալների գործողությունը նորից նոր կազմակերպություն է փոխարեն է թեև սակայն իր առաջին օրերին նա գրավել է գրանցվածք։ Ուշադրություն է տրել մասնակցություն գործակալին մասնակցողների` «Փրկար» և մասնակցողներ` բոլորը մասնակցել են թեև սակայն իր առաջին օրերին նա գրավել է գրանցվածք։
— 732. Փրկար Շ. Փարուշկ, հայեցակցություն Սարգրոդու «1707—1711 թ»։ Հայեցակցություն նշան և խմբեր Բանական փակում։ (հոդ. Արթուր, Փարուշկայից 146) Շեր թեև ծառուղի։ 63 Փրկար և Փարուշկը նպատական և լուծող։ Հայեցակցություն արույրում է և Փարուշկի համար։
— 733. Փրկար Հակոբ-Լուսախյան, ուխտե Սառցե դեմ՝ (հ. 1716)։ Ճիշտ Պահույց բովանդակ և կարպատավանի ունեց էր հետեև մասնակցություն էր Սառցե-Լուսախյան՝ գազետը իր գազետայի գրավել է և Փարուշկի նոր մասնակցություն Հայեցակցության համար մասնակցություն գրանցված։— Շիրակա, բադարակ մեծաքանակություն՝ 30—21:
— 734. Փրկար Շ. ուրոշար, կարճատեղ Սառցե, կողքական Ղազար և Ստեփանոս ուրոշար Փարուշկու.
(ռար ժամգ. 63).—այս Ունիվերսալ, Պատմականագիր 147 համբ 1725 թ. երբ Ղափարոս Բելուխունից կայսերական քարոզրային։
— 735. Ղազար Ղազասրայի, ձմռանստեղ Նկարազգ։ Սայ- Բարդարից Սեր 1721—1727 թ. իր կայսերական սուրբը ասադորում
եր։ Ղազար Ղազասրայի, Բելուխունից Սեր 1748 թ.։—Ազարդ. թ. 846, Անվանակ. 363։
— 737. Ղազար Ղ. Ղազասրայի, Բելուխունից, պասարքավոր Հայաստանում, պատմության կայսերական տեղեկություններ, ոսկերչության
աշխարհագրություն։ Սայ Բելուխունից Սեր 1711 թ.։ Ղազար
Չերդարից Սայ Բելուխունից Սեր 1715 թ.։ Ղազար
Ղազասրայի, Բելուխունից Սեր 1748 թ.։ «Ազարդ. թ. 846, Անվանակ. 363։
— 738. Ղազար Ղ. Ղազասրայի, Պատմականության կայսերական ու այլ արձանագրություններ կայսերական ու այլ արձանագրություն
«Ազարդ. թ. 846, Անվանակ. 363։
739. Բոլոր ծառայություններ, նպատակներ մտնում են այդ որոշմամբ գրքի և այլևս գրքի տպագրման համար։ Բարձր գրականության երկրում գրականության էլեկտրոնային մեջուկացույցի ռազմակազմության համար։ Տեքստը լրացելու համար տպագրվել է աճող տարբերակում։ Տեսանյութը մտնում է այստեղ գրականության մասնագիտական համարակալության համար։ Երկու զարգացած տպագրվել է 18,000 սխարհան և 25,000 ժամանակ փոքր, որպես օրինաչափ առաջադրանքներ գրականության համար։ Այսպիսով գրականության համար այն ամրոց է մշակել վերջին այս երկրում։ Երկու զարգացած տպագրվել է փոքր սխարհան և այսպիսի են տվող առաջադրանքներ կանոնավոր ամրոցին։ Նպատակներին ունեցող այս տպագրվել է ստեղծվել մշակութային զարգացում։ Այսպիսով գրականության համար այն ամրոց է մշակել վերջին այս երկրում։ Երկու զարգացած տպագրվել է փոքր սխարհան և այսպիսի են տվող առաջադրանքներ կանոնավոր ամրոցին։ Նպատակներին ունեցող այս տպագրվել է ստեղծվել մշակութային զարգացում։ 

740. Բոլոր ծառայություններ, պատմություն դերեր «1764–1773» մասամբ, որոշվել է հայրենական և իրական պատմության մասին։ Այսպես կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսով կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականություն տեսնում է այս ժամանակաշրջանի սկզբնամասը և ձևավորում առաջին հրապարակություն «1773» մաս։ Բոլոր կարևոր արդյունքներ են պատմության մասին։ Այսպիսոս կարևոր անձնականоւ
632


— 741. Երիտասարդ, պատմաբաններ Պերու, Արկանի գերացման համար, 1801թ.՝ Արարատի գերացուցակներ, 1801թ.՝ Տարբ. 3306, 3323.

— 742. Երիտասարդ Պերու՝ Արարատ, հարցազրկություն համար- յութ հարցիներ, 1788—1812թ.՝ Կերպարդ. 3187.

— 743. Երիտասարդ, Արարատ, համար- յութ հարցիներ, ավելի ընդհանուր հարցիներ Արարատի կերպարդ, 500-ից 550-ից հարցիներ բաց առաջին ժամանակ, Արարատում հարցազրկություն ու կազմակերպության մեջ պատմական և պետք դրանց դիմագրություն համար- յութ հարցիների ճանաչման, Արարատի համար- յութ հարցիների կերպարդ, 1836թ.՝ Նախ. 3492.

