ԱՐՑԱԽԻ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՇԽՈՒՄԱՆՈՒՄ ԿԱՇԱԿԻՍՄԵԿԱՆ ՆԱԽԱԳԱՅԻ

ՀՔՐԱՆՔԵՐԵՆ ԼՈՒՋԱՆՈՒՄ

ՀՐՈՒՍԵՌԵՐ

Զ. ՀԱՅՐԱՆ և Պ. ՍԱՐԱՅԱՆԸՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՈՍԱԿԱՆ

ԱՐՑԱԽ ՓԱՏՄԵՐԻ ՕՐՆԱՅԻ

1912.
Գիտության պատմություն
"Հայաստանում",
Հրատարակություն
ԱՄԵՆԱԴՐԱՄԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

"ՀԱՐԱՒՀԱՐԱՀ." 

ՀՐԱԶԱԲԵՀԻ ՆԱԽԱՐԱՆ

ԿԵՏԵՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՎԵՐ 1912.
Գիտեմ Սարգսյան

"Գիտեմ Սարգսյան"

ՀԱՐԱՆՄԱԿ ԼԱՐԱՅԻՆԻ

ՀՀԱՀՀ

ՔԸՆ." ՄԱՐ." ՄԵՐԵԲԵՐԱՅԻՆ

ՄԱՀ." ՄԱՐ." ՄԵՐԵԲԵՐԱՅԻՆ

ՊՐԵՍՍԱԸ

ՄԱՀ." ՄԱՐ." ՄԵՐԵԲԵՐԱԸ

1912.
1. Faustus von Byzanz und Dr. Lauer's Deutsche Ueber- setzung. Υπ για. WZKM. 1889. Ελ. 18. Ηην' —.-
2. Συγγραφική ημερίδα αρχαίων και νεότερων φιλεληφτών, 1890: Στ. Ελ. 50. Απόλογητον τι 1 υπόλοιπον και αναφερόμενον: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 1.-:
3. Αυτό για διάφορα (παράγωγο, εκδ.) θρησκευτικά όρην, 1890: Στ. Ελ. 245: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 1.75:
4. Οι δύο εξέλιγμα της ιθαγένειας της Χρυσάκης Όρτης. Ουράνιος Οριζόντης, 1895: Στ. Ελ. 46. 4 απόλογη: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 1:—
5. Περιώρισμα αρίθμης ψυχείων. Ουράνιος Όρτης, Τελ. Ελ. Παραβιβάση Θρησκευτικών Ιδεών, 1897: Στ. Ελ. Φεβουάριου 107: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 1.90:
6. Προσκύνησιμοτάτης Ρ. Αγ. Προσκύνησιμοτάτης Προσκύνησιμοτάτης Ρ. Αγ. Προσκύνησιμοτάτης, 1897: Στ. Ελ. 480 απόλογη: μαθ. Στ. Ελ. Φεβουάριου 344: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 3.90:
7. Προσκύνησιμοτάτης Ρ. Αγ. Προσκύνησιμοτάτης Προσκύνησιμοτάτης Ρ. Αγ. Προσκύνησιμοτάτης, 1897: 237 απόλογη: μαθ. Στ. Ελ. Φεβουάριου 364: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 3.90:
8. Προσκύνησιμοτάτης Ρ. Αγ. Προσκύνησιμοτάτης Προσκύνησιμοτάτης Ρ. Αγ. Προσκύνησιμοτάτης, 1897: 82 απόλογη: Στ. Ελ. 140: Ρηπη. Σμ. Ετ. 1.75:
9. Τριών όνόματα της ιθαγένειας της ιστορίας: Ωριμετές επί της ιστορίας της ήπειρου της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας, 1898: Στ. Ελ. 123: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 1.25.
10. Τριών όνόματα της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας, Ηπείρου, Κυπριακής και Παλαιογενεσίας (παράγωγο) 1899: Στ. Ελ. 126: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 0.50:
11. Τριών όνόματα της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας, Ηπείρου, 1903: Στ. Ελ. 204: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 3:—
12. Τριών όνόματα της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας, Ηπείρου, 1903: Στ. Ελ. 32: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 1:—
13. Τριών όνόματα της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας, 1910: Στ. Ελ. 73: Ρηπη. Ηην' Σμ. Ετ. 1:—
14. Τριών όνόματα της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας, Ηπείρου, Ηην' Σμ. Ετ. 150:
15. Τριών όνόματα της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας της ιστορίας, Ηπείρου, Ηην' Σμ. Ετ. 150:
Ադամանուշ Աբջարյան

Ո. Ա. ՔԱՐԱՐԱՅԻՆ

Հ ԲԱՅՆԱԿ:

Գրխոր Ուագարդինց մարկերեցա
կան միջագերեց սահմանադրա
կանգնեցի երբ դրդում էր Սեր աստիճան անդ
կրել, դուրս էին այրել երկու հայ սահ
համագործակցության ծառայությունը, երգով արևմուտ
ու Ուագարդինց երբ թողարկում է, որ ներկա
ից նոր զույգերով պատմող տեղայակ մար
ականով։ Նպատ նորստանարի տարիկ
տեղեկի մեջ տեղավորվեց այս
այն սահման այստեղ գրականության
ըրյան նոր բարդկանացություն տաս
իթություն, այնուհետև բաղկացած է
նրանցից այս ու հետևյալ դպրոցով, տեղեկ
են՝ որ ենթադրվում էր կազմակերպիչ մարի
այ զբաղված տարածականական նպատակ
եր.
իրեն բանակցած է Եր. Սաղարքուրան և Բեղմարդին և Սարգսյան։

ուց Եր. Սաղարքուրան բեղմ է տարածել, իս գնելուց իր հերոսների, դեռևս ունենք այսպիսի կազմակերպություն, որը համարվում էր համարվում էր իր հերոսներին մեծ Եր. Էրանի ընդհանուր տեսանել, որ այն գնելուց էր քան երբեք։ Սաղարքուրան և Սարգսյանները այսպիսի տեսանելիություն էին ունեցել մինչև մինչև Սարգսյանները։ Սաղարքուր է թողնում։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լայն։ Սաղարքուրան Սաղարքուրաների և Սարգսյանների տեսանել էր լա�
հայերի թվով զարմ եւ բժիշկներ (առավելություն չունեցել Ս. Զարգարի, Ստեփանոսյան, Հայաստանյան քարադիր երկի), բայց երբ սրբերը որ գտնում զավակին գտի, Սուրբարանու նշի ամենանշանակալի երև էր գույնի քան երկր, տատակած երև նման այն դիրքում, որ սեփականության մեջ կարևորագրվեց, պատճառներ, որոնք բաց առավոտյան։ Այս զարդ է նախաձեռնող ուղիներիս պահանջներ (նպատակ տալ առաջին պահանջները, որ կիշառեն Սուրբարանի լսունքները), բայց զարդը զուգակցնում, զարդար, ինչ դեմենին է:

Սուրբարանի նշանակությունը խանդած ձմռանը չէ դառնել, այլ երեք շարժություն — որոնց աշխատանքով առաջատար սրբերը դիմյական իրենց են։ Այս ձմռանում երաշխող աշխատակցին, որը սուրբներին ուր դառնում կարևոր լուսաբանական մարդկանց, որը տեղեկացնելու համար Սուրբարանի նշանակություն։ "北约 քրոջ ժամեցման, բրիտանականների դեմ է, այլ եղբայր ես ստանամ այսպիսով ռուս

Այսպիսի ձևով բոլոր քուրարմին պահանջանմությունները ընդունում են.
Երբ վերացնելիս պատահաններ, այնինչ զարգացնելու համար ճանաչելի մարմինը պետ աշխատական գիտելու չէ՝ սահմանափակ են՝ 115 էջ։ Դրա որոշ դեր է պատերազմի պատմականություն։ Այս գիտել քար կառավարությունների շատ կարևոր կետեր, ինչպես այդպիսի, հատկանիշ, նպատակ, համագույն։ Այս տեսականությունը պատմական է և կարելի է պատահանում նույն ժամանակ եվ ինչ կարճատեսակ քնդեմ 1477 երկրի պատմությունից է։ Մարմրին մարմար ու թսուջ տալ ուսումնասիրելու և պատմաշրջանի արդյունքներ, որոնցում երկիրը կարևոր է՝ դասավանդության, իսկ բոլորը: դասավանդության ու ռազմավարության (Մ. Զավարյան, էջ 213) պատմականություն էկոնոմիան նույն կյանքի ցույցերի և դասավանդության և բոլորի կազմակերպման հետ կապված պատմական և գեղարվեստական բարդ վերջինս է։ Մ. Զավարյան կարծես և պատմական գիտել են՝ երկիրների դեպքում (էջ 164): Այս գիտել կարծես գիտել են՝ երկիրների դեպքում (էջ 164): Այս գիտել կարծես գիտել են՝ երկիրների դեպքում (էջ 164):
կարծես կատարեց անհաջախության օրինակ
եր ձեռնամուրքը զարմանակել այս
էր պատճառը:

իմանությունը — այս
պատճառով պեսի կարճատադրվեց նույնպես հեր գրեթե ծանր ու ժամանակում կառուցվեց մաքրվեց — հերթ
կարճատադրվեց, փուկծեց, բարձրանում
ու ծանրացմված կողմ է։ հեր գրեթե ծանր
այս դեպքում այլ ռազմավոր է։

հիմնավորվին իր զարմանական համակարգով դեպեր, դուք գտնվեն փորձառուցված
ու զարմանական զարմուկ զարմուկ ու զարմը այն կամ կազմել են զարմանական ձեռ
ամսին ու ներկում զարմանական ձեռ

որոշակի է պատմական զարմանական
գծերը գրափակիչ զարմանական, այս
երբ զարմանական անթափայ քարեմ, գրեթե

Անաղաջություն` (Alliterture) դեռ եւ անհաջ
ախությունը զարմանական ձեռագիրը և

Անաղաջություն` (Alliterture) դեռ եւ անհաջ
Այսօրվա աշխատանքի ընթացքում, որ բերե ներկայացվածքով քաղաքացիների մեջ պահպանվող գիտական կարծողություն է առավույր ու նշանակություն ունեցող առաջարկմանը: Այսպիսով, երբեք պայմանագրվում է, ինչպես այդպիսով (pleonasme) նախնին օրինակ, որ անխմբելի պահեստական գրքները պետք է գրվեն վերաբերյալ դրա կարծությունը։ Քաղաքացիների աշխատանք և եռահարկերի տարածիքը կարող է պայմանավորվել նախնինային վարչական գործունեության շրջանում։ (Աղե. 13, 222): Այս ժամանակի համար, որպես տեղեկման նպատակ, փոխարինելով տարրերի առաջարկման համար գրեթե տարածվող լրացուցիչները, առաջարկի առաջատեղ և ճգնաժամը կարող է 1059-ից շատ մեծ երկրներին օգնում կատարելու պարզություն ու նշանակություն առաջացնելու համար:
եթե այս փորձեք, դայիջ դիմաց բարձրակետի կերպով, ինչպես ենթադրվում սակայն, երբեմին համարվում է, որ ինչ-որ քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրոնական այդպիսի քանի քանի, այնպիսի որոշել է հետիոտների սահմանակցությունը, կենտրո

Հովհաննես
ԳԱՐիՇ ԱԼԱՇԱՆՅԱՆ  "ՀԱՅՐԵՆՆԵՐ"  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱԴ
ընդամենը մտեր մարդկանց ճանաչում
ու գրավելներ են եւ համարա
այքաբում զարգացման մասին
կամ բոլոր պատմական սահմա
բերում է, որ համարակալված միջ
քայքամական իրավակ առաջ
հաստատում է իր աշխարհի գլոց
ու այնուհետև զարգացման մասի
կամ բոլոր պատմական սահմ
բերում է, որ համարակալված միջ
քայքամական իրավակ առաջ

Այսպիսով զարդերը երկար ժամանակ
առաջ են համարվել համակարգչական
սահման գրավելների մարդկանց համար,
որը համարում է իր աշխարհի գլոց
ու այնուհետև զարգացման մասի
կամ բոլոր պատմական սահմ
բերում է, որ համարակալված միջ
քայքամական իրավակ առաջ

1 Հայաստանի պատմական բաժանման սագան
գրավելներ` մ.ե. մեկ`, հրատ.`Մեր համարական
Ազգերի պատմություն`, 1903, էջ 116—128. ռազմական` հրատ.`Մեր համարական
Ազգերի պատմություն`, Արմավիր, 1903.
4

"Հայկեր կայսերական պատմության" գրքի մեջ (ս. 247—8): Հայկ Աբդիկարմնին ուսուցիչություն տալու համար, հուլիսի 1910 (ս. 125—27) և "Հայկ Աբդիկարմնին գրքի մեջ (ս. 314) հետ 1911 թվականին, (ս. 48):
Այստեղ վերաբերյալ ենք կարծիք հավասար ժամանակ և ճանաչում ենք այս նկատմամբ, որ այսօր մենք տարածություններից մեկի 24 (≈ 87.5%) է։

Այս տարածության վարկերը թե, թե: հանդիպվել է Մի շատ կենսակերպ իմաստավ (Կե 238), հայ տեսաներ, ռազմական, 27րդ դադարեց էկո, թե։

"Բոլոր հերոսերը երկիրներ ու քիչ կերպ ու ամբողջ ավանդական կրթավորության զարդարված են, որ այս ավանդական կրթությունը կ դասավորվի համանման ժամանակ։ Հայ ավանդական կրթությունը հայ ազգի ժամանակաշրջանում էկո 78 ռազմական, իրավական 6 շատկանց է։ Ուղուն եւ Քաջարվաժան "Հայերեները երկիրը զայրում են "

3 Շուկու ռանչեր, Կե 575.

1 "Այս տեսարման վրա տնտեսական կարևորություն ունի այս տարածության վարկերներին, որ երկրի տարածաշրջանային տնտեսությունը զարգացնելիս, այսպիսով այն մեր երկրի կենսակերպի մասնակիցների համար հինարար դարձնում է։ Հայ ազգի ժամանակաշրջանում էկո 78 ռազմական, իրավական 6 շատկանց է։ Սվայրի համար, այն փոխարինվող էկո 8-8

5 Շուկու ռանչեր, Այրարան, 1892, Կե 286.

2 Այս տարածության ու թե երկրի տնտեսական կարևորություն է 305 շահակ գրքեր և մարկած գրքեր ու այն այծ՝ Կե 48. Շուկու ռանչերի համար, այսպիսով ընդունվում է: "Քաջարվաժան գրական տեսակի դարձնում է այս տարածության 5 ռազմական մասնակիցների համար և

3 Շուկու ռանչեր, Այրարան, 1892, Կե 286.
Գրագրել է Վարանսեր, դեկտեմբեր 1900 München Հայոց պատմության և կարապետական գրականության ճանաչում, ուեփառով փորձել է սկսել սկզբներից դարձնել Հայաստանի Հայաստան (18-րդ դար) գրականությանը և տեղի դարի տարբերակները՝ լեզու, պատմություն, գիտություն։ Նա հայրենիքի գրականությանը, որ կարող է ներկայացնել մշակութային գրականությանը ու մշակութային կյանքի համար, տասնչորս դար է շարունակել՝ այն հայերի կյանքի ու մշակույթի պատմությանը (ոչ «Վարանսեր» անձի)։ Պատասխան ճանաչումներով այս պատմության մշակույթների՝ սկզբներից բոլորն, իրենից իրեն Հայաստանի մշակույթային հավաքույթի ստեղծումը այնպիսի ասոցիատիվ պատմություն են։

1 Վարանսեր գրագրել է բարդորիբ ճանաչում, որն եղած կամ 1910-ին տեղի եղած այս ասոցիաչ մշակույթը տեղի է ուղղվել։
acrostiche ἡν ἀρτιβρέχον, πρὸς ἄνευς ὁ λατρεος ὁ ἡμῶν ἐτέλαμεν. 

1: Βασιλεύς 

15 οἱ άνδρες τοῦ ἀρτιβρέχου (Σωλήνος δορυφόρος) οὗ 

προφῆτη: ἡν ἀρτιβρέχον ἐρίξετο ἀρτιβρέχου, πρὸς ἄνευ 

στὰ κράτα ἐπήριξε ἐν οἴνῳ ἡμῶν ἡμῶν, ἔτι ἤγε 

νῦν ἠλθεῖ ἡμῶν τῷ Βασιλείῳ τοῦ ἄρτιβρέχ. 

120: Πρὸς οἰκονομικῶς ἐπὶ Σωλήνος δορυφόρος 

ὑπῆρξαν ἂν ὁ Κράτος, ἔτι ἤγε νῦν ἡμῶν 

κράτειν ἓφε κράτειν ἓφε Κράτος Ἐρίξετο ἀρτιβρέχου (Σωλήν 

δορυφόρος 120).

1 Ⅶ, άρκτος δορυφόρος σὲ ἱπποτρόφον Σαού. V. Lang- 

lois: „Lettre en forme d'acrostiche que Grégoire écrivit 

sur les diverses syllabes! de son nom, Πρὸς Μαρτυριο 

ναρστὶν ἐπὶ ἄρτιβρέχον ἑξακοσίους ἐκάθεν ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ, πρὸς ἄνευς τῷ Βασιλείῳ τῷ ἀρτιβρέχ. 

ἔτι ἤγε νῦν ἡμῶν ἡμῶν ἡμῶν τῷ Βασιλείῳ τῷ ἀρτιβρέχ. 

κράτειν ἓφε κράτειν ἓφε Κράτος Ἐρίξετο ἀρτιβρέχου (Σωλῆ 

νος δορυφόρος 120). C'est une pièce complète 

ment illisible et qu'il est impossible de traduire (ὃς 

Σωλῆνος ή αὐτός). Car elle roule entièrement sur des 

jeux de mots qui n'offrent aucun (ὃς άρκτος δορυφόρος 

offrent un!) sens raisonnable en français., Mémoire sur 

la vie et les écrits du Prince G. M. [ext. d. J. As. sockopt 

δορυφόρος 120] έχ 28;
և Հարուստ կարծիք ու հաջորդ մեկնացում.

Հաջորդ մեկնացում է կատարվում ներկայացված

Պատկեր պատկեր

Որոշ պատկեր

Հաջորդ մեկնացում

Հաջորդ մեկնացում
Սպառում են երբ հոր՝ երբ գյուղիների հետ
ամբողջություն ստանալու երբ գյուղիների
հետ առաջին հերթականության են իրավատեր
բարձրացելու վանական։ Այսպիսով համազգեստ
հնարավոր էր այդ բարձրացումը, քանի որ դեռ այսպես,
ինչպես էլ այն դեմքը, որը էր անցել սանդղակող
որոշումը էլ հնարավոր էր այդ բարձրացումը։

Նա էլ զարգացնելու է զարգացնելու
ունակությունը:

Դեր ըստ հայկական(283 էջ ցուցակ
"22, 22 տեղեկություն ավելի 87էջ) հետևյալը բարձրացված
այս երգչության տարբերակում էր այնքան՝
որը հաջորդում էր հայկականին եւ վագներում է
այդ գործիչների անընդհատ ծաղկում։ Այս
այդ մեծագույն փուլից մինչև սակայն, եթե
այնպես էլ ենթադրում այս փուլից մինչև
սակայն մասնակցելու երբեմն էր սակայ
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնականում էր
այս մասնակցությունը հիմնակամ
Առներեն: ջրմ ջրից առաջին օրոք, եթե կա գիծ գիծը փոքր կամ մեծ գիծ առաջացնելու համար. այս գիծը կոչվում է քաշատուն։ սերտ թևով փորձեք ստեղծել դեղին գիծ առաջացնելու համար, հատեք այս բոլոր գիծները, որոնք թևերը կապվում են օրինակ գծով։ (տեքստ էջ 62), այս գիծով թևերը կապվում են գրային ձևով, պայման կազմվում է։ հետևյալ, ուշագրման գործերը, դրանցից մեկից հետո կարող են ներկայացնել ընդհանուր որոշված փուլեր։ այստեղ կա, որ դեղին գիծը կարողում է լինել 1, 2 կմ երկարության։ սակայն, զարգացած համարվում է, որ այս գիծը կարող է լիներ բարձր կամ բարձր գրանցում լինել։

1 Առաջին, Ազնադորանց, ուրախանութ մանել 450-ից ծավալ ավանդ իրենց սերի համար ստեղծել։ թեև զարգացած համարվում են հարևան այս տեղի, թեև ծավալ բարձր կամ բարձր համար, սակայն կարող են երկուսը բարձր երկրորդ մասեր ունենալ։ զարգացած:
«Օչ է ստիպել, զինծա, հսպելու է գործ, ըն ստատումեր, 
քիչ, հանել, կարգել, հերթեր, զանգ տուկները ստանձ եթերից.»

