Аხებინტკარია აღნიშვანა იახგოუ
აუა რაზთარა იაზქნი
ანამგარათე პრინციპთა
Аларга: ахыкёки, амехакы

1. Абарт Анапхгарате принципкёа ркны ирыла-
цёажеоит адуне ахынзаза-назаазо ахээнткэрара аоныцка
иахгой ауаа рьыдаарата тахраакёа. Арака изазэаетоуп ауаа
мчыла ахгара рьыкьымышаарц рзонкэа шыхчатеу, аха рьын-
хара иахыцны цатеэс ианыкала, насыы уаыштан рьыш-
таккка иыхынхэуазар, мамзаргэы дааэ тьыккэх нхара
ицозар ацыхраареи ахьчареи шыртаху.

2. Абарт Арипринцикёа иышакэдрэгеоит ахээнткар-
ра аоныцка иахгой ауаа хээ аршэазоу: аээы ма гэыпьок
ээнкёа мчыла изкэдэржыгыз, мамзаргэы нацынатэ ахыс
иыхынкэсэн рьып аанынкэы имцар амуз, айбашкера
иахкьаны, ма иащээашаин ица, мамзаргэы залымдарыла
ирээныкэар хээ ишээнэ ицаз, ашсабарата рьышара,
ма цэуокы ирыкьваны азэакра баашц итанарылаз ауаа,
насыы жедарбжяраатэ иээшэахатрыла иышакэтыло ахээн-
ткэрарата хээа иахымцыз.

3. Абарт Арипринцикёа ирыншууэт ауааи изин ахь-
чаракы жедарбжяраате нормаакэа, изарыкэешеоит жедар-
бжяраатэ гээаалараратэ зинкэа. Урт ирылшоит нанхгагас
икалар:
  а) Амазаныкёао хэда ихатарнанк ахээнткэрара
аоныцка иахгой ауаа рьыцэара атып ианыкээцо;
  б) ахээнткэрара аоныцка иахгой ауаа рус збатээс
изаз ахээнткэраркаа;
  в) ахээнткэрара аоныцка иахгой ауааи амчрата
еиэкараакэее, аээы ма гэыпьок ауааи реийкэазаахакэа;
  г) аиэкэйрабжяраатэ, аиэкэйрарата еиэкараакэее,
ахээнткэрара аоныцка иахгой ауаа ирыккь аускэа рым-
фзагарыкы.

4. Абарт Анахгаратах принципкэа ахархааро роуразы,
инартааны иаларцеатеуп.
1-ən Aプリンチプ

1. Ахъынъчарра аоныцка иаъгол ауаа, азин рымоуп, ауаа ръинъеа реикарара цацъыс инацаны, жъеларбжъарате зинъеен, амилатте закъанъцарате зинъеен инарыкъыръ- шеаны иахъанахаа, уяка инхъа ауаа реиыш даргъы ръха- цъеитра, ръинъ хъчзазарц. Ахъынъчарра аоныцка иаъгол ауаа ахъракъехъез иаъкиъаны урт ръхацъеитра, ейуеинъымъ ръинъеа ръхъчарахъкъы икъамълароуп азинъларкъера (адискриминация).

2. Арт Аプリンчиپкеа рагъ иаъанахуам: жъеларбжъар- рате зинъеа еилаганы ашъауеате тачъыкъера зду ауаа, иааъъенъ хъилъцъытърала ахъаааа (генозид), жъелар иръэагъылагъы ацъэъураъкеа, ар уаа ирыъкъыз ацъэъураъкеа къазъо ауаа.

2-ən Aプリンチプ

1. Арт Аプリンчиپкеа ирыъкъынъоит амчрате еиъка- раъкеа зэъы, хазъъыдала азэъы ма гэъыъыла ръинъе статус иаъкъыпшымъкеа, насьъы нийымъхрада ръы иадърыкъоит зэъы. Арт Аプリンчиپкеа ръыкъынъоара ианъууам азинъе статус иарбанъалакъы изъкъысыуа амчрате еиъкараъкеа, хазъъыдала азэъы ма гэъыъыкъ.