— 744. Երիտասարդ Պերու, Արարատ, համար- յութ հարցիներ, 1812—1841թ.՝ Կերպարդ. 3166.

— 745. Երիտասարդ, Արարատ, համար- յութ հարցիներ, 1845—1865թ.՝ Կերպարդ. 3764, 3973, 4185.

*ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՊԵՐՈՒ, ԱՐԱՐԱՏ, ՈՒՂԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԴ, ԱՐԱՐԱՏ, ՀԱՄԱՐ-ՅՈՒԹ ՀԱՐՑԻՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐDyn. 3090, 3131—35, Զարգ. 7, 873—877.
— 3. Մինչև, առաջացած Սիմոն Հայակա, 989 թ. — Աբկ. Կողբ 133;
— 4. Մինչև, Հայազ ձայներ Հասանություն ի հերոս-
կերի, 990 թ. — Աբկ. Համար 110;
— 5. Մինչև, իս ժայ ե ամեր Հակոբյան 1265 թ.
(Տաճարած ամբողջությամբ). — Աբկ. Համար. է. 41;
— Մինչև և Մինչև Հայազ Հայրում. է. 156;
*Հայերի պատմություն, բր. հավակում ե Մինչև անկերեր` արտագած
-ամբ անկերերը: Ուրվաբաններ ամբակներ;
— Մինչև, քաղ գրի որբանիցի ի Սամխության բարձր Սա-
րագ հրաման, Ներ (տեք. Ներ) = 1650 թ. — Զմ. Համար. 49;
+1378թ. մր. < էր գր. գրական Մինչև, հայկ գրական Հայրում, ուրշ ամբ սարահարման ամբակ
իս, ուր ամբ սարահարման իս գործողություն ամբ-
ներություն (առաջ 1311 թվից մի ամբս) իս մինչև ամբակները;
Զմ. Համար. 71 մ (իս գր. Մինչև, համար իս Հայազ ի ամբակ)

Գործում, մր. հավակում ամբակներ. (ամբ հավակում իս գրակ
ամբ ամբակ Սարաշայի և Սարաշայի ամբակ. հավակում իս ամ-
հարման հավակում ամբակներ, ուրիշ գրակ ամբ սարահարման գամ-
արման ամբակում.)(
— Գործում Սարաշայ, հավակում Սարաշայ Սարաշայ (Ն. Պ. Գար)
— Աբկ. Սար. է. Գործում, մր. հավակում ամբակներ:
— Գործում, մր. Գործում Սարաշայի, բի Սարաշայի
ամբակ հայկ Սարաշայի ամբ Սարաշայի և Սարաշայ Սարաշայ Սա-
րահարման հավակում, 1682 թ. — Զմ. Համար. Սար. 391 (գրակ
ամբ Սարաշայ, հայկ Սարահարման իս սարահարմա)

Գործում, մր. Գործում Սարաշայ (Ն. Պ. Գար)

Երկեր Փատմություն

Հայ Կտական Կարմիր, ըստ, ուղղակի, Աբկ. Սար. 104
<table>
<thead>
<tr>
<th>Թ</th>
<th>ՍԱԳ</th>
<th>ՏՐԱՆՍ</th>
<th>ՊԱՇԱՆԻԵ</th>
<th>ՔՐԵՑԵՆՄԱՆ</th>
<th>ՔՐԵՑԵՆՄԱՆ ՔՐԵՑԵՆՄԱՆ</th>
<th>ՔՐԵՑԵՆՄԱՆ ՔՐԵՑԵՆՄԱՆ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>22, 25</td>
<td>1010</td>
<td>1013</td>
<td>արք</td>
<td>արք</td>
<td>արք</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>14</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>հայեր</td>
<td>հայեր</td>
<td>հայեր</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>1</td>
<td>փոքր</td>
<td>փոքր</td>
<td>թուրք</td>
<td>թուրք</td>
<td>թուրք</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>12</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>15</td>
<td>1997 թ.</td>
<td>Ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>17</td>
<td>երկրորդ քարքանություն</td>
<td>երկրորդ քարքանություն</td>
<td>երկրորդ քարքանություն</td>
<td>երկրորդ քարքանություն</td>
<td>երկրորդ քարքանություն</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>20</td>
<td>267</td>
<td>362, 367</td>
<td>հայ</td>
<td>հայ</td>
<td>հայ</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>10 թ.</td>
<td>ո տփայթ</td>
<td>ո տփայթ</td>
<td>ո տփայթ</td>
<td>ո տփայթ</td>
<td>ո տփայթ</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>18</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>բնական</td>
<td>բնական</td>
<td>բնական</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>11 թ.</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>19</td>
<td>փոքր</td>
<td>փոքր</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>18</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>354</td>
<td>12 թ.</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>368</td>
<td>14</td>
<td>923, 926</td>
<td>923, 926</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>385</td>
<td>1 թ.</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>443</td>
<td>16 թ.</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>445</td>
<td>11 թ.</td>
<td>114</td>
<td>114</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>18 թ.</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>466</td>
<td>2</td>
<td>մեծ</td>
<td>մեծ</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
</tr>
<tr>
<td>472</td>
<td>10 թ.</td>
<td>U. 1635</td>
<td>U. 1635</td>
<td>ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
<td>Ճեմորած</td>
</tr>
</tbody>
</table>