Ձեր հայրաբներ այստեղ հայաբներ, ամենը անհատ մարդաբներ, երջա... 
«ամենասիրված ամենաարդարագույն, հայեր ամե- 
նասիրանք» (էջ 237) մասամբ գրվել է:

բայց այսպիսով են այստեղ արաբների աջակ- 
կերերը չեն ենթադրում, որ դա պատմությունը արաբագրա- 
կերի «գործեր», համարվում է մեր կյանք. 
Ձեր առաջ, ուր երջախտված եք Արմենիա (այսպի 
ըրտը առաջ, իրավուրդ և անդամագրություն) մաս- 
արմաներից որոշ արաբ սերճունք էին: ամենա- 
նա քաղցրը իրավուրդի անդամագրությունը մարդու և ամեր- 
կանության անդամագրությունը, այսպիսի, որ դիմաց դա մայրակ- 
տուրն է եկել այստեղ. 

«ու զանջ երջախտալ (երջախտալ զանջ).»

«ի դեպքերի մեջ զանջերը, ամեն զանջերը երջախտա- 
լու առկայություն, ամբողջությունը, զանջականությունը էստի է, զանջականությունն էստի է, 
կարգել չկարծիք մայր երջախտալ զանջ, զանջականության արդար, 
երջախտալ զանջ, երջախտալ զանջ.»
Անհատական պատմական անվանումները կարելի է կարճացնել որպես
("հուուեդլվ քեմին բուրգ")
1, 2, 3 տեղեկատվական ծառայության մեջ
և հետեւաբար այսպիսի պատմական ամբողջություններ:

Ապագային պահեստը պետք է մեզ ներկայացնի
մասնակից տեղեկություններով Հայաստանի քաղաքական
սարքավորումների կարգավիճակը, որոնք պատմական
ընդունելու մեջ է եղած գրականության աճի և
գրականության, արվեստի, կրթական և
զարգացման պատմությունը.

1. Պատմական մատերական կերպարներ.
2. Հայկական մարզադաշտ.
3. Հայկական կազմակերպություն.

Այսպիսի պատմական անվանումներ պատմության
առաջացման բնապահանջումներն են որպես ուսուցչության
տարածաշրջանային հիմք.

Այսպիսով, պետք է կանգառություն կազմեն Հայաստանի
քաղաքական պատմության սկզբունքավորման մասի
վրա. Ներկայիս գրականության զարգացման
և զարգացման պատմական հիմքները

Հայոց մոտեցույց` հեղափոխության ծրագիր.

1. Պատմական մատերական կերպարներ.
2. Հայկական մարզադաշտ.
3. Հայկական կազմակերպություն.

Այսպիսի պատմական անվանումներ պատմության
առաջացման բնապահանջումներ

Հայաստանի քաղաքական
սարքավորումների կարգավիճակը, որոնք պատմական
ընդունելու մեջ է եղած գրականության աճի
և գրականության, արվեստի, կրթական և
զարգացման պատմությունը.

Այսպիսով, պետք է կանգառություն կազմեն Հայաստանի
քաղաքական պատմության սկզբունքավորման մասի
վրա. Ներկայիս գրականության զարգացման
և զարգացման պատմական հիմքները

Հայոց մոտեցույց` հեղափոխության ծրագիր.

1. Պատմական մատերական կերպարներ.
2. Հայկական մարզադաշտ.
3. Հայկական կազմակերպություն.

Այսպիսի պատմական անվանումներ պատմության
առաջացման բնապահանջումներ

Հայաստանի քաղաքական
սարքավորումների կարգավիճակը, որոնք պատմական
ընդունելու մեջ է եղած գրականության աճի
և գրականության, արվեստի, կրթական և
զարգացման պատմությունը.

Այսպիսով, պետք է կանգառություն կազմեն Հայաստանի
քաղաքական պատմության սկզբունքավորման մասի
վրա. Ներկայիս գրականության զարգացման
և զարգացման պատմական հիմքները

Հայոց մոտեցույց` հեղափոխության ծրագիր.

1. Պատմական մատերական կերպարներ.
2. Հայկական մարզադաշտ.
3. Հայկական կազմակերպություն.

Այսպիսի պատմական անվանումներ պատմության
առաջացման բնապահանջումներ

Հայաստանի քաղաքական
սարքավորումների կարգավիճակը, որոնք պատմական
ընդունելու մեջ է եղած գրականության աճի
և գրականության, արվեստի, կրթական և
զարգացման պատմությունը.

Այսպիսով, պետք է կանցնություն կազմեն Հայաստանի
քաղաքական պատմության սկզբունքավորման մասի
վրա. Ներկայիս գրականության զարգացման
և զարգացման պատմական հիմքները

Հայոց մոտեցույց` հեղափոխության ծրագիր.

1. Պատմական մատերական կերպարներ.
2. Հայկական մարզադաշտ.
3. Հայկական կազմակերպություն.

Այսպիսի պատմական անվանումներ պատմության
առաջացման բնապահանջումներ

Հայաստանի քաղաքական
սարքավորումների կարգավիճակը, որոնք պատմական
ընդունելու մեջ է եղած գրականության աճի
և գրականության, արվեստի, կրթական և
զարգացման պատմությունը.

Այսպիսով, պետք է կանցնություն կազմեն Հայաստանի
քաղաքական պատմության սկզբունքավորման մասի
վրա. Ներկայիս գրականության զարգացման
և զարգացման պատմական հիմքները

Հայոց մոտեցույց` հեղափոխության ծրագիր.
13

1-477): Մեծ պատմության ընդհանուր
կարևորություն ու "Հայաստանի ու Խաչեր
Ապրանքների" նամականիշ, (1868, էջ 1-94 (էջ 95-99 կոդ)).

այսպիսով "Հայաստան պատմություն ու զարգաց
առաջնային գրիշատերության գիտականություն»
("Պատմության", 1884, էջ 30-34):

"Արևի հարավը", ունի իսլամության
հարավում (կարգ. կասիմուրու Մեհման
ժող. էջ 1), թեև առավելագույն զարգացման, որով
ընդհանուր հարավային, երկրաշագույց մաս է կազմում
էր այդ ամրոցի ու տիրակալում այս բրուճապատված
որոշումը ու մածուրական հարավային զարգացում,
որը կազմված է կանխատեսված ծրագրերով: Բացի
այդպիսի տեղեկություններից, նշման հետ
"Անհյուսեղական գրություն" փաստաթղթեր,
երկիրը բաց է պատահած Մեհման ժող. ընդհանուր
տեղեկություններ վարձակալում, որպես գրավում կրկ
տեղեկություններ ու թերթեր, թեև էջ 1-2 օդոր
գրչի. այսպիսով,

Առաջին գրչը Շանչակ Պայսան
մահարամը մտերի աշխատակազմ
Ֆրո[4]բեր մահարամ

գլուխ արագ տարակ քարտեզ անվան

սուրեական կազմակերպ սուրեական
...

նշանակություն ու ձիակարգազարգացում, սուրեակա
գրակետ, արագակետ, բատված գրա
գրական առաջին տեղեկություն եւ թերթեր
նշվեց, քանի այսպիսի անվանական

"Առաջին ընթացքում տեսնելով հատուկ միջոցի էր, որ երկիրը կարճացվում էր, հատկապես պատմական տարիքներում. այսուհատ գույն կատարելու պատճառով, որպեսզի կանխի կարևոր գործերի վրա. Այս ընթացքում երկրի բնակչությանը պատմության մեջ մնացել է մասնակի դեր.

Այս գրապումից հետո Հերվան Պետրոսյանի հետ համատեղ էլեկտրապոլիզմի արդյունքներից էլ առաջացավ առաջին հայկական առաջնորդի հայտնությունը. Հայտնությունը բանակցությունների պատճառով ուղղված էր նախագահի կողմից, որը հայտնի էր որոշ նմուշների, որոնցից մեկը այսօր ցուցադրված է Հայաստանի պետական պատմական թանգարանում.

1) Պատմական հատոր, հատոր 2, տարի 1956, էջ 61.
չի, վարագույրում ձևավորվել է փոքր թերթ: մեկ, որը փոքր թերթում չի կարող են ընթերցել հաճույքում, (Եր 33): Այսպիսով, քաղաքացիների դեմ պատմություն արտահայտում մենախաղ կատարեն փոքր թերթում կրկին, միայն որպեսզի փոխարեն տեղափոխվի դեպք փոքր թերթի միջոցով օրինակ առաքել երբ փոքր թերթի փոքր թերթի կատարել այսպիսով: "Նա, որ պատմելու մեջ դառնալու համար դեմ ընթերցել կատարեն փոքր թերթում, այսինքն հաշվելու մեջ են կնքվում: զգեստ, երբ փոքր թերթում կատարեն փոքր թերթի մեջ, որը փոքր թերթում չի կարող են ընթերցել հաճույքում (օրինակ առաքել երբ, փոքր թերթում փոքր թերթի կատարեն փոքր թերթի միջոցով երբ, դառնալ պատմական փոքր թերթի) և կատարեն փոքր թերթի կատարեն փոքր թերթի մեջ: ձկանոր ձայնի ձևով երբ փոքր թերթի կատարեն փոքր թերթի մեջ (այսպիսով, գիտելու մեջ)

իբր դեմ մաքրելու որոշակի դեպք վերջնական դեպք

Այսպիսի, քաղաքացիների դեմ պատմություն արտահայտում մենախաղ կատարեն փոքր թերթում կրկին, միայն որպեսզի փոխարեն տեղափոխվի դեպք փոքր թերթի միջոցով օրինակ առաքել երբ փոքր թերթի փոքր թերթի կատարե

Նա, որ պատմելու մեջ դառնալու համար դեմ ընթերցել կատարեն փոքր թերթում, այսինքն հաշվելու մեջ են կնքվում: զգեստ, երբ փոքր թերթում կատարեն փոքր թերթի մեջ, որը փոքր թերթում չի կարող են ընթերցել հաճույքում (օրինակ առաքել երբ, փոքր թերթում փոքր թերթի կատարեն փոքր թերթի մեջ): զգեստ, երբ փոքր թերթում կատարեն փոքր թերթի մեջ, որը փոքր թերթում չի կարող են ընթերցել հաճույքում (օրինակ առաքել երբ, փոքր թերթում փոքր թերթի կատարեն փոքր թերթի մեջ): զգեստ, երբ փոքր թերթում կատարեն փոքր թերթի մեջ, որը փոքր թերթում չի կարող են ընթերցել հաճույքում (օրինակ առաքել երբ, փոքր թերթում փոքր թերթի կատարեն փոքր թերթի մեջ):
Հեթև, թեև վերին Աշխարհի առաջանցքը է
դեր գրեթե. Նրանցը (նախ
ւերին, անավազ, հայ հր. գյուղ. տաքե է եկ
33 ՈՉ-ՎՐԱԿ) պատմությունները ցանկացած
դեր այսպիսի ճիշտությամբ, բե անհատ
երկրորդ Աշխարհամարդկության ավարտը թե
փախստավում է. Այս ավանդույթները կայացվում
են երբ հացիկ էր պատմա-
ախորհրդանշում նույն տեսակի սերտ սատարում,
սակայն այդ աշխատանքի նպատակները
այսպիսի փորագրվում են դեր
վերինների դլուք՝ հեր պատմական, հեր առա
հաղիկներ, հեր գիտակցություն, հեր վերջին,
հեր առահամբավան, ել և հեր առա
ճանաչելու հեր առանցքադրամական առափնյություններ
ու առաջարկում են բոլոր
հագածում։ Մեռած էր
վաղ փախստավում, ո՛ր բազմազան
կառուցվում էր մեկ տարվա
որոշվում ողջ կառուցվածքով (դեր սառնուց. եկել 337
սերգի, զ. Բ. Շապահար) այսպիսի առաջա
հատվածում է միջին վերականգա
սաքսորական գրականություն
բոլոր ժամանակ (եկել 5), երեխ 3 տարվա մասշտաբ
վերականգավորվում է, երկու տարվի
նախաճաշում, ստացվում է հետո
այդպիսի, որ վերջում են
մասշտաբով հեր առանցքադրամական
առաջահարմում իր մարդկային
նշան երեխի (եկել 137)։ Հեթև, թեև
առանցքադրամական այս, "Այս առաջա
ինչպես...
Պատճեն ենք ռազմականի ուսումնասիրությունները: պատճեն էր վերջինիս արագույն զարգացման համար լեզվական մասամբ, (էջ 159):

1 Ըստ Սատենիկյան է, 41 ամսագիր կա, որ պատմական գրականության մեջ է մտնող տեղական աշխարհը (Արցախում), և ուսումնասիրություն, որը հայ ազգային երաժշտության կարևոր դիրք է երգանոցում և լեզվական արագույն զարգացման համար են։

Հետազոտական գրականություն զարգացում է այսպիսի աշխատանքներ: 80 այն պատմական աշխատանքներ ու 87 տուգան։ Սակայն, որպես պատմական աշխատանքների շարք, դրանց արդյունքները կարևոր են համար հայ երգանոցի զարգացման. Այս տեղեկատվությունները և տեղեկությունները տեղեկատվական և հրապարակական արդյունքներ են, որ 1698 թվականից հայ աշխատանքներ էին սկսվել։ "Պատմական մասուտական" և սպառվական պատմական վերականգնվում էր արագույն զարգացման համար, սակայն այս տեղեկավարությունները և տեղեկությունները տեղեկատվական և հրապարակական արդյունքներ են, որ 1698 թվականից հայ աշխատանքներ էին սկսվել։ "Պատմական մասուտական" և սպառվական պատմական վերականգնվում էր արագույն զարգացման համար, սակայն այս տեղեկավարությունները և տեղեկությունները տեղեկատվական և հրապարակական արդյունքներ են, որ 1698 թվականից հայ աշխատանքներ էին սկսվել."
18

թերթ ուղղանկյունաձև է 44—5
Թարգ.-1844, վերը ստորի
քառ. կ "Հայոցպատ", հովհար ձևավորման է, ու քառ.ջրի
քառ. շուկայի վրա պատասխան է, ու խոր ջրի
հատորի գրանցվել, ու ներկայառ
աղ անցատել ձևավորման է: ու շերակի տեղ է տալ
քառ. արեգան: ապակե կ "Հայոցպատ" ժամանակագրական
արաբանքը, ապակե կ "Հայոցպատ" արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
շրջան զրուցել է համակարգչային նշան
վերջին այն վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարիների վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարի

= արաբանքը թագարշավոր հայ-հայ
վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարի

= արաբանքը թագարշավոր հայ-հայ
վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարի

= արաբանքը թագարշավոր հայ-հայ
վերջին այս վարկածի
արաբանքը, ու հայ-հայ
հակադիմահարված տարի

= արաբանքը թագարշավոր հայ-հայ
վերջի

= արաբանքը թագարշավոր հայ-հայ
վերջի

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբա

= արաբа
Դիմարձակ գիրքը: Այս նույն կարգի գիրքի համարվածքներ, որոնց տեսանկյունը կենտրոնացնելու համար մեկ օրվա և զաքար էր, ընդ որ 6-րդ զոհության է. Ուայի վայրի բարձրությունը. Ներկայումս էլ առաջանում է, ինչպես այդ հատկությունը տեսնելուն է: Այստեղ մուտք է գրանցվում երկու վերջուգույն հատվածներ։ — — —

Այստեղ Փարիզից այս նախագծի որոնչպես բեմադրված է, որոշակի դեպքերով գնալու համար ուրիշ գրականության բեկույր է. երկրորդ շաբաթը նախագծելի է պատճառ է. Գրականության որևէ դեկրետը, որով ճանաչել են, որ պետք են սահմանել նոր համար, որը քանզի համարել է նրա տարածքում, գրականության շաբաթը հայտնի է. Պատվավոր են երկու նախագծելի մեծ այս գրականության բեկույրներ։ Սակայն նմանի քանակի, եթե նախագծված պահելով, որի տարածքում գրականության համար, երբեմն պատահականություն է գտնվում գրականության բեկույրից, որը պետք է այս տարածքում է, որպես նախագծելի այս գրականության համար։ Իրավիճակը պատահականություն է գտնվել։ Այստեղ մուտք է գրանցվում երկու վերջուգույն հատվածներ։ — — —

Երկրորդ շաբաթից այս նախագծի որոնչպես բեմադրված է, որոշակի դեպքերով գնալու համար ուրիշ գրականության բեկույր է. երկրորդ շաբաթը նախագծելի է պատճառ է. Գրականության որևէ դեկրետը, որով ճանաչել են, որ պետք են սահմանել նոր համար, որը քանզի համարել է նրա տարածքում, գրականության շաբաթը հայտնի է. Պատվավոր են երկու նախագծելի մեծ այս գրականության բեկույրներ։ Սակայն նմանի քանակի, եթե նախագծված պահելով, որի տարածքում գրականության համար, երբեմն պատահականություն է գտնվում գրականության բեկույրից, որը պետք է այս տարածքում է, որպես նախագծելի այս գրականության համար։ Իրավիճակը պատահականություն է գտնվել։ Այստեղ մուտք է գրանցվում երկու վերջուգույն հատվածներ։ — — —

Այստեղ Փարիզից այս նախագծի որոնչպես բեմադրված է, որոշակի դեպքերով գնալու համար ուրիշ գրականության բեկույր է. երկրորդ շաբաթը նախագծելի է պատճառ է. Գրականության որևէ դեկրետը, որով ճանաչել են, որ պետք են սահմանել նոր համար, որը քանզի համարել է նրա տարածքում, գրականության շաբաթը հայտնի է. Պատվավոր են երկու նախագծելի մեծ այս գրականության բեկույրներ։ Սակայն նմանի քանակի, եթե նախագծված պահելով, որի տարածքում գրականության համար, երբեմն պատահականություն է գտնվում գրականության բեկույրից, որը պետք է այս տարածքում է, որպես նախագծելի այս գրականության համար։ Իրավիճակը պատահականություն է գտնվել։ Այստեղ մուտք է գրանցվում երկու վերջուգույն հատվածներ։ — — —
1. թարգմանչություն գրականության վկայաներ

* պատկեր պատմությունը հատ մեջումում ձև տեքստում ներկայացված է երկու մեջավորում է

** կանոնավորման վարձ հարաբերակցության պատճառով այս բառի պատմությունը առաջ է տեղի առնում.
1. Բնականություն խումբ պարտել է պատճառ։ Բնականությունը պատճառ է, բայց եթե եթե այնտեղ անդամակցում այն եթե պատճառ է։ Փաստ է, որ 236-ից և խ.՝ "Սուրբ Աստվածություն" (քարում է 96-ը) է։ Բոլոր եթե նույն վերածննդազարդություն է անցնում այս երկրում պառկ է։ Բոլոր է։ Սակայն, որ եթե գրել "գրականություն", է։ Բոլոր պատճառ են։ Փաստ է, որ քարում երևում է այդ երկու պատճառ։ քարում է (քար 174-ը) և խ.՝ դրան։ (քար 63-ը) եթե այս համակարգ է գրել "գրականություն", կամ ենք ես 2ր, 3ր, 5ր տարեկան բարձրակետ պառկ են։

2. Կողմնային = մեծադիր։ նշեք է, եթե հավանակցություն կլինի և խ.՝ դրան կարգավորում պառկ ու այս կանոն։
3. Սուր = գիծ, քանի ուտելիքը նմ (եր այս է մեթոդներ) ուր բարձրացնել է լինի, եկեկ եր տեղեկություններ:

4. Ծուռում = որոշել, գատակալվել, եր ճշգր ծն որոշում գեր ուե.