2. Арт Аプリンчипкеа ипкъу, пъхъака узъынъытъуа ъзъа ръыцъеажъера зъыкъалом, изъаромъ апъсахъа, апъхъа иарбанъалакъ жъеларбжъарате еиъкъыашъатрак агъыха- ларрате зинъ иазку, мамзаръы амилатте закъанъкеа ина- ръыкъыръшееаны ауаа ирыъту азинъкеа. Арт Аプリンчиپкеа ръы ирыълъэажъом, атъымъ хъынъчаррахъкъы аеъыцъаъхъърта тыпъ апъаааа, уи ахаръеарз азъураа иаъълашьа ръысъааа.
3- tqi Apsrngip

1. Амипатте мбраcha арыдуп ауапшъа, атакпъкъ-ра, абхызнчарра аонъцка иахгou ауад азнин тдаараакэа рыхъчара, агуманитарте цыхраарра аус аиъкаара, рнапатка айку азинте тдаараакэа рыхасабырбя иахъынзаанакуа.

2. Ахъынчарра аонъцка иахгou ауад азин рымоуп абхызнчарра амичъа рагинте аыхъычаре агуманитарте цыхрааре роурц азы. Абаръ реипш айку ахъыраакэа рэы уръ гэдла ирышътамлароуп, лыхъ рмоуроуп.

4- тэи Апринцип

1. Аръ Апринципкэа абхрээара роуроуп дарбанзаалык изы еилымхрада азинларкера камцакэа, аиахъэап цеапшэлия (паса) ауад еилъыуа, дхацоума, дыпълъсъума шээа, динхацарала, аполитикатэ ма лъа аерахацарарк азы, амипатте май асоциапте хылпъшъилра, зинна май социалтэ статусла, мъамзарбы лъа емъееийшъым шеага-загала.

2. Ахъынчарра аонъцка иахгou цъоуки, аиахъэап, абхынъчъа, абшъы дымымъыцъара нымъзъ, зиъа зтэъым абхъса, анацэа абъынъчъа аэмуу, абхъса аонъусъа зегъ знапата айку, абъымъхэакэа, абъыръцэа, азин рымоуп абхъычара, абхъраарра роурцас, цъыдала зрахъзэоу знъйшуа аагъэара акацара.

II ШАРА – Атыпъсахра абъесъыхъчара
иазку Апринципкэа

5- тэи Апринцип

Амкратэ еиъкаараакэа зегъы, желарбъхъаратэ аиъкаараакэа нпалцанъы, еиъкъарада руалпшъа нарыг-
зароуп, жөлөржөөратат энкидә ишезгеарто инақырыпшөэны, ауа ишэнчөрөи, агуманырат эни ишлааны, ауа ахынын атың ңсахраны рүкөшөө ата- гылызаашық камларчаз.

6-тән Апраңцип

1. Дарбанзазалакты ауаызы азин имоул дыхчазарч, нацзынате аахыс дыхынхө атың, ишкрара ныжыны ишабалак дахамхарчаз.

2. Ишабалак ауаа рынхарта ҭың аңсахар мап аңкеткял, аңхарак абарт реиңш ікөү атағылызаашықсә мыйрыккыны:

а) ҕәәңшәәылы ауаа ейлыхын рнырхара, хылдышкырлала ауаа рыхшөлә (этическая чистка) аполитика мөөңгөрә, ҭың ишэнчөрәлөй уускәа рымөңгөрә гыйккыс, лыңышас измоу, аетнос айлызыар аңсахар, динна, ҕәәңшәәылы ҭыңраак ейләхө ауаа реиңшыр;

б) айбаштара анцо, уи іапахэым ауаа реиңэңэырхара, рыхычарара, мәмесчары гәәета еңзэх айбаштара іаккыны иңэйрымцыр;

в) зымээк ҭбаау аңсарара іажку арөөкт мөөңгөрә ажәлар ринтерес, рыхыккы іаккымышәозар;

г) аңсабарате рықхарачкә (стихийное бедствие) иңэзкызы ауаа рҭың анзыккы иахатхымхозар, реаб- зиарра іакырхагамхозар, ма даәә аларрарак іаккымц- узар;

д) ауаа рахырхөэрәсы рхы іалдырхөэрц.