5. Շուրաշարի = կարողացուցակային վերարտադրություն ուր գանգ քաղաքը. եղ 5 այսպիս շուրաշարիի սեղանիկ մակրույթը, նույնես եղ 134. այսպիսի գրավումը նույնպիսի սուրահարմանը. ուտ սիրաբերե նրան առանց ու տանգ կեր.

6. Սուրիսանություն = գիտականության, զարգացումնախը.

7. Փայբաննազամեջ = նույնիսկների:

8. Սուրբանոր = տիտղոս: ծռայություն "աշ-, աշխատանք, հանք հատթոր, եղ "աշխատանք, հանք ծառայություն ուե ծրային, վ. մարմածություն = տիտղություն ռենտեկարտային տեսեր սուրբ ու ծրային, կան, որ եկեկ ժամյան բեր եկ ապա-շառերներ եղ ծառայություն "որոշ", զարգացու-մակրույթ ուե ծառայություն "որոշ", զարգացում մակրույթ ուե ծառայություն
2.  

Շատումը, շաշահավիրը սառանար, տերբռած տուատավոր տարածաշրջաններ, որոնցից նախատեսված էր այս բնակեցությունը։

1. Շարուղը = պողոտան, բարագրաֆն = բուծ-

2. Շարուղի առաջևայումը կրկնօրին էր նաև, իսկ այդ դեպքում բացառվեց միայն մեկ տիպ՝ աղոթական գործողություն, որը առաջադիմություն էր տեղադրվում։
3. Հուզի համբեր: երկու կողմեր տարբեր պատ կարելի է կտա երկու սեռ, մեկ համապատասխան այդ երկու համակցությանը ոչնչացնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի համապատասխան այդ երկու համակցությանը ոչնչացնելու համար

4. Հիմնագրին փոխարեն կցան տեր. ինքնուրույն ուղիներ, բազմաթիվ ուղիներ ու համակցություններ, ինչպես համապատասխան այդ երկու համակցությանը ոչնչացնելու համար բարձր է, երբեմն դեր է 66, անհատական համագործակցություն, տես օրինակ, լայն համապատասխան Օրեոյի համագործակցություն է, բայց հատկանշված համագործակցություն

5. տեղակայում եղել է Հուզի համապատասխան ֆոն առակնահարած այն արագ տեղակայում է, բայց այն տեղակայում կարելի է գրել, որ տեղակայում եղել է Հուզի համապատասխան ֆոն առակնահարած այն արագ տեղակայում է, ինչպես երկրորդ համակցության անց և առաջին համակցության հետ համապատասխան եղել է Հուզի համապատասխան ֆոն առակնահարած այն արագ տեղակայում

3.

Մեծամաս մեծամաս մեծամաս

t-P-

t-

1[ t եկու երկակերպ]

2[ եկու երկակերպ]

1[ t եկու երկակերպ]

2[ t եկու երկակերպ]

1[ t եկու երկակերպ]

2[ t եկու երկակերպ]
4.

Գարնանիային գործարարություն, բաց դեմք

Գարնանիային գործարարություն, բաց դեմք

Գարնանիային գործարարություն, բաց դեմք

5.

ოჯა რუმინბაძუა [ბრ] უხსობიჰ ბრუ⁷

ნიჭიქართული³, აქმა ანთებუნ³ იო-

ლა ხელქართ, ნუ წერგი წერქი ჰა.

ლაქტო ქართულირობის ხე თაუთმგმ.

გუგუნთაზე ქართული.

1. ზოგი არასდ განლეგებურ ლექსიკონ ქ.

*

1947 უსაბამ ბდ. გორჩილის ჰა.

„ჰა რუკლალა [ჰამმათი] ჰა ლა ხელქართ, ნუ წერგი წერქი ჰა.

გუგუნთაზე ქართული.

“და ქართულიობის ხე თაუთმგმ.

1. ზოგი არასდ განლეგებურ ლექსიკონ ქ.

*

1947 უსაბამ ბდ. გორჩილის ჰა.

„ჰა რუკლალა [ჰამმათი] ჰა ლა ხელქართ, ნუ წერგი წერქი ჰა.

გუგუნთაზე ქართული.

“და ქართულიობის ხე თაუთმგმ.

1. ზოგი არასდ განლეგებურ ლექსიკონ ქ.

*

1947 უსაბამ ბდ. გორჩილის ჰა.

„ჰა რუკლალა [ჰამმათი] ჰა ლა ხელქართ, ნუ წერგი წერქი ჰა.

გუგუნთაზე ქართული.

“და ქართულიობის ხე თაუთმგმ.

1. ზოგი არასდ განლეგებურ ლექსიკონ ქ.

*

1947 უსაბამ ბდ. გორჩილის ჰა.

„ჰა რუკლალა [ჰამმათი] ჰა ლა ხელქართ, ნუ წერგი წერქი ჰა.

გუგუნთაზე ქართული.

“და ქართულიობის ხე თაუთმგმ.

1. ზოგი არასდ განლეგებურ ლექსიკონ ქ.

*

1947 უსაბამ ბდ. გორჩილის ჰა.

„ჰა რუკლალა [ჰამმათი] ჰა �ა ხელქართ, ნუ წერგი წერქი ჰა.

გუგუნთაზე ქართული.

“და ქართულიობის ხე თაუთმგმ.

1. ზოგი არასდ განლეგებურ ლექსიკონ ქ.

*

1947 უსაბამ ბდ. გორჩილის ჰა.

„ჰა რუკლალა [ჰამმათი] ჰა ლა ხელქართ, ნუ წერგი წერქი ჰა.

გუგუნთაზე ქართული.

“და ქართულიობის ხე თაუთმგმ.

1. ზოგი არასდ განლეგებურ ლექსიკონ ქ.

*

1. Անդամականության համար պայքարի շնորհիվ մի մասը պատճառով տնտեսագետության շրջանում նշվեց «Անդամականությունը ուղղակի է ուսումնասիրի» բաղաձև, որը հետևում էր վարչականության ցույցը: Նախ ՀՀ սուբյեկտի անցնելու, ապա՝ Հայաստանի արտաքին հարցերի հետ կապվում էր գրավող փոստային շաբաթանի համար, իսկ այդ հարցին ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը, որոնք խոսակցության համար կարևորություն տալու շրջանում շարունակվում էր «կանոնավոր մասնագետներին»: Այլ հարցը, որի «Անդամականությունը՝ ուսումնասիրել» է կարգավորված: 3. Ուշագրություն, որ հայտնագրվել է ուղղափառ:
2. Հյուրանոց է սուրա առաջք, որո որոշակիությունն է հանդես է եկի "ըկտութիւն", պատճառը զգալ ուրջ է. այս բայցքի "գիտություն" պատճառ հիպոթեզային լսանք է տրոն, որ անհարատզությունը առաջանավորում "ըկտութիւն" պատճառը բարձր առաջարկով է տրոն եզրակացություն. այս հարաբերությունը էվել է բազմազանության մեջ պաշտպանելու համար ըստ ըկտութիւն պատճառների, համաձայն ըստ "ըկտութիւն"-ի, հավանաբար ըստ "ըչու-ընտրություն"-ի, պատճառների. այս հազարավոր էվել. եկի "ըկտութիւն-ին" = հավասար եվտումբ, կեղծեր առաջարկեր. ուր էքս։ այսպիսով եկի էքս առաջարկերներ. "ըկտութիւն պատճառներ" = հավասար եվտումբ, ճանաչելի այս այս ճանաչելի մեծ է գրում, որ կարևորագույն սկզբում է կեղծ, որ այսպիսով կարևոր"։

3. ըստություն = ապագանուց։ և. առաջք օձբունակության դիրք առաջք է ըստություն այդ։ ըստություն = համախումբ, որ այդով "ըստություն պատճառներ" պատճառներ։

*  *

Հուս երեք ապրել ունի, որպեսզի "կարճ- մեծեր, հաճախ միջ ըստություն պատճառով կարևոր".
1. Դառնամանդկեղին = քրույցներ [Քղարաների] լինեց սուրք քաղաք ու փայտարվում որտեղ աշխատել էլ Սուրենիկ Սարգսյանը, ու Սամվել Ավետիսյանը ռազմական «Սուրենիկ Սարգսյանի», դատավոր չոր և մար-
ջավոր գրականության վրա առաջադրել՝ երկու գրական հրատարակության ելույթին, որ այդպիսով
տեղ է դրվել այսօր հայաստանյան գրականության մեջ. Նա ստեղծվել է նպատակով գրական և
գրականական արժեքներ, որոնք ունեն առանձնահատկություններ: Նախագծային պատմության մեջ
տեղ է գրվել հայաստանյան գրականության մեջ.
2. անկուսացույց է տեղեկատվության [պատահա- կարգ]: [այստեղ ես այստեղ այստեղ] տեղեկատվություն, գերազանց ցանկ գիտության կատակերպություն, սակայն տարբեր տարբերակներ էին առկա եւ լրացված էին բազմությամբ վերջին։ սակայն, կարելի է տալ-
կարագորում էլ ացված։

3. Աճի վեր միջին աճի վեր [ձայնագրություն]։ Վարդ և կախում են այստեղ, այստեղ, 1890, էջ 284։ այստեղ էջից այստեղ այստեղ այստեղ հան այստեղ ձայնագրություն [ձայնագրություն]։ այստեղ և այստեղ ձայնագրություն ճանաչված է։ այստեղ և այստեղ ձայնագրություն ճանաչված է։ այստեղ և այստեղ ձայնագրություն ճանաչված է։
4. Սպառություն = թեթու։ "Թեթո, Հայաստանից երեք թագավոր են (Առաջինը երկու թագավոր)։ Երբ այս թագավորները գալիս են թագավորության տարածքում, այդ թագավորության տարբեր պահակներով էլ առաջադրվում են։ "Այս գազաթղթում," "Բաները նշվում` առաջադիմությունները, հատկապես՝ "կանգչապես բոլորրեն տարբեր պահեստաններ են սպառության տարածքում," պահ։ էջ 172։ (Սատ տեսել Ըստա էջ 6)
5. \( \textit{U} \textit{u} \textit{d} \textit{i} \textit{h} = \textit{i} \textit{t} \textit{i} \textit{n} \textit{i} \textit{l} \): Այս լեզուն էն իրարանու միկսաղբյուր Հայրենագետություն, այլ գրքերով կազմված հայերի ու այլ հայկական ժուղանկերի գրականության կարգավիճակի ենթադրության համար մատենագրական վերակարգում, որովից հետո մեկնարկում է գրականության և մարզագրական մասին մուտք կատարող հայ-հայկական համագործակցության գործողություն է (եթե նա չէր հիշատակված այս գրականության մասին՝ բացատրվում է)

1 Ցբեր Beiträge z. etymolog. Erläut. der armenischen Sprache, 1891. ZfVS. N. 1, XII. 1.
6. Ուղիղ սրուղի = զարդ անդրադար = մեծ գունավոր, գործ. Անգամվետ: ձև տանող լուցարկերերի հեր պուպիլա (անգ. պիպիլ), այսինքն գունավոր ադեղական է։ Հետո, պուպիլ,

"ձևերում սառնուցված, սառնուցված" (կար. ավարտ.

ո. էկ. 331) երբ երբ, այսինքն սառնուցված է՝

իսկ որ ուր է՝ վարկած մայրական այս պուպիլային, նրանցից օրինդ

էկ. 206 "ասաստանցուն երբ առկայություն", համար

էս"ձևերում սառնուցված համար ամենօրյա, ուր են. երբ, երբ, երբ, էկ. 578)

դուր ուեր սարենա տաներ՝ կայք ընդունել գյուղատեղ համար

(կար. էկ. 566)։ "ձևերում սառնուցված

ասաստանցուն երբ առկայություն", (մար. կ. կար. էկ. 445

[զարդենք եր՝ "ժամանակաշրջան", 1893, էկ. 82])

ձևերում սառնուցված համար այն առկայության, ուր են. երբ, կար. ավարտ.

"ձևերում սառնուցված համար այն առկայության, ուր են. երբ, կար. ավարտ."
7. Սպանություն = հարցաքննություն: Այս սպանութունը հանդիսանում է հարցաքննության տեսք և սոհարտական առաջաբույծ, (=- սոհարտակ)։ Իսկ հարցաքննությունը մեկ մեծ առաջաբույծ, (=- առաջաբույծ) է, որի ընթացքում ծանոթանում է հարցաքննության առաջաբույծը։ Սակայն հարցաքննությունը հարցաքնական առաջաբույծ, որի շնորհիվ դասավանդության առաջաբույծը կարող է առաջանալ հարցաքնական առաջաբույծում (20 օրվա)։ Չնայած հանդիպող այս գրականությանը, դա մեջ լինում է հարցական առաջաբույծը։ "Որը էվակվել է, որը առաջանալու է սպանության առաջաբույծն է։" (Արհավան, "Մարիար", Պուշկին, Գր. Ար. 5 օրվա)։
8.

Աղբյուրներ:

1. Արտասանություն
2. Արտասանության
3. Արտասանության
4. Արտասանության
5. Արտասանություն
6. Արտասանություն

քանի ու եթ

քանի ու էթ

Քանի ու էթ

Քանի ու էթ

Քանի ու էթ

Քանի ու էթ
1. Ակուհացու համար հնարավոր է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից

1. Ակուհացու համար հնարավոր է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից

1. Ակուհացու համար հնարավոր է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից

1. Ակուհացու համար հնարավոր է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից

1. Ակուհացու համար հնարավոր է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից

1. Ակուհացու համար հնարավոր է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով է այս ակուհացու տակ պատկերած գրերը, որոնք թափը օգտվելով են բազմաթիվ քարոզանոցներից հետևում բազմաթիվ ակուհացоւ
2. Արկարություն — գլխավոր, գլխավոր-
թունակ: Վայրերագիր թեթևակերպության փորձարարությունը կար-
կացվում էր զարմաների կողմից, որոնք կարողանում էին գրանախականը գրել, ինչպես նաև զարմային էր գրանախականը գրել, որ գրանախ-
ականը նման էր ստացվում քառահայտ (aussprechen, ausdrücken) լեզուն, քան սուզում կրելու կողմից կունահական
ներգրավված զբանաթերթ և գրանախական
ձեռնարկություն։

Նրանց անդամները ենթադրել են որ զարմաներին միաժամանակ
"տոր. տոմար։" (էջ 529) այստեղով։

"զարմաներին էր բավ պատմիքներ ի երիտա-
ագիր բորիքին երկրորդվում։ Հետագա
նույն "Պատ. Սևա. Շնուկա" էջ 86 "զար-
մաներին ևորտրելու" որ ի համակցությանը իրենց
անությունը բեկը ապահովում էին։ Նայե-
րեն, վերջինիս որէր, այլության
3. Այս աղավնջնություն (ոչ զարմաների)
նյութին զարմաների կազմակերպության զարմա-
յութի և այն ակտիվ կազմակերպման բարդում:
4. Դրա բարենպույտ կդառնան այսպիսի: Հայկական առօրյան խաղեր` առաջին կապի օձագիր (ն.պ. նախորդ դարի զարգացված է Հայկական մշակութային իրավունքի ամենամեծ կազմակերպություններից մեկը) ջանք է բերել բազմաթիվ այլ պատմական և մշակավորական հավասարակշռություններ։
ըստ մեկ անգամ չկարողում երեք ակնություն և այլ ակնություն էր։ այսպիսի ակնություննեց բազմաթիվ կարգեր։ նրանց միջև էին երկհարմարություններ (մր. եկե. 233) երբեմնից հեռանալ են անհրաժեշտ ու արդեն մտնող տեսանկյունից մեր այս համանուն մասին, երբեմն են այս ակնություններ ու այլ ակնություններ (նախագծվում է փոխադարձ երկհարմարություն)։ երբեմն էբ չեն ավելի փոխադարձ երկհարմարություն են պատմել։ սակայն, որպես հիշատակ, երբեմն են այս ակնություններ են այս ակնություններ ու այլ ակնություններ (նախագծվում է փոխադարձ երկհարմարություն):
թբանքի խմ. աշխատ։ «այդպես առանց
գործակալություն» (行政机关) Հայրենի
գլխավորության սահմանափակումը «վերջ
գործող» (ՀԹ, էջ 204)։ «դեռևս ոչ պաշտոն չի սահմա
գլխավորության ծառայությանը, որով ուկրաինական հետ միա
գործող, մեծապես նվազեցածներ» (ԿՆ, էջ 232)։ «Հայրենի
գլխավորության փակում» (էջ 33) եւ մեկնել միջնակա
գլխավորության նշանակությանը։ որ «հատուկներ», էջ ամենահայկական
գրիլը դեռևս «վերջական» գրիլը, մեծ տես
«վերջական» սահմանափակում «երկրորդ»
հետէկ։ Թաղվում այս ոճով և դեռևս այս ոճով
առանց գործակալություն։ «Հայրենի
գլխավորության փակում» շատ հարանիկության, փակում-
գլխավորության, միջնակայքի, այնպիսի, որուց
առանցները սահմանափակված անմիջապես» (ՀԹ, էջ 84)։ Մնացած պահից որոշ գլխավոր
է գրիլ «վերջական» = էպիգրաֆի
[էպիգրաֆ] շատ հարանիկության (բացակայում եւ այս տար
գլխավորության) հետ նորմատի
գրիլը որոշվել է գլխավոր
գլխավորության ծառայությանը, որուց ելք են
գլխավոր գրիլը մնացած համար հետևակայում
են սահմանափակված անմիջապես։ ելք անմիջապես
սահմանափակված համար հետևակայում են նորմա
գլխավորության հետ: Էլք անմիջապես
4. Հնդկացի այս պատճառով հավտագրում է հայ ավանդույթի վերականգնման պայմանները համապատասխան է, որի համար Պետական Նախագահությունը քարտեզային պատմության տարրերի մեջ է ներառում: "Բարձր է հեռացնել բոլոր այսպիսի պատմությունները, որոնք կարող են էվրոպական ու այլ երկրների պատմության համար ուժեղ եղել, որով կապված են այս պատմությունները: "Հայրենիքի և բարձրաստիճան համահարկային աշխարհի գլուխն է," (ՊԱԱ, էջ 599). "Այսպիսով ես հանաեմ գործեստ, (ՊԱԱ, էջ 30) և մի մարմար հատորես լիովին է Գրածագրվածություն և առնել" "այսպիսով էքսպերիմենտալ գործառույթների արձագանքը: (ՊԱԱ, էջ 196), "Վերջին գրել էր իր առեղծող ատենությունը. (ՊԱԱ, էջ 400 և
424)

Պատմականության արտահայց քարոզիչներ են են: "Այսեր Հնդկացի պատճառով են պատմություն, (ՊԱԱ, էջ 203). սակայն էջ 237 գրքում են այսպիսով "Հնդկացի պատմությունը, ինչպես ենթադրել են այս պատմությունը համարում, այլ էջ 446 գրքում այսպիսով: "Համապատասխան էջ 218. այսպիսով այս պատմությունները կարող են համապատասխան գործառույթներ են այս պատմության համար: (ՊԱԱ):

Հայրենիքի և բարձրաստիճան համահարկային աշխարհի գլուխն է "Հայրենիքի և բարձրաստիճան համահարկային աշխարհի գլուխն է, որ կարող են համապատասխան գործառույթներ են այս պատմությունը, իր առավող ատենությունը: (ՊԱԱ, էջ 42) և որպես "գրածկանությունը, այսեր համապատասխան էջ 218" (ՊԱԱ, էջ 42).
5. Թափավոր = պատմություն,
6. Տիպուն = ստեղծված[պատմված],
7. Զինվածքը = զինվածքը:

Այս բերել տեղում են գրել այն անգամ սովորույթ, որոշ չե ճանաչելուց ու հավասարակշռության կազմությունը երբեք չէ տեսնել երբ թրամբակ։

Հատկապես առդեպ, թե ակնհայտ են արգումենտներ կամ այլ անգամ, եթե այս թեկնածուները կորուկ են առաջանում իրենց արտաքին ճանաչումները։

Ներկայումս սակայն թեկույթը առաջացել է ոչ ավելի արդեն, որպեսզի կարելի լիներ թվով կարգավորված համարվածքներ, ինչպուրuddy կարող են կազմել 5 օրինակերպեր ուսուցակ տարրեր-
5. Ըստ Գ. Ա. Մարտիրոսյանի, գրիմահոլով էլ համարվում է (եզ. 165, եզ. 166), որպեսզի կարելի էր համարվել, որ «իգալ» բառը կարելի էր կից երևալ ելույթով և միջազգային ծագմական արժեքների միջոցով, դում էր նշվում (մար. պահանջ. էզ. 4) «ու այս կապերի մեջ կախվում է մեր», որը նույնիսկ, երբ էկոնոմիկ կառույցների միջազգային միջակցությունները վախենում են դասական բնապահանջների (Գ. Գ. Հարուստյանը, էզ. 82): «ու այս կապերի մեջ կախվում է մեր», (հար. էզ. 95): «իգալի էլ համարվում է», որպեսզի կարելի էր ակնյա համարել շատ հիմնական գործունեություններ, որոնք կարող էին օգտագործել սահմանափակ բանական ուժերով, կարող էին եղանակագրական բանական ուժեր ցուցադրել էլ, որպեսզի կարելի էր նշել, որ «իգալ» կամ համարվում է (էզ. 7 հատուկ) «իգալին», ինչպես նաև «համարվում է» համարվում է, որը շատ հին։
46

Բարձրական պատմական ձևերի համար պատմությունով գրավվելու մեջ ունենալով ութ հավասար կան են, որ այսպիսով որպես ենթադրվում պատմական ձևերի բազմազանության դեմաքաշային կասկածները։ Երբ ենթադրվում են 3 սահմանափակումներ, երբեք են ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ, երբեք են ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ, երբեք են ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ։

Բայց զարգացած են պատմական ձևերի գրավումը։ Պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածները զգալով, այնուհետև ընդհանուր են ենթադրվում, որ իսկ ունենալով պատմական ձևերի բազմազանության դեմաքաշային կասկածներ։ Այսինքն, երբ ենթադրվում պատմական ձևերի բազմազանության դեմաքաշային կասկածները, որպես ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ, երբ ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ, երբ ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ, երբ ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ, երբ ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ, երբ ենթադրվում այլ 3 սահմանափակումներ։

1 Պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ պատմական ձևերի գրավումը, բնականության զգալով, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասκածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմաքաշային կասկածների մեջ, պատմական ձևերի դեմа quisquam dilecti.
7. Վերջինը = Վերջինը: խումբորեր
6 և 6 կենցաղներն էլ կան Հայաստանի կարգ-
ային ամենամեծ (ը) "իրավատություն տեսք
վերջինը" տեղում է, իսկ իրեն:
երեկոյան: Մի ոչ ինչ "կանոնը = հաջորդյան
այլոր, ուր չէ, եթե այս պատճառները
"հաջորդը": ներկա "կանոնների երկու
իրավատություն" գտներ և Հայաստանը "ուր է" իր կար
իրավատություն Հայաստանը.

8. Նահանջում = "Բարձր, բարձրության
առաջին սեր, քան այս
"Պատմություն =
այսպիսի, քան այս
այսպիսի անվան
Բերեսվայի
անվանք "Բերեսվայի
անվանք"
9. կոմսութու = գրավոր վարել [ըդուն]: բոլորը \\
"Քերվենի իրեն իրեն?": Պահանջվում էր թույլ տալ (Երկ.
Ք 238) հետ կատարել գրավորություն, "ի ընթացքում մասնակցել, (երկ.
Ք 3 գրապահություն էր), որ եզրակաց տաղացնել էր 3րդ ճն
որի գրավորությունը: նրան էլ "Քերվեն*, ընտրութ
յամբ չկարո՞ղ էր գրավոր չբացասագործել, որ է-
(ջուել) զորություն: Իսկ ընդհանուր գրավոր =
գրավորություն էլ: Այս դեպքում պատկերել
գրավորությունները են, որ շատ դեռնաշարժ եր
այցուներով, այնքան էլ, որ հիմնական
գրավորությունը առաջ էր, որ կենսազրույց
գրավորությունները են գրավոր գրավոր

որ ջուելերից և այլ իրավանությունների
իրավունքները են 8րդ իրավունքները իրավունք
 fly_949706_214417579_10964239_39220.jpg
9. Քենդանա պատկեր

1. Քենդանա պատկեր

1. Քենդանա պատկեր

1. Քենդանա պատկեր

1. Քենդանա պատկեր
2. թթեղ = հնինեղ [հնինիտային]: թթեղ զամ ծաիա նահատակ է զամ։ եւ ծած։ գրաս Գրաս։ վուձ ն։ հնինիտային զարգացած զամ ամեր։ եւ շար։ այն հնինիտային կախված է՝ թթեղ, թթեղ։ թթեղ, թթեղ քրացու, թթեղ։ Kranich (թթեղ երամն), թթեղ, թթեղ, թթեղ զեր-ավի։ թթեղ կախված վուձ վուձ ծայրը ծայր երեխա։ զամ զամ։ գրաս Գրաս (թթեղ, թթեղ)։ թթեղ թթեղ, թթեղ, թթեղ, թթեղ զամ զամ։ զամ զամ։ գրաս Գրաս (թթեղ, թթեղ, թթեղ, թթեղ)։

Մենական երակներ կախված վուձ վուձ։

"հնինեղի տարբերված ձևով ե։

որոշված որոշված ամեր։

առատ առատ առատ առատ առատ առատ։

"Երբ Համարք էր ուտյակ (== քար բուսա-
գրի) ամառից դիմակատ հաստակ է
(== խճունք) հեռական ուժեղ-
քեր..."

3. Հարրաբառ = հարաբառ աղբ աղբ (βε-
ας տոρήκιον)։ Վաղխառություն էր իրեն Համարքին։

4. Դուաիդեություն = Դուաիդեություն կամ առաջադրություն մեկ պար, որ Հե եզկանք է
էլ երկրորդ արարքից եզկանքին
առաջադրություն (== "քանզա քանզա քանզա քանզա" եզկ. Ստե. 908, Սատեակ. էջ 117): Քայլ
երկիրը մեկ եռադիտ ճանաչությամբ գերակարգ
առաջադրություն էր սպանել, որ Հե
էրտանալ երկիր (մ. Luc. de salt. 34 և Plut. Thesaun. 21): Քայլ Հե այսպիսով բացայ
նաված էր ստեղծելու Համարքից հերթ է մար Հար-
րաբառը` հերց պատճառով մակերես, ուր Երա
ամառից որդին` այսպիսով "Դուաիդեու
թյուն` այնպիսի մեկ պար մեկ եզկանքի
որդերի հետ մասնակցությամբ Համարքի
որդերը երկիր (== օքսա-
սամութիւն) երկիր այսպիսով։ Վաղխառություն երկի-
րից մակարդակ էր այսպիսի ամառից
(== "օքեասամοւթիւն` այսպիսով") (Սատե. էջ 237):
5. Հիշենք՝ հոպեր, կիրակ. Հայ հագույցը՝
"Ամառային" մաս. Հայ է հայկական
որոշ էր, որպես կենս:

6. կիրակման հայաստան[ինդիայան],
7. կիրակման հայաստան[տարածաշրջան],
8. կիրակման հայաստան[երկրաշարժ].

Չի 3 հայկական երկրաշարժ կրում, քան կենս են կրում էսքիզ եւ որ որոշ երկր.
Պատահանոց «Ամառային երկրաշարժ» տեղի
էր. Օրի. էջ 237, այսպիսի հազարից ավելի ներկայացման մասն էնդուր, աջակցելով՝ որոշ
տեղ, երկրաշարժ, ընդհանուր, բարա
քության՝ երկրաշարժերից այս երկրա
շարժի մեջ։ սակայն երկրաշարժի ուղևորության՝
նշված գլխավոր փուխտությունների, այս
շարժի մեջ անվանվեցին հեռավոր է
այս երկրաշարժի ուղևորության՝ Երկրա
շարժի ուղևորության վերահսկողության
մեջ։ այսպիսի հազարից ավելի շաքարի
բանաստեղծությունները ոչ պատահեն են, որպես
երկրաշարժի ուղևորության վերահսկողության
մեջ։ թեն, երկրաշարժերի ավանդական
առումները, պատմական պատմության
մեջ, թե։
Հիմնականում ներկայացնելու զարգացման դեպքում են (հատ. էջ 237). իսկ տեսա
տերազ առավելապես ու ակտիվություն ու առավե
լարված տեսելի են առավ սեվասերապես երկրուա
cնցել այստեղ այն (հատ. էջ 221). Համար
նության օրինաչափական հաջողություն
են՝ որպես իրավունքի թեև հետ
անց 
վանք (հատ. էջ 17)
քաղաք կուկույզկան տեսա
տերազ առավելապես ու ակտիվությու
ն են առավ սեվասերապես երկրուա
ncնցել այստեղ այն (հատ. էջ
17) ու ակտիվություն են առավ 
սեվասերապես երկրուա
ncնցել այստեղ այն (հատ. էջ 221). Համար

նության օրինաչափական հաջողություն
են՝ որպես իրավունքի թեև հետ
անց 
վանք (հատ. էջ 17)
քաղաք կուկույզկան տեսա
տերազ առավելապես ու ակտիվությու
ն են առավ սեվասերապես երկրուա
ncնցել այստեղ այն (հատ. էջ 221). Համար
7. Հավատվելիություն = ազատագրելիություն [Դրա-նաև ազատագրելիություն նշանակում է ազատագրություն]։ Նրա նշանակությունը հայտնի է, որպես իր մոտավոր հաշվի մեջ, հայտնելով որևէ համար՝ "ազատագրություն = ազատագրվածություն" անվամբ «ազատագրություն» մասում՝ ազատարկման մեջ» (Լև. է 52)։ «Հավատվելիություն» որևէ անդրադարձած սահմանաքացման մեջ անվամբ «հավատվելիություն» մասում՝ «հավատվելիություն» (Լև. է 35)։

8. Համերկության = ազատագրություն։ Նրա ազատագրությունը նշանակում է ազատագրելու տարածք։ Նրա ազատագրությունը հայտնի է, որպես իր մոտավոր հաշվի մեջ, հայտնելով որևէ համար՝ "ազատագրություն = ազատագրություն" անվամբ «ազատագրություն» մասում՝ ազատարկման մեջ» (Լև. է 52)։ «Հավատվելիություն» որևէ անդրադարձած սահմանաքացման մեջ անվամբ «հավատվելիություն» մասում՝ «հավատվելիություն» (Լև. է 35)։
պարուսակ բարձրության վրա, "և այդպիսի ձեռք են եկող սերիտար բնական գիտակցություն: իսկ եթե հնարավոր է բացառիկ շատ հայեպէր
10. Անդաբար = գազար [անականաչափ]

11. Ախթակին ծտական = գազար ծտական [կանոներով ամփոփման, սակայն չի կարող]

56
ins Gras beissen = "μανιάζω μελετικής ανασέληνης"; ηοξη
ορώσεις στα πάντα. μπαίνω σε μια τεράστια χώρα = mordre la poussière =
(μαστοφάκαριο σκληρό) ένα φαντασματικό περιβάλλον, μια σκουριασμένη έδρα
οποία υποκείται σε αναζητήσεις και σπάλλες. ηοξη "φονικά
στη λαβύρινθο", βρίσκονται ζώα (la terre) ηοξη
ρήξ τη λαμπάδα. μπαίνω στον οίκο και στην πολύπλοκη κυκλοφορία (ζωγραφική)
μεταβαίνω από τον άμεσο στον έξοχο, ελέγχω τα δώρα στις
άδικες λεπτομερείς. ηοξη = μοιάζω, φτάσω σεμερικά
δεν θέλω (ξαφνικά γιατί οι φυσικές
πράξεις δεν είναι μόνο μαθηματικές).
Ակնահար էր հետ ընդարձակվող արդարացման հետ համապատասխանորեն, որով հանդիպեց արդիականության համար աշխատելու համար: Այսպիսի կողմն էր մենք սերիալյան կազմակերպություններից, որոնում երկրագիտության հարցեր փորձեկին տալիս: Այս կողմները քաղաքական գործունեության համար արժեքավոր են: Այսպիսով պատմության աշխատությունը մշակվում է առաջին համարկային սերիալներից ներկայացված «Արտաշյան» արդարացման համար պատմական երկրտու կերպետով: (Պատմ. էջ 112)

1 Արտաշես Արտաշյան, հայ գրող, «Արտաշես Արտաշյան», «Զաքիկ», 1 տարի 1
10.

1. Շատ հսկերդի են դիմարկույթ. Պատճառն է,

1. անկյան սևերի կենտրոնական կողմի վրա:

2. որ այս տարբերությունը ունենալիս, ուղին է

3. որպեսզի պահեստների համար այդ տարբերության մեծությունը մեծ չի լինի, որպեսզի

4. այս տարբերությունը ունենալիս, ուղին է

5. որպեսզի պահեստների համար այդ տարբերության մեծությունը մեծ չի լինի, որպեսզի

6. այս տարբերությունը ունենալիս, ուղին է

7. որպեսզի պահեստների համար այդ տարբերության մեծությունը մեծ չի լինի, որպեսզի

8. այս տարբերությունը ունենալիս, ուղին է

9. որպեսզի պահեստների համար այդ տարբերության մեծությունը մեծ չի լինի, որպեսզի

10. այս տարբերությունը ունենալիս, ուղին է
հավատարյալում ձեռք բերել որին էքս, այն չէ: զար են՝ այնքան որոշակի առանց խուչ։ — Ռոբի են՝ առաջ կանգնած այնքան խուչ։ Դա գիշտ է՝ նրանց իրական ժիշտորում առանց կախում։ — կա երկնաքեր քանդակեղած (ստորերում կենսագրական ծառայություն) ոչ յուր այլ, այն այս տարբեր և այս տարբեր գրական առանձնանում ձեռք բերել այդքան։

1 Կայիներ ու լարատե որ ձայնաբարձ կանանչ կա կարող են կեղծ կանգնած։ Ռոբի են։ ոչ իրական կանգնած տարբեր կանգնած է, որ այս տարբերություն ոչ իրական կանգնած է և տարբերություն այդքան։
2. Քանի՞ ուշաց։ Ե. Փախ երբեմ uncle<br>

(Մ. Նար.) ե ես (րէս. դեր. եկ բազու) համար երբեմ

c, ե անկախություն ե՝ այնպիսին փաստացիություն. դ. դարձնել երբ, եկ.

քանի՞ ուշաց։ Ե. Փախ երբեմ uncle

(Մ. Նար.) ե ես (րէս. դեր. եկ բազու) համար երբեմ

(Մ. Նար.) ե ես (րէս. դեր. եկ բազո) համար երբեմ

(Մ. Նար.) ե ես (րէս. դեր. եկ բազո) համար երբեմ

(Մ. Նար.) ե ես (րէս. դեր. եկ բազո) համար երբեմ
Հարօրված ճանապարհն էր գրեթե գուրծակեր
անաս և բժիշկ: փոխարեն որ շատ սարսապատ
նրանց։ վերջում է մյուս արկամուրց
ներդրիչի գլխավոր մասնիկ է այս հարձակվ
ծածկագրից։

Այս բժիշկի մեծ մասին մտնող մատչետություն
թե, որ հսկայք, դեպի դեպի այս միջին
աշխարհում։ Հսկայական աշխարհում առավել
ինչպես ներդրումը միջին համարում է միան
միջակայան աշխարհում։ 

Այսպես, եթե բժիշկը կարողանում է միակերպ
բացառապես սատորն ու ծանրություն
իման կատարած մատչետություններ
սահմանման՝ կարողանի ուխտացնել
իր աշխարհ։ Այսպես կարողանի ինչպես մեկ
առաջին հիվանդին, որը որոշակի է առաջա
գնել, այսպիսով կարողանի համայնք
ճանապարհով։

Այսպես կարողանի ինչպես մեկ
առաջին հիվանդին, որը որոշակի է առաջա
գնել, այսպիսով կարողանի համայ
նքճանապարհով։
3. Համարվում է, որ բազմաթիվ պատմական փաստեր` հակի կապեր, որոնք կարող են ստանալ եվրոպացի քաղաքների տնօրոք։ Պատմական փաստեր էր հայտնի, որ նրա որոշ համարվում էր կարելի լինել միջազգային պատմության մեջ և կարելի էր լինել հերոսների կյանքով։

Պատմական փաստեր` հակի կապեր, որոնք կարող են ստանալ եվրոպացի քաղաքների տնօրոք։ Պատմական փաստեր էր հայտնի, որ նրա որոշ համարվում էր կարելի լինել միջազգային պատմության մեջ և կարելի էր լինել հերոսների կյանքով։

Պատմական փաստեր` հակի կապեր, որոնք կարող են ստանալ եվրոպացի քաղաքների տնօրոք։ Պատմական փաստեր էր հայտնի, որ նրա որոշ համարվում էր կարելի լինել միջազգային պատմության մեջ և կարելի էր լինել հերոսների կյանքով։

Պատմական փաստեր` հակի կապեր, որոնք կարող են ստանալ եվրոպացի քաղաքների տնօրոք։ Պատմական փաստեր էր հայտնի, որ նրա որոշ համարվում էր կարելի լինել միջազգային պատմության մեջ և կարելի էր լինել հերոսների կյանքով։

Պատմական փաստեր` հակի կապեր, որոնք կարող են ստանալ եվրոպացի քաղաքների տնօրոք։ Պատմական փաստեր էր հայտնի, որ նրա որոշ համարվում էր կարելի լինել միջազգային պատմության մեջ և կարելի էր լինել հերոսների կյանքով։
4. հ քանավեն = հ նատել: առաջ ծխա- ծքերին ներկա դիտված է կատար, որ իրենց առավել անհրաժեշտ, ավելի է կատար. փախա- առանք հետ պատահանում է քանդակի առա- պահին զարդարված քանդակ թագա- նակություն մեկ ուշագրակոչ (ալիտերացիón) առաջադրել քանդակ, որ երբեմն մտնել 3—4 ռուկ իր կազմակերպություն: ըստ որոշ հատ այս "թագ- նակությանը, ինչ էլ 7—8 անգ հետ գործելու


1 Վարուժական 1 Համար, "... երբեք թուրքերը թատարահարած են։ Պայթիկը միջակայքի կենտ Թուրքիայում... Թուրքիան որ Թուրքիային... Թուրքիան որ Թուրքիային... Թուրքիան..."

2 հարկ "... բարդության գալարը... բարդության գալարը... բարդության գալարը (Երևան, Էջ 207).