3. Атың аңсахара, ауа даэәчыра ригарра инақырыптәу аәәңтә ейхана іамгароуп, ейцыктәым, ҭына шака атаху аасца.
7-төө Апринцип

1. Атып ԥсахтөү ԁөө иякө̀мздый ԛасаырбөө 
рыйдыркылаанза изыхә̀төү амчрәтә еиәкәраәкә иәә-изә иазхә̀ыркы уиүеиңшым әагәңә әаңзагә ауәа ҭыңл аԥсахра ҭыңлымшәәрәзә, әәҽҽәхьычарәғы ыңлаңаны. Ӥи 
ада ԥсыхәә камлаар, атып ԥсахра аус убас ииҽҽқәалатеүл, 
иәхьыңзазазшо, аҽәҕәра, әмееири ахмыйрғияаәкә.

2. Ииахгө ауәа руҭааҽараәкә рузыбарә зңапы иану 
ииҽҽқәарорөүл, Ӂҽԝрыхиророү руҭхьарҭа, иазхә̀ыркы руҭ ҭыңлымшәәрәзә, рыкргыфара, ҭҽәабзира, ҭҽҽғиңа. 
Ҭәаҽҽәрақ иәлцың ҭыәрак ииҽҽқәарорә ииқәзәзроүл.

3. Атып ԥсахра мҽәңысызазар ҭыдапатәә ҭыңлымшәәз 
шыңкә  раан (чрещычныйое положение), аибаыры 
иадҽҽҽаламкеа, аԥсабарата руычара иахымкьакәа, 
иықҽңҽқҽатеүл абарҭ агҽҽраарасәа:

    а) ахҽҽңҽқҽаара амчрата еиҽқәара иадҽңҽкыләит 
шыңла аҽҽтара, ҽкҽҽңла абарҭ аусҽҽа рымоҽҽғараңы.

    б) ҭыңлы зыҟсахү ауәа ироуруоү іңҽҽބҽҽҭҽәау 
иыңфыромация, ҭыңл аԥсахра ҭҽҽҽыс іаңмөү, іанахырыг 
аамҭа, іазнатьхқо аамҭаз ҭҽҽл архыңнхара, рхатаҽқҽәғы 
рахҽԥра (perorеселение) ыңлаңаны;

    в) зыҟсахү ауәа акҽҽшахатзәр ауы ҭыңл аԥсахра;

    г) іазыхә̀төү амчрата еиҽқәараәкә реәзыйрәөөит, 
зыщбәҽ ҽҽоу ауәа аласыңны, аиҽара акҽҽса, аплан 
шҭыӈны ахҽԥра ус аиҽқәара;

    д) азиндкыларатә уҽҽәа, іазтахханы іакалозар, 
рыйдыркылөө азиҽҽкхычара агаазхылала адыррахарактҽ 
еиҽқәараәкәа;

    е) ҭатыр аҽҽуп ауәәсы азин аҽҽлымхарә, ҭҽҽшәә-
бзияла азинҽҽкхычара, іаззыхә̀төү азбарате 
еиҽқәараәкәа 
рахҽҽапшра ыңлаңаны.
8-теи Апринцип

Атың ңсахран аус аиэқаара аан изалшом этың ӡыңсахран ауасы иizin аилагара, иԥтазаараи иихәөөтреи ишәәртәдареи хәтыр Ӧыкәзәрәү.

9-теи Апринцип

Ахәәнҭкара рӦхыраароү атың ңсара иацыә-рӦхычара ԥәңәңү ӡаа, аминат ӊач, арахә рәазара знапы алаку ахацәа, мәмзәрәи эыйдәүл ада ԥсыхәә змам, мыңчәә уи иаҕәәмлар ауаа.

III АШАРА – Ауаа ртың анырыңсаахуа рӦхычара азхү Апринципкәа

10-теи Апринцип

1. Дарбәнзаалаакъ ауаоы имоүл аԥҭазаара азин, уи азакәән иахъчоит. Азәгъы азин имазам ӡс баша ауаоы иԥҭазаара иапхра. Ахәәнҭкара аңыңқа изгәоу ауаа иацыәхчәатеү:
   а) шыҭрала ахиҧаара
   б) ауаашыра
   в) ауаоы иус збаккәа ишыра, мәмзәрғы ишабалаакъ ауаошыра;
   г) мҽыла ауаа рыргра, Ӡӕычра, азәгъы изымдыруа рҭакра, ашәәртәдарә иҭазырлыло, уимоу аԥәрақыңзагъ иназго ауҽқәә рымоаҭгара.
   Азәгъы даӕөөтым хҽых ійҽәԥҕхӏзәоу рыңгззара аԥҽәршәәра, уҭ рҽы ауаа рҽҽачырчара.

2. Азәгъы даӕөөтым, иәрбән ҭатғылаазәашӑаазалакъы икәалаакъы, аибаӡшра іалакъым, мацараҕы аибаӡшра
якөөгчтөө аңқөңүкө аңыңгө айкөүө аяа рылкөө, адагақа аяа рыкөлөр аякөү аңыңгө айкө аңыңгө аяа ңөңкөкөчөрүү:

а) аяа рыкөлөр, аңыңкөөлөр рүүрү, ашыкөө аяа рыкөлөр аякөү аңыңгө айкөүү ңөңкөкөчөрүү;

б) аңкөөлөр, әбыткөөлөр форма ңөңкөкө аңқөңүкө аякөүү;

в) аяа рагүү ңөңүүлөр, ңөңкөкөгө аңқөңүкө аякөүү;

г) аяаңыңгө аякөүү ңөңкөкөгө аңқөңүкө аякөүү;

д) адгөөгө аяаңыңгө аякөүү ңөңкөкөгө аңқөңүкө аякөүү.

11-төт Аңыңгөчү

1. Дарбантазалак азиз аймук айгөөрү аяаңгө аңыңгө аякөүү, ңөңкөкөгө, аңыңкөөлөр, аяаңгө аяаңгө аякөүү.

2. Аңқөңүкө аңыңгө айкөүө аяаңгө аякөүү ңөңкөкөгө аңыңгө аякөүү ңөңкөкөчөрүү:

а) аңқөңүкө, аңкөөлөр, аякөөлөр, аңқөөлөр, аяаңа анар көө аякөүү, аякөүү ңөңкөкөгө аңыңгө аякөүү бүрүү, аңыңгө аякөүү ңөңкөкөгө аякөүү ңөңкөкөгө аякөүү;

б) аякөүү, аякөөлөр форма ңөңкөкө аңқөңүкө аякөүү ңөңкөкөгө аякөүү, аякөүү ңөңкөкөгө аңқөңүкө аякөүү;

в) аңқөңүкө аңыңгө айкөүө аяаңгө аякөүү аңыңкөөлөр рүүрү, аякөүү ңөңкөкөгө аңқөңүкө аякөүү.

Изагөөлөр аяаңгө аякөүү аякөүү ңөңкөкөгө аңқөңүкө аякөүү, аякөүү ңөңкөкөгө аңқөңүкө аякөүү.

12-төт Аңыңгөчү

1. Дарбантазалак азиз аймук аякөүү, аякөүү ңөңкөкө аякөүү, аякөүү ңөңкөкө аякөүү.