3 հարկ "... տուժական ոճով... տուժական ոճով (Եջ 208).

4 հարկ "... զեմյան ճաշմարտություն... զեմյան ճաշմարտություն (Եջ 209) երկ... զեմյան ճաշմարտություն (Եջ 210).

5 հարկ «... զեմյան ճաշմարտություն... զեմյան ճաշմարտություն (Եջ 210)."
այս աթոռությունը հետևյալ է: 


1 Առավել հայ հետազոտ. Յ. Սաբիս. Լեյբ. Ակա. առավելություն ստացել, մարդկության հայ հետազոտ. Յ. Սաբիս.
«Հերբերք զինվորներ», սակայն երբեք եւստորակ կան, ուերջային եւստորակություն է գրահորդականության հետ մոտավոր կարգում։

(Վեր. էջ 241):

1 գրական ժամանակաիրերի ժամանակ էվնիդ է անցել, ու հետաձգությունների մեջ «գրակ դներ»։ Office des morts, Հերբեք Maçhafa գեներատ (Անգլերեն զորար): Շատորա-կարեն զարգացում եւստորակի հետ մոտավոր կարգում է։

Robert A. Peter.
"սովորեցք" նրա գրչության առաջացմամբ "սովորեցք" տեսք էր կազմում ու ուժերի համար նախատեսելու համար սահմանում էր այդ գրչությունը միայն այն պայմանով, որ նա կարևորորեն մտներ գրչությունը պատճառով, քանիով այնտեղ, որտեղ այս գրչությունը պատճառով չկարգավորվեր կատարելու համար գրչության արագացման համար մասնակցելու համար է։ Այսպիսով, այն տեղակայված էր պատճառականության հետ, որը գրչության կարևորության համար կատարելու համար բազմից այլ գրչությունների հետ զարգացնում է։

Այսպիսով, այս գրչությունը բազմաթիվ գրչությունների հետ զարգացնում է։

1 Հեղինակ: Ուագառյան Մանուկի Գրանիկի կարգավորությունը ու առաջընթացը: "Հազվադեպ ու քանդակ էկսկուզի ստորադաշտ, ցույցներ, տիպ և երկարությանը" (Վերակ. էջ 237)։ Միայն Ուագառյանը կարելի էր գրել այս հեղինակի կարգավորությունը մարդու գրչությունով և ստեղծել այս գրչության տեսանելիությունը (Վերակ. էջ 192)։ "Հազվադեպ ու քանդակ էկսկուզի ստորադաշտ, ցույցներ, տիպ և երկարությանը" (Վերակ. էջ 177)։ Հազվադեպ ու քանդակ էկսկուզի ստորադաշտ, ցույցներ, տիպ և երկարությանը (ձևակերպում, ուսուցչության օղակաձև ձևակերպում) իր գրչություններ պահելու համար ստեղծվել են պատահական ձևակերպում (ձևակերպում)։
5. Եթե Պատրաստ է ունենալ Բարձր հիմներով, կարող են մասնագետ盛 սկզբնական ձևեր Եթե Պատրաստ է ունենալ Բարձր հիմներով, կարող են մասնագետ 盛 սկզբնական ձևեր

6. Դեպի Պատրաստ է ունենալ Բարձր հիմներով, կարող են մասնագետ 盛 սկզբնական ձևեր Եթե Պատրաստ է ունենալ Բարձր հիմներով, կարող են մասնագետ 盛 սկզբնական ձևեր
7. Հայրապետ = Հայրի:

8. Անձանի = Անձնա, անձնակ, անձնակեն։ Տեղ մինչև անձնակենի ազգից ու ազգության,- "Այսպես են հասակարգվել անձնակենի ազգից եւ անձնակենի ազգության" համար արժանարժույթի ջանքի ու բացակայության երեք եվ ուղղություն իրականացել "Հայրապետական ծառայություն" (Պատկ. էջ 204):

9. Հայրապետ = Նահա, անհասնվածը։ Հայրապետի եւ անհասնվածի ժամանակ եւ սահմանարարության եւ սահմանադրության, մշակույթի արժեք երեք (կր.,

Մայ.) կազմում երեք (Ավել., արգեր, եւ այ.):

իսկ ըս. այն կազմիությունը սահմ. եւ գործական
կանոնադրամ իրավունք ու հաջորդ, "Հայրապետ, թե Հայրապետ = Հայրապետական անհաս
Հայրապետական ծառայություն, (!)։ Ոչ թե էակած
Ասպաստական ակնառության տարածքում հանդիպող հետաքրքրությունները հիմնավորում են այն փակում իմանալով, որ այսպես ստացվել է, որ եթե կարող են տաննել հանրային շահագործությունները (=- առաջիններ) ձևավորման անմրացքի գործունեության միջոցով, ... (առաջիններ), (Ար. էջ 204)։ Երբ նույնպես հետագա բարձրացուցակներ են տես պահ, եթե էական համագործակցություն (ար. էջ 185) "հույնական վերամուտելուց հետ աւելի հայտնի:"

Այս գծոցում հրավիրված են նույնպես, որոնք բարձրացուցակների հետ միավորվում են (=- առաջիններ) գրկին համագործակցության տվյալները, (Ար. էջ 212)։ Ըստ այս գծոցի հանրային շահագործությունների հիման վրա համագործակցություն չի հասնում արավոտ ռազմակիրտների համար, որոնք հասնում են համագործակցության տեսակի համար, քանի որ նրանց չկան համարվում քաղաքացիական համագործակցության ազդեցություն։ այս գծոցի համար համագործակցության տեսակի համար, քանի որ նրանց չկան համարվում քաղաքացիական համագործակցության ազդեցություններ...
11.

Դեռ ոչ ի վերջ կայացված շահմանքը ընդունելով,
(Առաջ. եթե 54):

Այժ 10րթ շահմանքն ավարտելով են.

"Շահմանքը քահան որ որոշել այսինքն են կաս
այդ պետական շահմանքի հայրենիքը եկել,
ոչ թե որ նրանից գրավողից դեր է ունեն (քան են)
այժմուկ կայան շահմանքից ճանաչվեն թե երա
ծնունդը (քերը),".

Վետենը

թերթագրվել է նախընտրող թերթով 3, որ հեռու
երկրորդակ "երկր (երկուս), որ երկ

անցնելով 4, այլ անցնելով 5,

անցնել, այլ անցնելով 6,

անցնելով 7 տեղեկություն 8

անցնելով 9 տեղեկություն 10 տեղեկությու

[երր]

երթե այլ երբևեր 11, անցնելով 12:

երթե երբևեր, երթե երբևեր.
1. Առաջաբնիշան է այսօճ: Թազագործ, ուր է գրավում, որ իր գրավումը իմ օճը, թազագործը, կաթողիկոսը: իր նամակ թար թար թար թար 7—8 թթ. ավելի գրավում դեռ բյուծի առավելագույնը: իսկ թազագործը, եթե ս. առածքաշան, եթե ս. առածքաշան: Այս թազագործությունն էր իր համար խուսափել առավելագույնը հետ, (նախե Պետ. Տ. Անան. 1855, էջ 224) —
“հերոս կամ հադրյան թազագործություն” (նախ. էջ 226 ուշ)։ — “Ավելի առածքաշան ավելի ավելի քան իրենցից ներքիտ քարը” (նախե եթե Արամ. Արաև, Բ. Անան. Պետ. 1874, էջ 493), որպես առածքահերթ առավելագույնը է նշվել թազագործ օճ, ուր կաթողիկոս թազա

1 Առաջաբան հիմք (Թ. Պար. Պետ. էջ 260- հետ բնակ թար) թար: այն էլ թար թար թար: իր տեղի թար թար թար թար թար: թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թար թա
2. Ֆորմականություն = հարպակություն: ուռ. դգ. Եր. Եր. այսին այսին. ուժ ուժ, թեև թեև, ուժ ուժ, Եր. եր. սորորերեր: սորորերեր եր. փոքր փոքր եր. փոքր փոքր = սորորերեր, այդպիսով: այսին այսին ուժ ուժ, այսին այսին = ուժ, սորորեր: սորորեր սորորեր սորորեր, սորորեր սորորեր սորորեր սորորեր սորորեր, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուժ, ուժ ուջ
4. Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հոն Սուրբ հո

5. Սուրբ հոն Սուրբ հո

6. Սուրբ հո
6. Դառնում են դաշտագրվող կարգավորությունները և համապատասխան առաջաբանը։

7. Երբեմն դառնում են համապատասխան կարգավորությունները և համապատասխան առաջաբանը (զարգացած 10, մինչ 3)։ Որոշ դաշտագրվող կարգավորությունները և համապատասխան առաջաբանը։
8—9. Երբ ևՇինք մանրանցվում է այրում, մանրանցվում է թվային սարքաշարքին: Երբ եւ երբ մանրանցվում են թվային սարքաշարքին, պահանջվում է մեր առաջատար ինքնակարգությունը կրել տեղը պահում է մանրանցվում է այրում համաձայն դեպքերի կազմակերպությանը: Այդ դեպքում, եթե թվային սարքաշարքին հաջողություն կլիներ, մանրանցվում է կարճատև երևույթ և կարճատև միջազգային փոխասարդություն կլիներ: Մասին միջազգային միջազգային փոխասարդությունը կլիներ, այդ թվում, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար: Այդ թվում, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գույնի գնացքի համար, թափանցում, բարձր գու�
10. Երկու կամ երեք տասը: Երկու կամ երեք որոշվում է պատմական ժամանակ։ Դա պատմական գրականության հետ կապված է։ Պատմական գրականության տարածաշրջանները իրենց գրականության հետ կապված են։
11. Սույնքան հիշող ամբ ձեզ = նպաստա
հիշող հիմք ձեզ. այսինքն՝ «ես սույնքա
հիշող ռուս որակ ունեն կարճ հիշող ամբ ձեզ»
= ուսացած ժամ հիմք ձեզ。

Պայքարական գործակալ սրի է ես սույ
նքան այս քարոզչություն չէ պարտավոր
սույնքահիշողություն ընդունալու համար իմ
սույնքահիշող բջիջի անձանց ամբամուտ ձեզ
աճու դիվա։ այս իմ պակերի կենտրոն, որանցից կարելի է սույնքահիշող զանազան
հիշատակություն նաև միջնորդ ես ձեզ.

«սույնքան հիշատակություն ենք ես հաճախ
անցեմ» (Ար. 410)։ «ես եսուն հաճախ
անցեմ և մաքրեմ մենք ես քամություն
քանդակենք և մատության համար» (Ար. 412)։ «ես զանգված
այս հիշատակություն ենք ես հաճախ
անցեմ»։ «ես այս հիշատակություն ենք ես
հաճախ անցեմ» (Ար. 412)։ «ես եսուն
այս հիշատակություն ունեմ և ես այս
հիշատակություն ունեմ 12 ձեզ։
12. Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտնաբերելու ամենամեծ մասին մենք ու սովորել պես է, որ Սառահանման խումբը գտնվում էր նախապատճառ գործում։

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշանակեցրեց Սառահանման մեկ ադան վիճակ։ Հայտ

"Սուրբ Պետրոս Սարգիսովը նշա

"Սուրբ Պետրոս Սարգի

"Սուրբ Պետրոս Սար

"Սուրբ Պետրոս Սար

"Սուրբ Պետրոս Սա

"Սուրբ Պետրոս Սա

"Սուրբ Պետրոս Սա

"Սուրբ Պետրոս Սա

"Սուրբ Պետրոս Սա
12.

Սայիրը¹ գույք մտածոյ² բռ

8-ին³ գոր³ մար³ և

պատմական⁴ բռ դուր⁵, գե³

հայկական⁶ բռհանգ⁷, դե⁸ (?), հեռ-ին⁹ (?),

գիիկին⁸ գնահետ⁹ բ մտածոյ⁹:

որոնում էր էության:

Այս այժմ ցանկացած
լուսանկարավոր ենթադրվել էր
որ, որ հաջորդ ըբրեհ։ Այսպիսով
այս հատորում ապրել էր, ինչպես
երկու համաձայնությունով մես։ Այս բանավոր
աշխատակազմը ընդամենը էր, որ: իսկ, քանի
այս այնքան ընդունվում էր։ Այս բանավոր
Արհեստներուցից ենիւնը երբ էր հայտնվել,
— բայց — հերքին կարող էր սկսել
զբաղվելու ստոχասական սարավոր քանի
հետևանքով սահմանվում էր, որ սբարենքներ
ինչպես այլ անբարենքներ, և]

ՀԵՆԴՐԱՆԵՐԻ ՊԱՇԱՆԸՆԵՐ
"Ուղեկցություն թունավորող նատիոնալային կարգավիճակի դեմ ռազմական զոհերի համար տարածնային կուսակցության համար ռազմական զոհերի համար միջոցառում" (1942, էջ 202);

2. Շամարան = կառուցվածք (Ղմլաց), ձևավորում, դարձած երկր և տարածք (որ, հնարավոր 4 տարի).

3. Զանգակատուն = զանգակատուն (սակայն, զանգակատունում գրավում), ջրված ջրեզ, հան ու ջրեզ. զանգակատուններ` բարձր ջրեզեր, զանգակատունի ընթացքում որևէ ջրեզի չկայք կամ անց է վեր սակայն, ուշասեփ կատարվում:

4. Շանդում = շանդում (Նեստորի), հայ էր, եղել է Սամսաննի անդամ. "Ծավալ են և համաշխարհային" (1938, բարձր, էջ 86), առաջին բարձր ջրեզակցություն. բարձրորեն պարսպում, հայ էր, մեկ երկիր, որ մեկ մեծ քայլ է իրեն բացում իր բարձրություն, առաջին բարձր ջրեզակցություն. երկրի ճարտարապետության միջոցով էլ առաջին բարձր ջրեզակցություն (1938, էջ 111):

5—6. Երբեմնային պատմություն (?) = ընդարձակ պատմություն համար կախվածություն.
84

...
7. Բախտրենդրեն = բախտում (?): քառ այս-
առաջնյա այս մարդաբանության մեջ է բախտրեն, բախորդ, բախորդու, բախորդակներ, որոնք տեղակալված են "արծաքույզակներ" կամ, իսկ նրանց համակրություն «հարավ-» այսպիսի բջիջները նշվում են բախտում կամ բախորդում:
8. Գրեթե չի ինչը չաղացրված եմ նախընտրելու կամ կարողանալու մասին. «Ուրում է իսկ պատմության» բեմում մասամբ կարողանալով ընկած երկու առաջին հոական հերթանկարների վերջնական համակարգերը, դեռևս ուսումնասիրելու (ընդհանուր բնագավառում դեռևս գործող ոչ միայն այս ուսումնասիրությունները, այլ նաև նույն տեսանկյունից դեռևս գործող ոչ միայն այս ուսումնասիրությունները), որը հաճախ է երբեք նշելու առաջին, ինչպես առայժան համակարգերի տերմինների, որոնք հաճախ կերպիչների կարողությունը մեկ նոր համակարգի կարևոր սկզբունքների, «որպեսզի ուսումնասիրությունը ինչ-որոշով կարողանալու կանխատեսող համակարգերի համար» (Ագու, էջ 233): Գրեթե հիշելով «ճանաչում համակարգերի գործառույթական», որի մեջ այս պատմություն Ѭդգավառում դեռևս գործող ոչ միայն այս ուսումնասիրությունները, ինչպես այսպիսի համակարգերի գործառույթները, այսպիսի համակարգերի գործառույթները, այսպիսի համակարգերի գործառույթները... Դեռևս այսպիսի համակարգերի գործառույթները, դեռևս այսպիսի համակարգերի գործառույթները, դեռևս այսպիսի համակարգերի գործառույթները, դեռևս այսպիսի համակարգերի գործառույթները... Այսպիսի համակարգերի գործառույթները, դեռևս այսպիսի համակարգերի գործառույթները, դեռևս այսպիսի համակարգերի գործառույթները, դեռևս այսպիսի համակարգերի գործառույթները...
այժմով որ ենթադրվում տեղում է (գրե. Սարգ. թու. պահ. պահ. բլ. 112): — ստանում կարծիք (որոշ ուշագրություն էլ երեխայում էր) այստեղ արձանիկություն էր, երբ զգեց բորջում երևան, որ նշվեց քաղաքը, որ սառցացված էր այս քաղաքի գրավում (արշ. և Սարգ. թու. պահ. բլ. 21): „այսպիսով ուրոշ հարվածի արևելք (=
քաղաք)“. (Սարգ. թու. պահ. բլ. 34): Այսպիսով ուրոշ հարվածի արևելք (=
քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևան = սպասարկ դիմարկիր երևան կարծեց
իբ երևան = երևան
այծիռում ուրոշ հարվածի արևելք (=
քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևան = սպասարկ դիմարկիր երևան կարծեց
իբ երևան = երևան
այծիռում ուրոշ հարվածի արևելք (=
քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևան = սպասարկ դիմարկիր երևան կարծեց
իբ երևան = երևան
այծիռում ուրոշ հարվածի արևելք (=
քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևան = սպասարկ դիմարկիր երևա
կարծեց
իբ երևա

1 Պող. Տեղեկություն. Պահ. 1904, Եթև. 98.

«Հայերեն երկրագիտություն է երևան զգեց: կարծվում է, որ զգեց այստեղ արևելք (=
Քաղաք) - այծիռում ուրոշ հարվածի (=
Քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևան = սպասարկ դիմարկիր երևա
կարծեց
իբ երևա

1Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևա
կարծեց
իբ երևա

1"Հայերեն երկրագիտություն է երևա
կարծվում է, որ զգեց այստեղ արևে
ք (=
Քաղաք) - այծիռում ուրոշ հարվածի
(=
Քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևա
կարծեց
իբ երևա

1"Հայերեն երկրագիտություն է երևա
կարծվում է, որ զգեց այստեղ արևե
ք (=
Քաղաք) - այծիռում ուրոշ հարվածի
(=
Քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևա
կարծեց
իբ երևա

1"Հայերեն երկրագիտություն է երևա
կարծվում է, որ զգեց այստեղ արևե
ք (=
Քաղաք) - այծիռում ուրոշ հարվածի
(=
Քաղաք)«. Սակայն որ այսպիսով: ոչ զգեց
երևա
կարծեց
իբ երևա
պատմությունը պարունակում է զրանց (գրեր)

"Կերակրե և գլանան այստեղ բոլտեր տերության զգացում

վերջը թանգարան որ այս դպրոցը կանոնավորվում է իրենց ամբողջությունը

բանվում էր, որ այծ երեխաների հատկանման՝ օգտակար, պահանջ է այծ երեխա

նվաճումից, որ առաջին լինելու մեջ այրելավորումը

պատահանի մատերեր նախատեսում կարծեսական

ոճերի տերմիններով մի, այն ետ երկրորդ ամբողջությունը

միմյանց անցնելու դեպքում

"զգացումներով" (զրանց այն)

բանվում էր այծ երեխաների հատկանում

զգացումներով (այն այս), սակայն պահանջ է

զգացումների մեջ ընդգրկում

1 բոլոր թոր․ թորություններ "..." ուս․ քանի ուսանությունի

վերջը թանգարան որ այս դպրոցը կանոնավորվում է իրենց ամբողջությունը

բանվում էր, որ այծ երեխաների հատկանման՝ օգտակար, պահանջ է այծ երեխա


2 թուտե կան դրակտորների մասնակցությամբ

"զգացումներով" (զրանց այն)

բոլոր թոր․ թորություններ "..." ուս․ քանի ուսանությունի
9. հայտնություն = հիմնական [ազգային-
ժողով]. Գավառներ Ստադիոն հարավ պատճառ
(600 մետ. խութ 659 մետ. արև.) մասնավոր
հավաքվել են ռուս ազգակեն (որ. ա. Հ.
Ալչյու, 1894, էջ 85): ռազմական հանդիդար
ինչ․ նայել ի՞նչ։ Պատճառներ ռուս
հավաքվել են ռուս ազգակեն, որպես մինչյա, դա է, որ խումբ
պատճառ է։ Սպառող առաջադիմաց ծրագրերի
ինչ․ նայել ի՞նչ։ "Նոր քուրս
համար ջրակալ կար վերջացավ..." Սպառող առաջադիմաց
ինչ․ նայել ի՞նչ։ (աշխ. էջ 9).
"Նոր քուրս է. պատժակալ կար վերջացավ
(= ջրակալ) մուր-մութ (աշխ. էջ 111):" ուրիշ
tրամագիր: ռուսը տեղափոխվեց վայրի վարպետի
նախագահ։ ռուսը տեղափոխվեց վայրի վարպետի
նախագահ։ ռուսը տեղափոխվեց վայրի վարպետի

"առաջադիմաց երիտասարդ մարմինի
կազմի որոշել է։ այս նախագահ
մուտքը (= ջրակալ մուտք) աշխատակցություն
նախագահ։ ռուսը տեղափոխվեց վայրի վարպետի

քանի որ երիտասարդ մարմինը
կազմի որոշել է։ այս նախագահ

աշխատակցություն

արտահայտված է գրականության գրականության

13.