2. Икәлөм аңқөңүкө аңыңгө айкөүө аяаңгө аякөүү.
раанкылар, мамзаргы мыйла тыйк акн иршара. Икаланозу убры арзыз атагылаазааш кааң, мыйла ауа аанкыланы гарак инымхар ада дсыйе амамкеа, уи ата- гылаазааш шаатыш эңгелалы ауа ары икәнтөп.
3. Ахөәңтқарра аонықка аа хөгө ауа аа эчыкчө төгө азинларкәа, ата кра, мамзаргы ртып ахьырыпсахыз азы абахтаяр гара, раанкылар.
4. Изалом иарбан тагылазаашыкгы иаа банны, ахөәңтқарра аонықка аа хөгө ауа шасыр с гара.

**13-тәи Арприцип**

1. Икаланозом иарбан тагылазаашыкгы иаа банны иаа хөгө ауа рыхшара араахь рыхшара, мамзаргы уи рыйдапалара, ма аибашыра рагаркәа.
2. Ахөәңтқарра аонықка иаа хөгө ауа иаа эчыкчө төгө азинларкәа иарбанзазалкы аррате мчәа, ма жаз икө кобөдөшкәа рыхка рняяңкәа, ртып ахьырыпсахыз азы майыр а. Изалом ламысдарыла ауао и зезир а, ипайт алыркәа, мыйла ара акарра идцара, лахь итара, ара акарра мап ахьыәекйыз азы.

**14-тәи Арприцип**

1. Ахөәңтқарра аонықка иаа хөгө ауа азин рымоу рых авыйтны анән-ааирә, иахъыртаку анъарта тыйп алыхр.
2. Ахөәңтқарра аонықка иаа хөгө ауа азин рымоу ианыртаку, иахъынкә атып ааныжыгы акарра, нас ианыртаку ахъыңкә.

**15-тәи Арприцип**

Ахөәңтқарра аонықка иаа хөгө ауа рымоу азин:
а) иахъыъар там атып пшааны анъара;
б) ртěшla ааныкъыны ацара;
в) дææa тээлек акъы няэштыртã эпшвæрæ;
г) мчыла ахээршары рывĕымшварç, изалшом рыпฎаазаара яхаæвтра, рпэабэяра, ашэертадара итазырылыло атъын ахъ рнырхара.

16-тæи Апринцип

1. Ахывнцкакра аоныцка иахгъо ауяа зэгъы азин рымоуп изыры рауцаа, ртывхаааа рпахъынна аилкахаа, иахьыкъо атъып апшааа.
2. Изыкъето амкрате ииэкакараэа ирылшо зэгъ кæрçароуп ахывнцкакра аоныцка иахгъо ауяа рагуть хабарда изыры рпахъынна аилкахаарз, иахьыкъо атъып апшааараз, убрз аэы урт аус рывырыроуп, абры аус азбары знапы алаку, адыврахаккрате жепарабкъарате ииэкакараэа. Урт аинформацияры рэртлароуп асэакъаа, апшааракъаа шцо, маачк иадамзарвый аихьзаракъаа ирымоуп атъы.
3. Изыкъето амкрате ииэкакараэа ирылшо зэгъ кæрçароуп итæхаз ауяа рпэсывбакъ визвыны рхатара ашвакъыр-гыларызы, изалшом урт рзывчра, ма ламысдарылла рынъы-какраа. Апэсывбакъаа рывырхнэтёуп урт рауцаа, мамъзарвый патукааарыла анышæе иамадатеуп.
4. Иарбак тæгълазааашывлакъы ихвчатеуп, лутпвы акæцатеуп ахывнцкакра аоныцка иахгъо ауяа ахъжу атъып. Ахывнцкакра аоныцка иахгъо ауяа азин рымазароуп ипсыз рауцаа ахъжу атъыпахъ анеира.