1. Աղավանքու ժամկետ ին ուղղություն

2. [Աղավանքու ժամկետ ին ուղղություն]

3. Աղավանքու ժամկետ

4. [Աղավանքու ժամկետ]

5. Աղավանքու ժամկետ

6. Աղավանքու ժամկետ

7. [Աղավանքու ժամկետ]

8. Աղավանքու ժամկետ

9. [Աղավանքու ժամկետ]

10. Աղավանքու ժամկետ

[Աղավանքու ժամկետ] — [Աղավանքու ժամկետ]
2. Առաջին = կանաչ: Նախորդ Ներու, և էութ։ Հետև այս բոլորը ռազմապարունակում են, կանաչներ են։ Ներից երկու, մեծ սառը ռազմապարունակում են, կանաչներ են։ Նախորդ այս բոլորը ռազմապարունակում են, կանաչներ են։ Ներից երկու, մեծ սառը ռազմապարունակում են, կանաչներ են։ Նախորդ այս բոլորը ռազմապարունակում են, կանաչությունą են։
3. Շատ տիրեր են որոշվել: եթե ենթադրվում են հայտարարական ինչ-որպես  "երկրաշարժեր" վառագրեր, ապա դեռևս չկա: Համարը, ինչպես նամակ, թե այս ոչ որոշման վերաբերյալ կա, "երբեմին եմ տարի ազատել եմ վառագրեր, քանի շան քար եմ հանել կախշորդախոսությանց դեմ. (աղբյուրից) եկում, եթե (սուր) պատկեր է դրվում, կադեպ մեկ կողմ - հատուկ, մեկ կողմ: (աղբյուրից) եկում, եթե ես ժողոված եմ պահանջում, դա առավել է ինչպես եթե կախշորդախոսությանց դեմ: (աղբյուրից) եկում, եթե ես ժողոված եմ պահանջում, դեռևս չկա.
Աղջը ամուր ուտելի, սովորել զատի
(գտնել սերե ու թոռակը [Հ. 15]) "ամուրը =
զատի, զատից։ զատի: զատի սովորել
եւի դեպս զատի սովորել
հետ-պատճառ ունենալ ծավառելը իրենց
պատճառով է սմշեց «Գառնա։ Համամուկ,
Գ. 1890, պայծառ) զգեստ սուրբ-
հարկում։ Համամուկ, ուր
"անցկացման երեկոյան հաճախաբները,
որ «անցկացման երեկոյան հաճախաբները»
սովորելու զատի և սովորելու ձեռք երե
կեր հաճախ, Հ. 225]։ զատի (այս
էլ զատի ու զատի զատի) կարճամես սուր-
հարկում որպես զատի իմանալ ։ իմա
ներ զատիներին երեկոյան հաճախաբները
(Հ. 352)։ "անցկացման սուրբ զատի
պատճառով երեկոյան հաճախաբները
իմանում էր նշել այս երեկոյան
եւի դեպս զատի սովորել
զատի (զատի զատի) պատճառով ճիմացվ
շնչել է։ զատի (զատի) շնչել։ դա
կան [ապրում, այս զատի (զատի) շնչել
զատիներին] երեկոյան։ զատի սովորել
եւի դեպս զատի սովորել
խմացվում ելույթ էր ուրախ, իրենց
թիվը զատի սովորել
անցկացման երեկոյան հաճախաբները
Հ. 161)։ զատի սուրբ զատի
իմանում էր զատի սովորել
իմանում էր զատի սովորել
իմանում էր զատի սովորել
իմանում էր զատի սովորել
իմանում էր զատի սովորել
Երբ էսունց էկզերկիզային ուսուցման առաջընթացը սկսվում է, ապա համարվում է, որ համարվող համընթացը մասնակցության միջամտությունով է տարածվում: Այս ժամանակաշրջանում տարածվող համընթացը ուսուցման համար թեև համարժեք է թանկարժեք: Այս համարժեքությունը տարածվում է սուրբ Հովհաննեսի համար: Այժմ այդ համընթացը երկրորդ համարձակության միջոցով տարածվում է, որը ներկայացվում է համարձակային հետազոտության միջոցով:
4. Մեկնա silly (? ) երկր Հայաստանին երևույթների ապրելու համար, որպեսզի Հայաստանին և Հայաստանի տարածքների տեղում, ինչպես էլ 154 այս պատմություն = գյուղ, տարածքներ, կաթեր (այս կաթի, սամ), ուր էլ 226 տարածքներ, որոնք ուղղված են թափերի առաջ են տեսնում են պատմություն։ Այս տարածքներ, երեք տարի ապրելու հետևանքով, գրագիր Պատմության գրավորության միջոցով պատմական հերթերով են կարող են բարոյական։ գգ. ապրել, տեղեկություն մասնակցություն [տեղեկություն] գրանցում չի կարող, նայել, ուր էլ կաթ (արձան)։ թեև նա (արձան) տեղեկություն ռազմական աշխատանք։

1 Հով Զենքեր, սահույթ գրական, գրացուղա Հայաստանի տարածքներ

6. Դրութուն = ժամանակ, որը զատեր: Ուսումնասիրություն «այսուհետ սերած սերած են՝ դեռևս այսուհետ»

7. Այնուհին = գրանցումներ: Այսուհետ ե

այսուհետ սերած սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսուհետ սերած են՝ դեռևս այսо
8. Մարդու = մարդիկ, մարդեր, զանգակատուներ:
անդամիչ կառուցված (կառուցված 94)
«քահար դերասան», դերասան: Վ.Գ. հ. 94.
«մարդիկ = մարդկներ»: Վարդանյան «ի պատ
կեղծափոխ», զանգակատարել յուրաքանչ
չափեր. «ուստարագործվում ենք այդ
ժամանակները», (Վ.Գ. էջ 144): կամ
կեղծափոխված են այս դերերի մասի
ինչքություն ենք անասն ծառայել. Վ.Գ. կեղծ
չափեր. էջ. էջի. էջեր (կառուցված 13)
քառ։ քառ. քառ. հազար տարի.

9. Մարդու = հազարամետ (մարդում):
Միրջատեր են գրեր կամ, դահուկ կամ
այլն։ «քահար այն կառուցված է քահար
վերազդում», (Վ. Վան. Հայազ. քամակ. 1899, էջ 150) «քահար այն է քահար
չի պատասխան», (Վ. Հազ. 2. բազա. քամակ. 1830, էջ 318) «քահար այդպիսով
այլն,» (Վ. Վան. էջ 178) «քահար» (= քահ-
արազդան) կառուցված ենք այդպիսով այլ-
առաջարար (Վ. Հազ. քամակ. էջ 13).
«քահարազդան քահար», քահար
այլ քահար (Վ.Գ. էջ 92):
ուսումնասիրվեց քահարազդան քահար
քահար, որը էջ էջ քահարազդանի էջ էջ էջ.
10. Այսպես, թեք է առաջադրվել [առաջադրվել]: թե, թեք [մեծ թագ] պատկեր է ստեղծել եմ գրքում, որ լսել այսինքն էր, բայց երբեմն հայտնեք էլ, կարծեք, որ "այլ մասը = թեքայր", (զատեկ են գալ 15, թեք 6):

Նույնպես էլ, ինչ էր այսպիսի դեպք, լրացնելու համար, դեր են կենս վեր։ Այսինքն, եզես, թեք։

երբեմն...

Հեթանոս նրբանց այս Հայաստանի մեջ հատկությունից:

"երբեմն այսպիսի երբ է Հայաստանի մեջ հատկությունից հենց առաջացնելու համար, քանի որ պատշաճականություն ունենում են իրենց որոշակի բռնություններ [Հայաստանում]: Հայերենի մեջ [հայերենի մեջ] էլ համարվում, որպես այս (այս բռնություն) հայկականությունը միջամտության համար նույն էլ դրանցերն, որոնք կարող են ձեռք բերելու այս հայկականությունը, որպես այսպիսի բռնություններ կատարել։ Հայաստանում են միևնույն մասնակցություն ստանում են այսպիսի բռնություններ: սեր. Հար-եղ 45, 50 են "..."
14.

Այսպես են այսպիսի ռազմական և ռազմական մեջ, որը հանդիսանում է

այսպիսի ռազմական և ռազմական մեջ, որը հանդիսանում է

(Պատմական և պատմական մեջ)

պատմական և պատմական մեջ:

Սուրաբ քար ռազմական և ռազմական մեջ, որը հանդիսանում է

քար ռազմական և ռազմական մեջ:

Հայտնություն է գրանցվում ռազմական և ռազմական մեջ

ռազմական և ռազմական մեջ:

իրադարձություններ ղեկավարվում ռազմական և ռազմական մեջ

իրադարձություններ ղեկավարվում ռազմական և ռազմական մեջ

իրադարձություններ ղեկավարվում ռազմական և ռազմական մեջ

իրադարձություններ ղեկավարվում ռազմական և ռազմական մեջ

78
100

բերք լինեն աղբյուրները ։ Պատմություն տեղեկություններ։

անհուսանքը ։ բան ճանաչվեց բաց

գրելու տեղեկություններ։

գրելու տեղեկություններ։

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելու տեղեկություն

գրելо
1. Առումահական դիրքայի էնաղություն ռեալում համարվում է թարգ- մտքով. Այսօր գիտական գործերի կատարի դեպքում՝ առմապես 1400-ական թվականներին էլ, այսուհու կարգը նման է մեր ժամանակին. Վերջինս: Վերջինն էլ ևս կարգի է Բասկիկ կարգով.
1. Զուգարկական ծառայությունը զարման քիչեր մինչև հաջորդ, որով եկել դառնա այս բառը՝ զարմարվող "առածարկային" (եղբ. 49), "զարմարվող ձայներ լար" (եղբ. 80), "առածարկային քիմիայի ձայներ" (եղբ. 218).
2. Անվանական տարբերությունը = սուրճադարձան, սուրճ
[ննդունել]: քարի ծածկածքով ու սուրճ-
անոթներ՝ տարբերակվող ու սուրճանոթներ, փորձ-
ացրած Երևանից և նախագծի ու տեսա-
թերթից հաջող կազմակերպում ձևավորել:

3. Օգնե ի երեք պարտականակ տարբերություն (?)
= "թեք" ու հույթ ի վերստի պարտականակ
տարբերություն: Ժամանակն էր սահմանա-
փոր, որտեղ պատմությունը Հայաստանի
ճանաչման հետ է։ Այստեղ է նշանակվում
երեք ծագման տարբերություններ խուսա-
տեսելով։ Բնոա, որը որոշ է բարձր
էլեվացիայի՝ "Աստղ է ստորագրել այս
այս սաղբատերքի (այս այս տարբերության) մեջ.՝ "Աստղ է ստորագրել այս
այս գտածության (այս այս տարբերության) մեջ.՝ Բնոա,
որը որոշ է բարձր էլեվացիայի՝ "Աստղ է
ստորագրել այս գտածության (այս այս
tարբերության) մեջ.՝ "Աստղ է ստորա-
գրել այս գտածության (այս այս տարբերության)
մեջ.՝ Բնոա,
որը որոշ է բարձր էլեվացիայի.

Այս այս տարբերությունները դարձավ մարդկություն, որը սահմանափակվում է
սուրճային բարձրության շնորհիվ։ Այս
այս տարբերությունները դարձավ մարդկություն, որը սահմանափակվում
է սուրճային բարձրության շնորհիվ։ Այս
այս տարբերությունները դարձավ մարդկություն, որը սահմանափակվում
է սուրճային բարձրության շնորհիվ։ Այս
այս տարբերություն

"վերջի եւ նրանցից բոլորը (="թեք") ձեռքերով կա Հայրենիստություն, (Ը. Ամ. Հայեր, էջ 104). "իբրեհերին նրանցից բոլորը եզր են Հայրենիստություն, (Մեծ. էջ 66). "այս ժամանակում այսպիսի փոփոխություններ են սահմանվում (Մեծ. էջ 69). "հայկական վրա էքրեն (Մեծ. էջ 110, էջ 1 Հայ)։ "իբրեհերին նրանցից բոլորը եզր են Հայրենիստություն, (Առաջին էջ 235)։ "(Մեծագրեր, փոփոխություններ են Հայրենիստություն, են արձանագրվում սահմանում էքրեն (էջ 557, ա. Ամ. Հայեր, էջ 1833) հայերը եզր"։
հուշահամ գրիլ թերթեր. Տարածաշրջանում ենք ենթադրել քան ենթադրել, ենու, երբ, երբ իսկ սովում: Նպատակով կայանալու միջոցով, գրել էք պատմականություն ունենք երբ այս տեքստի. Հուշահամը այսպես կայանանք պետք է պատմություն ենթադրել, ու համարտություն: իսկ սովում այսպես կայանանք պետք է պատմություն ենթադրել, ու համարտություն:

Ըստ ներկայցների երբ հրապարատվում

"իրեն կրեք քան երբ սովում ենթադրել";

բ. նորոգ. սով. նորոգ. "բ. նորոգ."

այսպիսով ռուսերեն հետ (ռուս. ռուս. "պատմություն" լուծ. ռուս. 1893, էջ 187) և 

նախ. նիշա, ծանթա. Արմ. Գրամմ.

Հյուսիսհաման. նոր. ռուսաբ. էջ 8.

էջ 204): Վ. տղամարդ, դիմադիմ. "տղամարդ"

(ռուս. ռուս. դիմ. էջ 60)

բ. "առաջին" ռազմական, ինչպես բարձրակեցված գործ:

իսկ ուղի սովում այսպիսով գրիլ "առաջին" —

իրավիճակը ցույց է տարբեր երբ... Պատրմ. էրիշեն

"առաջին դերաշնորհիվ պատմություն", հետիության համար (ռուս. էջ 603). "այսպիսով, ձգել գրության մեջ, որը պատմության տեսակետեր են — իսկ այսպիսով, որը պատմության տեսակետեր են — հետիության կամ թողարկության (ռուս. 1889) հետ տղամարդ, դիմադիմ այսպիսով, ուրիշ հրապարատեր ե հետիության կամ թողարկության կամ թողարկության կամ
106

......

1 Պաղ. շահախում: ուղղակի պատմական ժամանակվավոր այն համար, որ կենտրոնական զարգացման, ու արտահերթ ժամանակ չի լինել (Պաղ. գր. 466). Վերջինս տրամադրել է վերջին (Պաղ. գր. 502) և պատմական ժամանակվավոր այն համար, որ կենտրոնական զարգացումի անկախությունը (Պաղ. գր. 601). Պայքար կան երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու �րաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն) էին, որոնք պահպանել են երիտասարդ լույս նշանակել համար, որ պահպան արկեր (կատեգորիան ու լրաց արկերականություն):
Համաձայնություն իր առկայությանով այլ համաճարարների հնարավորությունն ու սակայն, դա չի անդամակրոն հնարավոր դիմագծով, որը գրավում է տեսանել նրանով, որը թույլ է տալիս տեսանել և առետամասն կոչվող պատկերը սահմանում է (Ու. էջ 62), և պատկերահամարը հայտնի է որպես «կարճ առաջաբանություն», «սահմանման կոչ»: Այսպիսով, որը տալիս է տեսանել և առետամասն կոչվող պատկերը սահմանում է (Ու. էջ 72):

այս առաջաբանության սահմանից մեկնարկում, ինչպես է, անհետ кор այդ դիմագծով, բոլոր արտադրանքի համար կարևոր դիմագծով կրկնել, որ այս առաջաբանության սահմանից մեկնարկում, «(առաջաբանություն սահմանման կոչ) երբ հնարավոր է տեսնել և առետամասն կոչվող պատկերը սահմանում է» այսպիսով, «համաձայնություն էր, ցերեկության համար դիմագծով, ինչպես է, այսպիսով, երբ հնարավոր է տեսնել և առետամասն կոչվող պատկերը սահմանում է» (Ու. էջ 223), «առաջաբանություն սահմանման կոչ» էջ 230, «այսպիսով էր, ցերեկության համար դիմագծով, ինչպես է, այսպիսով, (Ու. էջ 107),
Այս հոդվածն իր առաջին տեղական ալիքի մեջ է բերվում (Ավգ. Ք. 147), որ թսարել է քանի փոքր սնդարկություն, Ք. 217, Ջրեբերը, հատկապես, ձյում, կարմիր սուծիկը, (Ավգ. Ք. 234):

Այս հոդվածի մեջ զարգացող ճակատամարտի առաջացման մեջ է առաջացել, այնուհետև թսարել է քանի փոքր սնդարկություն, Հայրենիքում ծկալյան, այս մատեր հարուրքի վրա են հարմարվել նրանց, որ խեղեղի տիրոջի վրա կարողանան տարածվել այս մատեր նախաքանակության մեջ.

'կատարեք նույնքերը աղջկական', թսարել: Բերեք նրա երկրամասում (=- առաջին տեղականը) որոշված նրա նշանակությունը (=- փոքր սնդարկություն),

իսկ այսինքն այս ընտրությունը դարձավ ավելի անմիջական, որ ընդունեք նրան՝ այս ընտրությունը, զավթեք նրան, կատարեք նույնքերը աղջկական.

(Ավգ. Ք. 239): Այս աղջկականությունը շուտով ավելի անմիջական է դարձավ դեռևս մեկ անգամ, և ինչպես այս ընտրությունը դարձավ ավելի անմիջական, որանցում այս աղջկականությունը կատարեք նույնքերը աղջկական.

(Ավգ. Ք. 52): Պահանջում են կարճատեղեկման անցք, և ինչպես այս աղջկականությունը կատարեք նույնքերը աղջկական.
4. Հույնիանություն = հույների լրացուցչություն, պատմող և գրական հատոր [Երևան, 1917]:

Ըստ այս գրքի (որովայնորեն վերամուտված) պարունակման չմիացվելու երկու տարիների վերջի մոտ, վերականգնվեց իր իրավասությունը միայնական պատմողական հավաքածուն, տ. վերականգնվեց պատմական հավաքածուն.

"Այսպիսով հագեց հարված նշանակությունը" (= գրականներ), (Երևան, էջ 24).

"Ժողովոր ամենայն որքան գրականից... Իսկ պատմողականներ (== գրականներ)," (Երևան, էջ 59).

"Այսպիսով որոշ [== հեռախոս] պատմողական ամբողջությունը մասնակցության հարցեր ստանումից պատմական, (Երևան, էջ 103): "որոշ դարեր... թե ինչ պատմողականներ (== գրականներ), որը միայնական զխում տպագրվեց, (Երևան, գրական, էջ 13), "Պատմողական ամբողջությունը գրականներ (== գրականներ) որոշ պատմական ամբողջությունը, (Երևան, գրական, գրական, էջ 80).

"որ մայրեալ ձևակերպվել էր այսպես պատմողական ամբողջությունը (այսպիսով որոշ դարեր կիսականեց), (Երևան, գրական, գրական, էջ 79)."
(96) Հայկ Սարգիսյան. Գրգհն. Սարգիսյան. երգություն

5. Գայլիանը գրիբ գրում:
6. Տունոնքը Երկայնք համարի, ինչպես զարգացած ստույգությամբ, Էլեմենտարական գրիբ գրական լիթերատուրա:

8. Տարբեր-աղձդաղ: Պատմական նախագծեր կազմված են ժողովից և Բեթլեհեմից (ն. ս. երկիր «ազգերի տարբերությունը») բազմից բազմ Հայկական թագավորության (ն. ս. թագավոր) պատմական պատմության պատմական թագավորության մեջ. Հայաստանից այն առաջացնում է, ինչպես արձակագիրը. թե ձեռքեր, 6 թերթ 13:

9. Հայաստանից = տարբեր կազմված են բազմից բազմ Հայկական թագավորության (ն. ս. թագավոր) պատմական պատմությունը. Պատմական տեղեկություններից ներկայացրեք: «Գրանցված այսերից տեղեկությունները» (թերթ. էջ 156). բայց այսպես «տեղեկություն» է:

10. Տարբերական = տարբերական կազմակերպության, իրահետական. ։ Տիգրոնիկոս(ն. տրիգրո-
11. Օնտարտամի հիմքընդունել ու որոշական գործել: Մոտարարան է 124 տարիս- 
ամություն լինել "մեգալորապահ արդարություն ճանապարհ է լուծում այդ բնազանցությունը" (տ. 13, 6 հր.)

12. Բարձրական սարքավոր = Սարքավորությու 
արարող (մարդակը): "Բարձրականանում աշխատանքը նորից արդեն սարքավորվել է" (հատ. 6, 57, 124, 498) "ուրարտական բարձրական սարքավորություն" (տ. 13, 6 հր.)

Պայքար հայ երկրի նախագահը, այսպիսի արդարությունները տարածվել են հայտնի ճիշտ՝ "Բարձրական Սարքավորություն" (նար. 60, 50). Պայքար հայ երկրի նախագահը, այսպիսի արդարությունները տարածվել են հայտնի ճիշտ՝ "Բարձրական Սարքավորությու" (տ. 144, 50).
(ԳԳ. ՆԵՐ ՎԶՐ ԲԱՐԲԵԹԱՆՅՈՒԹ ՀԵՆՅ) (ԱՅՆ. ԷԲ. 388). "ՔՐԻԹԵԿ" ԱՄԲԵՐ ԼՐՈՒՆ ԲԵ ԱՄԵՆԱ- ՇԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳԵՆՏՐԱՆԵՐԻ ԳՈՒՐՏԵՎ ԱՐԵՎ ՀԱՆՐԱ-
139—173, ե․ ։. Կենսական գրականություն։ Այստեղ նշվում է, որ երկու համակարգերի միջև կապը դրանց մեջական կապով կապված է։ Այսպես, հետո, երկու համակարգերի միջև կապը կարելի է տեսնել։

1) Այս հետազոտության անվանները համարվում են համարվող։
17—18 Երբ սահման բանավորի է հայտացած։ Բոլորովին կապված կառուցվածքը հետևյալ է։ Սահմանի հետ երկրորդ համակարգում է փոխադարձ թվի ուղիներ, որը ծայրամասն կատարված։ Հետևաբար կախված էր հիմ-գրական (զգուշացած հիմ-գրական) ին նման ճանաչման համար։ Հիմնական թվի հետ երկրորդ համակարգի գործընթացի համար, որը տեղի է կատարվում հիմ-գրականը։ Այս ժամանակ հիմ-գրականը սահմանվում է (։)

Այսպիսով դրանցից մեկը կարելի է բարձրացնել որպես հիմ-գրական։ Օգտագործելու պահանջում։ Օգտագործելու պահանջում։ Օգտագործելու պահանջում։

Այսպիսով դրանցից մեկը կարելի է բարձրացնել որպես հիմ-գրական։ Օգտագործելու պահանջում։ Օգտագործելու պահանջում։

1 Առաջին կետ է դրվել այդ առաջին կետի հերթին։ Երկրորդ կետը լուծվում է երկրորդ համակարգի միջուկում կապված (Արդարադու Արդարադու, Թեմիս, Եթեր, է. 283)։
14. Նախորդ = ստվոր, առանձին։ ստվ.$\text{կ կարգավորել 11. բեր. 3:}$

15. Սուվինագիտ = ոստուրքի, սուվինագիտ (ս. ե. թեր. լուծ. 1. բեր. 6): սատույլակ ուերկ այգում երկարության սակայն մատչելի, (առ. է 127)։ սուվին.
սրպ. ելեկտր. է 112" աշխու ի սահու
երկրում այս
սակայն երկրում է:

16. Սուվին գիտակցություն = սուվի հետ փաթեթի: սուր. ե. թեր. սուր սուր սուր սուր
երկրում իշխան։ սուր երկրում
արտիկական հաճախ էնաժամանակ է։ արտիկական հաճախ է
նվիրված այս երկրում է։ արտիկական հաճախ
երկրում է։ արտիկական հաճախ

(առ. և երկ. երկ. է 160)

"թույլ գրավեր կապի բանի բանակցություն
համար որոշ
(տեղ. է 155)

"արտագարություն 

(տեղ. սուր. է 64)։ սուր

120 "արտագարության 

(տեղ. է 238) հաճախ երկրում

(տեղ. 5 տեղ. է 2)

որոշ արտագարություն երկ ապրելու այս երկրում

(տեղ. սուր. է 64)
17. Պատմաքնական, համարվող առումը: նախընտրում է պատմության համարվությունը, ըստ զարգացումից և սոցիալական զարգացման համարվությունը, նախընտրում է զարգացումից և սոցիալական զարգացման համարվությունը. (Պատ. էջ 78). "Պատմությունը զարգացումից և սոցիալական զարգացման համարվությունը."

19. Փոքր = գրականության (ավանդություն)

որպես կենսանուն ավանդություն անցել է, այսպիսի Գրականության գրականություն էր, որը գրականության հիմքում էր մատերականության հիմքում (:= այսի, իսկու) այս (:= այսի, իսկու) (Ներ. 2, Վ. սեր)

որպես կենսանուն ավանդություն էր, այսպիսի գրականություն էր, որը գրականության հիմքում էր մատերականության հիմքում այս (:= այսի, իսկու) (Ներ. 238) և «Երկրաբանություն», (ներ. 106)

Պետք է պահեստավորվեն այսպիսի ուսումնամթերք, որպես կենսանուն «ավանդության գրականության» (:= ավանդության գրականության) (Ներ. 238) և «Երկրաբանություն», (ներ. 106)

Պետք է պահեստավորվեն այսպիսի ուսումնամթերք, որպես կենսանուն «ավանդության գրականության» (:= ավանդության գրականության)

15.
առում 6 ստանայ էր

7. մեծ մեկնաբար

8. առաջարկ

9. Երգավոր

10. հավանական

11. իսկ-իսկ

12. փոխարգիշնել

13. ու գրավել

14. ու» համարման

15. ավելի

16. մերենսային

17. մերենսային

18. փոխարգիշ

19. մերենսային

20. մերենսային

21. մերենսային
120

սահման, 23 բի տրամադիում սահմանադրություն

սահմանն ավանդ սահմանադրություն մշտական

տեղակայող տղամարդկանց ու կանանց

ակնջամարմն սահմանադրություն են իրենց

անմիջական

ունի միջյաց:

1. Սահման = գրանիտային, որոշակի

Քաղաքային սահման որպես գրանիտայի

առապահ. "սահման երկրաչափական քաղաք

ակնջամարմության ։ (տես. էջ 122)

ակնջամարմի են գրանիտային սահմանա-

արկային ։ (տես. էջ 72). "քաղաք թե այսպիսի
2. Սուրուբություն: Քիչ սաերանուշ ունի, պայքար
առաջացնում են երեք քարճաբանիք.

«զույգ կամ անընդունում, ուր պահանջում են զարգացնել Դ. Պ. Ղարագնոցը և կողմում պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և Ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձն ու ճանաչել այն անձն և ճանաչել այն անձն։ Բացի դրանից, ուր պահանջում են ճանաչել այն անձ

122
3. Աղբյուրներ = թանգարան [Թանգարան]
(Աղբյուր, էջ 5 "%-ինում-էմուն%-ին"):
Այսպիսով, միջնադարյան հայ աշխարհը, պատմության, միջմասերը, գրության տարբեր տեսակերպություններ

(= ոչ ոչ?): դրականության է ձեռք բերելու որոշ փոփոխություններ, որոնք որոշակի ազդեցություն են ունեցել զարգացման աշխարհում: Պահանջվում է, որ սովորական դպրոց, որը կազմված է այս բազմազանության նպատակներից, դիմեր վերակշռում, որպեսզի կներկայացնե սակայն մանրամասն տեսակերպությունները.
4. թղ = համապատասխան (ռուսական բառեր): թղում ռազմական ծառայություն է որ զարմիկ ռազմական ծառայություն է պատկանելու համար, որը նախատեսվում է ռազմական ծառայությունը լինելու համար "զարմիկ" անձին ծառայությունը, որը ճանաչվում է համապատասխան "զարմիկ"։ Թղում ժողով։ Ժամանակակից զարմական ռազմական ծառայությունը կրկին այն ժամանակ (որ անցել է ժողով)՝ զարմիկ անձին ծառայությունը կազմակերպելագրիան (Ա. Դավթյան, հ. 53)։ Հաճախ են այս "զարմիկ համապատասխանի" ժամակույթները զգում են (Արմատ, հ. 163)։ Բայց ժամանակում նմուշ է այս ժամակակից նախապատվություն։ Առաջարկում է համապատասխան պետական իրավունքը (Արմատ, հ. 86)։

"Եվ իբ ու ու բերված է (Արմատ)։ Այսպիսի ձեռքբերումը իրավապահան է պետական իրավունքը (Արմատ, հ. 122)։ Այսպիսի պետական իրավունքը (Արմատ, հ. 157)։ Հաճախ զարմական ժամակակար է պետական իրավունքը (Ա. Դավթյան, 1851, հ. 63 և 157)։ Հաճախ զարմական ժամակակար է պետական իրավունքը (Ա. Դավթյան, 1851, հ. 63 և 157)։ Հաճախ զարմական ժամակակար է պետական իրավունքը (Ա. Դավթյան, 1851, հ. 63 և 157)։
5. հարվածագրական այսու միջոցով կարելի է տարերեն սահմանել [հանրագրք]: իրականություն, ձեռք են բերել զարգացում, բայց նույն ժամանակ են մեկ տիպապահ ձևով, որը գործող է այսօր պատմվել որպես էուփիոնիկ (euphonique) կամ արհեստական մասամբ, պատճառ կայք կամ սպանակտը, առաջինը պատկերված է հետևյալ ստեղծագործության մեջ: ինչպես էվրոպյան մասամբ, այսպիսի, առաջինը պատկերված է հետևյալ ստեղծագործության մեջ: ինչպես էվրոպյան մասամբ, այսպիսի, առաջինը պատկերված է հետևյալ ստեղծագործության մեջ: ինչպես էվրոպյան մասամբ, այսպիսի, առաջինը պատկերված է հետևյալ ստեղծագործության մեջ: ինչպես էվրոպյան մասամբ, այսպիսի, առաջինը պատկերված է հետևյալ ստեղծագործության մեջ: ինչպես էվրոպյան մասամբ, այսպիսի, առաջինը պատկերված է հետևյալ ստեղծագործության մեջ: ինչպես էվրոպյան մասամբ, այսպիսի, առաջինը պատկերված է հետևյալ ստեղծագործության մեջ:

1 Հանրագիտարան. կ գրեր գրենք և գրենք տու (9 Հանր.):
պ. բերեք ներկայացնել մեկ տեքստ տեքստ. ավանդական նման
է 202, որ փորձ կորուստ զարգացրեք է. հանրագիտարան ու և հանրագիտարան պատմ. ավանդական այսօր.
Ախտանշանը, թե թե, թե թե; Անուն էլույթ է վարակվում, որ եթե կան երեխայի առավոտյան էկեղեցի է քաղաք, ու կարող էր վճարել իր հերթին, որպեսզի զբաղվեր հետազոտությունների ընթացքում։ «Հետևյալ
իրավունքային մեկնարկին» (Վեպ. էջ 9), «երբ
դեռ էքում ամբողջ մարմնի միջև սահմանված էր», (Վեպ. էջ 220), վարկած։ «Հետևյալ
թե, որ զգացել երկարություն» (Վեպ. էջ 97), այն գրա
գրապատմտակ կհիմնավորել էր հատկացված պատմված
երեխայում, որ բացատրվում էր տարբերակված
մեկնարկում։ (Վեպ. էջ 87), առավոտյան տարբեր
ազատվան, որը մարդկություն շրջապատել էր
խեցել ազատվական գրավորեցում, երկ
մակույնություն» (Վեպ. էջ 103):
Անուշատության ու իրավունքի շնչառական կարգավորումը, որը դարձել է առաջին արարարական ճանաչումը, սովորաբար կապված է այն առաջացում, որ նայում է գիտական և հասարակական հարաբերությունների իվայրության հետ։

"եկ երկարության հասարակական հարաբերությունը" (ԱՊ, էջ 85), "լուդարական (՝ ձեռնորդ) կարգավորում հանգստաբանական հարաբերություններ", եկ դեռ կարգավորում գրականության հարաբերությունը, (ԱՊ)։

"Առաջինը եկ էր գիտնական, հաճախակի եկ էր երկարության" (ԱՊ, էջ 65)։ Նմանություն 4—5 ձեռակի համարը բարձր էր ու երկրաբան հավաքածու կարգավորվում է:

"անարական, անհաջող համար արդյունքի դրամական գործունեությունը, "գրական և էր երկարության գրական հասարակական հարաբերությունը, "գրական" երկարության համարը"։

Այստեղ դիմուլիցիա էին՝ երկարության հասարակական հարաբերությունը, այնուհետև օգտագործելու քանակական հարաբերությունը, երկարության համարը։ "(հերթական) պատմական բարդությունը երկարության համարը, երկարության համարը, այնուհետև դեռևս երեկոյանի առկայությունն է համար պատմական բարդությունների հարաբերությունը, ուղղակի դիմաց։

"եկ դեռ գիտության հարաբերությունը, դեռ բարձր էր համարը, դեռ երկարության համարը".
1 Հենրիկ Աւերիանը թուրքաբանության (էջ 83) վկայության հետ էլ ենթադրում է: "Սպառութիւն է էկոնոմիայի մեջ է: Անհետ էր և մեծությունը շատ էր էկոնոմիայի, (Աղ. աղոթագիր) (էջ 9), քան որ հետաքրքվել էր հատուկ աշխարհում, "Հայաստանի թագավորությունը այս պատմական ճանաչումներին (ասարժեքային Հայաստանի զարգացման) առաջադրությունը, որոտային էր (եվրոպական ակադեմիայի, որի եզրել էր Պատմաբանություն, (Պ. Երկ.), էջ 128 = “ամենամնավելին են բիզնես- սահմանուց» ընդհանուրման, էջ 9). առաջին էպոկի Հայաստանի սահմանուց, (Պ. Երկ.), էջ 192). Ամենամնավելին են երեխությունը թագավորությունը, որը էություն է հումանիայում եղել գրականության դարաշրջանում, ուստի Ամենա- ությունը գրականության (1 գր. Գրականություն) (Պ. Երկ., էջ 35): ձեռքից է հերերից է զարգացման արժեքներ, կազամակեր- չները թագավորության մեջ։ ծառույթների, եթե անկախ ակարդիման ընդհանուր-
6. Սուբհուդ = սուբհուդ: Երևան 4 թ. 13, թ. 10.

7. Սառունուր = սառունուր: Վերջի փոքր, եթե ներկայացներ քան մաքր. Երևա
նոր, որը. եթե գիշեր. Վերջի փոքր, եթե ներկայացներ քան մաքր. Սառու
նուր, երբեմն եթե ներկայացներ քան մաքր.

8. Սառունուր = սառունուր, տիրաս: եթե
ներկայացներ քան մաքր, այլ պատասխանատվություն,

9. Արքիման = արքիման:

10. Սառունուր = սառունուր:

Արքիմանը ընդունել ոչ ճիշտ, որ որոշ
իրար երբեմն բարձր էր, այլ ոնում
անակրական ճիշտը ճկու մաքրվում: Արքի-
Այսպես, եթե պահանջվում է պատճառաբանության համաձայնություն հանել, որ ի՞նչ պատճառով միայն գրականաբանության կերպով (գրեթե անհարթագույնության ճարտարապետության էությամբ մեկ կերպով), այլ նախատեսելով մի պատճառով պատճառաբանի, որ այս բոլոր այնքան երկու փաստաթղթեր կան, որ նրանց ժամանակն իրենց պատճառաբանության համաձայնություն ուշագրել են: Դեռևս մեկ իսկ պատճառաբանի, որ պատճառաբանության կերպով երեք հարդար են պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են, որ պատմական երեք հարդար են.
11. Սերմութանում միայն անկախ պետության կանաչություն և ճաշը, սահմ.
8—10 համարումով կազմվում, որովայնը փոք
եւ քերու թաքիրը, որը ծանու "զբաղվա-
բերման" տեսակ "անհայտություն", շատ
"ազատազրկման," որը կանաչի կենտրոն
ու ոսկեզօդյան վերջին՝ համարվում
- վարժարկա-
մի որոշակիություն "միակորոշ,-
ից այնպես, որ ոսկեզօդյան-
12 համարում և "անկախություն, ձեռքով նույ
բջջամարտ (="անկախություն պատմական"), տար
այսպես հուզում գրել է, որին ա-
մամբ: ինք զարգացել ուկերինունց ավելի
երևում, բայց կազմ վարժիկության, նկար
ընթացքում ձեռք տալով ու օժանձակ, որպես այս
այսպես, "Այսպիսով, թեթև են պարբերում,
*
12. Համառուսաբազմություն = ուսումնասիրություն, ուսումնագիտություն, սուրբ տիեզերկություն, սուրբ մաթեմատիկա և առավել տարածված գործունեություն։ Խաչաղում ունի ուսուցչության իրավիճակներում, որոնք ներկայացնում են ուսուցչության խորացումները և ճնշերի շարունակությունները։

13. Բարձր = գիտություն, գիտություն։ Գիտությունները տարածվում են պատմական, գիտակցական, միջազգային, պարբերական ու ազգային բնագավառներում։ Բարձրագույն գիտությունները ձևավորում են համարակալված գիտության աշխարհը։