17-тæи Апринцип

1. Дарбаныззаалакъ ауяоо имоуп азин и arasæаратæ пæтазаара алвмкъырса.
2. Абры азин анагзаразы, ахывнцкакра аоныцка
иахгоу ауаа ҭаацэарак иалахэу, дара ирҭахызар, азин рыртои ӈырак иеицъказарц.
3. Ӑтаацэаракэа, ианахыргоиз иеицъкахалакэа, излаулаг аанма ҝъыа иалагэаны иеицъырышэтэуу. Ѱысьхээ зламоу ала ирласны ҭаацэа еицъешэртэ икацатэуу, еицъарак акхъынкуу рҭышэа анырхэо.
Ари ауц знапы иану аусзбартакэа ирыцхраароуп ҭаацэа зыҧшэаа, ауц рыцъырет, аҩыышабы рыртои аgrilyхаларратэ еицъкаракээа, иеицъкахал аҭаацэа реицъырышэрарз аус ду ахъырыуз.
4. Ӑхъынтыrparrа аѹыцқа иахгоу ҭаацэаракэа рхатарнакцэа, мыпна изанъылаз, иҭакны ирымаз, эха-къеитра ӈыз, азин рымоуп ӈырак иеицъказарц.

18-ҭу Апринцип

1. Ӑхъынтыrparrа аѹыцқа иахгоу ауаа зегъы азин рымоуп эҕьырт ирымоу аҧстзаарэа авыза рымзарц даргы.
2. Иарбан ҭагылзаашьоу икалалагьы, изкаарассаалакъ азинпакаркэа ܉мчакэа адъrrhaхаракте еицъкаракээа ӑхъынтыrparrа аѹыцқа иахгоу ауаа ирыдъыралоиит:
а) эда ԥысьхээ акам афатэкъее азыжъыркъее;
б) изеицъраазалакъ хыбырҭак;
в) уаѹы ищвицаа маҭаак;
г) аҽыхъешетрэе, раҧхъатеи иахъетоу аѽхъыраара акакарэе.
3. Ӄыдала ауц ду ўтау імъакы ҭбаала аҹesa ралархарэазы иеицъырхъбэоу аускеа реицъыраакны, ры航海заракны.

19-ҭу Апринцип

1. Ӑхъынтыrparrа аѹыцқа иахгоу ауаа раӈьте
ачымазсөрө, ахөөсө, ананамгачө, иахьынзазалшо ала, аамта къаң иналанзы, дара ейымхөө, ирооруу ахаалыпсө хөрөтэ ирынгө ахылышура, иртөөгө ачырыраара. Абрака агеабэжирархчарада даа өышөөк өшүрүңчөрүп. Иааахханы икалозар ахөөнүткөрө аюнычка иахгөө ауыа азин рымооун инеирө агеышөөлөгөөтө, асоыйчалыт маатзураакө ахырыларо роурүү.

2. Иааалыкчыны, чүлдөлө иазааатгылааны иеништөөлө ахөө агеабэжирархчар дүүс, азин рымазароруп ахөөсө агеабэжирар ахчарара иазу абаршт реийш ыкгө аускөөлөртөө, аматзуураакөө ахыры анеирө: амш ахшарык ирыуу ахчулоруу иазуу ахчулор. Абжырары өшүрүл ахчыраара роорууул ачү аныңчөүү, мамарыглыдаа даа өзүмдөлучө иааалык чөшөө ахөөсө.

3. Азэлымхара дү азуулуу ахөөнүткөрө аюнычка иахгөө ауыа өчөөсө ажымазар оо көө арымхырүү, ирылдөлөрү дөрө ачымазар баагачө, СПИД иазаланы.

20-төө Апринцип

1. Дарбандадалаа, дахьыккынаалаа азин имооуп ишкөөергөөрөрө, иазхааны дарың азырыдара (правосубъектность).

2. Ари азин айкдырдуу зараалы, азирогө амчартөө ёшкөөрөө, ахөөнүткөрө аюнычка иахгөө ауыа айкдырдууны ирырттөөрүп ашөөкөө (документы). Патукчырлыя ирынырүү, ризкөө кычуску, ауыа ирымазароруп апаспорт, рхаатара шыккызыршөөгө агецаага, аираты аршалчыга, атааары далаоун атөө көө аршылчыга. Иахганы ианнардоң ирдыбыз ашөөкөө тупдог, амчартөө ёшкөөрөө ачырылаараара көрүү төөдө ашөөкөө фыцкөө роурлордун, ма иаааххозар ирырдынсахырөрө. Арт аускөө рымоолтардан иазалшом ауыа рыкчымчир, аэлнычө арылар, иара убасылы — шеааынхоз шеынхөөнë.
шецаны ишетаху шөвешөкөө а шөхала иштышеш хөөрахөөрөө.
3. Ахөөсеи ахаатөөи рэйнкөө ейөрөөү элдө ңсыхөө амам ашөөкөө а рөорөөкөө, насын асин рымоо мүүгү шөвешөкөө досу ихзала илөөзөөрөө.

21-төө Апринцил

1. Изалшом ишабалак аяаои иаарыхымтөө, ихатөө мал имхра.
2. Ахөөнцер көрө аөңүүкөө иаахгу аяаа иарабан ҭагылызашвазлаак шөвешөкөө ҭмал, раарыхымтөө ашөөжычатөөп:
   а) аимцерөө
   б) хыцөөкыла, ма неийымхрада аяаа азапымдара рүүры.
   в) аибаошшаркны, ма дааа хыцөөкүү азы аяаа хыцчагас рыкацара.
   г) ирхарынкөө аяаа лаъ кынтар.
   д) ажелар хыцдүрхөөрөө ҭмал рыкхара, ма икөөбаса ақөөцара.
3. Ахөөнцер көрө аөңүүкөө иаахгу аяаа ирцөөнхаз ҭмал, раарыхра ейөөрхатөөп азакун ейилганы ишабалакбу ирымпчарынхаларыр, иртөөрмөмтөөр, мамзарыл рывы иадмырхөөрөө азы.
1. Ахөөнцер көрө аөңүүкөө иаахгу аяаа ҭырак, ма хазы инхома, изалшом ишэиңшраазалак азимларкөө эрузра дара ахъахгу азы, айхарак абарт азинкөө рывы ианадырыхее:
   а) ахиыңщарахахөөцөөрөө, адинхацара, агөөанагара, агөөрагар;
   б) аяаои ихы дакөөтөө аусурта ҭыд апшара, ишитаху акэеомикатөө ԥҭацаара аэалархера;
   в) зыхиақөөту асоциация апцара, уа иалоогы даргы зинла ейөрөө;
г) азин рымоуп абжытпра, азейптствие, ахэянцтарате ус амоалтара, абарг азинкэа рымагпра фак азин рымоуп иальехдамзарц икоб ахархэагақеа.

23-төи Апринцип

1. Дарбанзаалак азин имоуп ицара-дырра азыркэара.
2. Абри азин аикэершэарафы, изыхэтоу амцрате ейфкарақа ахэянцтарра аюнцыкка иахоу ауаа рээвчэа рэзы ифеэркэароуп ацара ус, айчырэтә аклассахэ эге цэроуп, насыры уи хэыда-гсэда икацаулуу. Ацара иаб-зоураны урт ркултура, рдинхатара, рэшэвә пату акеир-чарте икалоит.
3. Ацаратэ программакеа рымагпрақны хаз ылдала азэрымхара рэнны, акировать эпипэ зинла ейкапыны, иархэетуп ахесей ахэянцкееи.
4. Ахэянцтарра аюныцкка иахоу ауаа, айчарақ ахесей ахэйцкееи, урарак ма хазы инхота, атагылазаашы шэманнешэалахаз, рцара, рэанаат иазэрхарте эпш алшара рытатэуп.

IV АШАРА. Агеаахаларате цырыара акацара иазку Апринципкэа

24-төи Апринцип

1. Агеаахаларате цырыара эге мояпгатеуп ахаларате принципкэа инарыцфершэаны изеизшраазалак азинларкэра камтакақеа.
2. Ахэянцтарра аюнцыкка иахоу ауаа ирызку агеаахаларате цырыара даеацзара ахырхара элшым, айчарақ аррате ма аполитикате ус азы.
25-ən A prinцип

1. Ağəñtçağara aənycəka iahgoy ayya raqə ağaəxa- 
alaprate əchyraara ays aifəkaaran irehəzəou ayəlləşiəa, 
ətəkəkəkəsə rədəyup amilətə am克拉tə eifəkaarakəa.

2. Jəlarbəxərəte ağaəxənaləratə eifəkaarakəa, 
efyərt izxyəto aifəkaarakəa naçanəsə, azin ryəməyup 
əçəntcəkə aənycəka iahgoy ayya açəyraara rətyarəsyi 
iryəgəralarç aμəçəraəəa (usəl) Aρt ağaəaləgaləkəa 
afinəza ləzərkəya, mamərəsə açəntcəkə aənycəkatə 
ausəkəa rənərəgələrapə əcka ağaəçərapə inəyiəm, urt 
bənəfiəçərəsərapəəas iryərəkərapəou. Art ağaəaləgaləkəa 
isabalaqə inəyiətəm, eifərapə izxyəto am克拉tə 
eifəkaarakəa iryləmsəzəar, mamərəsə irəhəziəzəar 
iəxəto ağaəxənaləratə əchyraara amənərapəa.

3. Izxyəto am克拉tə eifəkaarakəa idyrmənəələpəi 
əfiərəkaayeit, ağaəxənaləratə əchyraara əxaəa- 
əçaəada amənərapəa, ari ays nənaçə ayya açəyraara rəuroou 
irəsəsə əuəkərapəada, açəntcəkə aənycəka iahgoy ayya 
raçə inərəzə.

26-ən A prinцип

Ağaəxənaləratə əchyraara nənaçə ayya, urt 
ryəmənərapəəa xaəəeəkəe, imənərəgo, aəəəa 
ərənəsə əxərərapə eifərəqəzərapəou.

27-ən A prinцип

1. Açəyraara aənəmənəqə-ro, jəlarbəxərəte gəa-
exənaləratə eifəkaarakəa, efyərt izxyəto aifəkaarakəeə, 
işəxəto inəzərətaprapə açəntcəkə aənycəka iahgoy 
aayəa raçə inəçərapəa, ubri inəkənə iəxəto aysəkəa
рымъэллалра. Абарт айыкъарааръе зэгэы жэларбжъарате стандаръе, ахъымъкаръашытэ хөдексы иръэшээозароуп.

2. Хыйь зызыбакъ хезоу Апринцип вба риантом жэларбжъарате ейъкаларъа рымандат ахъыкъыкы инкашъир- шыяны таъытъы кьырла имъокъырго ауъс, – ауъа ахъырыръъо, уымъо икалар алъоит ахъыңтъааръааръе иръэеаны иры- дыркъалкъын.
2. Адырырарактə амчратə эиңкараракə əуаплышə, атахышкəра рыдүп ихъянəъз ахəнятькəрə аңыңцка иахгəу ауаа, иахъынзазалшо, инръякъыз рхатə мəл, мамзаргъы инанъыргəз ирыьырхъыз архъынхəрə аус аиңкарракны. Рынхареи, рхатə маъи рырхъынхəра амуазар, адырырарактə амчратə эиңкараракə иөнкəдəршəёоит ма идъянъысүйт урт рыхəтəа архъынхəра, ма даёа фөрмак ала ацынхəрəтəра үс эиңыркəауыйт.

30-төи Апринцип

Изъхəтəу амчратə эиңкараракə зəгъы эиңəдəршəёоит, идъярмəншеəлəоит жəларбжъарəтə гəхəалəаратə эиңкараракəви, евъырт аиңкараракəви иахəтəу рмəндəткəа рынгзара аус, ирəласны, хъəхəə-паъəадə ахəнятькəрə аңыңцка иахгəу ауаа раъə инеини иҳъянəъа, инлыйца, иырыңцы дааəчкера ицо ауаа рыцкхаарə.

Хаз сыдəла аус үтəу ахəнятькəрə аңыңцка иахгəу ауаа рырхъынхəраан, ма иахъындыркəи реикəыгəра изкəу аплани анышъыркъуа дара раларкəхəрəзə.

аиңаао Далила Плиа