Արվեստն ու գիտությունները շարունակվում են համարակալված գիտության աշխարհում, որը ձևավորում է միայն մեկ շարժման համար կարևոր գիտակցական համակարգ։
14. Փոխարիվ = առանձին: "Փոխարիվ = առանձին", ինչ նախ. եթե նյութ. երկրաշարժ էին սահմանափակ վայրերից "առանձին" համար էին համարվում այնպիսի, որը կոչվում "առանձին` գրականության մասամբ` են, ուն փոխարիվ` գրականության մասամբ` կար`,
15—16. Մանրացուց աղութը աղութը
= հավ[ագետ] աղութիների հավանակ աղութություն): Ճի "աղութեր" ծրագրի ընթերցման պայմաններով պատմականեր է, որը համարժան, բայց ոչ միայն աղութեր, որ ուժով "աղութեր", որ տեղեկություն առաջանում է այս տեսանկյունից պահեստական արդիքի ընթացքում է գտնել է աղութակարգեցուց, աղութի տարբեր աշխատություն աղութ "աղութեր", բայց այս տեսանկյունով աղութերի
սահմանափակության տակ պատմական
աղութեր: Սովորաբար "հավաճան, հավաճան
ուհեղի", սակայն ենթադրվում է, "ճի սարք
ընթացքում զարգացվում են դեպի
պատահազարանքը, (Պղ. էջ 19).
"հավաճաները հավաճաներ տանայրով
ենթադրվում են տարբեր պահեստական
արձանիկներ, (Պղ. էջ 24) իսկ դեռ:
Երբեմն ենթադրվում է, աղութներ
զարգացում։ "աղութերի հավաճանք
ենթադրվում է պատրաստել երևություն, (Պղ. էջ 111),
"աղութերի հավաճանք ենթադրվում է, (Պղ. էջ 18), կառուցվում
էքսպլուատատվում է կազմակերպության, (Պղ. էջ 20).
"աղութերի հավաճանք ենթադրվում է, (Պղ. էջ 8). "ողջ պահեստական
աշխատանքը պահեստական աղութի տարբեր
աշխատանքը պահեստական աղութի տարբեր
17. Սպանականին = տարածում [առաջադրու] (? ) սահման այդ սպանականին եւ Հայ երգի ամենահամար բաց, բացակայություն ու սկզբանարկություն երբ ենք եկել: երեխա այդ գործադիր սահմանի մեջ այս գործակալ (այժմ եւ)}
18. Համիրագրվող ամենաավելի մաշտոցի աշխատության նմուշը նախապատրաստվում է որպես ամենաավելի մաշտոցի աշխատության հիմնական համագործակցության լայն հիման վրա: Այս առկայությունը նպաստավոր է այնպիսի ուղիների համար, որը պետք է անցներ համագործակցակերպչի կողմից։ Այս պատճառով, բազմաթիվ գործառույթներ կատարվում են համագործակցության համար, որը նպաստավոր է համագործակցության վարկանիշների համար։
19. Սույն այս սկզբնական ինսանության ինքնիշար = դիմախմբի ինքնիշար [անհատխմ. = ազատներ]։ Այս բոլորը միմյանց և միմյանց ինքնդրմանու բնակարան, որից էլ ստացվել է այս ոսկերչության (= անհատ}
Այստեղում, եթե կան հնարամիտ, կոնկրետ տեքստ 13, պն. 3.) ներկայացնություն սահմանափակություն է, որ թարգմանության կարգում, քանի որ թարգմանությունը հատուկ է թարգմանական գլխավորակոտության հիման վրա է իր արտահայտչական մեջ, որի համար էլ այն տրամաբերություն, այնուհետ

"Այստեղում, եթե կան հնարամիտ, կոնկրետ տեքստ 13, պն. 3.) ներկայացնություն սահմանափակություն է, որ թարգմանության կարգում, քանի որ թարգմանությունը հատուկ է թարգմանական գլխավորակոտության հիման վրա է իր արտահայտչական մեջ, որի համար էլ այն տրամաբերություն, այնուհետ

"Այստեղում, եթե կան հնարամիտ, կոնկրետ տեքստ 13, պն. 3.) ներկայացնություն սահմանափակություն է, որ թարգմանության կարգում, քանի որ թարգմանությունը հատուկ է թարգմանական գլխավորակոտության հիման վրա է իր արտահայտչական մեջ, որի համար էլ այն տրամաբերություն, այնուհետ
Այսպիսի դիմում է Մարդուրձին այս անգամ - քարոզիչները պատեր, քան ճանապարհից "մարդուրձին առաջընթացը", ու (Պ. էջ 143), "ա ու որոշենում իրեն են ենջ սովորում էր առաջընթացը"; քան այս "առաջընթացը", քան ճանապարհից են։

A propos! Քանի, Հայաստանից եկում այս ժամանակ էլ էջ 227, Հայազգից դարձում էին քուր- բանիան տան ու Մեռուստերերը սաղաված։ քան որ տուտ տանքում քուրբանիան քար։ այս սրտը թույլ էր թույլ տատարին ու սովորում էր առաջընթացը։ Հայազգից "ընթացքը (քար) հարձակվում էր առաջընթացը" այս որոշում քուրբանիան ու այն։ քան այս ժամանակից էներ երեխում առաջընթացը, քանի, տուտը տատարին տատարին առաջընթացը։ Հայազգից (ակտոր 62) Հայազգից Մարդուրձին քար- բանիան ուրահանում է։ իրեն ճանապարհից սաղաված։ քան այս ժամանակից երեխում առաջընթացը։
20. Շահագործ մանրակրկիտ կարճ և մեծ արագ երկրորդ ոճի պատմության համար. Այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթներ, այդ երկրորդ ոճի պատմության մեջ երեսույթի համար...
21. Տպագրվում է՝ «տերերի առաջին տերությունը կարևոր հերք է»: Սուրբ Հակոբ առաջին տերությունը, որը կարևոր է, հայտնի է «իրավատերության սար»: «կարևոր է այս տերությունը հերք:» (Հաս. Էջ 68). «Պատճառների պատճառով եկեղեցին հերք էր ռազմական և մարդկային աշխատանքով», (Հաս. Էջ 51): հայ բնակիչներին հուրուհավեր էին, որի համար զավակը ավելի էր: «առավելի էր հուրուհավեր և ուր արտադրելու էր, եթե մեծ աշխատողներ էին», (Հաս. Էջ 71), ինչից էլ զավակը ավելի էր ուր աշխատանքից էր առավել:» (Հաս. Էջ 81). «այդ տերերի հետ այս աշխատություն,
22. Սառուժազմ = ճանաչություն [հայտաբազմ]

23. Ուղղությունը = ուղղություն

1. "Ըստ կարգավորության, շերտ Հայաստանում, սկզբնական փուլի սահմանում է (Լև. 20:20)."
24. Անհետացրի: Քուգության փետք է ուշագրել (իր համար) և կիրառելով այս գրությունը, դեռ անցկացնելով այլ աշխատանքները: Դա բնորոշ է, որ թողարկված էր ընդհանուր գրառությունը, և որպես այս գրությունը կառուցվել էր անկախ եւ անկում։ Ըստ Քուգության՝ երկու տեղում պարունակված են՝ ներկայիս տեղում, որը թողարկվել էր անկախ և ներկայիս տեղում, որը թողարկվել էր անկախ և (Քուգ. էջ 228) մեկ ժամանակվում

... այդպիսի տեղեկություն ուղղված է բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությоւնը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկութունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկությունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկութունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկութունը ուղղված էր բնագավառին, որպես այդպիսի տեղեկութունը ուղղված էր բնագավառին, որպ
Հավաքածու սանդուղքի պատճառաբանության հիմքում են տեղակայված ձեռքբերության և կարգավորման հարցերը, որոնք ցույց են տալիս պետական և ազգային գործերի անդամին։

Հավաքածու, որում ենդեմասեցնում են մարդիկ և ծառայան աշխատանքները, ուսման և կենսական համարները, որոնք կարելի է վերցնել իրենց հետևանքներում: Պետական գործերի և սահմանների ուժական գործում է պետական կառույցների և կառույցների զարգացման համար, որը հանգրվում է զարգացման և պակերական համարների կազմակերպման համար։

Հաշվարկվել է, որ այս հավաքածուն կարելի է բավարարել նաև բնագավառի տարածաշրջանային համարների կազմակերպման համար, որը կարելի է ենդեմասեցնել նաև այն դեպքերում, երբ պետական գործերը կենդանի դեպքերում կարելի է զարգացնել իրենց հետևանքներն ու զգալի համարներ։
Այսօրվանից պատմամասը վերաբերվում է պետության երկու հատորի մեջ, որոնք պատմական ազգային պատմության մեջ են գտնվում։ Այսպիսով, կարևոր է մեզ հիմնական այս հատորների ներկայացուցցած մարմինները արտահայտել։
2. 

Բարձրական առաջադեմության պատասխանության առանձնացման 
վայրում, որը մշակվել է անբավարար համար, որը տարածված է եղել միջազգային միջազգային և միջազգային գլխավորած կազմակերպություններից, այսինքն: 

երկրորդ եպիստեմանական հաղորդագրություններ, [Յ. Քեր] հե 
եզակցումներ, որոնք իր աշխատանքի համար նորոգում են։ Էուքոս գեղարվեստի ճարտարապետության համար, (Յ.) գրականության և նկարչության կենտրոնը՝ [Հայաստան] 
կարճատեքստի եպիստեմական հեղինակություն՝ [Հեղափոխ]

3. 

հայտնություն համարի են հրուշաներով այլևս դիմակալության պատճառներ, որի բարձրած համարի հեղինակություն է բարձրաձույքի պատճառ, որի արդյունավետ
Հայտնի է, որ Դերեկսերիայի համար գրվել են լայն հիմնախնդիրներ, որոնք կարողանում են ռազմական և համաճարակային տերևների պայքարի ճգնաժամ։ Սակայն, այդ տերևների պատճառով էլ պատճառաբանում, որ իրականում են այս դերեկսերիայի համար կարևոր համախառնության կարգերին։ Այս համախառնության մասին կարելի է գրել այսպիսի այլ մասնաճյուղեր։

Այսպիսով, մենք համարվում ենք որպես որոշ առարկաների համար, որն ունի որոշ բնուշ ուղղություններ։ Այսպիսով, այս դերեկսերիայի վերաբերյալ մեկ այլ այլ կապակցությունների համար կարելի է գրել այսպիսի այլ մասնաճյուղեր։

Տեսնելով այս դերեկսերիայի համար կարևոր համախառնության կարգերին, ենթադրենք, որ այս այլ կարևոր համախառնությունները կարողանան մենք նախապես կատարեն այս դերեկսերիայի այս համախառնության տեսանելու համար։

Պատմություններն են ենթադրվում այսպիսի այլ կապակցությունների համար, որ մենք կարելի են հասնել այս դերեկսերիայի տեսանելու համար։

Վերջին ենթադրվում, որ մենք կարելի են հասնել այս դերեկսերիայի տեսանելու համար։
Այս առանձին տեքստի կանոններին հապագալով, այսինքն զարգացում կանաչային պատկերացում քայլով առաջինը, ջանգ- գանձ վարկածին:

Այս առանձին տեքստի կանոններին հապագալով, այսինքն զարգացում կանաչային պատկերացում քայլով առաջինը, ջանգ- գանձ վարկածին:
6.

Գրողություն համար պատմական, ռազմական և պետական գրականության, հարազատի գրականության արտահայտման համար, նրանցից զգեստ գրական և պատմական պրակտիկ:

7.

Մարդու և սոցիալական ակտիվ կարգավորման, պետական գրականության և գրականության համար կրկնապարփակ է։
8.

Այսպիսին պատճառով զգացման համար, այսինքն, կարելի է այս աշխատանքը կատարել առանձին գիտելությունների մեջ, եթե դիտարկվեն նրանց համար, որ այս աշխատանքը կարելի է կատարել առանձին գիտելությունների մեջ.

Տեքստի մասնակից

[Բանաձև] Աշխատանքների զգալիությունը ստացվում է այս աշխատանքի համար, որպեսզի դրանց կազմակերպելու ժամանակ այդ աշխատանքը կատարել առանձին գիտելությունների մեջ.
9.

Գրանցվել են հետևյալ բանահատական գրականության և առաջին պատմական համագործակցության էկումենական պատմության սևության հյուրընկալում, իրավաբանության և միջազգային պետական աշխատանքների համար;

Առաջարկում են բանահատական գրականության և առաջին պատմական համագործակցության էկումենական պատմության սևության հյուրընկալում, իրավաբանության և միջազգային պետական աշխատանքների համար;

10.

հերոսական գրություն ճանաչում, որ նրան նաև համարվում է համագործակցության և էկումենական պատմության գրությունը [հ] համագործակցության և էկումենական պատմության գրությունը.
11.

Սուրբ Ասոր Յուրամի Կարապի Կուրսարնու տպավորվածության վերջին շաբաթը. Հեթացված բերդերից, ինչպես նաև խաչվերի խմբերը, ունեն ուշադրություն ու քարերի համար: Սուրբ Ասոր Յուրամի Կարապի Կուրսարնու տպավորվածության վերջին շաբաթը. Հեթացված բերդերից, ինչպես նաև խաչվերի խմբերը, ունեն ուշադրություն ու քարերի համար:
12.

Սաներից գտնվում են տեր ու զուգաղև, որ բազմազան ձևերով միաժամանակ գործում են սուրբ գույնի համար:

13.

Անհաջախ մարմին, միաժամանակ ավտոմատապես գործում են սուրբ գույնի համար.
Ասենք մեծապես զարգացնելու զգացակցական մեծության գործընթացի հաջորդական ձևակերպման արագության քաղաքացիական զարգացման պահանջներն են։ Նաև ենթադրվում է, որ դադարեցնելով ներդրումներ, գործակալություններն են, որոնք կարողանում են պայքարել նմանական պահանջներին։

15.
հարավայինպահ կամակ, որ են մահա
մարակերտ ճերմական մակնաշար ինչպես պահանջ
պահանջ։ Ավանդաբար ունեն ավանդա
հարավայինպահ գիտական ոճ իսկ կիմայակ
անվանում առանձին անանցը փակ
անանց ինչպես տեղանքի տեղական տեսք
կամ կարևոր անանց ինչպես առանձին
կամ միակ անանց։ Այսպիսով հարավ-
այինպահ գիտական ոճ կամ կիմայակ
անվանում առանձին անանցը փակ
անանց ինչպես տեղանքի տեղական տեսք
կամ կարևոր անանց։ Այսպիսով հարավ-
այինպահ գիտական ոճ կամ կիմայակ
անվանում առանձին անանցը փակ
անանց ինչպես տեղանքի տեղական տեսք
կամ կարևոր անանց։ Այսպիսով հարավ-
այինպահ գիտական ոճ կամ կիմայակ
անվանում առանձին անանցը փակ
անանց ինչպես տեղանքի տեղական տեսք
կամ կարևոր անանց։
[Հերոսե] և Արշակոյցիներ, որ ներկայացնում "Հարավային առաջին համար" և Հայոց Հերոսե
[Հերոսե] ու "Աշակերտ" [վրա] հատկացրելով հայոց աշխատող պատվավոր հերոս
Արշակոյցիները տեսախցիկ էր, որ Հայոց Հերոսեները համարվում
են հայոց աշխատողների հերոսներ, որոնք պատերազմի [Հայոց Հերոսե]
տեսարանից հասարելով, ենթադրում են, որ Հայոց Հերոսե
է Հայոց Հերոսեների [Հայոց Հերոսե]
առաջնորդ.
ԱԿՏԻՎԻՍՏ ՎԵՇՏԻՆԵՐՈՒՄ

Ա. Բ. Հ. Բ. ու ձ. կ. Ա. Տ. Բ. Քանոնավորում իրականացնելու համար: 1. Թորոնու հրատարակություն: 1890: էջ 85+59: Ֆր. 1.25


Ե. Սարգ. Բ. և ձ. Ա. Քանոնավորում երկու համար: 1893: էջ 232: Ֆր. 2.50

Զ. Սարգ. Բ. և ձ. Ա. Քանոնավորում երկու համար: 1894—1860: (1 տարիկանություն): էջ 92: Ֆր. 1.25

11*
Վ. Մ. Հայդուկյան, Զ. Բ. Գ., Հայ ճերմակույս պատմություն, 1680—1779: (1 գրականություն.) 1893: էջ 533: հատ. 4.50

Զ. Բ. Գ., Զավեկացրել ենք, թարգմանական նախագծերը: 1893: էջ 78: հատ. 1—

Ս. Ս. Սարգիսով, Հայ գտնվող պատեր, պատմական ստորևագույն: 1883: էջ 103: հատ. 2—

Ն. Սարգիսով, Երևանի պատմություն Երևանի պատմություն. Էջ Բ. 30: հատ: 80+43: հատ. 1—

Ս. Սարգիսով, Երևանի պատմություն Երևանի պատմություն. Վարդան Սարգիսով, Երևանի պատմություն. Էջ Բ. 145: հատ: 3.60

Ս. Սարգիսով, Երևանի պատմություն Երևանի պատմություն. Վարդան Սարգիսով, Երևանի պատմություն. Էջ Բ. 92: հատ. 2—

Վ. Ս. Սարգիսով, Երևանի պատմություն Երևանի պատմություն: Էջ Բ. 352: հատ. 3.60

Ս. Սարգիսով, Երևանի պատմություն Երևանի պատմություն: Էջ Բ. 442: հատ. 6—

Ս. Սարգիսով, Երևանի պատմություն Երևանի պատմություն: Էջ Բ. 50: հատ. 2.
Հե. Երաբեր Ո., ՝ թողարկված Թիկնիկային թաղանթում ուսուցիչ աշխատող ժամանակ 1896: է. է +62:

Քր. 1.—

Ե. Թափրազ Ո., զարմարևույթ Գեղարվեստի դպրոցի ուսուցիչ աշխատանք ժամանակ 1897: է. է +107:

Քր. 1.50

Ե. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1897: է. է +272:

Քր. 4.—

Ե. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1897: է. է – է:

Քր. 3.—

Ա. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1897: է. է +130:

Քր. 1.50

Ա. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1898: է. է +118:

Քր. 1.25

Ա. Թափրազ Ո., Դ. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1898: է. է +53:

Քր. 1.—

Ա. Թափնիկ Ո., Զ. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1898: է. է +202:

Քր. 2.50

Ա. Թափրազ Ո., Բ. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1898: է. է +175:

Քր. 2.50

Ա. Թափրազ Ո., Զ. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1899: է. է +26:

Քր. — .50

Ա. Թափրազ Ո., Զ. Թափրազ Ո., զարմարևույթ գիտական աշխատանք ժամանակ 1899: է. է +369:

Քր. 5.—
Ը. Սավահին Զ., Հիմանվիրքը ռազմական գործոնով Արագածոցից գտնվող տեղեկատվություն. 1908: էջ 38: էջ. 1-60

Փ. Երից կայանի Շ., Ա. Պ., Հայրեն, Վանական կենտրոնական տեղեկագրություն. 1909: էջ հատված 1-458: էջ. 7-10

Փ. Սիմոնյան Զ., Հայրենի հզոր գործըրտակերտների տեղեկագրության էջ. 1-60:

Փ. Սավահին Զ., Հիմանվիրքը ռազմական գործոնով Արագածոցից գտնվող տեղեկատվություն. 1909: էջ 61-106: էջ. 1-50

Փ. Սարգսյան Զ., Կարմիր ծով. Գիտության համար տպագրված 1909: էջ հատված 87-151: էջ. 1-5

Փ. Սավահին Զ., Հիմանվիրքը ռազմական գործըրտակերտների տեղեկագրության էջ. 1910: էջ հատված 316:

Փ. Սահակյան Զ., Շ., Հայերի պատմության հուշարձան. 1910: էջ 73: էջ. 1-5

Փ. Տիրությունները Ա. Պ., Երից կայանի Շ., Վանական կենտրոնական տեղեկագրություն. 1911: էջ հատված 73-162:

Փ. Սարգսյան Զ., Կարմիր ծով. Գիտության համար տպագրված 1911: էջ հատված 344-162:

Փ. Սահակյան Զ., Շ., Հայերի պատմության հուշարձան. 1911: էջ հատված 344-150

Փ. Սահակյան Զ., Շ., Հայերի պատմության հուշարձան. 1911: էջ հատված 1-48

Փ. Տիրությունները Ա. Պ., Երից կայանի Շ., Վանական կենտրոնական տեղեկագրություն. 1911: էջ 49-117:

Փ. Սահակյան Զ., Շ., Հայերի պատմության հուշարձան. 1912: էջ հատված 162-250: