**Хүндэтэ үхибүүд!**

**Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай «Бэлигүүн толи» зохёолой  гар бэшэгэй энэ зохёолынь монгол, түбэд хэлэнүүд дээрэ Ази түбиин нютагуудаар тараһан юм. 1001 шүлэгһөө бүридэһэн** **найманбүлэгтэй түгэд хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн «Бэлигүүн толи» номой оршуулга  24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлинай” дээдэ һургуулиин эрдэмтэ багшанартай суг хэһэн байна. ­**

Оршуулгын хэлэн эхэ бэшэгынь даган хэгдэһэн ушарһаа танда ойлгогдоогүй үгэнүүд, ойлгосонууд дайралдажа болохо, тиимэһээ толи анхарагты, нютагайнгаа ламанарһаа тодорхойлго һурагты. Харюугаа эхэ хэлэн дээрээ дамжуулха гэжэ оролдогты

**Хоер ёслолой абаха**

**орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толи гэсэн үйлэ.**

Хоер ёслолой абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толи гэсэн үйлэ.

Ямар нэгэн гэм бүхы бата тэбшээд шадал бүгдын маша гүйсэдхэ тула, бүгэдэ юртэмсээр шүтэхэ зохистой Будда Багша дооро мүргэмөө.

Хүн олоной ажил үйлэдэгшын зохихо ба зохихогүйн ялгахын үгэ шастир хойно дагаснаар ямар мэтэ шадалтай шэнди үгүүлсэн.

1) Ээ нүхэрнүүд зунай саг булжумур шэнди үглөө эртэ аба, үбэлэй үдэр мэтэ хүнэй насынь энэ удаан шэндиер урбуулхада мүн.

2) Орон ба хашаа болон гэрээ өөрин нюур шэнди сэбэрлэ, арюун бол арбан зүгын амитан бүгэдэ ерээд эдеэнээс хүртэхэ.

3) Зам зуурань ойро оршини бас гэр мэтээр сэбэрлэ, баас шээс обоолжо тойруулсан бол зуудаг нохойн орон мэтэ болохо.

4) Шээс хүрсэн саг үзэгдэхэгүй газарта эмэгтэй мэтэ эшэн үйлдэ, хаалгын дэргэдэ хормой үргөөд шээхэ бол адгуус мэтээр доромжолуулха.

5) Эдеэнэй саб хэрэгсэлнүүды үдэр бэрэ шэнди сайн угаа, эрхэм дээдэ арюун сэбэртэнүүд эдеэ ундаанаас тэбшэжэ урбахагүйн тула.

6) Бусад бас сагай үедэ бэе ба хубцас сайнаар угаа, тэрнинь хүнэй номын ёслолдо арюун сэбэртэнүүдэй эдлэл мүн.

7) Өөрин оршихо гэр бэе махабадта зохисуул, гахайн хашаа адли бариха бол тэрнинь үбэшэн болохо орон мүн.

8) Гэрэй үүдэ ба сонхынь хотын хаалга мэтэ бүхэжүүл, гэнтэ дайсан дээрэмшэ ерэхэ бол үүднэй хаалга нимгэрээд яажа халхалха юм?

9) Тэрэ шэнди зооринь үүдэ хотын хаалга мэтээр бүхэжүүл, үүднэй хаалга дабхар хоер гурбан түмэрээр хушаха бол хэншэ орохогүй.

10) Баялигаа гэртэй бү хадгала абдар дотор нюужа, хэрбээ баялигаа бүрэлгэхэ бол тэндэ аминай баршад тодхор бага.

11) Сантай байшинай зүгтэ гэртээ бага сонхын нүхэ гарга, хулгайшан ерэхэдэ нүхээр годлёор харбажа айхынь түрүүлхэ.

12) Бэе хамгаалхада урам оруулхын тула гэрэй дээрэ дабхар гэр бари, энэнэй үүдэнэй нүхэ халхабшаар дайсанда агуу хүшэ шадалтай мүн.

13) Гэрэй суури тойрон гянданай мэтэ хашаа бари, тугтай ехэ сэрэг ерэхэгүй бол тэрэгээр бас хулгайн жижигээс халхалха.

14) Хашаа бэенэй гурбан тохой тэдыгээр бүхы зүгынь сарабшын хашлагаар хүрээл, тэрэ дээрэ хашаанай ара талаас дайсанда хүшэ гаргажа шадаха.

15) Зүг ба зүгэй хашлагада гэшгүүр сайнаар тогтоо, алиш зүгээс дайсан орходо тэрэнэй дээрэ өөрөө абиржа гараха.

16) Гэртэ болон сантай байшинда зүүдаг нохой үргэлжэ уя, тэрнээс бас хулгайша багаар айгаад тэрэнэй дуугаар нойроос сэрэхэ.

17) Бусад бас гэрэй дотор хаб нохой тэжээ, үүднэй нохой сэрүүлжэ шадаагүйдэ энэнь магад лаб сэрүүлхэ.

18) Бусад айл гэрэй хоорондо холбоосон гэзгэбшэ дээстэдэ хонхо уя, дайсан дэрээмшэ ерэхэдэ хонхын абяагаар айл гэрэйчин бүгэдэ ерэхэ.

19) Хүнэй гэртэ ерэхэ үедэ мэни гэртэ ерэсэндэ сайн гэжэ хэлэ, баясгалантай үгээр угтахань түрэлхитэнээр мэргэнэй ябадал мүн.

20) Гэнтэ ерэсэн айлшадта ураг саданда шэнди эдеэ ундаа найруул, тэрнинь энэ орон дэлхэйн эртын нютагай буянтай ёс мүн.

21) Хоолной үе бусад ерэсэндэнь харамлажа нюур уршуулан бү хайрла, соёо арзайжа эдихэдэ нохой мэтэ бусадаар доромжолуулха.

22) Эдеэ хармалжа хөөхэ бол баясгаланай худал аргаар зочиды тахи, хэзээ нэгэ ябасан сагта тэрэнэй гэртэ өөрөө ошохо.

23) Эдеэнь багадха бол эхэ хүүгэд мэтэ хойто хүнүүдтэй хубаалсажа эди, сүүлдэнь тэрэнэй гэр дотор өөрин гэрэй нүхэр шэнди орохо.

24) Эдеэ доторой амтатайнинь бусад хүндэ хайрлангүй үгэ, тэрэ эдеэ өөрөө эдисэн бол тэрнинь тус үгэй хомсодожо болохо.

25) Зүг үгэй долёодог гуйраншы дуудсан шэнди зочиндо эдеэ ундаа үгэ, тэрнинь танай нэр муугы улсада хэлэхэ элшэ мүн.

26) Холын аян замаас зүүдэрсэнүүды хэзээш бү үлдэ, баялигаар баян бол бас үхээрын модон мэтэ бүгэдээс тэбшэгдэхэ.

27) Гэргэнэй эдеэ найруулхада нюдээр дахин дахин бү хара, айлшан хүн тэрнээр хүшэгүй эрэ хүн мүн гэжэ даган жишэхэ.

28) Бусадтай хөөрэлдэжэ байха сагта гэргэнэй нюур бү хара, тэрэ айлшан хүн бол тэрнээс хүшэгүй эрэ хүнээр жишэхэ.

29) Айлшанда эдеэ үргэснэй сүүлдэ тэрэ эдеэгээ бү хара, ехээр эдюүлсэн мэтэ сэжэглэжэ тэрнинь үнэн гоё бэшэ.

30) Дагуул нүхэр ба гэргэндэ айлшад хүндэлхы сайнаар сурга, урид юү бэлдэхы мэдэхэгүйдээ айлшанай өмнө зүблэхэ бол гоё бэшэ.

31) Айлшанда хүндэлгэ үзүүлжэ зохистой эдеэтэй хамта шилмэлынь тасаралгүй хадгала, Хаан ба түшмэд заларсанда шантрахагүй байха.

32) Хэрбээ найруулсан эдеэ үгэй бол одоо шилмэл эдеэ үгэй гэжэ хэлэ, ама дуугүй сууха бол эдеэндээ хомхой адлиар үзэгдэхэ.

33) Эдеэндэ залаха үе шилмэл эдеэ одоо үгэй гэжэ хэлсэн шэнди таби, шилмэл эдеэ бэлдэснэй муушалсан шэнди үргэхэ бол бага гоё мүн.

34) Өөрин гэргэнээс асууха хэрэг гарсан бол далдуур асуу, бусадай нюдэндэ асууха бол тэрнинь шог наадам болохо.

35) Ашатай аба эжи хоертоо ном сударта шэнди хүндэлгэ үйлдэ, энэ насанда эли Бурхан мүн гэжэ юртэмсын дуулдалгатай.

36) Үндэр настайда бас аба эжи мэтээр хүндэлгэ үйлдэ, наснай согтой хэшэг ерэхэ гэжэ эртэ түүхын арюун анханай хэл мүн.

37) Ахмад үе дээдэстэ бас али ямар зохистой хүндэлгэ үйлдэ, тэднүүдээс баярласан шэнди та хүбүүнинь мэтэ тэтхэгдэхэ.

38) Ялангуя нютагай хүн ба айл аймагта дайсан босогүйдэ эсэргүү бү гара, нютагай зоной тус ба хорлолонь гарсан бол ойрхондо хүшэ ехэтэй.

39) Одоо харшалха дайсангүй бол ехэ хүштэйгы үргэлжэ шүтэ, абарал болохо түшэлгэ үгэй бол хүн тэрэ ойн гүрөөс шэнди.

40) Ехэ хүн ноён ехэнүүдтэ хэмжээгээс хэтэрэн бү сүгэдэ, маша асар ёслолоор ехэ хэтэрхэ бол араатан мэтэ басуулха.

41) Бусадай эзэлсэн эхэнэр гансараа суужа байсани бү эдлэ, обог язгуураа орлохо хүбүүнэй аминдань бас бусад алдаа гэм байха.

42) Элдэб шимэг ба мүрисөөнөөр үдэр бэрэ бү наада, дылдэхэ бол энэ насанда баялигаа алдаха яласан бол дараань тэрнээс доройтохо.

43) Хүн асар олон хүнээс үри зээли абаха хэрэггүй, үри олонтой хүнүүд үбэшэнэй хогтой мэтэ өөдэлхэ үгэй.

44) Хэрбээ зээли абаха хэрэгтэй бол ударидагша ехэ хүнээс аба, тэрэ түргэн нэхэхэгүй ба түлэхэ хүрэтэр сахин байха.

45) Баялигай дотор эгээ үнтэй юүмэ ураг саданда бү үзүүлэ, аха дуу мэтэ янгалаад муу санаа түрүүлхэнь магадгүй.

46) Хулгайша хүн мэргэн байха бол нүхэр болон боолоор бү зара, гэр доторой байдал ёсы лаб мэдүүлжэ болохогүй.

47) Далдуу муу хүнээс эд олзо худалдажа бү аба, хулгайшинай баялиг худалдаха бол дахин худалшаар булихайлуулха.

48) Өөрин баялигай бүхы тэмдэгынь гэргэнэй нюур мэтэ танин бари, хулгайда абаад үнгэ урбуулсан бол тэрэ баялигаа мэдэхэ шадалтай мүн.

49) Ашиг хонжоо багатай зүйлдэ эд бараа маша ехээр бү тооло, хойтодоо үзэсгэлэн уужим сэдьхэлээр Хурмастада хоосон ябажа үйлдэхэ мүн.

50) Асар ехэ үнэ ханшатай эд бараа ехээр бү эдлэ, эд бараа барагдаха бол дээдын буян барагдахань тэрэ мэтэ мүн бэшэ.

51) Хэрэглэхэ эд бараанаас буянинь шухал бари, буян барагдаха бол үнэн үхэхэ эд барагдахаар үхэхэгүйн тула.

52) Шимэг ба гоё хубцас хүсэхэ бол Бурханай шүтээнээс урид бү үйлдэ, хэрбээ хуурамша гоёмсог хүсэхэ бол тэрэнэй дагаха үйлын үе зэргэтэй мүн.

53) Шинэ хубцас үмэдэжэ байхадаа өөригөө энеэжэ бү хара, тэрнинь бусадта шог наадамтай байхы өөрөө байгуулсан мүн.

54) Шимэгээр хубцас гоёхо тэрнинь бусадта бү магта, тэрнээс ехэ илүүдэжэ үлдэсэн бол хубцасай торго үмдэхэ хэрэг бусадта ерэхэ.

55) Хадамда гараха басаган мэтэ үдэр бэрэ бү гоёл, хэзээш хэрэгтэй саг хубцалхын тулда хадгалха бол саг үргэлжэлэн гоё шэнди.

56) Өөрин ушаралай хирэ хэмжээгээс илүү ехэ гоёлоор бү гоё, ядуугаар гоё хубцас үмэдэжэ энэ засалай золиг шэнди бүгдэдэ басуулха.

57) Хэрбээ асар ехэ орон бэшэдэ өөдэгүй хубиража гоёхы бү үйлдэ, хамаргүйдэ хамарай мүнгын гоёл зүүсэн шэнди дараа тэрнинь шог наадам болохо.

58) Өөрин язгуурай дээли хаяжа бусад аймагай дээли бү дуряа, эрэ эмэ бэшэ саармаг мэтэ өөрөө бусад хоер бэшэ бэсрэг болохо.

59) Эд бараа бага түгэсэ сагта Хаанай хүбүүн мэтэ бү омгоро, язгуур муу хубитай эд оложо бас муу язгууртай хүбүүнэй нэр тэбшэхэгүй.

60) Буян хэшэг түгэсэ эдлэл ехэ үгэй бол ехэ хүнэй алхаснаар бү алха, зарса үхин Хаанай хатанай үзэсгэлэн дүры үзүүлээд шог наадамда орохо мүн.

61) Зам зуура ябаган ябаснай сагта огторгой дээшэ үзэжэ бү яба, үшөө хонзон үгэйнүүд ууртай дайсанаар үзэсэн шэнди тэмсэл зохеохо.

62) Тэрэ шэнди ябаган ябаха сагта газар руу хараад бү яба, тэрнинь зориг зүрхэгүй дахин муу санаатай мэтээр үзэгдэхэ.

63) Бусад бас ябаган ябасан сагта асар хурдаар бү яба, тэрэ бас ухаан маша муутай хүнэй байдалтай мэтээр бусадта үзэгдэхэ.

64) Эд бараа хэды шэнээн хайртай бол аминаас энхэрэн бү бари, эд хуряахынь аминай тулда мүн амидархын аминь эд бараа түлөө бэшэ.

65) Бусадай нюдэнэй өмнө гоё бэшэ уранхай хубцас бү үмэдэ, хүнүүд шангаар доромжолоод нохойгоор хусуулха.

66) Шухал ушаралтай зохилдожо сайн тэды дээли хубцас үмэдэ, хубцас хүнтэй хамта түрсэн мэтэ согто сүр жабхалан үгэсэн үзэгдэхэ.

67) Тэрэ шэнди мориной хэрэгсэл эмээл хазаар тэргэ бол сайн тэды эдлэ, мориной эзэнэй хүшэ шадалань мориной хэрэгсэлээр мэдэгдэхэ мүн.

68) Санасан газарта түргэн хүрэжэ шадаха сайн нэгэ хоер мори үргэлжэ бари, гэнтэ элдэб аюул ба олзотой ушарха хэрэг магад байха.

69) Зун үбэл хабарай сагта тохируулсан сайн гурбан хубцас үргэлжэ хадгала, гэнтэ бусадай орон ошохо ба элдэб баяр хурим боложо байха.

70) Эдеэ ба хубцас хайрлаад үмхирхэ хүртэл бү хадгала, тэрнинь гутажа дүүрээд муу хубитай хон хэрээ намтартай мүн.

71) Бэедэ үнэн тустай ехэ үнтэй эдеэ хубцас шүтэ, эд бүгэдын зүгтэ бас бүхэ бэеэ ами шэнди хамгаалха.

72) Эдеэ ундаань элбэг байхада дан садтараа бү эдеэ, ходоод сайтай ехэнхинь эдеэ шингэхэгүй үбэшэнээр зободог.

73) Эдеэ ундаа аманда амтатайдань хэмжэгээс хэтэрүүлхы бү шүтэ, үхэснэй буянда ерсэн гуйранша мэтэ эдихэдэ ходоод доройтохо.

74) Аминай шүтээн болсон ходооды хүүхэн нюдэнээс дээрэ бари, сохорсонинь удаан тэжээгдэхэ бас ходоод доройтохо тэрэ мэтэ бэшэ.

75) Урдахи эдеэ шингээгүйдэ дараа эдеэгынь бү хүртэ, гэдэс үлсэхээр эдеэ хүртэхэдэ амтатай зохигдохо.

76) Үбэшэн үгэй боложо тэгшэрхын тула эдеэ үдэрэй эртэ хүртэ, үдэшэ хэбтэхэдэ эдеэхэ бол үбэшэн үүсхэхэ гэжэ мэргэд зарлиглаа.

77) Хэрбээ хэбтэхэдээ эдихэ бол хүнэй эртын хоол эдеэ болхогүй, бодсон хэбтэсэн хоюулынь эдеэ болсон бол хорын дээрэ хор эдисэн шэнди.

78) Тэрэ шэнди хэбтэхэдэ эдеэ хүртэсэн бол эртын эдеэндэ ус буцалгаад уу, тэрнинь хитад зоной ёс заншал мүн.

79) Үдэшэ хэбтэхэдэ хоол эдихэгүй бол хойто үдэрэй эхиндэ хоол эди, тэрнинь Будда Багшы дагаснай шраманин ёс заншал мүн.

80) Анагааха эдеэнэй зүйлэнүүд ходоодын хагас тэды үзүүлхээр үйлдэ, ходоодын амсар хоосоноор орхисны эмшэ мэргэдэй гол ёс мүн!

81) Баян бол амтатай юсэн эдеэ шамдан бэдэржэ бү эди, тэрэнинь хүнэй ама дотор удаан байхагүй тула тус багатай.

82) Ялангуя шихэр бурам эдихы дээдэ гэжэ бү сэдьхэ, цэр шэнди хаягдаха шүлэстэ шихэр байсанаар эдеэ мүн.

83) Саг бүхэндэ няалдаа цэр эдеэ ундаа мэтэ залгихы бү үйлдэ, үргэлжэ залгиха бол үдэр бэрэ шэнди няалдаа цэр угаалга хэхэ сабынь тус тустай эдихэ.

84) Мэни махабадта зохино гээд хилэнсэтэй холигдосной эдеэ бү эди, эдеэ тэрэ тамын галай орондо шар үснэй нүхээр бадаржа байха.

85) Тэрэ шэнди үбэшэндэ тусалха гээд хилэнсэтэй холигдосон эдеэ бү эди, тэрэ бас тамада оросон үе эдгэхэ үгэй үбэшэн үүсхэхынь эдихэ.

86) Маха өөхэ үдэр шүни араатан мэтэ бү эди, дарууйдань бэеин хүшэ үүсхэжэ хүн тэрэ хурдан үтэлсэнээр үзэгдэхэ.

87) Шингэни уудаг зүйлдэнь усанда шунгасан шэнди бү уу, бэень намагай ногоо шэнди түлэжүүлсэндэ түргэн үтэлхэ.

88) Ялангуя цай уухадаа усанда шунгасан шэнди бү уу, хододын гал бууража бэе түргэн үтэлжэ болохо.

89) Баян бүгэдэ хүгшэн нохой шэнди шинжэлхэгүйгээр эдеэ бү эди, сайн эм үзэсэн бүгэдэ эдихэдээ гутажа болохо.

90) Эдеэнэй олон зүйл холижо шинжэлхэгүйгээр эдеэ бү эди, амта шадал зохихогүй бол найруулсан эм бас хор болохо.

91) Эдеэнэй ехэнхинь гурил ба боорсог болоны эди, олоходо амар үнэ багатай үбэшэн үүсхэхэгүй махабадта зохистой.

92) Бэе махабадта зохисон эдеэгынь зарим хоног ээлжээд эди, нэгэ зүйл эдеэ удаан шүтэхэдэ тэрнээс боложо эдеэ шингэхэгүйн үүсхэхэ.

93) Заримдаа сүү тараг дарса ааруулай зүйлы багаар эди, тэрэ бас махабадта зохижо бэе сэдьхэлдэ хүнгэн мүн.

94) Сүрхы ехэ хүйтэн үбэлэй үе шимэ түгэлдэр эдеэ сайн тэды шүтэ, бэе махабад суулархада ехэнхи үбэшэн хүйтэнэй нүхэсэлээс гарадаг.

95) Үдэрэй үдын хоолоор садаснай хойно үдэр шэнди бү унта, тэрнээс дэмы хэл дүүрэхэдэ тэрнинь магад үнэн амиды мүн.

96) Сэдьхэл мэдрэлгүй нойрто бисалгажа амтатай мэтэ шунал бү үйлдэ, тэрнинь үгэй байсан адли үгэйдэ амгалани бисалгаад барагдаха.

97) Эдеэ бага зэргэ шингэснэй дараа хүйсын амисхал шангаар бари, бэе хатуурха үбшэнээс тэсэхэгүй бол амисхал барагдахагүйдэ удаан амидралха.

98) Эдеэ ундаа хүртэснэй хойно бага зэргэ эргэжэ ябахы үйлдэ, муу хии шус арилгажа бэенэй судал шударга болохо.

99) Амаржа ябаад хүмэрхэдэ хоер уушхаа элжээр түр зүүр хэбтүүл, олгойн хии доошо гарахаар эдеэ ундаа түргөөр шингэхэ.

100) Ехэ тостой хоол эдихэ бол эдеэндэ давс ба чинта уу, урид эртэ түргэн шингэжэ дараань дуршилда тодхор болохогүй.

101) Цай ба шүүс нэгэн аяга уухада бас давс холижо нэгэн шимхэ сасаад уу, эдеэ ундаа түргэн шингэжэ хододын үбэшэн арилха.

102) Бусад бас саг сагнуудта дулаан байрада шүтэжэ үйлдэ, хии бадган арилгажа арьснай үнгэ эли тодорхо.

103) Зарим нэгэн ойн эмтэй газарай сэсэрлигтэ тааламжатай шүтэхы үйлдэ, уйдхар харанхыгаас сэрэжэ бэе сэдьхэлдэ амар баяр дэлгэрхэ.

104) Заримдаа амраг нүхэртэй хамта баярлаха сонирхолтой яриа үйлдэ, зүрхэнэй муу хии арлигдажа сэдьхэл баяр амгаланай согоор эдгэрхэ.

105) Тус ба хэрэг үгэйдэнь гэр ба айл тосхоноор хэсэжэ бү яба, тус үгэй ушартай тэнэхэнь зам зуура хэсэжэ ябасан золбин нохой шэнди.

106) Хамаг шадалай хишээгээр асар амгалани үүсхэхэдэ анхаар бү таби, амгалани хэды шэнээн амсажа өөрин буян тэрэ тэды хорохо!!!

107) Үзэг мэдээд эм засалай шастир судар сайн сура, хайртай амиа удаанаар тэжээхэ аргынь мэдэгшэ болохо.

108) Хэрбээ үзэг мэдэхэгүй бол үбэшэн үүсхэхын ушар нүхэсэл асуу, эдеэ эдлэснэй бэе сахиха бол санай үүдын суурга шангалсан шэнги.

109) Үбэшэн үүсхэхын эдеэ эдлэжэ анхаартай баярлахы сайн сээрлэ, аминда дошхон үбэшэнэй дайсан дээрэш бууха бол юү хэхэ?

110) Энэнинь бэе махабадтай ушархагүй гээд нэр бүхынь сээрлэжэ үйлдэ, сээрлэхэгүй дураар эдлээд үбэдэжэ гэмшээд хожимдохо мүн.

111) Үнэн мэдэхэ түгэсэ эмшэнүүдэй сонирхолтой яриа соносо, тэднүүдэй өөрөө үзэжэ сонсосны хэлэжэ болохо.

112) Урид үбэшэнэй эбэршээлээс энэлсэн хүнтэй сонирхолтой яриа үйлдэ, өөрин үбэшэнэй ушар нүхэсэл эмшэлхэ аргынь хэлэжэ үгэхэ.

113) Али нэгэндэнь ямар тустай домнохы соносожо сэдьхэлдэ хадгала, тэрнинь өөртөө бусадта бас эм боложо магад үнэн байха.

114) Хэрбээ үбэшэнээр абтаха болсон бол хүн олоноос асуужа үйлдэ, үзэсэн шэнди амсасан нэгэнинь тэрэнэй арга ёсынь хэлэжэ болохо.

115) Бусад бас үбэшэнээр абтасан бол Отошо Бурханда зальбарал таби, эмшэ үбэшэн эли мэдэхэ ба эмшэлхэ эмшэтэй ушаржа болохо.

116) Зарим мэргэн эмшэнүүдтэй аха дуу мэтэ амраг найз боло, аюултай үбэшэнэй дайсан ерэхэ бол эмшээс бусад хэн абархаб?

117) Саг ба тухайн үе бүгдэдэ үбэшэндэ харуул манаши үйлдэ, аминай хуйлгаша үбэшэн мэтэ дайсанда хулгайша байхагүй.

118) Өөртөө үбэшэн ямар байхада гэртэ оросон хулгай мэты арилга, тэрнинь саг бүгдэдэ шулмасын хүбүүн тэмсэхын суури бэдэрхэ жишээгээр хүхэхы забдасан шэнди!?!

119) Үбэшэнэй зүйлэй алинь мүн болсони анханай бага сагтань шамдан арилга, ой ехын гал ехэдэнь галай дүлэн сагтаа эбдэхэ.

120) Үбэшэнэй багануудта бас эмшын дээдынь сонгожо шүтэ, бага гээд хайхрахагүйдэ эмшы али ямарынь ушараад шүтэхэгүй.

121) Үбэшэнэй зоболон ямар гаргаснай тэрэ ушар хилэнсынь шамдан шогло, хүнэй хүсэлэй зоболон бүгэдэ өөрин хилэнсын үрэ мүн.

122) Убэшэнээс айжа амгалан мэтэ оршисноос хилэнсынь шамдан амала, хор түрүүлхэгүй хүсэл бол тэрнэй үндэсынь гаргаха шэнди.

123) Өөрин махабадта зохистой эмынь тасарахагүй бэендэ хүртэ, гэртэ ба хээрын алиш орондо болохо тэрэ хүн этигэлтэй хамта мүн бол.

124) Би үбэшэн үгэй гэжэ заримдаа эшэхэгүй эдлэл бү үйлдэ, эдир насанда үбэшэн үгэйдэ бүхэ бэень гэнтэ үбшэнтэй үзэгдэхэ.

125) Ус гаталха мэтэ үйлэдэ мангасай зориг зүрхынь ехээр бү үйлдэ, баатарай яруу алдар олохогүй бол өөригөө бүрэлгэжэ ехээр эбдэрхэ.

126) Бэендэ хайрлал үйлдэхэ гэжэ бүхы саг гэртэ бү хэбтэ, бэень алиш болоод сайн бэшэдэ шархын доорхи махань хурдан үтэлхэ.

127) Буураха алдаха ялагдаха бол тэрнүүдтэнь гаслан тула бү үйлдэ, гасланинь санаа зобогоод гасланинь бэе үтлүүлхэ.

128) Юүш бол уйдхаргүйгээр тэрэ сэдьхэлэй уужим үүсхэлгы сасаад сунга, сасажа хагалаад ухаан тодо ба хурсаар сасажа хагалаад бэе махабад амгалан мүн!!!

129) Түргэн үхэхэ санасан бол аманда дахин дахин бү хэлэ, тэрэ удаан амидралай шүтэн барилдалгы боруу гээд ахмад үе шүүмжэлхэ.

130) Зуун жил амидралха гэсэнэй мүнхы бол бата бари, ухаанай харбалтань ехэ хүшэтэй бол бэенэй тамираар аминда шүтэхэ!!!

131) Үтэлхэ бол удаан амидралха санаанай хүшынь бү суларуул, хүлеэсэн найдалтай санаа хүшэтэй ехэ бол удаан амидрал үзэгдэхэ.

132) Тон удаан амидралха хүссэн бол түгэсэ эдлэхы буян ехэдэ зорюул, энэ наснай хайртай өөрин сонголто ба амитай адли байхань мүн бэшэ.

133) Бусад бас наснай Бурханда үдэр шүни бүгдэдэ зальбирал таби, наснай тодхор арилгаад наснай буян арьбижуулха.

134) Бусад бас амитан шоргольжон зэргэдэ этигэхэгүйдэнь бусадай аминь абара, үбэшэн хурдан эдгээхэ бол аминай тасаралда залгаа болохо!

135) Бусад бас сааха үхэр унаха мори болоны бү ала, ашатай тэдэнүүдэй ами абарха бол дараань танай абаруулха ээлжэ бууха.

136) Бусад бас адгуус малнууды хүлэжэ сохин зодохо үйлы тэбшэ, хүсэхэгүй үбэшэн ба зоболон болон бусадай хор ерэхэгүйн тула.

137) Тэрэ шэнди хүшэгүй доройтсондо наадахаар батаарлиг үйлы тэбшэ, энэ дараань бол бүгдэдэ айжа сошихо сүрдэхэгүйн амгаланай ушар.

Хоер ёсной абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толиноос бэенэй түгэсэ эдлэхы сахиснай үе маша үйлдэснэй анханинь.

138) Хүнэй алдартай ехэнүүдээс ушаргүй бү ай, дараань айха ехы санаха бол энэ наснай айхын орон байгуулха бэшэ.

139) Тэрэ шэнди баян түгэсэнүүдээс ушаргүй бү ай, тэрнэй мүнгэ санай ямарша эд бараа байсандань та бас хэзээш тэрнээс тэжээгдэхэгүй.

140) Ехэ хүнүүдтэй ушарха сагта гэмгүй шэнди байжа айхы бү үйлдэ, шадал ба ехэ хүштэй мүн байгаад хүшээр гянданда оруулахагүй.

141) Хүн бусадтай ушарха үе нюур ба толгойгоо бү эльбэ, тэрнинь айжа сүрдэснээр шадабараа барагдасанай тэмдэг мүн.

142) Бусад бас бусадтай ушарха саг хоер гар бас муриижа бү нугала, тэрэ айжа салганаад өөрин үйлэй арга барагдасанай тэмдэг мүн.

143) Бусадай нюур харахада нюдынь ширтэжэ бү үзэ, тэрнинь айгаад жииргэмшэхэ гэмтэн мэтэ үзэгдэхэ.

144) Бусадтай улзаха үе дотор хоосон байгаад омгоржо ехээр бү үйлдэ, хүн бэшээр үзэгдэжэ хубирсан мэтэ бусадай мэдэлдэ энеэдэн мүн.

145) Хүнэй хэнтэйш ушарсан бол баяртай шэнди мишээн анхаартай угта, тэрнинь юртэмсын хүнүүдтэ зохистой орохо ябадал мүн.

146) Хүнэй хэнииш үзэхэ бол тэрнэй баяртай нюдээр үзэ, эртэнээс танихагүй зонтой амраг садантай шэнди байхада мүн.

147) Хүнэй хэнтэйш хөөрэлдэсэн бол зөөлэн абяагаар хэлэ, бусадай орон ошобол өөрин нютаг шэнди ябадалтай мүн.

148) Хүнээс хаа нэгэ газар ябаха тэндэ мишээлэй үнгэ зүс хүргэ, амраг саданай мүн амрагаар хүлэгдэхэ бол дайсанда бас мүн эндүүрэл түрэхэ.

149) Ушар нүхэсэл үгэй мишээлдэ зохижо ехэ бү салгана, тэрнинь дуугүй энеэхэ мэтээр бусадай эшээхын зохистой оронтон болохо.

150) Ехэ хүнэй нюур ехэ үзээд бусадта өөрин эрхээ бү алдаа, өөрөө хайнагай хамарай уяагаар өөрин толгой ореосон бол амгалан гэжэ юртэмсэдэ дурдагдаха гү?

151) Замда хүнүүды харсан үе гэмтэй мэтэ зугтаахы бү үйлдэ, газарай эрхэтэй Хаан мүн зохижо хаанаш ушаржа засагаар засаглахагүй.

152) Бусад хүнүүдтэй ушарсан үе тэндэ ямар ябана юүнэй түлөө асуу, тэрнээс гайхамшиг ямар мэтэ бас хэлсэнинь үнэн байхада мүн бэшэ.

153) Жанжин Хаан заларжа зохихо тэндэнь хэн ерэсэн хэнэй түлөө асуу, хүнээс үгэ тэды асуужа тогтооходо хэзээш байхада мүн бэшэ.

154) Хэнтэй ушарсан бас санаанай үгэ асууха бол бү шантра, харюулхада гэм гаргасан байжа асуухада гэм байха мүн үгэй!!

155) Сагтаа хүрэжэ хэрэгтэй удха хэндэш шантрахагүй нэбтэрхээр хэлэ, шантраад дуугүй суужа үхэсэндэ тэрэ эсэгэ эхэ ба бүтээхэгүй. །

156) Хэрэггүй ехэ хүнтэй улзаха бол чилээ болгоохо тухайда золгооб гэжэ хэлэ, гуйранша мүн махабад асууха амиды хүнэй ёс заншал мүн.

157) Өөрөө мэдэл үгэй шэнди бас мэдэснэй дүрэ байдал номложо бү үйлдэ, мэргэн бэшэ мэргэнэй үүрэг барьсан бол тэрнинь өөрин ядралы өөрөө худалдажа абаха.

158) Бага сага тэды мэдэснээр бүхы мэдсэн мэтэ омогоржо бү үйлдэ, уншиха тэды мэдээд омгорхо бол тэрэ мэргэдэй шог наадамай орон.

159) Бусадаар хэлсэн үе тэрнэй удха мэдэхэгүйн мэдээб гээд үзүүлхы бү үйлдэ, тэрэ санасан ба мэдэсэн шэнди өөрөө өөригөө мэхэлсэн мүн.

160) Юүнэ тулда мэргэн мүн болоод мэргэнээ буурахы эли бү үзүүл, асууха хэмжээ бүхыдэ саад үгэй харюулга бүтээхэгүй бол эшэхэ.

161) Хэрбээ тэнэг мүн бас боложо тэнэгэй ёс бү үзүүл, асуухы мэдэхэгүйдэнь тэнэг гэсэни хэн нэгэш басаха шадалтай.

162) Өөртөө шадал үгэй байсан мэтээр шадалтай мэтэ бү үйлдэ, тэрнинь шимэ ба оньсы хагасаажа цаарсаар урласан сэсэг шэнди.

163) Тэрэ шэнди эд ехэ үгэй бол бас эд түгэсэ мэтээр үзүүлхы бү үйлдэ, тэрэ бас суургаар ехэ бата тэбэрсэнэй хоосон абдар шэнди.

164) Суртаалай шадал түгэсэ болсон бол сураха хүсэлтэйдэ нюухы бү үйлдэ, тэрнинь удха үгэй бумба доторой зула шэнди унтажа болохо.

165) Дээдын ном маша гүнзэгынь орон ба саг бэшэдэ бү үзүүлэ, шүни галдаа гэрэл үзээд жигүүртэн мунхаран дүйрэжэ байха.

166) Бусадай үгэнээс мэдсэнэй өөрин болгожо хэлээд бү гайхуул, тэрнинь зээли абаснай хубцас ба шимэгынь мэни гэжэ хэлсэнтэй адли.

167) Бас дахин мэргэн тэнэг алагшалалгүй ямар ба ямар зохистой сайн номын үгэ үйлдэ, хэл үгэй зангиа тайлаха үгын ушартань мэргэн болохо.

168) Ялангуя мэргэн түрэлхитэнэй али ямар зохистой сайн номын үгэ үйлдэ, мэргэнэй хэлсэн бүхы үгээр заабал сэдьхэлдэ шимэ абахань мүн!!!

169) Сэсэн ухаан ехэдэ али ба ямар зохистой сайн номын үгэ үйлдэ, зуун хүнэй дотор мэргэд олон зуун мянган хүнэй дотор сэсэн хобор?!

170) Зарим нэгэн дайсан садан хоерто али ямар зохистой сайн номын үгэ үйлдэ, тэрэ хоерой санаа бас мэдсэн бол ганса мүн.

171) Зарим нэгэн хэл ширүүнтэйнүүдтэ зохистой сайн номын үгэ үйлдэ, хойно үгэ зөөлөн ба ширүүн бүхы харюудань шадабар болохо.

172) Тэрэ шэнди хүгшэн хүнүүдээс үнгэрсэнэй хэрэг ба домог асуу, өөрөө залуу байхада хүгшэн хүнэй ухаан түрэжэ болохо.

173) Адагта шог наадамшинай бас үгэнүүд арюуны шихэндэ соносо, хэлсэндэ хошин шог наадамай үгын эрмэгтэ мунхаг болохогүй.

174) Бусад бас айл гэр хото балгаста таршинхай айл гэртэ ябажа үйлдэ, тэрнинь ой дотор хэсэхын зэрлэг хүнээс ялгааатай болохо.

175) Бусад бас олон хүн сугларсанай суглаанай газар ябажа үйлдэ, хүн олоной нюур нюдээр үзээд тэсэжэ байха.

176) Бусад бас үедэ найралха бол ехэ хүн ноён ехэтэй уулза, хүнэй хэнтээш уулзаха бол бас бүлшэн шилбэ бүю салганаха үгэй.

177) Бусад бас оюун түгэсэ мэргэдэй асууха ёс ба харюулха ёс үзэ, үгэ хэлэхэ ямар мэтэ үйлдэснэй зан үйлынь бас мэдэжэ болохо.

178) Бусад бас янагуунай хэрэг зүбшээд хүндэлжэ соносо, өөртөө ухаан түрүүлэжэ суглаанда хэлэжэ шадаха мүн.

179) Бусад бас элдэб үзэмжын үймөөн бол нюдээр үзэ, тэндэ бол ухаан түрэжэ үргэн ехэ үзэгдэлтэй болохо мүн.

180) Бусад бас эртын түүхэ бишэг ба үльгэр бишэгүүды сайн туужа аба, тэндэ бол ухаан түрүүлхэ сонсолго үргэн болохо мүн.

181) Бүгэдэ хуули засагай хамта Хаанай хуули үзэг бас хуряа, өөрөө өөрин абаха орхихо тухай мэдэжэ улсын хэрэгтэ мэргэн болохо.

182) Тэрэ шэнди засагай газарта дээрэ доорхи үзэгы бишэжэ үйлдэ, засагай ёсондо мэргэн болон албатан ноёдой үйлынь маша мэдэхэ.

183) Бусад бас ухаан түгэсын шог үгэнүүд далда хуряа, лаблаха үйлынь мэдэхэгүйдэ дайсан дээрэмшэ ерэхэ бол юү үйлдэхэ?

184) Бусад ама хүштэйнүүдтэ зарим энеэдэнэй ама хүштэй тараа, бусад эсэргүү шүүмжэлсэн бол самбаа шадабари хэзээш тасалхагүй.

185) Ама хүштэй тараажа ялаха сагтаа асар басаад бү доромжоло, зүрхэндэ шүбэгэ хатхасан мэтээр тэрэ сэдьхэлдэ хор бусалгаха.

186) Шадалтай бол уужим үлс тойроод харуултай хамааржа үйлдэ, үлс үзээгүй мэргэдээс үзэсэн тэнэгынь магтаха хэрэгтэй.

187) Бусадай орон дэлхэй хүрсэн бол айл гэр хото балгас харуулаар хамаара, ехэ замаар зайлхагүй ба газарта тогтохо тэдыгээр бү үзэгдэ.

188) Тэрэ шэнди бусад орон хүрсэн үе тэрэ ороной байдал шинжэлэ, бага шинжэлэхэгүй гэдэргэ эргэхэ бол ошожо ерэсэн уналга шэнди.

189) Бусад орон хүрсэн үе сурахын орон хаана байна гэжэ хэсээд сурагла, эрдэнин түб хүрсэн сартаваха шэнди үйлэтэй мүн болохо.

190) Бусад орон хүрсэн үе тэрэ ороной ухаантай мэргэдүүдтэйнь улза, Хаан мүн бас бусад ороной хүни саазалаад тасалха бэшэ.

191) Бусадай орон хүрсэн үе тэрэ ороной урлахын ухаан ба хүрээ дасан үзэ, бага тэды сурсан бол үнэтэй абасанай хобор эрдэни мүн.

192) Бусад орон дэлхэйн гайхамшиг үзэхэ ба сонсохо бол үзэгээр бишэжэ аба, ороной хүнүүд бүгэдэ тэгшэ түгээгтүн хүн мүн.

193) Хото балгас ордон зэргы бас зохеосоной зураг буулгажа үйлдэ, шинэ ухаанай ногоо үүсхэхын хүрэнгэ үзэгшэ мүн болохо.

194) Орон дэлхэй гороолохо шадахагүй бол орон бусадай хүнтэй үгэ хэлэлсэ, тэрэнээс худагай зүйлтэй мэлхын намтар тэбшэжэ шадаха.

195) Орон бусадай хүн тэрэнинь гуйранша мүн бол хөөрэлдэхы үйлдэ, өөрин ороной мэргэнээс бас хүн тэрэ гайхамшиг юүмэ хэлэжэ байха.

196) Тэрэ шэнди үлс хэсэдэг хүнүүдтэй хөөрэлдэхы үйлдэ, тэнэг бас үгэнүүдэй арбанай дотор гайхамшиг нэгэ үгэнь магад хэлэгдэхэ.

197) Гайхамшигынь зарлагдажа дэлгэрсэн үгэ бас сайн хуряа, орон дэлхэйн бүхы гайхамшиг үгэдэ зүрхэ анагааха болохынь сонсохо.

198) Тибэ ба жижиг тибэнүүдынь зохеосон зурагууд үзэ, үлс бүхын ёс бусадта хэлэн үйлдэжэ шадахаш.

199) Бусадта үгэ хэлэхэ үе тэндэ магтан шэнди хэлэхы үйлдэ, ялаха ялагдаха ямар мэтэ болсон бол бас ушар тэрэ ехэ зохистой мүн.

200) Үгэ хэлэхэ үе өөригөө муушалха шэнди хэлэхы үйлдэ, тэрэ бол яласан замда ялагдасан боложо бас ушар тэрэ ехэ зохистой мүн.

201) Үгэ хэлэхэ үе мятраха ба омог хоеры удаанаар тэбшэ, тэрэ хоер хаана байха бол бас муушлуулха захадань унажа болохо.

202) Бусадай үгын сүмэ оносон үе айжа байха шэнди бү хубира, дуутай шолуугаар оногдосон муу нохой мэтэ мятраха бол хүссэн хэрэг бүтээхэдэ хэсүү.

203) Үгэдэ доройтожо энеэхэ бол тэрэ болоогүй гэжэ хэлэ, бусадай наадамаас сэдьхэл сэргэлэн мэтэ бол тэрнинь бага үзэмжэтэй мүн.

204) Ямарша хурса үгэ сонсожо бас тэрнинь мартангүй сэдьхэлдэ бари, үгэ тэрнээс бас жишээ абаснаар хэлэхын саг заабал ерэхэ.

205) Зарга ба шог наадамай үгэнүүд сонсожо сэдьхэлдэ бари, тэдэнүүд оюун ба хэлнэй зангилаа тайлаад хубируулха арга мүн.

206) Бусадаар эд сүйтхэхэ ушар сонсожо бас тэрнинь сэдьхэлдэ бари, эндүүрхэ газарынь сайн мэдэхэ бол өөрөө тэрэнээс зайлаха шадалтай.

207) Нюдэнэй гайхамшиг үзэжэ тэрнинь мартангүй сэдьхэлдэ бодо, үзэжэ сонсоод бүгэды дурдаха бол малшин бас мүн мэргэн болохо.

208) Хүнэй хэншэ байбал ухаан мэдрэл ба шадалынь сура, тэрнинь эд мэтээр буян үзүүлхэгүйдэнь энэнээс өөрингөө шадал олохо.

209) Дайсанууды сүрээр дараха хүсээд бас ухаан мэдэлынь шамдан сура, арсалан өөрин хүшэ гүйсэдхэжэ тэмсэхэгүй бол бусад амитан бас айха.

210) Энээнэй хойно сайн юү хүсэжэ бас ямарша зохистой эрдэм сура, хотол түгэсы али нэгэн хүсэхэ бол даган зохихо ушарай ухаан мүн.

211) Язгуур бэе баялигаар хангалтай бол ямарша эрдэм шамдан сура, эрдэм шимэг болохогүй бол үндэр язгууртай обог бас нюсэгэн мүн.

212) Тэнэг ухаан мэдэл сурахы хишээжэ мүрэнэй үрасхал мэты шүтэ, үгэ нэжгээд барьсанаар бас удахагүй газарай хубаари ехэ болгоохо.

213) Тэнэг бас захагүй өөрин хэлэнэй үзэгүүдтэ шамдан сура, өөртөө тус ба хорлол найруулснай үзэг мэдэхэгүйдэ малтай адли???

214) Түрэлхи ухаан түгэсэ болохо бол хэтэрхыгээр ухаан мэдэл сура, ниидэхэ жигүүртэн байжа огторгойдо ниидэхэгүй бол хэрэг нэжгээд багадха.

215) Ехэ хэрэгэй үйлэдэ хишээхэ бол мятраха ба эшэхы тэбшээд хишээ, эшээд хүлигдэсэн шэнди атаархал олосон эхэнэр бэшэ бол зохихонь үнэн бэшэ.

216) Ялангуя ухаан мэдэл сураха бол мятраха ба эшэхы тэбшээд сура, сургаал эдлэхэ ёсондо эшэхэ бол тэндэ сураха арга үгэй.

217) Ухаан мэдэл сураха үе зобожо зузаан ясын тэсэбэритэй үйлдэ, буян тэдыгээр аяндаа бүтэхэ бас баян болсон бол мэргэн байхагүй!??

218) Ухаан мэдэл анха сураха бол хэсүүдэнь залхуураад хишээхы бү орхи, даадаагүй сүү ууха бол хэсүү даадсандань хоосон шанар гүнзэгы бую хялбар!!!

219) Ямар нэгэ ухаан мэдэл сураха бол бас нас залуу сагта сура, намар тариа хуряаха саг ба газар хагалха хабарай саг мүн.

220) Эрдэмэй нэгэ тала тэдыдэ болихо гэжэ мэдэснээр бү сада, далай усаар садахагүй шэндидэ мэргэн эрдэмээр мэтэ.

221) Бага тэды нэгэ сурасан үе яруу алдар дурдахы яаралтай бү үйлдэ, бишэхэ уншиха тэды мэдэснээр мэргэдэй хэл дурдаха бол мэргэдтэ сонжууртай.

222) Нара дабаа нэгэ тэды хэрэг үгэйдэнь дабаха үгэй бол зүгы бал хуряасан мэтээр өөрин хэрэгтэ үргэлжэ шамдаха хэрэгтэй.

223) Өөрин хүбүүн ба басагани үзэг зүйлэнүүды сургахада оруул, тэрнээс хэлэхэ хэлдэнь сонсохо шихэ ологдохо.

224) Өөртөө дээдэ хэрэгтэй хэлнэй зүйл болон бусад хэлдэ шамдан сура, тэрэ бол урид үгэй хэлэндэнь шихэ олсоной болохо мүн.

225) Өөрөө ямар мэдсэн үзэгүүды бишэхэ ёсондонь сайнаар сура, мэргэн бас бишэхэ ёс мэдэхэгүй бол бишэхын үедэ хэл үгэй мүн.

226) Өөрин бага хүүгэдтэ үйлэ ба үйлэ үгэй абаха орхихы заа, тэрнинь абаха орхихо мэдэхэгүй бол нюднэй бэлигтэй байжа сохор шэнди!!!

227) Худалдаа тарианаас дээшынь бас өөрин мэдэснэй хүбүүндэ заа, тэдэ бүгэды бас бусадууд мэдэжэ абахагүйн эрдэни бол эрхэм дээдэ мүн.

228) Басагадууд ба гэргэни худалдаа ба тоолохо аргы сургахада оруул, бүхы бас арилжаа сайн мэдэхэ бол гэрэй согонь буурахагүй.

229) Хэрбээ бага хүүгэд гэмтэй бол нүхэсэл зохистой хашараахы үйлдэ, тэрнинь дотор үбэшэн арилгаха тула энэрэлээр ханажа шатааха шэнди.

230) Бага хүүгэд саг үргэлжэлэн сохижо зодоод мятрахада бү оруул, бүхэ зүрхэнэй омог мятраха болсон бол оюун дэлгэрхэнь мүн бэшэ.

231) Бага хүүгэды заажа хүтлэхэ үе хэлээр хараажа бү үйдэ, зандраад зэмэлхэ бол тэрэнэй оюун ухаан салхи доторой зула шэнди болохо.

232) Бага хүүгэдтэ бүхэ зүрхэнүүды дэлгэрүүлхын тула хүчирүүлэн магта, омог баяр зориг түлжэрүүлхэ бол тэрнинь алсадаа тустай мүн.

233) Бага хүүгэды бусад орон ба хото балгаста эльгэжэ үйлдэ, нялхасын ябадал тэбшэхэ бол үбгэржэ эдлэхынь эдлэжэ болохо.

234) Бага хүүгэды бусад орондо худалдаа зэрэгтэ эльгэжэ үйлдэ, тэрэ бас өөрин эсэгэ дагаха хүбүүндэ бол эзэн болохын мэргэн арга мүн.

235) Гэм үгэй хүбүүнэй гэр дотор гэмтэй мэтэ сахижа бү үйлдэ, тэрнинь хүнүүды үзэсэн тэдыдэ нүхэн руу зугтааха тарбаган болохо.

236) Заримдаа бага хүүгэдтэ хөөрэлдэхэ сэнгэл наадаха сүлөө таби, үдэр шүни малшинай үүрэгтэй бол түгэсэ хоер хүлтэй мал болохо.

237) Хүбүүнэй зүрхэнээс асраха бол нялхаас эрхэлжэ ехэ янгалуулхынь бү үйлдэ, тэрнинь заршимда багтахагүй бол заримдаа бусадай хүбүүн шэнди болохо.

238) Хүүгэдэй үльгы хянаха орондо нялхаар тарбаган мэтэ нойрто бү оруул, нойрын мунхагай бүрхэгээр сэдьхэлэй арюун ухаан булингар болохо.

239) Сүү уулгахын хоорондо наадаха дуршилаар удаан саруулда оруул, нойрынь хэзээш багасааха бол тэрнинь саруул сэрэмжэ болохо.

240) Бусад бас нялхаас багада маха өөхэдэ ехээр бү оруул, гурилаар анагааха зэрлэг амитан мэтэ хаанаш бол амидрал олоходонь амар хялбар.

241) Бусад аймагай ухаан мэдэл шадал тэрнэй эрдэни мэтэ бишээржэ аба, бусадай мэдэл ухаан мэдэхэгүй бол хэзээ нэгэ үдэр эрхэндэнь орохо.

242) Шинэ ухаан мэдэл юү болсон бол бас шинэ эрдэни мэтээр аба, хуушин ганса ёс болихынь мэдэснээр шинэхэн хүбүүн шэнди

243) Элдэб урлахын орондо бусадай боол зарса шэнди хишээ, суралсахагүй тэрэ сууха болоод арбан хоруунай мохор гартай мүн.

244) Бусадыг хорлохын ухаантай муу санаатай язгуураас нюу, мэдэхы хагасасан тэнэгэй гарта мэдэл түгэсэтэй хэн нэгэн мэсэ үгэхэ юм?

245) Ерээгүйн хэрэгтэ одооной ушараас эргэсүүлэн бодо, хэрэг тэрэ хэр зэргэ болсондо бас сүлдэнь үзэхэ бол оюун ухаан түрэхэ.

246) Үнгэрсэни барьсанай хэрэгүүдтэ сонирхолтой яриа үйлдээд эргэсүүлэн бодо, урда хойно хоер талдань зэрэгсүүлэн үзэхэ бол оюун ухаан түрэхэ.

247) Үйлэ ехэдэнь оюунай шадалаар шинжэлэн бодо, тэрэ бас өөрин оюунинь дээшэ арьбижуулха зан үйлэ мүн.

248) Ном ба улсын хэрэгтэ оюунай шадалаар шинжэлгэ ябуул, хос ёслолой мэргэндэнь огторгой ба газар хоерто ябагша мүн.

249) Гансаараа бодоод толгой тэнэглэхэ бол бусад ухаантай ном сура, сэдьхэл ядраад амархада оюунай үүсхэхэнь шинээр ерэжэ байха.

250) Хэрэг ехэдэ санаа бодолго табихада маха өөхэ ехээр бү эдеэ, зүрхэнэй судалай хиинэй улаан хоолой хаагдажа сэдьхэл балартаха.

251) Хэрэг ехэ санасан үе чинтанай дусал тэнсүү тыдэ уу, толгой ба зүрхэнэй судалаар гүйдээг хиинэй замань уужим үргэн болохо.

252) Бусад санаа бодолго эргэлсүүлэн үе гансаар сааша хэлэхэ нааша хэлэхы үйлдэ, тэрэ удха эли болсон шэнди ухаан ба ухаан үгэйн түргэн мэдэгдэхэ.

253) Тэрэ шэнди алхаха газарта алхаха бол дан ганса хэлээд тэрэ удхынь судала, урилдаха газар үзүүлхэ мори шэнди шинэ дуршил эргэлзэнгүй хэлэхэ.

254) Хэрбээ заргахаар ябаха бол дан ганса хэлээд дахин дахин судала, дайнда орожо тэмсэхэ бол мэсээ дахин дахин жигдэлхэ бэшэ.

255) Аб алинда санаа бодолго эргэсүүлхэ үе хэлэлсэхы үүсхэжэ эргэсүүлэн бодо, оюунай омог хэлэлсэхы үүсхэхэ бол тэрнинь газарай хубаари ехэ мүн!!

256) Өөрөөс ухаан ехэнүүды үргэлжэ шүтээд нүхэрлэжэ үйлдэ, юрын модонуудта бас занданай сайхан үнэр хүртэхэ.

257) Багшада шүтэхэ эшэснээр гансаар сураха гээд мэнэглэхы бү үйлдэ, Багша үгэйгээр сураха хэсүүдэ суртаал хэсэдэг золбин хүбүүн шэнди.

258) Хоер ёсын оюун бэлиг уужимтай мэргэн Багшы үргэлжэ шүтэ, гансаараа жил сарда шамдаха тэрэнь Багшы шүтэжэ үдэр нэгэдэ мэдэхэ.

259) Ухаан мэдэл алинда сураха хүсэхэ бол нүхэр сайн нэгэтэй ниилээд сура, тэндэ жил сарда шамдаха тэрэнь нэгэ үдэртэ эсэстэ хүрсэн болохо.

260) Балар залхуу эрхэ абасан бол нүхэр сайн нэгэтэй ниилээд сура, нүхэртэй ниилээд хишээхэнь залхуугаа арилгаха эм мүн.

261) Мэргэнээр орхихо абахы үйлдэснэй мэдэгдэхүүндэ мэргэнээр сура, газар ухаха ба арьс элдэхэ ба үбэс хадахань мэргэнэй тэрэ шадал бэшэ.

262) Оюун түгэсэдэ орохын үйлэдэ түшмэлын хүбүүн мэтэ оюун ухаан сура, суртаалай орондо сурсангүй бол хүн тэрэ солгой гартай шэнди.

263) Бурхан Багшын сайн зарлигласнай аймаг сабануудта эрхэм гол сура, бэе анагаахын энэ хамаг ушар тэдыдэ сураха бол тэрнинь хэрэг багатай.

264) Зарлиг шастир тэдэнүүдэй удха наринаар танихы үйлдэ, нэрэй нэгэ үс тасалха тэдыгээр удхын амта амсагдахагүй.

265) Өөрин мэдэхэгүй удха хүнүүд бусад хүнээс асуу, мэргэн тэнэг хэнэй нэгэ аманаас бас сайн номлол гарахань магадгүй.

266) Тэрэ шэнди өөрөө мэдэсэнүүдтэй бас оюун түгэсэдтэй сайн үгэ үйлдэ, тэрэ бас лаблан шиидэжэ тэрнэй таалал абасан болохо.

267) Өөрин бэлиг шанар үзүүлжэ болохогүй гээд оюун түгэсээс зугтаахы бү үйлдэ, мэргэнэй өмнөөс зайлаха бол тэндэ мэргэнэй арга бэшэ.

268) Юрдөө өөрөө бэрэ мэдэхэгүйнүүд бусадаас асуухада эсэдэл бү үйлдэ, эсэхэдэ гансаараа мэнэглэхэ бол сохор хүн гараар хүрэхэ адли.

269) Ухаан мэдэл шинэ олзотой болгоохо нүхэртэй сонирхолтой яриа үйлдэ, тэрнинь хэзээш мартагдахагүй сэдьхэлдэ бишэсэн шэнди болохо.

270) Гайхамшиг сонсохо бую дурдаха бол тэрнинь элбэг үзэгээр бишэ, мартамхай хулгайшаар абаад ябажа бас абаха шадалтай мүн.

Хоер ёсной абаха орхихо тухай хэлсэнэй бэлигүн толиноос оюун сургахын үедэ маша үйлдэснэй хоертинь.

271) Сэрэмжэгүй дэмы балмадаар хэзээш дураараа судлахы бү үйлдэ, заан галзуурсан мэтэ ябадалаар өөрөө бас бусад сүйтхэгдэжэ болохо.

272) Эрхэтэни галзуу болгохын архи анхилуун тэрнинь уужа бү үйлдэ, үйлэдэхэгүй үйлэ үйлдэжэ бас нюуса үгэнүүд бусадта алдаха.

273) Саг ба тухайн үе бүгдэдэ сэрэмжэ ба хяналтай түгэсэ үйлдэ, сэрэмжэгүй түрэлхи шанартай унтаха бол амисхал оруулжа гаргаад амиды бэшэ.

274) Өөрөө амар амгаланай түгэсын үе хулгайшан мэты сахижа үйлдэ, жаргал алгасалгүйгээр суларжа зоболоной халилда унажа болохо.

275) Байр сууритай үндэр зэргэ өөдөө боложо бусадай боол мэтынь сэрэмжэ үйлдэ, барилдалгагүйнүүд эрдэни алта шинжэлхэ мэтэ шалгаха!!

276) Дайсан ба ураг саданай хэндэш бол сэдьхэлэй асар этигэмжэ бү үйлдэ, хүнэй дотор байсан сэдьхэлынь нюдээр үзэжэ болохогүйн мүн.

277) Мэни сэдьхэл сайн гээд сэрэмжэгүй зайдань орошохы бү үйлдэ, гэмгүй үбэс эдидэг гүрөөс хилэнсэтэй ангуушинаас шархатхы үзэхэ.

278) Дайсанай уран хэлэдэг тэдыдэ би баяртай гэжэ сэдьхэлдэ бү этигэ, нюдэндэ танда эли хэлэжэ далда хэлсэн ехэнхинь харша байха.

279) Хоб үгэтэй түрэлхитэндэ гэмтэй үгэ хэзээш алдажа бү хэлэ, тэрнинь баяртай мэхэ үзүүлэжэ зүрхэнэй эрдэни буляахын хулгайша мүн.

280) Хоб үгэндэ этигэснээр тэрнинь хэндэш бол хэлэжэ бү үйлдэ, үгэ тэрэ аманаас барихагүйн сэдьхэлдэ хадгалжа шадаха бол сэсэн мүн.

281) Хоб үгэдэ этигэхэ бол тэрнинь бусадта бү хэлэ, үгэ аманаас алдахагүй бол сэдьхэлдэ барихада сэсэн мүн.

282) Хоб үгэ сонсохо үедэ бэлэг мэтэ сэдьхэжэ бү үйлдэ, юртэмсын ехэнхи тэмсэл бол хоб дэлгэрснээр гарасанай олон!

283) Хэн бас үнгэтэй магтажа энеэхэ үе зүрхэнээс баярлаад сэдьхэлдэ бү этигэ, бишгүүрэй яруу гарсан дуугаар гүрөөс мэхэлжэ алахы үзэхэ.

284) Хүбүүн түрэхэгүй хоорондо гэргэндэ бас сэдьхэлээр бү этигэ, хоерой хоорондоос хүбүүн түрсэн бол одоо тэрнээс лэ этигэмжэ зохихо.

285) Өөрин сэдьхэл дотор зохеосоной бүгэдэ хүнүүдтэ бү үзүүлэ, тэрнинь үүдэнэй хаалгагүй гэр шэнди болохо мүн!??

286) Өөрин бодотой мүн шанарай хулгайлгуулха эд мэты бусадаас нюу, гүнзэгы үзэгдэхэгүй ус мэтэ тэндэ хэндэш бас дулаанинь мэдэгдэхэгүй.

287) Өөрин мүн шанар нюужа бусадай мүн шанар мэдэхы хишээ, зулын сүүдэртэ нюугдаад бусады үзэхэ шэнди үйлдэхэ.

288) Өөртөө шадал үгэй болсон байха тула хүзүү хүшэхээр бү үйлдэ, тэрнинь хатасан модон мэтэ бусадай нюдэндэ үзэсгэлэн бэшэ мүн.

289) Юүнэ тула шадалтай байжа амарлиглаад номхон бүгэды эдлэ, үрэ хуряасан жимэстэй модон мэтэ тэрнинь асар үзэсгэлэн мүн.

290) Юү мүн сайн мэдэхэгүйдэ хэнииш бас магтаха ба муушалха урид бү үйлдэ, бага тэдыгээр ама уридшалха тэрнинь оюун ухаан багын ушар.

291) Бусадай гэм сайн мэдэхэгүйдэ тэрнинь эли хэлэхы бү үйлдэ, хэрбээ хуулин газарта эсэргүүсэхэ бол тэрнэй зохихы яажа нэгэ хэлэхэ юм?

292) Гансаараа бусадай гэм үзэжэ бас бусад зондо шүүд бү үйлдэ, тэрэ бас хуулин газарта эсэргүүсэхэ бол өөрөө өөрин эрхэ барагдааха.

293) Дахин түрэлхитэн бусадай гэмдэнь уурлаад тэндэ хэлэхы бү үйлдэ, тэрнинь мэни гэм гэжэ бодоод шамдан зальбирха шэнди!

294) Далда бусадууд асууха бол бас бусадай гэмынь хэлэхы бү үйлдэ, элдэб гэмүүд өөртөөш бас тэрнээс маша олон байха.

295) Бусадта гэм алдаа нэгэ байхада тэрнинь шамдан хэлэхы бү үйлдэ, өөрин гэм алдаа зуугы өөрөө болон бусад бүгэдэ үзэжэ байха.

296) Бусадай гэм нюдээр эли үзэсэн тэндээ басахы бү үйлдэ, өөрин нюурын хара бохир хирынь анхан өөртөө арилгажа үйлдэ.

297) Ном нэгэ мэдэхэгүй тыдэ нэгээр бусады басаад бү доромжоло, мэргэн бас ойн модон бүгэды илүү дотуу бэшээр тоолохо хэрэг үгэй.

298) Өөртөө зохихогүй тэдыгээр бас түрэлхитэн бусады бү доромжоло, хүн тэрэ зуун жил болсон тэрнэй нэрэнь бас нялхаас гэсэн.

299) Өөртөө зохихогүй тэды нэгээр бусадай үйлэ басахы бү үйлдэ, гүрөөс ойдо ба загаснууд усанда байсани хэн нэгэ муушалха юм?

300) Дээрэнгүй омогтойнуудай бэлгэ тэмдэгынь хэзээш малтажа бү үйлдэ, тэднүүдэй ууртай гал бадарсанаар танда хорлохын аюул ехэ.

301) Оюун багатай түргэн ууртай хүнүүдтэ хошим наадам табижа бү үйлдэ, энеэдэн наадамаар хоруунай бүгжэ хайртай бол хорын сүмээр ойлгожо магадгүй?!

302) Эртэ эндэ тусалсан гээд үнэхээр ширүүн үгэ хэлэжэ бү үйлдэ, аминда тусалсан бол муу хүн бас бага тэды хор найруулха.

303) Тахир сохор дүлий доголон бүгтэгэры дуряажа хэзээш хэлэхы бү үйлдэ, өөрин хүл хугараад ба нюдэнь баларха бол юүш магад байха.

304) Тахир сохор зэргэтэй тэрэ тэднэй бас нэр муугаар дуудажа бү үйлдэ, тэрэ шэнди өөртөө бол гэдыжэ бүхиихэ гэмүүд элдэб эли үзэгдэхэ.

305) Сохор зэргэнүүдтэ тэрэ бас тэрнэй муу нэрынь бол бү дурда, тэрэ шэнди өөртөө ара талын бүгтэгэр зэргэ гэмүүд элдэб эли үзэгдэхэ.

306) Настай үбгэн хүгшэрсэнүүд дэмы шалшиха бол басажа бү үйлдэ, би бас энэ адли болохо нэгэ гээд юрөөл зүрхэнээс табин үйлдэхэ.

307) Орон дэлхэй бусадаар ойро зохисной хүни хэзээш басажа бү үйлдэ, тэднээрэй омог түгэсэнь ши худагай яст мэлхы мүн гэжэ ойлгуулха.

308) Тэрэ шэнди бусад хүни ушар үгэй хорлохы бү үйлдэ, тэрнинь нохойнууд бусадай нохойто зохихо үе уурлахадань ямар шэнди байха?

309) Эрхэшээл түгэсын эдлэл түгэсэдэ бас хүнүүд бусадта хагарал бү үйлдэ, тэрэ эд буляахын хулгайша мэтээр тэндэ үргэлжэ айжа байха.

310) Дайсан бусааха шадалгүй гуйранша мэтэ бол мангас басахы бү хүргэ, Хаанай хуули бас тэрнэй сэрэг тама сахигшануудай сэрэг??!

311) Бэе хүштэй заан мэтэ ехэ бол тэрнээс омог ехээр бү үүсхэ, баатар шадал ехэтэй дээрэнгүй омогонь тэнэг гансын онсолго мүн.

312) Бусадай ехэ нюусыг санасан шэнди бусадта дурдажа бү үйлдэ, дайсанаас гадна бас ураг садан шамаас мэстэй мэтээр айжа болохо.

313) Бусадай ехэ нюусынь нюдээр үзэсэн мэтэ бү үйлдэ, тэрнээс хурдан ши өөрөө л аминда хорлохын аюул ехэтэй болохо.

314) Даасаагүй хүнтэй яриха үе өөригөө магтан бусады муушалхы бү үйлдэ, бусады муушлаха муу түлэбтэй бол өөригөө магтаад тэнэг лэ.

315) Доодонуудтай яриха үедэ үнэн бэшэ бардам үгэ бү гарга, тэднүүд гэнтэ үнэмшэжэ бас үгэ тэрэ бүгдэдэ тарааха.

316) Яруу алдар 10 зүгтэ дэлгэрүүлхы үдэр шүни үргэлжэ хишээн бү үйлдэ, арбан зүгэй хүнүүды өөрөө хүшээр зочиноор уриха мүн.

317) Яруу алдар тарааха хүсэхэ бол өөрөөс өөртөө магтаал бү үйлдэ, өөрөө маша тэнэгэй бархирхаар бусады дуудажа болохо.

318) Тэрэ шэнди өөрин хүбүүн ба гэргэнэй бусадта магтажа бү үйлдэ, өөрин эхэнэр магтаха бол тэрнэй бэлгиин магтасан шэнди.

319) Бусад бас өөрин нэр муугы түрэлхитэн бусадта тодруулжа бү үйлдэ, тухайн үеин бүгдэдэ шоно мэтэ болоод хүнүүд шамда сэжэг түрүүлхэ.

320) Өөрин муу ябадалы бас бусадта түрэмгиилхээр бү үйлдэ, адгуус нохой болон мүүр өөрин цэр газараар даража хишээхэ.

321) Бусадаар дурдуулаад шинжэлэхэгүй орожо бү үйлдэ, аюултай арсаланай ама руу үсэрхэ хүгшэн нохой мэтэ хубирхын гэм байха.

322) Дэмы шалшиха түүндэ бусады дуряан хүчирөөд орожо бү үйлдэ, тэрнинь туулай няад гэсэн дуугаар уулын гол бүгдэдэ гүйхэ шэнди.

323) Энэнинь мэргэд номлосон гээд шинжэлэхэгүй орожо бү үйлдэ, мэргэдтэ заримдаа сэрэмжэгүй алдаатай зай сүлөөнүүд бас үзэгдэхэ.

324) Энэнинь тэнэгээр номлоо гээд шинжэлэхэгүй орхижо бү үйлдэ, тэнэгээс бас мэргэд ба нялхаас хүгшэн бол оюунда үүсхэл үгэхэ.

325) Сэдьхэлдэ зохихо зуун нүхэртэйдэ зохихогүй аюултай үйлэ бү үйлдэ, мянгы багтааха гяндан ба гурбан оршолон багтааха тамын байшин байха.

326) Үйл зарим нэгы үйлдэхэ хүсэжэ үйлэ ябуулха гээд шинжэлжэ үйлдэ, болгомжогүй зохеожо гэмтэй болсон тэрнинь арга барсан хоосон толгой мүн.

327) Эсэстээ болохогүй үйлэдэ хэнээш захиралда орохы бү үйлдэ, энэнинь ноёной эшэ зарлиг гээд сэдьхэлтэй хэн нэгэн галда тогтохо гү?

328) Тэрэ шэнди шадахагүй үйлэдэ бас боол зарсы мүн заража бү үйлдэ, заанай нурууны ашаа ямаа хонида ашаха тэрнинь орон мэдэхэгүйн мүн.

329) Өөрин шадахагүй үйлэдэ хэзээш бусадай өмнө тангариг бү аба, тэрнинь шадалгүй саармагаар бусадта саг баримталхын үйлэ шэнди.

330) Хүн шобуун уснаас сүү татаха мэтэ эрхэм аргаар шамда, хэрмын ханада абирхын хорхой мэтэ хэрэггүй зохеохо бол ядархын ушар!!!

331) Хялбар бас маша олон үйлэнүүдтэ хүн бусадай өмнө ама бү аба, тэрнинь торгын хорхой мэтэ өөрин шүлэстэ хүлигдэжэ үлгэгдэхэ.

332) Тустай түгэсэ үйлэ дурдаха тэндэ шобуу мэтэ далдархы бү үйлдэ, хэлэхэ хэмжээ бүхы сонсохогүй бол ялзарсан модо мэты бүгэдэ тэбшэхэ.

333) Юү болсон мэдэхэгүй үйлэнүүдтэ дэмы шалшихадань орохы бү үйлдэ, жолоо үгэй догшин мори сэдьхэл түгэсэ хэн нэгэн унахы хүсэхэ юм?

334) Гэм ба шадалай хуби сасуу үйлэнүүдтэ орохы бү үйлдэ, тэрнинь хортой холигдосной амтатай хоолнууды эдлэхэ шэнди.

335) Шадалтай бага байха бол тэрэ гэм хориг ехынь тэбшэ, өөрин шихэ тасалуулаад бүгсын баас хэн аршиха юм?

336) Гэм бага байха бол бас тэрэ ехэ шадалаа тэбшэхы бү үйлдэ, доорхи хиигээр ямар тэды онгохо бол бүгсын нүхэ хэн хааха юм?

337) Гэм ба шадал алинь ехэ гээд сайтар шинжэлжэ абаха орхихы үйдэ, хон хэрээдэ эдеэш үгэхэ бол тэрэни тэрэнь удаан сэжэглэхэ.

338) Дээдын ялгаа найруулха хүсэхэ бол тэрнинь бүгдэдэ хэлэжэ бү үйлдэ, горидосноор тодхор үйлдэхэ тула дайсан дараха мэтээр шамдаха.

339) Үйлын ямарта хишээхэ бол зохисон цахлай шобуу мэтэ дуугүй шамда, юүнэ тула бүтэхэгүй бол бусадаар эшэхэ юүмэ үгэй мүн.

340) Өөрин хүсэхэ хэрэгүүдтэ сүмэлхэ санаа алсын холо хара, уужим сэдьхэл багада тулажа ушарха үйлэнүүдтэ бүхы газарай хубаари багадха.

341) Хэрбээ хүсэхэ хэрэг хэлэхэ бол үгэ тэрэ багатай тон ойро шахан хэлэ, хэрбээ тодхор ерэхэдэ эшэдэл үнгэрснээр бага мүн.

342) Өөрөө гансараа шадахагүй үйлэнүүдтэ сайн нүхэртэ шүтэ, Сартаваха мэргэндэ шүтэхэ бол далайн гүнзэгы эрдэниин абаха.

343) Үйлэдэл ехэ бага алиниш хишээжэ бас доромжолонгүй шамдан үйлдэ, арсалан туулай алахада шамдан үйлдэхэ гэсэн юртэмсын хэл.

344) Дахинь үйлэнүүд бүгэды бас өөрин хэмжээтэй ниилүүлээд үйлдэ, харса язгууртан Хаан ба түшмэлэй агуу хүштэй ябадал яажа ниилүүлхэ юм?

345) Өөрин бусадай үйлэдэл алиниш үйлдэхэдэ эли далда үгэй ушартай шэнди үйлдэ, үйлэ ба үрын ёс заршим хэзээш худал үгэй орошохо!!!

346) Ехэ хэрэг найруулха бол мэдмээр болохын тула гансаар ехэ шамдан бү үйлдэ, гансаар мэдмээр болохын тухай шамдаад янагуунай хэрэгэй ехэ хэрэг бүтээжэ шадахагүй.

347) Үйлэдэл ехы найруулха хүсэхэ бол удаан эргэсүүлэн бодоо, жил тойрон жилдэ үдэр бэрэ шэнди шинжэлжэ нэжгээд хасаха нэмэхэ шэнди.

348) Үзэг ехэ хэрэгтэй хасаха бол тэрэни бас хасажа хобхолхы үйлдэ, тэрнинь хэды шинээн хобхолхо бол тэндэ хасаха нэмэхэнь бас болохо?!

349) Бусад ба ниит үйлын зүйл тэрэ зүблэжэ шухал бүтээ, хэрбээ гэм алдаа болсон бол тэндэ гэмшил үгэй мүн.

350) Түгэсэ хэрэгтэй үйлэдэ ама абасан бол өөрин хэрэг шэнди шамдан бүтээ, үйлдэхэ гээд урид ама абаснаар мэхэлхэ тэрнээс бол доодо муу.

351) Магад гэм түгэсэ үйлэнүүдынь ама абаха аргаар орхи, оюун түгэсэ мэргэдэнь тэрэ доромжолонгүй сэргэлэнээр магтаха.

352) Өөртөө таалагдаха үзэгдэлдэ бүхыгээр муушалха тэрэ үйлынь тэбшэ, Охин тэнгэри мэтэ үзэсгэлэн өөрин охины хэн нэгэн эдлэхэ.

353) Гэнтэ дараа хоерто олзо алдаа хоеры тоол, ашиг магад гарахагүй бол тэрнинь үнэгүй өөрөө мухардаха мүн.

354) Одоо орон ба сагын эрхээр бүтэхэ бую бүтэхэгүйн нарин шинжэлэ, юүнэ тула бүтэхэгүй болсон бол тэрэнь хэрэггүй өөрөө мухардаха мүн.

355) Эртэ бусадаар үйлдэхэдэ сайн муугы ямар мэтэ болохы бодоо, тэрнээс өөртөө жишээ абаснаар эргэсүүлэн бодохо бол мэдэхэ мүн.

356) Үйлэнүүд бүтээхын саана бардам үгэ ехэ хэлэхы бү үйлдэ, хэрбээ бүтээжэ шадахагүй бол бусадай шог наадамай орон болохо.

357) Урид үйлдэл дуусахагүйдэ хойтонуудынь түргэн бү үйлдэ, тайлгын хоерто гүйсэн бярманай хоосон гартай бэе мүн

358) Хойты сайн муу шинжэлэхэгүйдэ уридынь бас орхихы бү үйлдэ, янханай энехэ долгионоор өөрин гэргэнээ хэн нэгэн орхихо гү?

359) Зохистой үйлэнүүд бүтэхэгүй үе үйлдэлэй нүхэртэ бү уурла, мэни буян багадаа гээд сэдьхэлэй мэдэлдэ үйлэдэхэнь мүн.

360) Үйлэнүүд нэгэ удаа бүтсэнэй үе мэни бүтээл гээд омогорхы бү үйлдэ, энеэдэн хөөрхы гэдэргээ хүмэрсэн мэтэ дүрэ байдалай сайн тэдыгээр бүтэсэн байха.

361) Ушаргүй аргаар бүтээсэн үйлэ тэндэ бас омогы ехээр бү үүсхэ, хулгайлсанай хубцас шимэгээр гоёсохонь ямар шэнди гоё бэшэ мүн.

360) Ушаргүй аргаар ялаха бол бас яласан хэлээр бардам зарлахы бү үйлдэ, хор халдааха мэсээс мэдэхэ түгэсэ хэн нэгэншэ айхагүй.

361) Бусадай хишээжэ эбдэснэй үйлэдэ шадалтай эрэ мүн гээд бардамаар бү үйлдэ, эбдэхэ бүхын үйлэ амархан бол бүтээхэдэнь хэсүү хүндэ орон.

362) Бусадай зүблөөл эбдэжэ үйлдэсэн тэрэ үе хэрсүү сэсэн бү үйлдэ, сайн муу алинша мүн эбдэхэдэ амархан бүтээхэ бүхынь тэрэ мэтэ бэшэ.

363) Ушаргүй хэрүүл ялаха бол тэрнинь бусадта магтахы бү үйлдэ, баас шээс эдеэхын мүрөөр яласанай тэрнээр хэн нэгэн омгорхохо гү?

364) Бусадай үйлээр ялаад хүшээр омгорхо үе өөрин эдлэхы маша хяна, хүни басаха зохистой үе бүгсын хии алдасан бол гоё бэшэ мүн.

365) Хэсүү бас дээдэ хэрэгтэ шантралгүй зориг зүрхы түрүүлээд тэрэ шамда, бүхэ зориг тогтмол байха бол уулы тоос урбуулахада хялбар. 366) Сайн хүсэлтэй бусады мятрахада оруулаад үлдэхы бү таби, ябаган түгэсэнүүд гүйхэ бол доголоноос тодхор үйлдэгшэ язгуур мүн бэшэ. 367)Үйлэнүүдтэ нэгэ удаа шадал үгэй үе тэндэ сухарихы бү үйлдэ, сайн эрэ эдир сайн эрэ баатарнууд өөрин шус гарган үе улам ехээр шамдаха.

368) Бүтээхэ эбдэхэ бүгдэдэ бас ехэнхи нимгэнээр үйлдэ, нимгэн зөөлөнөөр ширүүн бүхы даража зөөлөнинь өөрөө хурса гэжэ мэргэд хэлсэн.

369) Зарим үедэ зохистой бол зарим нэгэндэнь ширүүнээр үйлдэ, амархагүй шадалгүй нюдэнэй ярта шус ханаха шатаахаар тус үзэгдэхэ. 370) Арга мухардаха болсон үе мэргэд ба хүгшэн сагаан үстэй зоноор асуу, тэднүүд али ямар зохистой арга ушар заажа үгэхэ.

371) Дахин бол өөрин ураг садан ба мэдэгшэнээр сайн асуу, тэднүүд бас ямар мэдэснэй арга ушарнуудаа хэлэжэ үгэхэ.

372) Хэрбээ дайсанаар басуулсан бол тэрнэй атаархал дайсанаас асуу, тэрнинь өөрөө ямар мэдэсэн бол үлдээнгүй хэлэжэ болохо.

373) Тон үйлэ арга барагдаха бол гуйраншаас бас айхагүй асуу, хүшэ ехэтэйнүүд бас хүшэгүйнээр бэе амиа абаруулсан домог олон.

374) Сансан хэрэг арюун шинжэлжэ шиидэхын тула сэргэлэн болгомжотой зоноос асуу, мятраха ба омогой заха тэбшэснэй түб зам заалгуулсан болохо.

375) Өөрөө эдлэхы асуужа шадахагүй бол тэрэ адли бусадай үйлэ эдлэсны асуу, бусад жишээ өөртөө хабхаглаха бол тэрнээс бага мэдэжэ шадаха.

376) Хаана болсон сайн мэдэхэгүйн үйлэ бусадаар зоригжуула, үбэшэн зэргы хүргэжэ ерэхэгүй бол танай гэмээр харюулха гэжэ хэлэхэ.

377) Атаархал омогтойнуудта суртаалай үгэнүүд заахы бү үйлдэ, омогтойдонь тусалха үгэ бол зүүгээр хатхуулсан мэтэ хүдэлүүлхэ!!!

378) Өөрин ямарша мэдэхэ бүгэды сайрхажа хэлэхы яараад бү үйлдэ, ямарша мэдсэнэй бусадта заахын тула бусадай асууха бол өөртөө тусалхаш.

379) Бусадта суртаалай үгэ зааха бол өөрөө ушар шэнди эдлэхы хишээ, эдлэхэгүй дураараа эдлэхэ бол уншиха мэдэсэн тотин хани нүхэр мүн. 380) Бусадаас өөртөө үргэл хүндэлгэ тэрнинь шантралгүй аба, мятраха болоод дэбэсгэр доор шургаха бол доорхин өөрин тэмдэг эли болохо.

381) Бусадай гэртэ сууха үе гэрэй тэрэ эхэнэрнүүды ехээр бү хара, бусадай нюдэнэй өмнө гоё бэшэ забхаралтай гэжэ доромжолуулха.

382) Бусадай гэртэ эдеэлхэ үе эдеэгынь аажим тэнсүүтэй эди, эдеэ ехээр болон түргэн эдихэ бол тэндэ гуйранша мэтэ тоологдохо.

383) Доромжолхо аргатай эдеэ үгэхэ бол үлсэжэ байгаад тэрнинь бү эди, тахил ба басахы ялгаахагүйдэ адгуус мэтээр тоологдожо үйлдэхэ.

384) Айл гэрнүүдтэ хоол барихын тула дахин дахин ябахы бү үйлдэ, тэднүүд хашарха болсондонь өөрөө маша эшэхэ орондо оршохо.

385) Хэрбээ эдеэнэй үе орохо бол дуудуулсан зочин шэнди эдихы бү үйлдэ, одоо саяхан эдисэн гээд хэлсэн тэрнинь үзэсгэлэн мүн.

386) Бусадаар зочилходоо эдеэгынь ехээр эдихы бү үйлдэ, үхэснэй буянда ерэжэ гуйранша мэтэ эдихэ бол шог наадамтай байн болохо.

387) Айл гэрнүүдээс үдэр бэрэ эднүүды зээлихы бү үйлдэ, зохилдожо хашарха болсондонь өөрөө гуйранша мэтэ болохо.

388) Хүнүүд бусадаар басуулха болсон ябаха замнууд шинжэлжэ тэбшэ, бусадаар басуулха болсон амидралаас үхэхэнь дээрэ гээд дээдэс хэлсэн.

389) Бусад урид гоё бэшэ ябасан замаа янхан эхэнэр мэтэ сайн сахи, хүнүүдээр хэлүүлхэгүй болоод нохойгоор бас хусуулхагүй үйлэдэл мүн.

390) Танихагүй замда ябаха бол нүхэргүй гансаардажа ябахы бү үйлдэ, үбэшэн ба хулгай таарагдаха бол тэрэ үе хэн шамай абарха юм?

391) Холын замда гарсанай үе муу нүхэр хэзээш шүтэхы бү үйлдэ, гэнтэ үбэшэндэ абтагдаха бол өөрин эрхэгүй тэрнэй гартань орохо.

392) Орон бусадта гарсан замын нүхэрээр тэрэ өөрин ороной хүн нүхэртэ шүтэ, тэрнинь муу санаа бариха бол нютагтаа бусахын тула хатуу хорлохонь бага.

393) Эд хадгалжа үйлдэхын тула өөрин эхэнэрэй ударидахынь тэрэ ушар, эрэгүй удаан суусан бол бусадтай зохилдожо үйлдэхэ бас байха.

394) Дахин үйлэдэ заража үйлдэхын тула хүбүүнэй ударидахынь тэрэ замын ушар, өөрин хүбүүнтэй адли нүхэр хаанаш байха мүн үгэй.

395) Замда гарсан үе олзо багатай эдеэ эд тоолохы ехэ бү болго, аяганай сагаан будаа дүүрэн нэгэндэ тэмсэхэ бол нүхэрээс тэбшэгдэжэ болохо.

396) Нүхэрэй ба ниитын эдеэ эдынь амисхалаад асар эдлэхы бү үйлдэ, тэрнинь маша муушалха үйлэ адаг хүнэй эдлэл мүн.

397) Бусад бас замда гарсанай үе нүхэртэй хэрүүл энэ доро тэбшэ, тэрэ үе бую үхэхэ бол нүхэрэй тэрэ үнэхээр шүтэхэ мүн.

398) Замда гарсан үе нүхэр бүгдэдэ боол зарса мэтэ үйлэтэй үйлдэ, танда түргэн доройтол болсон үе тэдэнэр танда бүгэдэ боол шэнди үйлдэхэ.

399) Замда гарсан үе нүхэрнүүды хайртай эрдэни гансатай бү харисуул, усанда ус шэнди харисуулха бол тэрнэй ушараас хэрүүл гараха.

400) Бусад бас мориной үбэшэнүүды анагааха аргынь мэргэнтэй судала, холын замда мори үхэхэ бол замын нүхэр үхэжэ бас зобохо.

401) Замда дайсан дээрэмшэ тараалдаха бол хойно нүхэр олон ерэжэ байсан мэты дууда, хулгайша эд тэды хүссэн тула өөрөө бусадай шадал шинжэлхэ.

402) Хулгайша хүшэ ехэтэй ушарсан бол аминай золиг эднүүдтэй үгэ, хониной яргашинда ноос хяргасаар аминаас гэтэлхэ бол хубидань сайн.

403) Хулгайша ехэ хүшэтэй ушарсан үе түргэн абаад яба гэжэ хэлэ, хүн олон ерэхэ гэжэ хэлэхэ бол тэрэ яарсанаар аминда хатуу хэрүүл бага.

404) Бусадай орондо ерэхэ үе дайсанай гэртэ оросон шэнди сэрэмжы шүтэ, ямарша хорлогшо муу хүндэ сонжуурай шадалтай мэргэн байха.

405) Бусад орондо байха үе мэдэхэгүйн санаад сэрэмжэ сунгаажа гэм бү үйлдэ, тэрнэй муу алдар Хаанай үйлэ шэнди өөрин нютагта ерэхэ.

406) Бусад орондо байха үе мэдэхэгүй мэтэ үнэн бэшы бардам бү хэлэ, тэрэ доро даруу баянаа ба сэсэн тэнэгээ аль нэгынь мүн мэдүүлхэ.

407) Бусад орон дэлхэйдэ байсан үе омог ба уураа тэбшэхы үйлдэ, мэргэн болсон нэгэ хүнинь ширээ ба бум али ямараар үйлдэсэн байха.

408) Орон дэлхэй алинда ошохо болоходоо шантралгүй омгорхогүй дунда яба, тэндэ хүн хэншэ бас тэмсэл бэдэрхы шадалтай мүн бэшэ.

Хоер ёсной абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толиноос сэрэмжэ эдлэхын үе маша үйлдэснэй гурбадчи.

409) Энэнинь намда ураг садан гээд бүгдэдэ тодорхой үзүүлхы бү үйлдэ, атаархалтайнь саармаг мэтэ ялган салгааха үйлэдэ шамдан орохо.

410) Энэнинь мэни дайсан гээд бас бүхы хүнтэй нүхэрлэхы бү үйлдэ, хорлохо сэдьхэл барьсануудынь тэрэ дайсантай нүхэрлэжэ шамдаха.

411) Хэрбээ дайсан мүн бас болохо тэндэ асар хорлохы бү үйлдэ, тэрнинь үшөө хонзонтой галын дүлэтэйнүүд бас шатааха түлеэ мүн.

412) Юүнэ тула ураг садан үнэн болсонинь бас ерүүлхэ гэжэ тахил бү үйлдэ, нэгэ удаа эдеэгынь тасалха бол хортой ягшас мэтэ уурлаха.

413) Хэрбээ дайсан мүн болбол тэрээндэ асар уурлахы бү үйлдэ, сагай хубирхада магадгүй дараань ураг садан болохо.

414) Тэдэнүүд ураг садан мүн бол зүрхэнэй үгэ нюусаа хэлэхы бү үйлдэ, хэрбээ тэрнинь дайсан болсон бол амин судал гараар барижа болохо.

414) Удхагүй шадалгүй ширүүн үгэ үшөө хонзонтой дайсанда хэлэхы бү үйлдэ, үшөөтэй хүн дотор гал бадаржа аманаас утаа гарахагүйн хайртай.

415) Зөөлөн эелдэг үгэтэй дайсануудта бол уянгатай хэлэ, тэрнинь бусадта тараха бол зохилдожо бас харша бэшэ.

416) Тэрэ шэнди үзэсгэлэнэй энеэхын долгион дайсанда үзүүлэн үйлдэ, тэрэ бас бусадта тараха бол зохилдожо харша бэшэ.

417) Зүрхэндэ үшөө барьсан бол бас ууртай нюдээр харахы бү үйлдэ, баяртай мэхээр энеэжэ үзэгдэхэ бол дайсануудта эндүүрэл түрэхэ.

418) Дотороо муу сэдьхэл бариха бол бас гадаа зөөлөн хэлэ шамдан гарга, тэрнинь үнэн аашатай дотор сэсэн хүнэй эдлэхэнь мүн.

419) Ууртайнууд хэзээш эли бэшэдэ баяртай үзэл энеэхээр үзүүлхы сура, дайсанда баярай ушар үзүүлжэ шадаха бол тэрнинь эрхэм сайн эр мүн.

420) Ушар үзүүлжэ шадахагүй бол түрэлхи занаа сайн даган хэлэ, бусадаар мэдүүлхы хэлэхэгүй шамдаха бол бодотой мэтэ болохо.

421) Хэрэггүй омогтой бардам ушар бусадта хэзээш үзүүлхы бү үйлдэ, үшөөтэй харшлахын ушаргүй хэрэггүйнүүд бас дайсан болоод хүдэлхэ.

422) Өөрин зориг зүрхэнэй бага ушарынь бас хүнүүд бусадта үзүүлхы бү үйлдэ, сахалтай эхнэрэй мэдэл бол бүхыгээр доромжуулха арга үйлдэхэ.

423) Өөрин хүшэ шадалай бага ушарынь бас бусадта тодорхой үзүүлхы бү үйлдэ, тэндэ агсахагүй обоо мэтын шадалтай бол хэрэ үйлэдэ шамдаха юм?

424) Тэрэ шэнди асар ехэ орон бэшэдэ номхон ехээр ябадал бү үйлдэ, орон мүн бэшээр номхон ехэдэхэ бол адгуус шэнди зарагдажа болохо??!

425) Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бү үйлдэ, хортой годлин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха?!?

426) Муу санаатай хүнэй язгуурта ууртай дайсан мэтэ сэрэмжэ хяналтай үйлдэ, үшөө үгэй шэнди муу санаань үшөөтэй мэтэ хорложо үзэгдэхэ.

427) Муу санаатай эсэргүү мэтэ үзэгдэхэ бол эсэргүүтэй зууралдасан гэжэ сэдьхэлдэ бү этигэ, бусад эдеэ эдеэд наадан наадаснаар тэрэ гэм хэлэхы зарим нэгэн үзэхэ гү?

428) Муу санаатай муу сэдьхэлтэй хүни хоер иртэй хутага мэтэ бисалга, мэдэхэгүй тооной хэсэгээс доромжолхо хүрэнгэ табихынь үзэхэ.

429) Хүн олонуудай наадаха үе сэрэмжэгүй гэмтэй үгэ хэлэхы хяна, хорлохо сэдьхэл зүрхэндэ барьсанууд үгэ тэрнээс мэсэ хэрэглэжэ болохо.

430) Эсэргүүдэнь эли далда ниилэхэ гэсэн гэмтэй үгэ хэлэхы бү үйлдэ, тэрэ бас бага уурласан бол үгэ тэрнээс мэсэ хэрэглэжэ болохо.

431) Сэдьхэл муу хүнтэй наадаха үе гэмтэй үгэ хэзээш алдахы бү үйлдэ, гэм гаргаха санаагаар наадаха гээд шуудиха нүхэрээр зарим нэгэнь үзэгдэхэ.

432) Санаа муу түрэлхитэнэй язгууртан үргэлжэ гадаа үзэсгэлэн дотороо хянамгай, дайсан барагдахагүйн ураг саданинь тэрэ ушар маша мэдэхэдэ мүн.

433) Ууртай дайсанай шадалань бусад хүнүүдтэй үргэлжэ нүхэрлэхэ, хубаахада зохилдожо ялаха ялагдаха бүгдэдэ тэрэ ушартай маша зохистой мүн!?

434) Сэдьхэлээс харшлаха дайсануудта алгуур аажим санаа амар суухы бү үйлдэ, хуряасан эд буляалгуулснаас ами буляахань ехэ аюултай.

435) Тэмсэхэ дайсан хүшэгүй бол тэндэ ялгажа алахы бү үйлдэ, хэрбээ нүхэсэлтэй ушарха бол хүшэгүйдэнь бас сүлөө олгожо болохо.

436) Тэмсэхэ дайсанинь тэнэг байхада тэнэг гэжэ ялгажа алахы бү үйлдэ, эд түгэсэ тэнэгэй дэмы аянгань дээрээс шэнди айлгажа болохо.

437) Бусадаар хорлуулха сэжэгтэй бол хүшэ ехэ нэгэнэй этигэлтэй абаралда шүтэ, Хаанай элшэ гансаараа олоноос бас яажа хүшэтэй юм?

438) Бусадай хүшэ шадал эрдэмүүд шинжэлхэгүйдэ тэмсэхы бү үйлдэ, галай дотор тогтосон эрбээхэ мэтэдэ урбаха гэм байха гү?

439) Асар хүшэ шадалтай ехын дайсануудтай тэмсэхы бү үйлдэ, тус үгэй удхагүй ямарша хэрэггүйдэнь бас өөрөө бүрэлгэхэ болохо мүн.

440) Санаа муу хара санаатай хүнүүдтэй хэзээш тэмсэхы бү үйлдэ, хара санаатай хүнэй муу сэдьхэлэнь хутагай шүдэ мэтэ аюултай байха.

441) Тэрэ шэнди өөрин орон дэлхэйн түрэлхитэн олонтой тэмсэхы бү үйлдэ, хүн тэрэ өөрин орондо оршохо шэнди орон үгэй мэтэ болохо мүн.

442) Үшөө хонзоной ушаргүйдэнь хэрэггүйнүүдтэй тэмсэхы бү үйлдэ, тэрнинь унэн ой доторой зохихогүй араатан мэтэ болохо.

443) Тэрэ шэнди асар орон бэшын доорхинуудтай тэмсэхы бү үйлдэ, ялагша болоод бас доройтол мэтэ тэрнинь доорхинай тоодо орохо.

444) Бусад бас өөртөө тус үйлдэсэн нүхэрнүүдтэй тэмсэхы бү үйлдэ, ялаха доройтохо юүнэ тула болсон бол хүн тэрэ бүгэдээр тэбшэгдэхэ.

445) Тон бас бусадтай тэмсэхы хүсэхэ бол өөрин шадал бүхы түгэсэ үйлдэ, үнэн бүхы шадал дүүрсэн бол тэмсэхэгүйдэ ялаха бас байха.

446) Өөрин хүшэ шадал дүүрээгүйдэ бусадтай тэмсэхы яаралтай бү үйлдэ, мэс үгэй нударга тэды нэгээр сэдьхэл түгэсэ хэн нэгэн дайнда орохо юм?

447) Ялаха шадалтай магадгүй бол дайсануудтай тэмсэхы бү үйлдэ, гэдэс доторой гаргаха шадалгүй бол дээли хагалха үгэй баатарай ушар.

448) Хэзээ нэгэ сагта буугагүй тэрэ байха дайсани малгай мэтэ үүрэглэ, хэрбээ сагтаа буусан бол ямарша зохистойнууды үйлэдэхэ мүн!??

449) Зүрхэнээс тэмсэхы хүсэхэ бол тэмсэхэ гээд үргэлжэ хэлэхы бү үйлдэ, тэмсэлдэ оросной урид саанань эсэгээр даруулхы ехээр ай.

450) Бусадтай хүшэ шадалаар тэмсэхэ үе өөрин зүрхын хүшэ сулаханда бү үйлдэ, мятраад сулаханда оршохо бол ялахын байр суури холодохо.

451) Тэрэ мэтэ бусадтай тэмсэхын үе сэрэмжэ хишээхэ хамта шармай, хишээсэн хамта сэрэмжэ түгэсэтэй ехэ дүрэ бас шадахада хэсүү.

452) Тэмсэлдэ бодотой орохо болсон бол салгахын хирэ хэмжээ үзээд үйлдэ, тон тэсэхэ боломжогүй бол аргаар зайлахы мэдэхэ түгэсэ ушар.

453) Бусадта ялагдаад ехэ айха бол ялаха шадалы бусадта сэдьхэл сэргэлэн үйлдэ, омог баяр дэлгэржэ хүшэ ба бүхэ зүрхы анаагажа болохо.

454) Хэрбээ бусадаар ялаха болсон бол ялалтын хэнгэрэг ехээр наншижа бү үйлдэ, нэгэ удаа доройтоод хон хэрээ шара шобуунай нюдынь ухажа байха.

455) Ширүүн найруулаад ялаха бол сэдьхэлэй санаа амар сухы бү үйлдэ, тэрнэй үшөөтэй санаанинь харин арьбижигдаха магад.

456) Тэмсэхэ дайсани үгэ зөөлөнөөр омогын шантража үйлдээд дээды бисалга, үшөө үгэй ялахань тэрэ ялаха доторой эрхэм дээдэ мүн.

457) Магад хурса үгэнүүды саг бусад хэлэжэ бү үйлдэ, тэрнинь өөрин мэсэнүүды дайсанай гарта алдасан шэнди.

458) Сэжэгтэй хүнүүдтэ энеэгээд үнэн бэшэ үгэнүүды хэлэ, тэрнээс танда гүн гүнзэгы далай мэтээр дулаанинь баригдахагүй.

459) Бусадаар хорлохо сэжэгтэйдэнь аргаар хүшэ ехэтэй мэты үзүүл, зуудаг нохой эдеэндэ ерэснэй сагта өмнөөс гүйжэ зугтаахань үзэгдэхэ.

460) Хүшэ ехэтэй дайсанда абарха ураг саданай олон мэтээр үзүүл, хүшэ түгэсэ үүдэнэй нохой бол хүнүүд сохижо тоос болгоохы сээрлэхэ.

461) Дайсанай хүшэ бага ба хүшэнь адли бол өөрин хүшэ ехэтэй мэтыг үзүүл, тэмсэхэгүйгээр мятралда оруулха аргань мэргэдэй эдлэл мүн.

462) Дайсан мэргэды эрэмшихэдэнь хэсүү оршоснууды хэдэн удаа асуу, зүрхэндэ хортой годли оносон мэтэ тэрнэй сэдьхэл мятража болохо.

463) Дайсан мэтэ сэдьхэлэй үзэгдэлтэй бусады өөрөө урид хорлохы бү үйлдэ, хэрбээ урид хорлохо бол хуулин газарта таража ялагдал үзэгдэхэ.

464) Та дарахаб сохихоб гэжэ дайсанда хэзээш занажа бү үйлдэ, манай байсан үеэс энэ мүн болоод та ямар шармайгшин гээд гуйха шэнди.

465) Бусадай шадал шинжэлхэгүйдэ ялахаб гэжэ бардам үгэ бү хэлэ, ерээдүй сагта бардам үгэ хэлэжэ тэнэгэй ушар заншал мүн.

466) Хүшэ шадал эрдэм согтой эрхэшээжэ ялахаб гэжэ бардам үгэ бү хэлэ, ялаха шадалтайнь хулгана мэтэ дуугүй хишээхэдэ сэсэнэй ушар.

467) Ялангуя хүшэ шадалгүй үе хорлохо үгэ хэзээш аманаас бү мултаруул, тэрнинь дайлдаха байрта мухар гараар баатар гээд зохистой дуудсан шэнди.

468) Тон тэмсэхэ шадалгүйн үе буян судласан шэнди номхон суу, дуугүй ябаган суужа байха бол хүгшэн нохойнуудаас хорлол үгэй?!

469) Дайсан үбэшэн ба зоблоноос нэрбэхэ сагта үшөө бү нэхэ, үбэшэн дайсанаас маха нэхэхэ бол хүнэй дүрсэтэй хүгшэн нохой мүн.

470) Ууртай дайсанинь сэрэмжэгүй алгасалха үедэ үшөө бү нэхэ, дайсан унтажа байсани дараха бол бас баатар бэшэ хулгайша мүн.

471) Тэрэ шэнди ууртай дайсанай алхаха байдалда халтирхы хүлеэжэ бү бай, тэрэ хабсагай замда яарахынь хажууда хүлеэн гэтэжэ дээрэмшэ шэнди.

472) Ялажа үйлдэхынь хүшэ байсан бол дайсанда садандаа шэнди тус бүтээ, тэмсэхын бэрхэшэл үгэйдэ тэрнэй хорлохо сэдьхэл дарагдаха.

473) Муу хүн харшалха болсон бол тэрэндэ садандаа шэнди тус бүтээ, тэрэнэй тэмсээд яласнаар хүбүүн шэнди тэдхээхэ бол алсадаа амгалан.

474) Ууртай дайсанаа ялажа үйлдэсэн бол тэрэндээ асар ехэ тус бүтээ, тэрэнэй үшөөтэй сэдьхэлы ялажа болохо бол мүн.

475) Дайсанаар өөртөө зохилдохо үйлын зальбирал бол зохилдон үйлдэ, ялаха шадал зохилдоходонь дээдэ түрэлхитэнэй эдлэл мүн.

476) Сэдьхэлээс харшалха дайсантай зохилдохо үйлэ сэрэмжэлэн хяналтай үйлдэ, тэрнээс ямар мэтэ сэдьхэлын сэдьхэлэй гүн хэн нэгэ үзэхэ юм?

477) Дайсан энеэгээд бэлэгүүд үгэхэ бол тэндэ сэрэмжэлэн хяна, загашин загаснууд алахын тула гохын үзүүртэ эдеэнүүд няалдуулна.

478) Дайсанай зүг барьсан хүнүүдтэ дайсанай хүбүүд мүн болохоор ундаа халяа, танай үгэ сонсохо бүгдэдэ дайсанай тэндэ хэлсэн болохо.

479) Манай зүг барьсан хүнүүдтэ аха дуу шэнди мэдэжэ үйлдэ, тантай ниилээд хэрэлдэхэгүй бол юү санасан юү сонсосон бүгэды хэлэхэ.

480) Хэрбээ дайсан тусалха бол хорлохо сэдьхэл тасалжа нам буулга, тусалсан тэндэ үшөөтэй эсэргүүсэхэ бол тэрнинь хүн бэшэ мүн.

481)Дайсанай язгуур бүгэды бас асралтай нигүүсэхээр шамдан бисалга, асралай ус галаар хорложо шадахагүй тула тогтосон ёс үнэн ушартай.

482) Энэнь мэни дайсан гээд үдэр шүни үшөө барьсанаар бү үйлдэ, дайсан ба садан ямарша болсон бол бас өөрин хүшэндэ хамаатай зарлиг.

483) Тэрэ шэнди хүнэй нас бүхэндэ үстэ хадгалаад бү үйлдэ, тэрэ бас санаа тэбшэсэн мэтэ ёроолоос муу санаа эдлэхэ мүн.

484) Мэдэхэгүй сэрэмжэгүй муу үйлэдэ үстэ хадгалан тэмсэжэ бү үйлдэ, тэрнинь сэдьхэлэй бэлиг үгэйдэ үргэстэй модони үмэдүүлхэ шэнди.

485) Тэрэ шэнди муу үйлэй жижигтэ үстэ хадгалжа тэмсэхы бү үйлдэ, ураг саданай сэдьхэл зобоходонь дайсанууд муушалжа болохо.

486) Хэлсэндэ хүдлэхэгүй үгын үнсэгтэ басуулсан мэтэ уур бү үйлдэ, аминаас хобхолхо үйлэдэ зэрлэг мэтэ зарминь тэсэхэгүйдэ бага болохо.

487) Бусадтай сэрэмжэгүй тэмсэхэ бол тэрнинь дарууйда тэсэхы гуйха, хойно сэдьхэлдэ хабдаригүйн харилсаан үшөөгүй бол амгаланай ушар.

488) Хэрбээ доододо зэмлэл үйлдэжэ тэрнэй сэдьхэл анагаахы үйлдэ, зам дээрхи нохой дайсан болсон тула тэрнээс хусахада гоё мүн бэшэ.

489) Тэрэ шэнди бусад өөртөө тэсэбэри гуйха бол хүлеэн аба, ялаха шадал үгэй бол нүгөө талда гарсанаар Ялагша шэнди болохо мүн.

490) Бусадууд шамда сүгэдэхын үе шил хүзүүгээр асар яаралтай бү үйлдэ, сүгэдээд мүргэжэ хүсэл үйлдэхэ бол тэрнээс эшэхэ шадалтай мүн.

491) Дайсан садан хоорондо хэнтэйш бас зан сайн садан мэтэ тэднэртэй үйлдэ, үхэр мэтэ тэмсэхэ бол тэндэ хэн нэгэншэ доромжолжо болохогүй.

492) Шинэ асуудалтай хүндэ асар ехэ этигэл урид бү үйлдэ, тэрнэй гадаа дотор хоерынь энэ удаан зэргэсүүлхээр үйлдэхэ мүн.

493) Бас дахин түрэлхитэн муутай сэдьхэл ниилээд нүхэрлэхы бү үйлдэ, хүн муутай зохилдосноос хүн сайнтай хэрэлдэхэ бол дээдэ гэжэ хэлэхэ!!

494) Атаархал зүрхэндэ барьсан хүнүүдтэй амраглахы бү үйлдэ, танай хэрэг ехэ бүтэхэгүй бол бас тэрнээс хорлогдохо гэм байха.

495) Санаа муу хара санаатай хүнүүдтэй хэзээш дахинь амраглахы бү үйлдэ, хортой могой хэды шэнээн тэжээсэн тэндэ этигэмжэтэй болхогүй.

496) Хара санаатай хүн баярлаха ушар үзүүлсэн тэндэ амраглахы бү үйлдэ, тэрнинь Эрлэгэй энеэхэ дүрэтэй мэтэ зүрхэндэ бисалгаха үйлэ мүн.

497) Шадалтай зарим нэгэ байсан муу түлэбтэй хүнтэй амраглахы бү үйлдэ, нэгын түлөө зуугы алдасан бол ашигаас гэм бас ехэ!!

498) Хулгайша хүнинь энеэгээд ерэхэдэ бас тэрэнтэй амраглахы бү үйлдэ, хулгайлхагүйдэ бас хулгайлсан мэтэ бусадаар сэжэгтэй.

499) Тэрэ шэнди оюун бага охор санаатай хүнүүдтэй амраглахы бү үйлдэ, гэнтэ нүхэрлэхэдэ амгалан бол бата нүхэрлэхэдэ зохистой мүн бэшэ.

500) Аба эжи ба ураг садан зэргэдэ гэм хэлсэн хүнтэй амраглахы бү үйлдэ, хэрэг тэрэ үнэн ба худал бол хүн тэрнээс магад айжа болохо.

501) Бусад бас асар ехэ ширүүн зэрлэг дошхонтой амраглахы бү үйлдэ, дошхон харгис эдеэш үгэй мангасай баяртай наадам энеэдэн тэсэхэдэ хэсүү.

502) Тэрэ шэнди ширүүн зэрлэг дошхонтой тэмсэн буляалсахы бү үйлдэ, дошхон харгис эдеэш үгэй мангасай уур ба хүширынь хэн тэсэхэ юм?

503) Үргэлжэ бусадай гэм хэлсэн хүни дайсан мэтэ сэрэмжэ хяналтай үйлдэ, тэрэ хүнэй мүн шанар муу ушартайда тэрнэй үгэ хэн ойлгохо юм?

504) Орон бусадай ганса хүнэй гэм хэлэхэдэ бас сэрэмжэ хяналтай үйлдэ, тэрэ бусад орон ябасан сагта танай гэм хэлсэнинь ушар муутай мүн.

505) Ама зөөлөн хара санаатай хүнүүдээс энэ доро зайл, сайн муугы ямар мэтэ үзүүлсэн бол бас тэмсэхэ ба нүхэрлэхэ алиниш үйлдэхэ бэшэ.

506) Хоер нюуртай хоер хэлтэй түгэсэ нүхэрнүүдтэ сэдьхэлээр бү этигэ, ураг садан боложо хубирха бол дайсан мэтэ тэндэ сэрэмжэ хяналтай үйлдэ.

507) Санаа муутай харилсаан салгахы хэлсэнэй нүхэртэ дайсан мэтэ сэрэмжэтэй үйлдэ, тэрнинь гэр дотор байсанай хулгай мүн гээд бисалга.

508) Нүхэр атаархал түгэсэдэ дайсанаас асар ехээр сэрэмжэтэй хянан үйлдэ, тэрнинь оньсонууд бүгэды мэдэснээр дайсануудаас бас аюултай.

509) Намда атаархал түгэсэ заримдаа байха бол тэрнэй амарлюулха аргынь бодо, атаархал зүрхэндэ бариха үзэлтэй дайсан хаанаш байхада мүн бэшэ.

510) Атаархалха түгэсэ шадалтайнууды тэрэ бусадта үргэлжэлэн дуулга, тэрэ шэнди би доромжолхо бол тэрнэй эм болохо гээд үзэхэ гү?

511) Мүн шанар сайтай уужим хүни бата нүхэр гэжэ шүтэ, үг мүрэй холын гурбанай алиндаш тэрэ нүхэртэ зохистой мүн.

512) Үйлэнүүд даатхахын нүхэр тэрэ бас дээдэ доодо дунда хубитай гурбанда шүтэ, хүнүүдэй үйлдэлдэ муу сайн дундын гурбан язгууртани үзэхэ.

513) Ялангуя оюун түгэсэ мэргэнүүдтэй эрэ эмэ шэнди зохилдон нүхэрлэ, мэргэн түрэлхитэндэ үзүүлсэн бол боруу замда ябуулахагүй.

514) Мэргэн түрэлхитэндэ шүтэснэй үе тэрнэй шадал абахада шамда, ханилаха шадал абахагүй бол мэргэнэй унадаг моритой адли!!

515) Санаанай агуй муу болоод садан мэтэ болсонинь аргаар тэбшэ, үбэшэнүүд үүсхэхэ муу цустай судалнууды задалаад тууха бэшэ.

516) Эрэ бусадтай янаглаха болсон өөрин эхэнэрээ мүн бас тэбшэ, тэрнинь сэсэрлэгэй мангас мэтэ аминда хорлохын эбдэрэл ехэ!!

517) Санаанай агуй сайн үнэн бол дайсани урбуулхада бишэрэн шүтэ, үбэдэхэ үе санаа муу садан нүхэрээс санаа сайн дайсанаар тус үзэхэ.

518) Саданай шадал ехэ бол асар ехэ бусадта дуурсгахы бү үйлдэ, үргэхэгүй үйлын үүрэг ехэнүүд тэрнэй толгойдонь алба шэнди бууха.

519) Саданай санаанай сайн ушарынь хүнүүд бусадта үргэлжэ дуурсга, та ба ураг садан хоеры мүн шанар сайтай гэжэ хүнүүд магтаха.

520) Заримдаа өөрин ураг садандаа сагтань жижиг бэлэг үгэ, тэрнинь янаглажа доройтохынь анагааха үйлдэлэй аршаан мүн.

521) Заримдаа өөрин ураг садани анагааха гээд хошин наадам багаар үйлдэ, тэрэ бас янаглаха зулада бол анагааха үйлын хайлмал тосон мүн.

522) Янаглажа болохо ураг саданда умбан наадажа ширүүнээр анагаахы бү үйлдэ, хүнэй сэдьхэл уйланха мэтэ бага тэдыдэ бас эбдэрхынь үзэхэ.

523) Ураг ба садануудтай мүрисөөн хэзээш таруулжа бү үйлдэ, тэрнэй ушартай хэрүүлээр янаглахын холбооной оосоор тасаржа болохо.

524) Асуудал мүн гэжэ садандаа тоолохогүй бөөс тасалхы ехээр бү үйлдэ, тэрнинь зоригтой боложо сэдьхэл оюунда табижа агуулха үнэн бэшэ.

525) Садануудаар зүрхэнэй үгэ номлохо бол өөрин зүрхэндэ батад бари, бусадта хэлээд гаргасан бол өөрин садан тэрэндэнь хулгайша мүн.

526) Өөрин ураг ба садануудай гэмынь бусадта хэлэхы бү үйлдэ, саданда хорлохо үйлдэгшэдэ хүнүүд бүгэдээр бас айдас түрэхэ.

527) Үйлэ ямарта тулаха болоод бас ураг садандаа хорлохы бү үйлдэ, хэды шэнээн үлэн саданаас бас өөрин маха отолсоны хэн нэгэ эдихэ юм?

528) Ураг садандаа зодуулсан бас тэндэ тэмсэн буляалдахы бү үйлдэ, танай гадаа дотор бүхы мэдэсэн дайсанинь доторой муу дайсан болохо.

529) Тусалсан ашатайнуудтань дотороо ууртайш бол муушалхы бү үйлдэ, ундаанай элбэгтэнь ус дотор баас шээс үгэхэ үхэр шэнди.

530) Өөрөө үндэр хэтэрхы үедэ нүхэр дооды тэбшэн орхихы бү үйлдэ, үбэшэнээр сасаха удаа доодо нүхэрнүүд субилагша үйлдэлэй дээдын бэшэш бол.

531) Баян бас ойро гуйраншада хашарангүйгээр халуун маха үйлдэ, хуряан үйлдэсэн мүнхэ байха бэшээр ямар адли саг ерсэнэй хубитай байха бэшэ.

532) Ялангуя өөртөө тусхай хамаарсан боол ба зарсанууды сайн тэдхэ, үбэдэхэ үбэдэхэгүй бүхы сагта боол зарса мэтын нүхэр байха үгэй.

533) Нүхэртэ тусалха хүсэлтэй сэдьхэл нюуртай байжа үбэдэхэ сагтань тусала, үхэсэн хойно зохихо бол хүн тэрэ хэрээ ба тас шобуу шэнди.

534) Шинэ асууха хүнэй мишээхэ долгионоос уламжын нүхэрэй тэбшэхы бү үйлдэ, эхэ хүүгэд бүхы тэбшэхэ бол дээдэс хэн нэгэн зараха хүргэни үйлдэхэ.

535) Бусадаас сонсосон муу үгээр үшөө үгэйнүүды үшөөтэйдэ бү оруул, хүн олон уг гарбалай үгэнүүдтээ орто охор хазагай мүртэй болсон байха.

536) Нэгэн нэгыгэ доошолуулха үе тэндэ урид этигэхээр бү үйлдэ, энэнэй үгээр садахагүйдэ абынь үгэ сонсохы үйлдэхэ.

Хоер ёсын абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толиноос дайсан ба ураг садан хоеры ямар мэтэ эдлэхын үедэ машид үйлдэснэй дүрбэдчинь.

537) Бусадаар магтуулсан бол тэндэ асар ехээр баярлахы бү үйлдэ, бусадаар өөригөө муушлуулхаас магтаал ехэдэ хүшир хорлол ехэ!

538) Тэрэ шэнди бусадаар муушлуулсан бол тэндэ асар ехэ уурлахы бү үйлдэ, магтасанаас бас муушаалхань алсада өөртөө хүшир тус ехэ!!!

539) Бусадаар булихайлуулжа гэм уясан тэндэ сэдьхэлэй эбдэрхы бү үйлдэ, өөртөө гэм үгэй тула тэндэ асар ехэ басуулхын зүйл.

540) Бусад намда хорлол үйлдэхэ бол энэрхын аргаар тус бүтээ, болгомжотой бага байха болсон тэрнинь айжа тэсээд зальбирха.

541) Бага тэды нэгэ баясахын үе баяртай энеэдэм алдахы бү үйлдэ, баяртай бас энеэдэм алдахагүй тэрнинь оюун доторой уужим ушар.

542) Дотороо бага ууртай бол бас шарай барайлган хялархы бү үйлдэ, ууртай уур эбдэрхы бү үзүүлэ тэрэ бас оюун доторой уужим ушар.

543) Тобшо бол муу сайн жижигтэ баяртай ба ууртай маша болохыг тэбшэ, оёрынь хэзээш хүдлэхэгүйн далай мэты эдлэн үйлдэхэ.

544) Магтаха муушалха ямарша үйлээс хүдлэшэгүй эбдэрхэгүй гадуур уужим үйлдэ, муу сайн бүхы ябажа тэсэхэ бол газар дэлхэй мэтын үйлэ мүн.

545) Бусадай хэлсэнэй үгэндэ үнэн бую худал гээд шинжэлээд оро, өөрөө шинжэлээд бусадаас бас асууха үйлэ сэсэнэй ушар.

546) Сонсосон үгэ тэрэ үнэн гээд бас тэрээндэ дараа зүүтхэл бү дуурсга, алдаршасан бүгэды бүхыдэ хэлсэн бол хүн тэрэ хадын сууряа мэтэ мүн.

547) Нюдын өмнө харасан бүгэды бас хэсэжэ хэсээд хэлэхы бү үйлдэ, тэрнинь маргалдаанай гэршэдэ элдэб гэмшил ореогдожо болохо.

548) Сэдьхэлдэ санасан бүгэды бас аманаас түүхэгээр гаргахы бү үйлдэ, дайсан ба саданууд бүгэдэ сүмэ харахань амархан болохо мүн.

549) Өөрөө хүшэ ушаралтай ехэ бол бас тэндэ омог ехээр бү үүсхэ, тэрнинь зүүдэндэ Хаан түрын согтой шэнди бүгэдэ мэхэ.

550) Тэрэ шэнди алдар яруу ехэ бол бас тэндэ омог ехээр бү үүсхэ, тэрэ бас хэрэггүй удха хоосон хадын суряа мэтэдэ удхань шимэгүй.

551) Баян түгэсэдэ баяжиха бол бас гуйраншанууды басажа бү үйлдэ, нэгэ үдэр хулгайда сүйтхэгдээд галда сүйтхэснээр тэндэ бодохынь үнэн бэшэ.

552 Тэрэ шэнди хотол суглаан олохо бол бас доодохи гүжирхиилэн муушалхы бү үйлдэ, хүн тэрэ ямар мэтэ бирагүй бол бас тэрнинь сэдьхэлэй хэбэл дотор оруулан агуулаха.

553) Хэрбээ үндэр байра суури олсон бол бас омог дээрэмгэй түрэлхы байдал тэбшэ, Хаан мүн бас бардам омогой ушараас доройтожо байха.

554) Зоболоной үүрэгээр даруулжа бас тэндэ асар сэдьхэлээр бү зобо, өөрин буян эдихээр хэлинсэ нимгэрүүлхэ бол дээдэ сонголто.

555) Тэрэ шэнди эд барагдаха ехын үе тэндэ бол сэдьхэл зобохы бү үйлдэ, дахин бас үри абахаар хуушин хэмжээ бол дээдэ сонголто.

556) Хэрбээ ядуу болсон бол бас тэндэ бую сэдьхэл зобохы бү үйлдэ, нас богонитой баянаас бол нас орто гуйранша дээдэ сонголто.

557) Тобшо бол амгалан зоболон алин зохихо бол баяр ба уурын сэжэг ехэ бү үүсхэ, удаан бэшэ согто ба зоболон хоерой үдэр шүни мэтын ээлжэ ерэхэ.

558) Нас залуу нялхануудынь бага гээд доромжолхы бү үйлдэ, гурбан нас үнгэрсэн үе тэднүүд бас галай дүлэ шэнди бадаран бадарха.

559) Үгээйтэй доодонуудынь хэзээш басаад муушалхы бү үйлдэ, тэндэ энеэдэн орон байгуулха бол тэрнэй эдеэ эдихынь ерэхэ.

560) Хүн энэ үгээйтэй хүшэгүй бол энэгээр юү хэхэ гэсэн сэдьхэлы бү үйлдэ, тэднээр өөрин эднүүдтэй амиа бас абарха юүтэш магад байха.

561) Энэнь хэрэггүй санаа бол бас хэрэггүй гэжэ хэлэхы бү үйлдэ, хубсалхагүй гээд хубсалха эдихэгүй гээд эдеэлжэ байха.

562) Оюун түгэсэ нэгэ удаа үйлын хүшээр доройтосны басажа бү үйлдэ, цаснай арсалан үтэлсэн бол бас гэрэй зуун нохойн ураг тархинь эбдэхэ.

563) Асуун айлдахы бага үйлдэхэгүй бусады бас басаад муушалхы бү үйлдэ, хубцаснай сайн муу тэды нэгээр хүнэй сэсэн тэнэгы ялгааха бол мунхаг.

564) Гадаа дүр байдал тэды нэгээр бусадай сэдьхэлэй сайн муугай утасаар бү тасла, нюур ба сэдьхэлэй сагаан харанууд үнгэ адлидаа үнэн бэшэ.

565) Муу сэдьхэл сайнаар мэдэхэ бол бас тэрнинь эли хэлэхы бү үйлдэ, хэрбээ эсэргүүсээд хэрэлдэхэ бол мэргэндэ бас харюулхын ушар үгэй.

566) Нэгэ удаа сайн үйлдэхэ бол хүн тэрэ сайн гээд бү шиидэ, сайнай этигэлэнь урид тула муугай гомдолонь хойно ерэхэ.

567) Нэгэ удаа гэм алдаа үйлдэхэ бую муугаар асар муушалхы бү үйлдэ, гуталдаа асарсан усаар ундаа халяаха мэтэ тэрнээс элдэб тус бүтэхэ.

268) Бусадай гэм бага үзэсэн үе тэндэ асар муушалхы бү үйлдэ, сарнай аршаанай санда бас эрээн соохорой хирэтэй үнэрынь бага үзэхэ.

569) Бусадай сэрэмжэгүйдэ эндүүрхэ үе тэндэ асар басахы бү үйлдэ, үглөөдэр өөрөө бас тэрнээс ехээр хошхоногоо мултаруулха.

570) Бусадай нялхаас гэм үйлдэхэ үе тэндэ асар муушалхы бү үйлдэ, өөрин хүбүүн хулгай үйлдэснээр хүл гараа боохо бол ямар хубитай байха юм?

571) Бусад намда тусалха бол хүнүүд бусадта үргэлжэ дуулга, ушар тэрэ урид болон хойто захада бол өөрөө бусад хоерто зохихонь мүн.

572) Өөрөө бусады хорлоод түрэлхитэн бусадта дуулгахы бү үйлдэ, хүн бүгдэдэ хортой могой мэтэ бол танаас айдас түрэжэ болохо.

573) Бусадай мишээгээр юү санажа ба юү сонсосон бүгэды хэлэжэ бү үйлдэ, тэрнинь хэрэггүй ба үнэгүй хүнүүдэй эдлэл мүн.

574) Бусадууд хоб хэлэхэ үе тэрэ харюудань хоб хэлэхы бү үйлдэ, бусадаар унгахы алдасанда харюудань унгаха юүндэ хэрэгтэй гү?

575) Хэлэхэ ушартай үгээр дүүргэхэ үе бол үнэн бэшэ элдэб хэлэхы бү үйлдэ, үнэн бэшэ худалаар хэлэснээс хэл үгэй мэтэ байхань гоё.

576) Бусад бас хэлсэн ушараас дүүргэхэ үе хүнэй гэмүүд хэлэхы бү үйлдэ, зочиндо үргэхэ ушараар доройтосон үе нүхэрэй эд хулгайлаад үргэхэ шэнди.

577) Бусадай эдеэ эдихэ үе үнэн худал бүгэды хэлэжэ бү үйлдэ, эдеэнэй хэсэг нэгээр зүрхэ хөөрхэдэ өөрин гэдэс дотор хэн нэгэ намнан хөөхө.

578) Хэрэггүй дэмы шалшаад бусадай аманай эдеэ эдихы бү үйлдэ, хүн тэрнээс алта мүнгэ зээли абаад заруулагдаха гэмтэй байха.

579) Сэжэгтэйгээр эдеэ ба эд үгэхэдэ бас үргэлжэ абахы бү үйлдэ, тэрнэй салингаар тэжээгдэсэн мэтэ үгэ харюулхын ам хаагдаха.

580) Бусадай бэлэгынь абаха болсон бол үри мэтэ хурдан эргүүл, бэлэгынь харюулжа эргэхэгүйгээр шихэнэй оосоор салгажа болохогүй.

581) Өөрин гэртэ байха үе эрэлхэг загнахы хэлэжэ омгорхоор бү үйлдэ, гэргэнэй ойро бол арсалан мэтэ эрэлхэг загнажа үйлдэхэ муу эрын ушар.

582) Мэргэн сэсэнэй бүтээхэ аргадань бүхы үгээр тэмсэхы бү үйлдэ, хэн бүгдэтэй тэмсэхэ бол тэрнэй оюун бага атаархалтай дүрэм.

583) Бусадаар муу хэлэжэ үйлдэснэй үе тэндэ хэзээш уурлахы бү үйлдэ, өөрөө оньсо болбосруулха харюуда шадабаригүй болохо.

584) Бусадаар ширүүн үгэ хэлэхын үе тэндэ зүрхэнээс баяр бисалга, хэрэггүй бялдуушинай мэхэ магтахаар тэрнинь оюун судалхынь ехэ арга!

585) Бусад ширүүн үгэ хэлэхын үе Ялагша мүн гээд баяртай бисалга, хүн тэрэ хүштэй эрхэтэн түгэсэдэ бас хойно танаас айдас түрэхэ.

589) Агуу хүшэ шадал түгэсэ болсондо бас бусадта сэдьхэлдэ уур бү үйлдэ, хүшэ байха шэнди бую тэсэбэринь хүшэ түгэсэнүүдтэ асар гоё.

590) Бусад ямарша үйлдэсэндэнь сэдьхэлэй хэзээш хямаруулхы бү үйлдэ, мэргэнээс бас сэдьхэл хямаруулсан бол харюулхын ёс мунхаржа болохо.

591) Хүшэ ехэнүүдээр басуулха бол урдын гарсан нэгэ дурдалгы хэлэ, эд буляасанай хулгайша мэтэ өөрөө гэмэй дурдажа муу сэжэгээр мунхарха.

592 Сасуутанаар басуулха бол та хүнүүдтэ сайн эрэ мүн гээд хэлэ, тэрэ хэл хэлээд энеэжэ үйлдэсэн бол тэрнэй сэдьхэлынь зобожо болохо.

593) Бусад гэм малтахын үе харюуда гэмынь малтахы бү үйлдэ, толгой мунхарсанай үгэ хэлсэнээр энеэдэм зохихо бол гоё мүн.

594) Дахин бол бусад муушалхын үе хүн тэрэ тэнэг гээд энэрхы бисалга, тэндэ хүгшэн нохой хусаха мэты бисалгаха бол сэдьхэл хямархагүй.

595) Дахин бол бусад муушаалхын үе элэглэхэ мэтэ энеэ, тэрнэй сэдьхэл бас зобоходонь өөртөө бас машид гоё мүн.

596) Бусад муушалха үе ууртай болсон бол бата ёсоор дуугүй суу, сэдьхэл мэдсэн бага тэды байха бол тэрнинь гэмшээд тэсэбэри гуйха. 597) Дахин бол бусадта уурласнай үе сэдьхэлэй шадалтай бол энеэдэм зохео, ууртайдаа бас энеэдэм алдаха бол тэрнэй зан ойлгоходо хэсүү.

598) Юү тэды бусадта уурлаад бас хүнэй юсэн зүйлэй язгуурта хэлэхы бү үйлдэ, ууртай бас нюусаар хөөхөгүй бол хүн тэрэ магад гүн мүн.

599) Дайсанай зүг асар дэлгэрхын үе ширүүн үгэ хэлэнгүй дуугүй суу, ушар тэрэ өөрөө ба өөрин аймаг батаар сахихын шолуун хэрэм мүн.

600) Бусадаар өөрөө хорлуулсан бол тэрэ ушарсан саг мишээгээр урилда, тэрнинь эсээд сэдьхэл гуниха бүю дахин бол тэсэбэри гуйжа болохо.

601) Ялаха ялагдаха нэмэхэ хорогдохо бага бол бусадта хэрүүл тараахы бү үйлдэ, тэндэ ялаха ба доройтохо бол бас магад доодын тоодо багтаха!!

602) Орон мүн бэшын доододо хэзээш хэрүүл тараахы бү үйлдэ, гуйраншаар хараахань гоё мүн бэшэ тэндэ зандархада ямар мэтэ гоё юм?

603) Хэрбээ бусадта хэрүүл тарааха бол хуулида харша үгэ хэлэхы бү үйлдэ, тэрнинь хуулин газарта хагалгаа тарааха бол магад доройтол болохо.

604) Ялангуя гэршэ байха болсон бол хуулида харша үгэ хэлэхы бү үйлдэ, мэргэн бас гэршын үгэнүүдээс хулгай шэнди ялагдажа болохо.

605) Сэрэмжэгүйгээр хэрүүл тараажа бас сэдьхэл асар хямарахы бү үйлдэ, сэдьхэл санаа амар байсан бол хуулида харша үгэ алдахагүй.

606) Хэрбээ бусадта хагарал гарсан бол худал үгэ хэзээш холихы бү үйлдэ, нэгэ удаа худал хэлсэн бол үнэн бас ялалта оложо болохогүй.

607) Бусадаар зарга ялахын үе яла ашаад орохы бү үйлдэ, ялаад үшөөгынь ехээр үүсхэхэ тула зөөлөрүүлхы абаха бол сэсэн мүн.

608) Юүш болбол бас нюуса хэрэгэй үгэнүүд далда болохы хэзээш хэлэжэ бү үйлдэ, гэгээн бэшэ бүтээлэг бэшэ гээд нүхэрнүүд тэбшэжэ болохо.

609) Орон дэлхэйн орон бусадта ябаха бол нюуса хэрэгэй хэлэхы бү үйлдэ, бусад орондо хэлсэнэй үгэ тэрэнь өөрөөс урид нютагтаа бусаха.

610) Ерээгүй хэрэгүүдтэ лаб шиидбэртэй тэрэ хэлэхы бү үйлдэ, дараа хэрэг тэрэ бүтээхын үе ямар мэтэ ерэхэ бол мэдэхэдэ хэсүү.

611) Тэрэ шэнди үзээгүйдэ бас лаб шиидбэрэй тасалан тэрнэй хэлэхы бү үйлдэ, тэрэ бую хүн бусадууд тэнэг бардамтай гэжэ муушалха.

612) Нэгэ зүг үзээд соносохо бол сэдьхэлдэ асар этигэхы бү үйлдэ, толгой маша сайбар бол сүүлдэ хараар зарим нэгэнь үзэхэ.

613) Өөрөө гансаараа шиидэсэн тэндээ бую асар сэдьхэлдэ бү этигэ, хойно гомдолой зуухада та ямараар гансаараа шатажа болохо.

614) Хүн олоной суглаанай дунда сэдьхэл хэзээш халихы бү үйлдэ, баянаа сэрэмжэгүй үгээр алдасан бол суглаан дотор унгаха мүн.

615) Суглаанай дотор хэлэхэ үе бусады дахин дахин үзэхы бү үйлдэ, бата ушараар хүн ехэ мэтээр забсарын үзэгдэл үзээд хэлэхэ бол гоё.

616) Суглаанай дотор алдаршасан ехын нюур дахих дахин үзэхы бү үйлдэ, нэгэ зүг хараад нарин шанда үгэ хэлэхэ бол бүгэдэ сэрэмжэ болохо.

617) Суглаанай дотор ууртай дайсан байха бол тэрэни дахин дахин үзэхы бү үйлдэ, тэрнинь айгаа гээд омгорходоо өөрин сэдьхэлэнь хямаржа болохо.

618) Суглаанай дотор бусад тоолохогүй бол шог наадамай үгэ аажим хэлэ, үгэ тэрэнь оюун ехэ мүнгэнэй санаар гаргасан шэнди бага гоё.

619) Тон бас хэлэхэ шадалгүй бол батын мэхээр дуугүй суу, шарай хэзээш хубиралтагүй амарлиг оршохо бол эндүүрэл түрүүлхэ.

620) Хэлхэдэ мэргэн бас бата бэшэ хүнгэн хэлбэлзэхын дүр байдал тэбшэ, тоомогүй хүнэй үгэнүүд хурсада бас бусадаар тоологдохогүй.

621) Үргэлжэ бата болоод үзэсгэлэн эдлэхэ замаар бүгдэдэ хэлэ, бата болоод үзэсгэлэны эдлэхэ замаар хэлсэнэй үгэ бүгэдэ тоолохо.

622) Сайн эрэ зоригтой үйлэтэй мэтэ суглаанай дотор хэтэрхи хатуурхы бү үйлдэ, хэмжээнээс үнгэрхы гоёор бодохо бол гүрэмэй золиг шэнди басуулха.

623) Зүблэгшэнүүд үйлдэснэй үе хүгшэн зэргэ мэтээр зэргэсүүлэн асуу, сайн гэм ямар мэтэ болохо бол тэндэ гэмшэхэгүйн мүн.

624) Өөрөө сайн мэдсэн бол хэрэг тэрэнэй суглаан бүгэдээс асуу, атаархалтай тэмсэхэ сэдьхэлтэйнүүд үйлэ тэрэ хутхажа үйлдэхэгүй.

625) Өөрөө эрэ үнэн үйлэтэй мэтэ зүблэл бүгэды холижо бү үйлдэ, зүблэлы холёод үйлдэснэй хэрүүлдэ нохой мэтээр муушлуулха.

626) Хэрбээ зүблэхэдэ эрхэгүй бол зүблэлы сүрэгтэ шахажа бү үйлдэ, хүн ехэнүүдээр үүдэнэй нохой мэтэ үлдэгдэсэн бол тэрнинь эшхэбтэр.

627) Дахин бусадта хэлэхэ хэмжээ бүгэды шиидээд тэрэни хэлэхы бү үйлдэ, хэрэг тэрэ ямар ба ямар адли бас хубирхань магад байхада мүн бэшэ.

628) Энэнинь тэрэ адли хубирсан нэгэ бэшэ гү гээд олонхидэ хэлэ, ушар тэрэ ямар бую харшагүйдэ бусадай шихэндэ айтай мүн.

629) Заримдаа үзээд сонсосно тэрэ шэнди шүүд соолохоор хэлэ, үргэлжэ магадгүй үгэ хэлсэн бол тэрнэй үгэдэ хэн этигэхэ юм?!

630) Саг ба үедэ буугагүй үгэ хэзээш бас хэлэхы бү үйлдэ, гариг одондо зүблэжэ дурдахын үе хүгшэн үхэр унаад хэлсэн шэнди.

630) Бусадай үнэн сонсохо дураагүй бол тэндэ хүшэлхэ ехы бү үйлдэ, тэрнинь гансаараа үгэ дурдаснай дүлии үбэгэнтэй адли.

631) Суглаанда гаргажа болохогүй үгэ хэзээш хэлэхы бү үйлдэ, бүгсөөс гаргаснай баас амаар гараха бол үзэсгэлэн бэшэ мүн.

632) Өөрин хэлсэнэй үгэдэ өөрөө хэзээш энеэхы бү үйлдэ, энеэхээр үгэ ба хүн хоерой шадал бую хамта хярбаста шатаха.

633) Хурса үгэ нэгынь хэлсэнэй дараа элбэг хүн олоной нюур үзэхы бү үйлдэ, тэрнинь оюунда байсанай үгэ бэегүй хэлсэнэй дүрэ байдалтай мүн.

634) Өөригөө мэдүүлжэ олзо хүсээд асар ехээр шамдан бү үйлдэ, бусадаас урид хэлсэн бол бүгэдэ мэргэнээр үзэсгэлэн бэшэ!?

635) Өөрин үгэ бусадта ама тэгшэрүүлэн үйлдэхы хэлэжэ бү үйлдэ, уснай аяга мэтэ багатай оюунай гүнзэгынь адхархаар бусадта үзэгдэхэ.

636) Удха түгэсэ үгэ бусадай үгэнэй хоорондо забсартайгаар хэлэ, үгэ тэрэнэй амта шадалтай ниитэ бүгэды бүхыгээр тодорхой амсуулха мүн.

637) Үгэ удха түгэсэ боложо тэрнинь харюулха олоноор дабтажа бү үйлдэ, үе ниилүүлжэ нэгэ удаа тэды хэлсэн тэрнинь хурсаар үзэгдэхэ.

638) Бусадай үгэ соносохо мүн дээрэ бэшэ гээд хэлэхы урид бү үйлдэ, дараань ушарай тэмдэг сонсохо үе үнэн аманай үгэлигтэ эшхэбтэр.

639) Бусадаар боруу хэлэхэдэ бас соносохо мүн дээрэ хаахы бү үйлдэ, сайн муу бүгэдэ бас багтаахын саба огторгойн уужим шэнди үйлдэхэ.

640) Бусадаар зүб зүйл хэлэхэ бол бас үнэмшэжэ яарахы бү үйлдэ, зүб ба боруу хэлэхэгүй тэндэ бусадаар дулаан дуусахагүй.

641) Заримдаа тааламжатай үгэнүүды үнэмшэхэ шэнди сайн үгэ үйлдэ, сайн номнол соносоод дуугүй бол тэнэг гү атаархалтай доромжолуулха.

642) Бусадай хэлэжэ дүүргээгүйдэ тэндэ харюу яаралтай бү үйлдэ, тэрнинь зуда модной үрэ мэтэ сэдьхэлэй уужим багадхы эдлэхэ мүн.

643) Бусадай үгэ соносохо мүн дээрэ тэрэ харюу үгэхэдэ яаралтай бү үйлдэ, өөрин оюунай шадал шэнди багы шинжэлээд харюулхада мэргэнэй ёс.

644) Бусадаар хэлсэнэй үгэнүүдынь бага тэды бас шинжэлээд дүүргэ, тус бую хорлол гэсэны шинжэлээгүй бол хоолойдо залдихада тэнэгэй гайхамшиг.

645) Тэрэ шэнди өөрин үгэ бас бага тэды шинжэлээд хэлэ, шинжэлээгүй болсон омог хэл бол тэрэ галзуугай бүжэг мүн.

646) Өөрин урид хэлсэнэй үгэнүүды сэдьхэлдэ дурдан шэнди хэлэ, үдэртэ нэгэ удаа урда хойны харша хэлэхэ бол тоти ном номлохо мүн.

647) Дараань өөрин хэлсэнэй үгэ сэдьхэлдэ сэдьхээд хэлэ, хойно сэдьхэхэгүй болсони омогоор хэлсэн бол тэрнинь охор санаа мүн.

648) Бусадта хэлэхэ үе энэнэй харюу юү адли ерэхэ гээд сэдьхэжэ хэлэ, мигман наадан дэлгээд наадахын үе бусад харюугаар үйлдэхынь үзэхэ.

649) Үгэ хэлэхэ үе ама дотор шибэнэхэ үйлээр тэндэ хэлэ, хүнэй үнэншэ ехэ хэрсүү заримынь эдлэхэ бол ушар тэрэнэй үзэхэ.

650) Хэрбээ харюугаар доройтохо бол Хаанай албатай шэнди харюу бү үгэ, эдүгээ саг сайн мэдэхэгүйдэ дараа санаа бодолго үгэхэ гээд хэлэхэ.

651)Үнгэржэ дүүргэснэй хэрэг бүгдэдэ Хаанай албатай шэнди харюу бү таби, мартахаар ямар адли мүн бас би гээд сайн дурдангүйн хэлэхэ.

652) Хэрбээ бусад бас заргалдаха бол дурдаагүй гээд хэлэхы бү үйлдэ, мэни магад үнэн гээд хэлсэнинь зай сүлөөгөө хорижо болохо.

653) Шарай нюур үзэхээр тэсэхэгүй бол газар бую забсар үзэгдэл үзээд хэлэ, балай сохор зарим нэгэн хэлэхэ бол нюдэ түгэсээр сүмэ үзэхэ.

654) Саана хүнэй бодол мэдээгүй бол өөрин хүсэл зоригтой хэлэхы бү үйлдэ, бусадай сэдьхэл урид сайн мэдээд даган үйлдэхэнь сэсэнэй ушар!

655) Хүн хэн ба үгэ үйлдэхэ бол бас аажим тэрнэй үгэ бүгэды соносо, бусад үгэ урид сайн гаргаснаас даган үйлдэхэ бол сэсэнэй ушар.

656) Хүн хэн ба хэлэхэ бол бас асар хурданаар хэлэхы бү үйлдэ, тэрнинь лаблан шиидэхэ охорто субагай ус мэтээр бусадта үзэгдэхэ.

657) Хэлсэн үгэ асар бас эгшиг дуу ехээр хэлэхы бү үйлдэ, тэрнээс удхын зөөлөн хур бороо хэрэггүй дунда бутаран үйлдэхэ.

658) Магад хурса үгэнүүды удаан болгоод зөөлөн сөөхөнөөр хэлэ, аажим нэбтэрхэ хэлэхэнь хэрэгтэй удха бүтээхэдэ ехэ шухал!!!

659) Хэн ба хэлсэн бол бас үгэ зөлөөнөөр асуужа асуугаад аажим хэлэ, бусадаар үгэ бүхы гаргахада өөрин оюун бас эндүүржэ болохогүй.

660) Эли далда зохистой хэлэхэ бол нюуса хэрэгэй үгэ алдахы бү үйлдэ, ураг садан мүн бас бусадта шибнэн шибэнээд хэлэжэ үйлдэхэ.

661) Олзо бага язгууртайнүүдта бас хагалга тараахы бү үйлдэ, арбайн үрэ нэгэ атха тэдынэй тухай хуулин газарта хагарал юү мэтэ гоё юм?

662) Өөртөө эндүүрэл гаргаснай үе алдаа гэжэ эли хэлэ, унгахы зангилсанай мултарсан дуугаар халхалжа зохихо бол шог наадамай ушар!!

663) Өөрин зүгтэ уурлаха үе бол бусадай зүгтэнь холихы бү үйлдэ, хэрээ галуунай сүрэг дотор холигдохо бол үлэмжэ үзэсгэлэн мүн бэшэ.

664) Бусадаар өөригөө хүндэлүүлхэгүй бол өөрөө хэрсүү ехэ үзүүлхы бү үйлдэ, түрэлхитэн бүгэдээр орхигдохо үе эсэгээ гэрэй бэрын хэрэгсэл абуулха шэнди.

665) Бусадаар ехэ хүндэлгэ үгэй бол ехэ судаал зэргэдэ шахалсахы бү үйлдэ, дээдээс ахүй үйлэ соёрхохогүйн ноеной хэрэгсэл нэрлэсэн бол шог наадам байха!!

666) Бусадаар хүндэлүүлхы хүсэхэ бол үнэн байжа үгэ сөөнөөр үйлдэ, эли далда үйлдэхэ амын үгэ олон бол хүн тэрэ бусадаар хүндэлгэ үгэй.

667) Бүхыгээр ехэ хүндэлгэтэй бол асар үндэр ехээр сайрхахы бү үйлдэ, модной үзүүртэ абираад байжа хаана зол хубираха бол газарта унаха.

668) Ехэ хүндэлсэн үе доодонуудта бодолгүй балмад ехээр бү үйлдэ, бүхы сэдьхэл боруу болсон бол бүгдэтэй тэмсэхэ хэн нэгэн шадаха юм?

669) Ушарал хотол суглаан олсоной үе хэзээш харамлан эдлэхы бү үйлдэ, гуйраншанууд ерэхэгүй бол гэр тэрэ үхээрын байшин мэтэ болохо!!

670) Хэрбээ доройтохо болохо бол хатуу сэдьхэлтэй үүсхэлдэ хишээн шүтэ, тэрнинь бадаршин бас Хаан мэтэ бусадта шүтэхэгүй өөрин агуу шадалтай.

671) Хэрбээ ноён болохо бол гэрэй хуули ёс ушар шэнди сахи, үнэн ушарай хуяг үмдэсэн бол дайсан зэбсэгээр юү үйлдэжэ болохо юм?

672) Тэрэ шэнди эрхэм болсоной үе бүгэды асралаар алагшлалгүй тэдхэ, шалтаг эрэхэ сэдьхэлтэй түгэсэнүүд юүнэ тула халдасан шэнди бүтээхэ юм?

673) Бусад бас эрхэм үйлдэсэн үе үгэ сөөн үгэ нэгэнүүды хүштэй үйлдэ, үгэнь Ялагшын зарлиг шэнди бүгэдын шилэ хуузуундэ шангаар бууха.

674) Оюун агуу үүсхэхэ бол уужим сэдьхэл ямар бую тэсэхэ хүлисэлтэй ехэ үйлдэ, тэрнинь уйлэ зөөлөөн ширүүн бүгдэдэ маша зохихо мүн.

Хоер ёсын абаха орхихо тухай хэлсэнэй бэлигүүн толиноос үйлэ хойноос удаан үзэжэ эдлэхын үедэ машид үйлдэсэнэй табадчи.

675) Унасан мори ба үхэр зэргы нюүдэхэ сохихо үгэ ехээр бү үйлдэ, хүнэй уналга бол тэрнэй аша ехэ бую бага гээд санахын зүйл.

676) Аминда тустай ард зони үүсхэхынь эхэтэй адлиар бисалга, тэрэ ами абарха үйлээс бусадта энэ газар үгэжэ бас ашынь харюулахагүй.

677) Аминда тусалдаг сэдьхэлтэнээр юү нэгэ үйлдэхэ бол бас тэндэ тэсэ, эхэдэ юү тэды сохюулаад бас хүбүүнинь уур үгэй сүгэдэхэ шэнди.

678) Амитанай маха арьс эдлэснэй үе тэндэ юрөөл сайн таби, энэнь бэенэй маха арьса бас үгэснээр үүсхэсэн эжигээс илүү.

679) Тос ба сүү эдлэсэнэй үе бую тэндэ юрөөл сайн таби, эжинь өөрин сүү үгэснээр тэрэ ба адли тэды.

680) Шадалтай бол алсан ба алахагүйн махын зүйл бүхы эдихы бү үйлдэ, энэрхы сэдьхэлэй үндэс ялзарха гээд ехэ хүлэгэндэ олон зарлигласан.

681) Арюун маха эдихэ бүю зарим нэгэнэй хэрэг гэжэ мэдэ, зэргээр тасалхын арга тэды гээд нисванисаас гэтэлхы ехэ судараас зарлигласан.

682) Эрдэни алта мүн бас гээсэни олохо бол бүгдэдэ тунхаглахынь тула, хойно бас тэрнинь хүн бүхын этигэхэ орон болохо мүн.

683) Бусадаас зээли абаснай эднүүды дотороо мартажа болохы бү үйлдэ, мартаха болсоноор эдихэ бол тэрэ хулгай мүн гэсэн зарлиг.

684) Өөрөө ялахы мэдэсэн шэнди бусадта мүрисөөн наадам хубаажа бү үйлдэ, тэрэ бас мэхэ хуурмаг аргаар хулгай мүн гэжэ мэргэн зарлигласан.

685) Хилэнсэ буян үгэй болсон худалдаанда хүлсэ үүсхэхы холо тэбшэ, хилэнсын ашиг болсоноор үнэ олзо ерсэнэй нодтой бас бэшэ.

686) Худалдаанда шигнэхэ хэмжээдэ үнэн бэшэ мэхэ зали бү үйлдэ, худалдаанаас мэхэ зали үйлдэгшэнинь хулгайшинай дотор тагнуул мүн.

687) Худалдаа үйлдэснэй үедэ хэрэггүй худал үгэ хэлэхы бү үйлдэ, худалдаандаа бую үнэн хэлсэн бол тэрнэй үгэ хэншэ этигэхэгүй.

688) Боол ба зарсанууд зараха үе тэрнэй түлэбэридэ гарза бү хүргэ, зарсада доройтол гарза хүргээхэ бол хүшээр буляаха дээрэмшэ мүн.

689) Өөрөө ехэ болсон үе бол хэрүүл тэмсэлэй жижигы өөртөө аба, тэрнинь ехын эдлэл гээд ехээр ехэдэ ябаха мүн.

690) Хэрбээ бусады зараха үйлдэхэ тэндэ мэхэ ба зали бү үйлдэ, мэхэ зали үйлдэхэ бол эсэстэнь өөрөө өөригөө мэхэлхэ мүн.

691) Тэрэ шэнди бусадай зарса болсон бол омогоо холо тэбшэ, садхалан эдисэн хүгшэн нохой гээд тэндэ хүн бүгэдэ муушалха.

692) Бирагүй доодонуудта өөрин шадалаар тодхор хорлол бү үйлдэ, тэрнинь дуугүй хэлэхэ бол бас хоер хүлэ түгэсэ хүгшэн нохой.

693) Ууртай үйлдэхэ дайсанай хэрэгтэ тусахын үгэ бү хэлэ, тэрнинь магад охор жадаар хадхаха үгэтэй адли мүн.

694) Өөрин гэм бага зэргэ хэлсэнэй үе тэрнэй гэм ехэ хэлэхы бү үйлдэ, тэрэнь бас мэсэ хурсатай мэтэ айлгажа болохын хүнэй эдлэл мүн.

695) Үргэлжэ хүнүүд бүгэдын гэм эрээд хэлэхы хишээн бү үйлдэ, хүн бэдинэр мохохоор эрхэм гол үйлэдэ хэншэ бас үгэй.

696) Эрхэшээлтэй буянтай согтодо уурлаад муушалхы бү үйлдэ, бариха шадалтай бэшэ үе таарсан нохой хойноос хадхаха дуугаар байгуулха шэнди.

697) Үшөөнэй ушар үгэй шэнди бусадай доромжолхо уналгынь бү аба, ушар тэрэ өөрөө эбдэржэ доройтосной муу тарни шамдан тоолохо мүн.

698) Хэрэггүй бусадууды доройтуулхын тула элдэб аргаар хишээн бү үйлдэ, тэрэ бас өөрин эрхэшээлнүүд эбдэхын аргада хишээхэ мүн.

699) Мэни ара шилэн ясанда алдагдасан сэжэгээр оюун түгэсы доройтуулхы хишээн бү үйлдэ, гал өөрин эсрэг үлеэбэл галын дүлээр өөрин гар шатаха.

700) Бусадта хорлохо сэдьхэлээр хорыг малтажа хэзээш хэлэхы бү үйлдэ, үгэ тэрнээс өөригөө үнэн хорлохо бол бусадта хорлохынь магад үгэй.

701) Ууртай дайсанай гэмүүд бас бусадта шибэнэд хэлэхы бү үйлдэ, дайсанай гэм нюуха болсон бол дайсан бас түрэл мэтэ энэрэнгүй хайртай мүн.

702) Бусадай хотол суглаан үзэсэн үе тэндэ атаархаха сэдьхэл бү үйлдэ, бусадай согто ууранда өөригөө шатаахын гал ехэ мүн.

703) Согто ушаралаар үндэрнүүды үзэсэн үе буян ехээр бисалга, буянай үрэ энэ үзэхэ бол би бас буян бисалгаха гээд санаха.

704) Дахин түрэлхитэн бусадуудтай тэмсэжэ буляалдахы холо тэбшэ, хэрүүлшэ хулгайша мэтэ бол ном ба юртэмсэ хоероор муушалагдаха.

705) Тэрэ шэнди бусадай тэмсэхэ байсанууды харин носоожо хишээн бү үйлдэ, мууда дуртай үнэгэ гэжэ тэндэ бүхы зоноор муушлуулха.

706) Бусадта хэрүүл гаргахада хялбар тула далдаас аргынь хишээн бү үйлдэ, бусадай байшинда гал хүргэхэ бол өөрин гэрэй суури шатааха гэм байха.

707) Бусадай харилсаанда тэмсэл болохо бол өөрин хүбүүды шэнди эблэрүүл, тэдэнүүд бүгэдэ аба эжи мэтэ танда хүндэлгэ үйлдэжэ болохо.

708) Бусадай зүб зүйл хэлэхын үе тэрэ сонсоогүйдэ тэмсэхынь бү үйлдэ, мэдэл бас сонсоогүй тэмсэлэнь атаархал эдлэхэ мүн.

709) Тэрэ шэнди зүб зүйл хэлэхын үе тэндэ тэсэхэгүйн уур бү үйлдэ, тэрнинь өөрин сэдьхэлэй атаархалаар үмхэй муу үнэр анхилха мүн.

710) Доороос суглаанай доторнуудта зүб зүйл хэлэхэ үе уур бү үйлдэ, тэрэ бас өөрин сэдьхэлэй баас мэтэ үмхэй муугынь баадюулха мүн.

711) Дайсан зүб зүйл хэлэхээр болсондо аба эжин зарлиг шэнди хүлеэн аба, оюун арюун шударга байсан бол мэргэнэй намтар арюун мүн.

712) Алсада тустай үгэнүүды ширүүнээр хэлсэнинь бас хүлеэн аба, аминда магад тусалхын эмэй амтань гашуун эдеэ шэнди!!

713) Дээрээс суртаалай үгэ заасан бүгэдынь сайн сонсоод сэдьхэлдэ бари, тэнэг ба энэрхыгээр хэлсэнэй үгэнүүд ехэнхинь аршаан мүн.

714) Хэрбээ бусад заргалдаха бол худалаар мэлзээд орхихы бү үйлдэ, Эрлэгэй хуулиар шанагдаха болсоноор одоо Хаанай хуулин үүрэг сайн.

715) Хулгай зэргын зүг барьсанаар ушар үгэй заргалдахы бү үйлдэ, хулгайлжа эд хубааха хубитайнууд абахы мүн гээд бүгэдээр доромжолуулха.

716) Гэмтэй нэгээр заргалдахынь зарим нэгэ ялахын үе эрэмшихы бү үйлдэ, хүн тэрэ доройтожо өөрөө гэмтээд доройтохынь танда бэшэ.

717) Зарга тааража хурса болсон бол өөрөө сэсэнээр эрэмшихы бү үйлдэ, хэрүүлэй ушартай муу хүнүүдтэ мэргэн бас тэрнинь шадалтай бэшэ.

718) Хэрбээ гэршэ болсон бол тэндэ ном шэнди ушар шэнди үйлдэ, гэмтэй хулгайн зүг барьсан бол тэрэ бас муу хулгайшин мүн.

719) Юүнэ тула даргаар болсон бол зарганууды ушар шэнди тахи, ая тала засажа нюуршаад хуули эбдэхэ тэрнинь сансарай хулгайша мүн.

720) Бусад бас даргаар болсон бол хахуули хэзээш эдихы бү үйлдэ, энэ ба хойно хоюула бас эд тэрнээр магад худалдуулха.

721) Тэрэ шэнди даргаар байгуулсан үе хуулин үзэг маша ехээр судала, дарга хуулин үзэг мэдэхэгүй бол тэрэ бас оршолоной гутамшиг мүн.

722) Албатан мүн бас юртэмсын хуули үзэгүүды сайн судала, юртэмсын абаха орхихо мэдэхэгүй бол хүн тэрэ адгуусын зүгтэ ойро.

723) Дарга эрхэм гол үйлдэхын үе тусхай үзэжэ албатанда этигэл абарал үйлдэ, албаа дайража ехээр хатуужиха бол тэрнинь албын дайсан мүн.

724) Ударидаха үе үшөөтэндэ урдын үшөө барихы бү үйлдэ, ударидахаар боложо албын түлда мүн тэрнинь дайсан нэхэхын тулда бэшэ.

725) Бүгэды ударидажа захираха үе хүндэрхэ атаархалгүй захира, атаархалтай бусадынь зохистой үгээр далда суулгаха.

726) Тусхай үзэлээр дарганарай хүндэлгэдэнь үргэн хүндэлгы үйлдэ, тэрнинь өөрин дагасанай дарга Хаанай үйлээр захирсан мүн.

727) Дарга ба ударидагшанууды дуриан дарбижа доромжолхы бү үйлдэ, тэрнэй хоорондо ашасан үүрэг үргэхэ үргэхэгүйн санажа үйлдэхэ.

728) Үгэй байсан мэтэ мэхэлээд хойто ушарнуудынь засажа бү үйлдэ, хүүгэлсэн эхэнэр шимэг хубцасаар гоёсоод ямарша үзэсгэлэн бэшэ мүн.

729) Хагасуулха олзы алдарай тула худалаар мэхэ ба залитай бү үйлдэ, мэхээр үдэр нэгын эдеэ ба шударгаар зуун жилэй эдеэ эдын олзо олохо.

730) Гайхамшиг сайжархы онсо абаад үнэн бэшэ төө үндэр хэлэхы бү үйлдэ, тэнэг гайхамшиг сайжарха бол мэргэд тэндэ сонжуур үйлдэхэ.

731) Сөөм али тэды алдаа бүтэндэ бүрды далайгаар хэлэхы бү үйлдэ, тэрэ тэнэг гайхамшиг сайжархада оюун түгэсэ мэргэд сонжуур үйлдэхэ.

732) Хүн ехэ ударидагшануудта ушаргүй нюураар баяр ехы бү үйлдэ, тэрнинь хүгшэн нохой үлсэхээр хүндэ сүүлэй даллаха шэнди.

733) Зохихо бэшэ арга хубируулжа элдэбээр үргэлжэ нүхэр олоны эрэжэ бү үйлдэ, бусад ба байлдаха сэрэг тараахагүй бол зуун нүхэр бэдэрхээр юү нэгэнинь үйлдэхэ юм?

734) Дайсанаар байгуулхагүй үйлэ хүсэхэ бол үргэлжэ үнэн ушар сана, нүхэр олони арбан зүгээр эрэхын үйлээс ушар тэрэнь магад сэсэн мүн.

735) Хэрбээ өөрөө гэм үйлдэсэн бол гэмгүй бусадта хубируулхы бү үйлдэ, тэрнинь өөрин арюун үгы санаа мэты бусадта түрхисэн шэнди.

736) Тэрэ шэнди гэм үйлдэснээ гэмтэй аргаар бүрхэхы бү үйлдэ, дээдэхи яр шарха бүрхэхын тулда бүгсын арьса хобхолоод хэн нэгэн нүхэхэ юм?

737) Өөрөө үнэмшихы олохын тулда номнол бэшэ юсэн номлолой тангариг бү хүргэ, хэлсэн үгэнүүд бүгэдэ харин худал сэжэг түрүүлхэ.

738) Бусадай сайны үзэсэнэй үе эд бараа алдасан шэнди уур бү үйлдэ, бусадай согто уурлаха болсон бол бүгэдын дайсан ба хулгайша мүн.

739) Бусадай гэм үзэсэнэй үе эд бараа олсон шэнди баяр бү үйлдэ, тэрэ юртэмсын орон эндэ барагдахагүйн аюултай дайсан мүн.

740) Бусадай яруу алдар сонсосной үе өөрөө муудасан шэнди уур бү үйлдэ, үшөөгүйдэ бас ууртай бол хүнэй дүрсэтэй араатан мүн.

741) Бусадай яруу бэшы сонсосной үе өөрөө магтуулсан шэнди баяр бү үйлдэ, хүнүүд гэмээр баярлаха бол хүнэй хүүр эдихын тас шобуу шэнди.

742) Наадамай байдал үзүүлээд хүнүүдээс гэмтэй үгэ гаргахы хишээн бү үйлдэ, тэрнинь бүгэдээр сэрэмжэ аюултай дайсанай уур мүн.

743) Бусад наадамай үе үгэ алдасан бол хорлохо санаагаар зуулгуур бү зүү, хэлээр шалтаглаха зүүтхэл зүүсэн бол бүхыгээр сэрэмжэтэй муу дайсан мүн.

744) Дайсанай харюу нэхэхэ үйлэ гээд тэрнээр нүхэрнүүдтэй хорлохы бү үйлдэ, тэрнинь хярууда сохюулха үе бөөс алсан шэнди.

745) Хүнүүд бусадта уурлаха үе өөрин нүхэрнүүдтэ занажа бү үйлдэ, тэрнинь бусадта уурлаха болсоноор өөрин амиа тасалхын эргүү шэнди.

746) Өөрин гэмүүды гэмшихэ үе тэндэ хэзээш уур бү үйлдэ, тэрнинь танай өөрин нюур хаб хара хирэтэй үзэгдэхэ мүн.

747) Өөрин гэм үргэлжэ номлогшонууд мүр үзүүлэгшэ буянай саданда бисалга, гэмэй үзүүлээд сэдьхэлэй баяраас гэм тэрэ арилгаха үйлэ мүн!!!

748) Бусадаар үгэ ширүүн хэлсэнэй үе санаа муутай бую доромжолхы бү үйлдэ, өөрин сэдьхэлэй сан юүб юүндэ байна гээд санажа үйлдэхэ.

749) Бусадай нюдэнэй хараа муу болохо үе ууртай сэдьхэлдэнь хямрал бү үйлдэ, өөрин нюдэнэй хараа сайн муугаар бусадай байдалда тэрэ шэнди болохо.

750) Өөртөө гэмүүд ямар байхы тон саг бүгдэдэ үргэлжэлэн өөрөө шинжэлэ, өөрин нюур үзэхэ шадалтай нюдэ ба түгэсэ мүн гэсэн тарни.

751) Эрэ үнэн шадалтай үйлэтэй гээд эшэхэгүйгээр эдлэхы бү үйлдэ, эшэхэгүйгээр ялаха бол бас хүшээр буляасанай хулгай мүн.

752) Үргэлжэ шинэ бэрэ мэтэ эшэдэл сонжууртай түгэсэ үйлдэ, эшэдэлэй хубцас хагасаха бол сайн торго үмсэжэ бас нюсэгэн шэнди.

753) Өөрин зүгын гэрэй эзэнэй ёс сайн тэрнинь сүнөөхэгүй сайн тэдхэ, ушар тэрэ сайн эрэ дотор сэсэн хүнэй эдлэхынь дээдэ мүн.

754) Нэмэгдэхэгүй заршимуудта гэрэй эзэнэй заршим гээд шунажа бү үйлдэ, тэрнинь ехэнхи эбдэржэ болохо бую бас үүсхэл үгэй хэбээрэй байха?!

755) Тон бас нэмэгдэхэгүй бол арга ушартай бусад ба бусадта хишээ, огто хүгэлхэгүй эхэнэр гэргэн абасан бол басаган бусад нэгы солихо бэшэ бую.

756) Бүгэдэ тэгшэ Хаанай хуули ном шэндиер сайнаар сахи, үнэн нэгэнээс зуун худал бол бас машид ялахадань хэсүү мүн.

757) Бусадай эд сүнөөхы үзэжэ болохо бол тэрнинь өөрин эд шэнди сахи, үзэхэ шэнди тэбшэн орхихо бол хоер хүлтэй түгэсэ бас хүн бэшэ мүн.

758) Аргаар бусады мэхэлжэ ялаха болсон гээд сэдьхэхы бү үйлдэ, тэрнинь сайжарха хубитай хамта магад гамнаад үри түлэхэ мүн.

759) Далдаар бусадта тусалхадам доройтожо болохо гээд сэдьхэхы бү үйлдэ, тэрэ бас багаар үлээнгүй өөрөө абахын хүлэс үүсхэхэ мүн.

760) Мэхэгүй тус бүтээхэдэ дайсан ба садан алагшлалгүй бүгдэдэ үйлдэ, дайсанда садандаа шэнди тусалсан бол дайсан бас садан болохо магад.

761) Ялангуя бусадай гуйраншалаха сагта тэрээндэ зүрхэнээс тус бүтээ, үглөөдэрынь өөрин дээрэ бас гуйраншахын ээлжэ буужа болохо.

762) Өөрөө үндэр үйлы хүсэжэ бас бүгэды хүндэлээд тус бүтээ, ниитын тэгшэ бүгдэдэ тусалхань тэрэ бүхыгээр малгай мэтэ ниитын үүрэг!!

763) Түрэлхитэни эрхэндэ хуряахы хүсэхэ бол үнэндэ ороод тус бүтээ, тахил балинаас тэнгэринүүд бас хүнэй эрхэндэ сугларжа болохо!

764) Дайсанууды эрхэндэ хуряаха хүсэжэ бас үнэндэ ороод тус бүтээ, зүрхэндээ гэмшээд зобохо шэнди гэмтэй мэтэ мүргэл үйлдэжэ болохо.

765) Бусадта бол энэ наснай аба эжидэ шэнди тус бүтээ, өөрөө бую өөрин эхэ ба хүүгээд үбэдэхэ бол тэрнинь хүбүүн шэнди үйлдэхэ.

766) Эд үгэй гуйранша үбэдэхэ бол аба эжи мэтэдэ субилагшаар үйлдэ, үбэшэнэй гүрэмэй субилагшы Хаанай үйлэдэ бас үлэмжэ магтаха.

767) Ууртай дайсан үбэдэхэ бол эсэгэ эхэ мэтэдэ субилагшаар үйлдэ, дайсан үбэдэхэ үе сэдьхэл баясаха бол тэндэ мэсээр хатхуулха шэнди.

768) Тусын убадис байха болсон бол дайсануудта нюухы бү үйлдэ, тусалха шадал шэнди нюуха бол эдгэхэ болоод сэжэгтэй шэнди.

769) Тусалхын убадис нюугаад хэзээш боруу заахы бү үйлдэ, тэрнинь өөртөө бодотойгоор тамын боруу зам үзүүлхэ мүн.

770) Ашын харюу бусааха шадалгүй бол өдүүлхэдэ үгэхэ шэнди үргэлжэлэн тусала, шадал түгэсээр гансада тусалхы хүсэхэ бол тэрнинь магад худалдаашин мүн.

771) Өөрөө ехэ аша хүсэжэ эли тусалха гээд сэдьхэхы бү үйлдэ, эли гансада тусалхы хүсэхэ бол тэрэ бас магад худалдаашин мүн.

772) Өөртөө олон дахин зуун мянга тусалжа бас тэндэ зэмэлхы бү үйлдэ, зуун жилдэ тогтоосон алдар яруу тэрэ үдэр нэгээр хэн нэгэн эбдэхэ.

773) Бусадта юү тэды тусалжа бас тэндэ илүү үнэмшихээр бү үйлдэ, тус үнэн маша бол бү тунира тус бую холо талада багаар ябаха.

774) Өөрин аша уула тэды байха бол тэрнинь дахин дахин хэлэхы бү үйлдэ, тэрнээс шихэ хашараад аша ехын санаань арилжа болохо??

775) Хэн бол далдаас тусалха бол эхынь тэрэ аба эжи мэтээр бисалга, тэндэ бую далдаас тусалхын алба ехэ өөрин үүрэгтэй бууха!!

776) Бага тыдэ тусалха сагта үнэн үри түлэсэн шэнди нүхэрнүүдтэ үйлдэ, бусадаар хуби нэгэ эдеэ үгэхэ бол хэзээш хагасхань бэрхэ үүрэг ехэ мүн.

777) Хэн бол бас тус барихын үе ашатай зарлиг дурдажа сайнаар хэлэ, үгэхэ үе дуугүй сууха болсон бол тэрнинь шабар хөрөг мэтэ мүн.

778) Бусадай гэртэ эдихэ үе бую садааб гэжэ сайнаар хэлэ, Хаан бую түшмэл мүн боложо бас тэрэ хэлээд айлдаха бол үзэсгэлэн мүн.

779) Өөрөө багахани үгэхэ үе хорлол мэтэ уур бү үйлдэ, тэндэ уурын ушаргүй тэрэ бага үгэхэнь тэрэ бол яагааш тус мүн.

780) Бусадаар өөрөө тус үгэй тэндэ бол хэзээш уур бү үйлдэ, тэрнээс өөрөө юүнэ тула хорлохо ушарынь хэлэхэ хэрэгтэй.

781) Өөрин ами мэтэ хэрэглээд зээлитэй хэмжээ үлдээхы бү үйлдэ, эдын эзэн нэгэтэ үхэхэ гэжэ найдан хүлеэхы мүн гээд доромжолуулха!?

782) Үлсэхэ сагта эдеэнэй хэсэг нэгэ үгэхэ бол үхэхэ болтор бү марта, мартаха бол нохойноос асар ехэ дооро нохой бас эдиснэй хойно сүүлэ шарбаха.

783) Дайсан болсон бол дараань бусадай ашын харюу бусаажа үйлдэ, бусадта зээлисэн үри дайсанша болсондонь бас хэмжээтэй шэнди.

784) Бусадай аша хэмжэхэ шадахагүй үе тусын ашатай бэень сайн хэлэ, эли далда хэзээш үгэй болохо бол тэндэ хэнээс бас доромжолуулхагүй.

785) Этигэлгүй абаралгүй зобогшы ганса хүбүүн шэнди үлэмжэ хайрла, Ялагша ба Ялагшын тайжануудаас тани хүбүүн шэнди тэдхэхэ.

786) Али ямарша зохистой үгэлигы бас энэ өөрин наснай тулда хүргэ, хүшэ түгэсэнүүд бас ой доторой зэрлэг заан мэтэ эрхэтэй болохо!

787) Бусад ямарша зохистой үгэлигы түрэл угсаа ба хойтын тухайлан бую хүргэ, эд тэрэ магад өөрин хойтын эдеэндэ хадгалагдаха мүн!!

788) Үгэлиг тэрэ бас үйлдэлнүүды тэрэ шэнди зам дээрын нохойдо бую хүргэ, үбэшэн зоболон ерэхэгүй орто нас хоорондо амгалан амидаралха!!

Хоер ёсын абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толиноос бусадта хорлохогүй болоод мэхэгүй шударга эдлэснэй үедэ машид үйлдэснэй зургаадчинь.

789) Бөөс хуурс дээшид амитан болон бусадай ами бү тасла, үе энэ бую өөрин нас болоны буянда бишэжэ болохо.

790) Эд юү тэды багахан болоходо бас үгэхэгүйнинь абахы бү үйлдэ, эндэ бас өөригөө алгасахагүй үхэснэй хүүр шэнди гаргажа болохо.

791) Өөрин гэргэн мүн бас болоходо хэмжээгээс илүү эдлэхы бү үйлдэ, эндэ бас үбэшэн ерэхэдэ үхэр азарга мэтээр хүгшэржэ болохо.

792) Шанад дахи тухай хүнүүды мэхэлхэ худал үгэ хэлэхы бү үйлдэ, эндэ бас хэлсэн үгэ бүгдэдэ худал сэжэг түрүүлжэ болохо.

793) Хүнүүд бусады ялгаажа үйлдэснэй хоб үгэ хэлэхы бү үйлдэ, эндэ бас гурбан хоног үнгэрснэй үе элдэб хэрүүлдэ орёолдожо болохо.

794) Хүнүүд бусадай сэдьхэл оюун тасалхын ширүүн үгэ хэлэхы бү үйлдэ, эндэ дайнда оросон бол хор эдисэн шэнди амгалан бэшэ болохо.

795) Хэзээш удхагүй хэрэггүй шалша үгэнүүд хэлэхы бү үйлдэ, эндэ бас үйлэтэй бүгдэнүүды хэрэгтэй удхаар алгасуулжа болохо.

796) Бусадай эд ба түгэсэ эдлэлдэ шунажа хомхой сэдьхэл бү үүсхэ, эндэ бас хүнүүды айгуулха болсон бол хулгайшан мэтэ сэрэмжы үйлдүүлхэ.

797) Бусадай бэе ба түгэсэ эдлэлдэ хорлохо гэмтэй сэдьхэл бү үүсхэ, эндэ бас хортой аманай ууртайнинь галзуу шононсор мэтэ болохо.

798) Үйлэ ба үрын түрэлхи байдалда боруу үзэлэй сэдьхэл бү үйлдэ, эндэ бас зохеосон захын үйлэтэйнүүдтэ ушар дагасан бүтээл болохогүй.

799) Халуун хүйтэн тамын зоболонууд үгэй бую гээд сэжэг бү үйлдэ, энэнь бол гэм бүхын засаг тасархаар түгэсэхынь тасарал бэшэ.

800) Хүнэй нас дүүрхэдэ ами тасархын үрэ дараань амсахы бодо, үхэхэ сагта олоной ами тасархын үрэтэйдэ нас эндэ юү мэтэ түгэсэхэ юм?

801) Хилэнсэ эдлэжэ зарим нэгэн амгаланаар хилэнсэнүүд үрэгүй гээд сэдьхэхы бү үйлдэ, урид хуряасан буян барагдаха бол зула унтарха сагта тодордог шэнди.

802) Ном эдлэжэ зарим нэгэн зоболоноос буянууд үрэгүйн сэдьхэхы бү үйлдэ, дээлидэ сабан халдааха мэтээр хилэнсын хирэ арилгаха ушар мүн.

803) Юүнэ тула юртэмсын нүгөө тала бас үгэй бую гээд сэжэг бү үйлдэ, хармуу ба үшөөтэй заримынь буг шүтхэр босоод эли үзэхэ.

804) Бусад бас юртэмсын нүгөө таланууд үгэй бую гэсэн сэжэг бү үйлдэ, нүгшэхэ сагта нүгөө тала одохы хүсэхэ бол юртэмсын саана одохын ушар.

805) Эндээс бас түрэлхитэнэй урда хойтонууд магад байха гээд сэдьхэлдэ бодо, нялхын ба хүүрын ушарынь хамта мэндэлхы үзэхэ.

806) Амитан бусадта хорлохо үйлын үрэ өөрөөс амсахы бодо, хүсэлээр ялгаажа алахада бас үрэгүй алагша тэрнэй олзо сайн бэшэ.

807) Хүнүүдэй оюун болон эрхэтэнээр урдахинь дагахы бодо, аха дуунай оюун ба амгалан зобууринууд ехэ бага адлигүй элдэб үзэгдэхэ.

808) Одооной амгалан ба зоболонууды эртын үйлэдэ хамаатай бодо, мэндэлхэ тэды энэнээс зоболон бую юүнэй ушараас гарсан гэжэ санаха.

809) Эдеэ ба эдын ашигууды үзэжэ бас хилэнсын үйлэ бү үйлдэ, үдэрэй зарим эдеэнэй хүлэсээр тамын галай голдо хэн нэгэн тогтохо гү?

810) Үйлдэхэ үе тааламжатай бас хилэнсэ нүгэлэй үйлэ бү үйлдэ, баяр шэнди зохеосон шэнди үйлын үрэдэ гэмшиглэн шэнди хэд шэнди амсаад зарлигласан.

811) Түр зүр нэгэ амгаланай тула бата амгаланай амин судал тасалхы бү үйлдэ, гэмшиглэн шэнди үхэхын саг үйлдэснээр гаслан энэлхы гарган шэнди шатаха.

812) Хүн олон хилэнсэ үйлдэхэ гээд нэрэ зүүхын тула хилэнсы бү үйлдэ, хүнүүд бум зуунай хилэнсын үрэтэй тус тустай тамада шатажа болохо.

813) Эртэнээс хүнүүд бүгэдэ үйлдэснэй түрын ёс мүн гээд хилэнсы бү үйлдэ, хилэнсээр тамада шатахада бас тэрнээс түрын ёс мүн.

814) Үргэлжэ буянда хишээжэ байха гээд омогоор хилэнсэ бү үйлдэ, агуу хүшэ ехэтэйдэ бас засагта нэгэ дахин харша үедэ тасарал тусаха.

815) Хилэнсэнүүд бага байсан бол бас тэрнинь ялгаажа алахы бү үйлдэ, бага бас тэрнинь үриин үүсхэлгэ шэнди үдэр шүни арьбидажа болохо.

816) Үе энэ тыдэ эдеэлхын тула хилэнсэ нүгэлтэй үйлэ бү үйлдэ, юү тэды даруултай бас үхэснэй мүрдэ эд бараа үлдээжэ хоосорсони үзэхэ.

817) Хэрэггүй бусадай эдеэн түлөө хилэнсэ нүгэлтэй үйлэ бү үйлдэ, тэрнэй үрэ зоболоноос өөрөө удаан нэрбэгдэжэ болохо.

818) Энэнинь хүн олоной юрэнхы хилэнсэ мүн гээд ялгаажа бү ала, зуу ба мянгаар нэгэ алахада бас тус тустай хилэнсын үйлэдэнь зам түгэсэхэ.

819) Эхэ хүүгэд зохилдохо бол ураг саданай дуршилтай эдеэнэй хэрэгтэ хилэнсэ бү үйлдэ, тэдэнүүд заримдаа түр зүүр замда ушарсанай зочин мүн!!!

820) Нэгэндэ тусалха үйлдэснэй тула нүгөөдынь хэзээш алахы бү үйлдэ, тэрнинь тэжээхын аха тула дуугынь наманшалаад алаха шэнди.

821) Бүгэдын мүрдэ энэрхы Бурхани тахихын хэрэгтэ бас алахы бү үйлдэ, хүбүүнинь алаад маха шуусаар тэрнэй абада тахил шэнди.

822) Буян үйлдэхэ үйлээр бас тэрнэй тухайлан мал бү ала, буян маша үйлдэхы хүсэхэ бол хилэнсэ хольсонгүй бүтээл бол сайн.

823) Өөрин эд баялиг алахада хилэнсэгүй гээд сэдьхэхы бү үйлдэ, түшмэл өөрин эрхээр эзэлсэн албатанууды алаха бол хилэнсэгүй болоху уу?

824) Малы хүн эдидэг тула тэнгэриес үйлдэснэй гээд сэдьхэжэ бү үйлдэ, хүн ба эдеэш мангасай аманай эдеэн бол хүн бас тэнгэриер үйлдэсэн болохо гү?

825) Тэрэ шэнди ябасан энэ бүгэдэ бас тэнгэриес үйлдэсэн гээд сэдьхэжэ бү үйлдэ, амитанай түрэхэ үхэхы үүсхэхэ бол мал алахын яргашин шэнди болохо.

826) Өөрөө бата санвар абаагүй гээд алаха бол айха зүрхэгүйн бү үүсхэ, хилэнсэ нүгэл гэсэнинь санвар түгэсэнүүдэй тусхайлаха ном бэшэ!?

827) Өөрөө үйлдэлдэ үнэн сээрлээд алахы бусадай захихаар бү үйлдэ, даатхалгаар хүн бусады алаха үе тэрнинь алагша юүнэ түлөө бэшэ юм?

828) Эртын хорлолдо харюу үйлдэхэ гээд бусадта хэзээш хорлол бү үйлдэ, харюу зуугаар хорлохынь харюулажа бас өөрөө хилэнсэ шинээр хуряаха.

829) Амитани хүлээр газар гэшгээд сохихо зэргэ бую сээрлэжэ үйлдэ, алуулсан бүгэдэ бас өөрин амиар үлэхэ үйлдэлтэй ба эд бараагаар бэшэ.

830) Уула ба ой шогуй сэсэрлэг зэргэдэ сэдьхэхэ шэнди гал үгэхы бү үйлдэ, амитан хэды шэнээн шатсанай тоолсон шэнди өөрөө түлигдэхэ.

831) Амитан хамтада ус ба моды залхуугаас бусалгахада галдахы бү үйлдэ, тэндэ бую амитанай тооной тэрнээр өөрөө удаан шатаха.

832) Бөөс хамта хубцаснуудтай салхинда гаргаад угаал бү үйлдэ, бэенэй хэсэг зуун салбарта хагараад хүйтэнэй тамада түрэхэ зарлигтай.

833) Хортон мүн гээд шоно ба могой зэргы алажа бү үйлдэ, хүн ба нохой бую бусадта хорлохо бол тэднүүдэй бүгэды бас алажа болохо.

834) Элигүй аргаар далдуур бас бусадта хорлохы хишээжэ бү үйлдэ, буян ба хилэнсы өөрөө үзэхэгүйн нюдэ ба шихэтэй байха шэнди.

835) Тобшо бол өөрөө баярлахагүйн үйлэ тэндэнь бусады бү найруул, хэрбээ эндэ өөрөө найруулсан бол юү мэтэ болохо гээд санаха хэрэгтэй.

836) Бусадаар хилэнсэдэ эгсэ боложо бас тэндэ нохой мэтэ орохы бү үйлдэ, тэрнинь анхилуун хэлсэнээр хайлсан ширэм бусалсаны хэн нэгэн ууха юм?

837) Ехэ хүштэйгээр хилэнсэдэ халдажа бас харбасан сум мэтэ бү үйлдэ, хүнээр загнуулжа айгаад тамын гал дотор хэн нэгэнь орохо гү?

838) Хилэнсэ нүгэл болсоной заршимдань шинээр бол тусгахы бү үйлдэ, тэндэ оршохо бол гэтэлхын забсараар өөртөө гэтэлхын үе үгэй.

839) Эндэнь хилэнсэтэй болсон гээд мэдэхэ бол ямарша үйлэ тэрэ бү үйлдэ, найруулсан хорыг мүн мэдсэн шэнди эдихэ бол хүн мүн бэшэ.

840) Сэдьхэсэн шэнди үйлдэлэй хилэнсэнүүды машид арилгахынь бэрхэ хүндынь бодо, мэдэхэ шэнди гэм үйлдэсэндэ Хаанай хүүли хүндэ мүн.

841) Хүн олон ниитын эд хулгайлсаны машид арилгахынь бэрхэ хүндынь бодо, зуунай эд нэгынь хулгайлха бол хилэнсэ зуу ба мянганай мянга.

842) Бусадаар хилэнсэ үйлдэснэй үе аншин хүбүүн мэтэ баярлахы бү үйлдэ, эдеэнэй хэсэг тэды олохогүй бол хилэнсэ тэды шэнээн хуряаха гү?

843) Өөрин муу санаануудта бас юү нэгэ үйлдэхэ гээд харуул үйлдэ, мэдэхэгүй гээд бую хэлэхэгүйгээр алаха ба хулгай үйлдэхэ бии!!!

844) Хүсэхэгүй зоболон ерсэнэй үе бусадай гайда сэдьхэжэ бү үйлдэ, дайсанаар шимхүүлхэ бую тамын харуултай шэнди өөрин хилэнсэ болбосруулха мүн.

845) Хүсэхэгүй зоболон ямар болсон бол тэрнинь өөрин үйлэдэ бисалга, бусадаас мэлзэхээр хуулиар оруулха бол гэмгүй мүн гэхэ үнэн хэрэггүй.

846) Хилэнсын эдеэ ба эдэнүүды эдлэхэ үе жаргалтай бисалгахы бү үйлдэ, тэрнинь богширгоной махашинай загасаар баярласан шэнди.

847) Хизгааргүй галбын болбосруулсан хилэнсэ тэрэ үдэр шүни бүхыдэ амлан өч, энэнээс асар үйлдэл бол үгэй энэнээс асар сэдьхэхэнь ушаргүй.

848) Галбада шатаснай хилэнсэтэй байха шэнди ганса эдижэ хэбтэхээр үнгэрөөжэ бү үйлдэ, хүн тэрэ эдихэ бол зоболон мүн зуун жил амидаржа бас нас богино шэнди.

849) Хилэнсэнүүды дотороо байгуулха бол догшин хор эдисэн мүн гээд бодо, хор эдисэн шэнди дуулдаха бол зай сүлөөнүүд хэндэ байха юм?

850) Эмээр доторой гэм шэнди хилэнсэнүүды хосоролгүй арюутхахы хишээ, хилэнсын гэмээс гэтэлхэ бол үхэхэ ба амидархада жаргал мүн.

851) Сэрэмжэгүйнээс хилэнсэ үйлдэхэ бол гэмшилэн боохо сэдьхэлээр амлан өч, наманшалан эсэргүү шүтэхэ бол нэрэгүй хилэнсэ зарим бас үгэй.

852) Арилган наманшалаар нэрлэхэ шадалтай гээд доромжолжо тэрэ хилэнсэ бү үйлдэ, мэдсэн шэнди доромжолхын хилэнсэ хэзээш нэрлэхэдэ машид хэсүү.

853) Хилэнсын аюулаас абархын тула гурбан сагай бүхы абаралдаа одо, тэрнээс нэрлэжэ болохо бую арюун бэшэ бол бас хазаартай болохо.

854) Лагшан зарлиг сэдьхэлэй шүтээн байгуулсан сударын аймаг гүнзэгы бас ехэ, тэрэ бас хилэнсын түлшэнүүды үнсээр шатаснай галын дүлэ мүн.

855) Өөрөө судар уншихы мэдэхэгүй бол бусады эд бодосоор уншилгада оруул, үйлээр үйлэдэлдэ орохынь үрэ адлида үйлын үрэ хэзээш хуурамгүй ушар.

856) Хилэнсэ түйдхэр судалхын бэрхэ ябадалда үдэр шуни зобуурин обогтой үйлдэ, гэтэлхэгүй муу заяанай гянданаас зугтаахын аргань энэ ганса.

857) Хилэнсэ сэдьхэл түрсэн үе энэ сагай олзын дараанай аша үрэ алин ехэ гэжэ бодо, орсо гарса тоолохогүйнүүдтэ дэмы шалшада орохонь яажа зохихо юм?

858) Хилэнсэ сэдьхэл хүшэ хатуу түрсэн бол үйлэ тэрнэй аша үрэ сэдьхэлдэ бодо, галабда шатахын ушар санаха бол агшин амгаланаас сэдьхэл урбаха.

859) Эгэл хүн бас шраманин дүрбэн ном сэдьхэлдэ аба, дүрбэн сайн ном эдлэхэ бол тэрэ бас хилэнсын уснай хашаа мүн.

860) Хилэнсэ наманшалхаар садахагүй буянай суглаанда үргэлжэ шамда, сабын хирэ арюутхаха бол тэрэ дотор шимэнь шутхаха шэнди.

Ёс хоерой абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигүүн толиноос хилэнсэ тэбшэхын үедэ маша үйлдэснэй долоодчинь.

861) Абаха орхихы заасан буянай саданай замын хүтлэгшэдэ шүтэ, шабаршин буянай саданда шүтэхэгүй бол сохоры хүтэлхэгүйн сохор шэнди.

862) Мүр үзүүлэгшэ Багшын тэрэ мүр зохиходо зарлиг шэнди сайн бүтээ, хүбүүн сэсэнээр аба эжидэ үйлэтэй шэнди шүтэхэ хүшээр зарлигтай.

863) Сүлөө ушаралда хүнэй бэе эрдэни энэ олсон бэрхы хамаагүй тэды бисалга, өөрөө бусад бүгэдэ буян хилэнсэ хоерой али нэгынь асар эдлэхэ ушар санаха.

864) Өөрөө үхэхэ магад хэзээ үхэхэ бую магадгүй ушарынь бодо, энэ шүни Эрлэг Хаанай алаха доторонь суужа магад бол байха мүн бэшэ.

865) Үхэлэй эзэн Эрлигэй салам мүн намай хүзүүнээс хүлэхэ гэжэ бодо, алахын газарта хүтэлхэ шэнди дуулаад тэрнээс тэнэг лэ доройтохо үгэй.

866) Амраг садан түрэл садануудта бас гэрэй эзэндэ сэдьхэхы бү үйлдэ, тэрэ бүгэдэ танда больжис хүргэхэ шэнди үхээрэдэ хүргэснээр бусаха.

867) Алаха газарта хүтлүүлхэ гэмтэй мэтэ муу заяанай зоболон үргэлжэ бодо, гэмээр эдлэхын мүрнүүдтэ хорихын уснай хашаа барихаар болохо.

868) Саг болон байха үе бүгдэдэ зүрхэнээс гурбан абаралда одо, тэрнинь үнэн сайн суглаан бүгэдын үндэсэй эсэстэ хүрсэн мүн.

869) Үйлэдэл алинда тулаха болсон бол шухал дээдэ гансада соерхон хүрэ, арга ба гүрэм бүхын оньсо энэ мүн гансы хуряахада мүн.

870) Саг бүгдэдэ шухал дээдын бэлгэ тэмдэг ба үгэдэнь шамдан сура, дадаснаар зай орхисон бол айха эндүүрэл үзэлтэй өөрөө газарта эбдэрхэ!

871) Үдэр шэнди өөртөө тахил мэтэ Бурханда ямар шадаха тахил үргэ, энэнэй хойно сайн суглаан бүгэдэ бас аяндаа бүтэжэ болохо мүн.

872) Бурханда тахил үргэснэй үе тэндэ мэхэ ба зали бү үйлдэ, тэрнинь сохороор нюдэ түгэсэдэ мэхэлжэ найруулха мэтэ.

873) Тахил али нэгы үргэхэ бол бас өөрин гараас жигдэлэн үргэ, залхуураад бусады захирсан бол үргэснэй буянаа тэрнинь абаха.

874) Эдын муу зүгээс тахилнууд үргэхы бү үйлдэ, абарал үйлдэхэ Бурхан дээдэнь боолын орон зохеожо болохо.

875) Өөртөө машид амтатай ба зохистой үзэгдэлнүүдтэй үргэ, өөрөө эдихэ бол болжис хүрэхэ эдеэ үргэжэ бас шадалтай ямар мэтэ баясаха гү?

876) Бурханда үргэхэ тахилай тэрэ хүнээс илүү үйлдэ, хэрбээ хүнэй тахил илүү бол тэрэ хүн илүү тоологдохонь мүн.

877) Тахил тэрэ бас үдэр шэнди арилжиха бол хамагын адагта нэмэжэ үйлдэ, хүн ехэ нэгэндэ эдеэ илүүдээд дахин дахин үргэхэ бол ямар мэтэ зохистой.

878) Үглөө эртэ нэжгээд шүни бэрэ шухал дээдээс ямарша шадалаар мүргэл эрэ, тэрнинь хэнээс бас үйлэдэлтэй амархан тус эрдэмүүдынь санаад үнгэрөөхэ!!

879) Этигэлтэй аймагнуудаар одоходо бас мүргэл ба гороолохы үйлдэ, тэндэ сүзэг ба бишэрэл үлэмжэ түрүүлхынь хэрэг байха!

880) Шадаха бол мүргэл ба гороолхын тула ябаганаар замда гара, өөрин хэлинсэ засахада бусад ашахынь юүтэй адли санаха юм?

881) Ябаган ябаха шадалгүй бол хүлэгээр бас ябажа үйлдэ, тэндэ сохихо зодохо үйлдэхэгүй юрөөл табижа уналга хэрэглэхэ.

882) Үлдэхэ ба тонилуулхын саана гүйлгэхэ бол мүргэл ба зальбирал бү үйлдэ, Бурханай бэенэй дүрсэ ямар мэтэдэ номын лагшантай үйлэ мүн?

883) Заримдаа гэрэй баруун хойтын эрмэгнүүдтэ мүргэл бү үйлдэ, эли үзэснэй Бурхан шүтээн ба номын лагшан хоерто үйлэ мүн.

884) Сүгсэ ба зула балин ба лабре зэргэдэ мүргэл бү үйлдэ, тэднүүд тахилай эд болоод мүргэхэ ороной Бурханинь тэрэ мүн бэшэ.

885) Бурханай мүргэл ба гороолхынь хуряасан суглаан үгэй үе бас үйлдэ, хүнүүд бусадаар хөөгдэхэ бол одоо адистань орохо бэшэ??!

886) Мүргэл ба гороолхо алиниш үйлдэхэ бол зүрхэнээс сүзэгтэй сэдьхэлээр үйлдэ, туулай шал дэмы гэсэн шимээ дуряан ба дарбисан хяруу бол хэрэг бага.

887) Мүргэл хоер гурба үйлдэснээр сэдьхэлэй хэзээш хангахы бү үйлдэ, дээдэ түрэлтэ өөрөө ехэнүүд Бурханай мүргэл тоолошгүй саглашагүй хүсэхэ.

888) Мүргэлнүүдэй бүгэдын дээдэ болохо үе мүсээ тэниижэ сунажа мүргэ, бэеэр дарсан тоосоор Хаан түрын дахин бас олсон зарлиг!!

889) Мүргэл ба гороо үйлдэснэй үе бусадаас эшэжэ бү үйлдэ, өөрөө Бурханаас дооро тэрэ ушартай бол машид зохистой мүн бэшэ.

890) Бусадаар мүргэл гороо үйлдэснэй үе тэндэ хэзээш доромжолхы бү үйлдэ, бишэнээр хүни доромжолхо мэтэ өөрөө бусадай шог наадам болохо.

891) Бурханда мүргэхэ хүсэхын үе бүгтэгэр тэдыгээр садахы бү үйлдэ, номын бэенэй шадал сайн санаад сүгэдэжэ тэрэ хүсэхэ хэрэгынь соерхон үйлдэхэ.

892) Бурхани бас багахан нэгэ хоер тэды сэдьхэлдэ дурдаад садахы бү үйлдэ, арбан зүгын Бурхан тоогүйн сэдьхэлдэ дурдан үйлдэхэнь мүн.

893) Хүсэхын хэрэгүүд бүтэхэгүй үе Бурханда худал ба сэжэг бү үйлдэ, хилэнсэ сэдьхэл сайн боохогүй бол тэндэ Бурханаас абарагдахада хэсүү.

894) Үбэшэн зэргэ гарсан үе буян үйлдэхэнь хэрэггүй үрэгүйн сэдьхэжэ бү үйлдэ, үе энэ мүн бую үдэр нэгэндэ тоолошгүй хилэнсэ үйлдээд хайшаа ябаха юм?

895) Гүрэмээр үбэшэн ад амарлиглангүй үе ном ба хубарагы бү муушала, ушар бүтээснээр үрэ арилгаснай гүрэм бую ехэнхинь хэрэг багатай.

896) Ялагшын шадал санаа мэтэ болохынь сонсохо үе тэндэ сэжэг бү үйлдэ, санаа мэтэ болсон орон газарай оршохо ёс ба эд ба тарнин шадал үзэгдэхэ.

897) Тэрэ мэтэ Ялагшын номнууд бүгэдэ айлдаснай ушарта сэжэг бү үйлдэ, хүнүүды бас оюун ухаанинь гарын альга адли огторгойдо үзэхэ.

898) Ялагшын хүшэ шадал шэди бую сэдьхэлдэ сэжэг үйлдэхэгүй үнэн бари, хорхой шобуунай ба нара сарын хурдан удаан зэргы үзэхэ бэшэдэ.

899) Амитан олоной зоболон үзэхэ үе Ялагшада хүшэгүй сэдьхэхы бү үйлдэ, бусадай хилэнсы бусадаар арилгаха бол буян хилэнсэ хэрэггүй болохо.

900) Сэрэг зэргэ айлгахы үзэснэй үе Ялагшада хүшэгүйн сэдьхэжэ бү үйлдэ, үбэшэнэй зэргы эмээр эмшэлэхэгүй бол эм үбэшэнэй эсэргүү мүн.

901) Агнажа амисхалаад ами тасалха бол өөрөө гансаараа хэмнэхы бодо, Ялагшанууд амитанай хилэнсэ арилгаха бол алахань бас гэмгүй болохо?!

902) Сүзэгэй хүрэнгэ байсанаар Ялагшын адиста орохы бодо, ус бороо юү тэды буусанда бас арбайн үрэ шатаха бол ямар мэтэ болбосорхо юм?

903) Үндэр язгууртан тамада одохо бүгэды өөрин сэдьхэлдэ хамаатай бодо, дотор буянай үндэснэй хүшэ байха бол Ялагшадтай тэрэ ниилэжэ абарха.

904) Лагшан зарлиг сэдьхэлэй шүтээнүүды ашиг ехээр худалдахы бү үйлдэ, этигэл абарал даатхахын абаралай орон тэрэ худалдаад хэн абарагдаха юм?

905) Бусад бас лагшан зарлиг сэдьхэлэй шүтээн эдеэнэй хэрэгтэ худалдахы бү үйлдэ, хэрбээ тэндэ маха байха бол мэсээр хэршэжэ эдихэ юм бии гү?

906) Тэрэ шэнди лагшан зарлиг сэдьхэлэй шүтээн хубцасай хэрэгтэ худалдахы бү үйлдэ, үнээр гутал урлаха бол гутал тэрэ дээдын сонголто мүн гү?

907) Нюсэгэндэ хубцас бүхы хагасажа бас Бурханай номууд худалдахы бү үйлдэ, дэлгэмэл Бурханда үнээр хубцас оёхо бол тэрнээс бүгсэ орёосон мүн.

908) Эдеэгээр юү тэды үгээтэй боложо бас Бурханай номууд худалдахы бү үйлдэ, юү тэды үлсэжэ аба эжи хоеры эдеэгээр худалдахань ямар мэтэ зохистой гү?

909) Сүзэгээр дээшэ бодсон бол Бурханай ном үгэлиг болгоохо тэды бодо, тэрэ бас харюуда атаархалгүйн сэдьхэлээр үгэлигы мэргэн зарлигласан.

910) Бурханай ном табиха үедэ түхээл бариха гээд тэрэнэй өөрөө эдихы бү үйлдэ, тэдэнүүд хурдан бүтээснээр бусадта таалагдахань мүн бэшэ.

911) Лагшан зарлиг сэдьхэлэй шүтээн хууширсан бол тэбшэжэ хэзээш орхихы бү үйлдэ, тэрнинь аба эжи үтэлсэн гээд зодохоор хилэнсэ ехэ.

912) Лагшан зарлиг сэдьхэлэй шүтээн хууширсан бол шамдаад анагаахада оруул, үбэшэн түргэн эмшэлхэ бол нас мүн орто болохо!!!

913) Уур ба тачаалай ушар үзүүлсэн дүрсэ лагшанда муу сэжэг хадгалхы бү үйлдэ, тэрэ бисалгахын шүтээнэй мүн орон гэжэ хэлээд үнгэрсэн хүсэлэй амарлингүйн бүжэг!

914) Бурханай лагшанай дүрсэ юүтэй адли бол гэмтэй үгэ бү хэлэ, хүндэ гэмүүды уяжа үйлдэхэ бол аша үрэ сэдьхэлдэ ерэхэгүйн олохо!?

915) Ялагшын зарлигта мунхарха үе худал бую мэтэ сэжэг бү үйлдэ, тэндэ газар дээрхи мэргэд бүгдэдэ худал гэмэнь олзо болохогүй!!

916) Номын ушар гүнзэгы мэдэхэгүйдэ дээдэ ном доромжолхы бү үйлдэ, дээдэ ном нэгэ дахин доромжолхо үзэснэй хилэнсэ ехэ хаанаш байхагүйн зарлиг.

917) Хубарагта хуряасанай эд зоорида сэрэмжэгүй салгажа абахы бү үйлдэ, тэрнээс хайлсан ширэм бусалсаны ууха бол гэм багын зарлиг.

918) Шраманин байдал доодо үгээтэй мүн гээд басахы бү үйлдэ, тэрнинь үлс түры маша тэбшэснэй Бурхан Багшын ёс мүн.

919) Шраманин хубцас ялзарсани үмэдэхэ бую гуйранша мэтэ басахы бү үйлдэ, урагдаад ялзарха тэрэ хубцас ялзарсан мүн бол хүн ялзарсан бэшэ.

920) Шраманинууд дээшэ бодсон үе тэрэни хэзээш зандархы бү үйлдэ, Хаан язгуурай гэлэн бас эдеэ ба хубцаснууды бусадаас эрэнэ.

921) Шраманин эдеэ хубцастай доорхинуудтай ба гэргэнтэй хэзээш тэмсэхы бү үйлдэ, тэрэ баатар ба эхэнэртэй тэмсэхэ бол ямарша зохистой мүн бэшэ???

922) Шраманинуудта санаа муутай сэсэн тэнэгээр алагшлалхы бү үйлдэ, бүхы бас буянай хүрэнгэнүүд сасаха газарынь ялгадахагүй.

923) Шраманин хүгшэн залуу бүгдэдэ бас зохистой хүндэлгэ амары үйлдэ, сэрэгтэй Хаан ехэдэ толгойн титэм мэтэ үүрэг.

924) Үйлээр олсоной түгэсэ эдлэлдэ үргэлжэ болижо мэдэхы шүтэжэ үйлдэ, болихы мэдэжэ эрхэ баялигта орохо бол гуйранша мүн бас баян мүн??

925) Үдэр шүни оршин тойрони эд баянаар сайжаржа арьбижуулха гансы бүтээжэ бү үйлдэ, мори эд саба газар дүүрэн байхада бас тэрнинь бусадай баянай тоо мүн??!

926) Хойтодо өөрөө абалгын буянай эднүүды бүтээхэдэ хишээ, абалгагүй алта мүнгэ хуряаха байгаад бас тэрнинь бусадай эд сахиха мүн.

927) Өөртөө зүрхэнээс энэрхы бол хойтын тариа түмэс бүтээхэдэ хишээ, эд юү тэды үгээтэй боложо бас үлсэхэ удаан үхэхэ заримдаа байха бэшэ.

928) Буян бүтээхэдэ алта мүнгэ олон гээд эдээр абарал барихы бү үйлдэ, баянаар өөрин хилэнсэ түйтхэрнүүды эдээр золихо үйлдээд гэтэлхэгүй.

929) Одоо манай эхэ хүүгэдүүд буян үйлдэхэ гээд алгасалхы бү үйлдэ, хүбүүнэй үйлдэхэ буянаас аба эжи бас бага тэдынинь олохогүй.

930) Үхэснэй дараа мэни тусхай хүбүүд үхэснэй буян үйлдэхэ гээд алгасалхы бү үйлдэ, хүбүүн ба аша хүбүүн мянган байжа бас Эрлэгэй гянданаас юүнэ тулда хөөгдэхэ юм?

931) Хотол суглаан ямар нэгэ хүсэхэ бол буян гансануудта шамда, буян түгэсэдэ тодхоргүй болоод энэ хойто хэрэг бүгэдэ аяндаа бүтэхэ.

932) Эд ба алдар болон эрхэшэлээр буян тухай дотороо дээдэ бисалга, тэрэ бүхы үе энэгээр баярлаха тэды буян энэ хойто бүгэдэдэ баяр.

933) Хүшэ аргатай мэргэнүүдээс буян тухай дотороо дээдэ бисалга, хүшээр хэрэг бүхы бүтээхэгүйдэ буянаар хэрэг бүгэды бүтээхэ!!!

934) Мүнөөдэр үхэхэ бол гэмшэлгүй дотороос баяртай буян бүтээ, тэрнээс асар баян хаанаб тэрнээс асар жаргалтай бую хаанаб?

935) Гэзэг зулгагдаха ба шүд унаха үе үлэмжэ бас номдо шамда, тэрнинь ехэ нүүдэлдэ нүүхын ашаанууд урид ошосон мүн.

936) Тобшолбол энэ хойто хоероос хойтын удха эрхэмээр бодо, энэ насанда үгээтэй бол түр зүр мүн бас Хаан түрэ олсонинь түр зүр мүн.

937) Ном ба юртэмсэ хоероос дээдын ном ганса эрхэм бүтээ, юртэмсын ажа байдал гансада шамдаха бол тэрнинь охор санаа мүн!

938) Буянай долгион ехэ шадалгүй бол бүтээхэ шадалтай буян нэгэндэ шамда, өөрөө бүтээхэ шадалтай буянда үдэр шүни шамдаха мэргэнэй ёс.

939) Өөрин бүтээхэ шадалтай буянда хүдлэхэ нэгэ хоруугаар хуряахы шамда, эртэ хуряасан буянаа бишэхэгүйдэ нэмэри сасаахын саг мүн?!

940) Өөрин бүтээхэ шадалтай буянда тэрэ саг бүгдэдэ дахин бас үйлдэ, бүхы насанда эдеэ ба эд хуряахы хэн нэгэн болихо мэдээд шүтэхэ.

941) Ялангуя дуйсан сагнуудтань хилэнсэ тэбшээд буян бүтээ, тэрэ үе буян ба хилэнсэ дэлгэрхэ ехы энэрхы сэдьхэлтэй Ялагша зарлигласан!!!

942) Бусадай буянууд шамда хэрэггүйдэ хорихы бү үйлдэ, тэрнээс өөрин буянуудаа орхисон бол өөртөө гэм бага.

943) Бусад буян үйлдэснэй үе өөрөө үйлдэсэн шэнди баяр бисалга, гуйраншын гар хоосон мүн бол бас Хаантай адли буян олохо.

944) Үгээтэй хүн тахил үргэхэ үе баянай омогоор басахы бү үйлдэ, ехэнхи буянай ехэнь санаагаар мүн бодотой бэшэдэ.

945) Гуйранша шүүр тэды үргэснэй буянда доромжолхы бү үйлдэ, тэрэ баянай тахил ба хурим хоерой буянай алинаас ехэ магадгүй.

946) Гуйранша хубцасгүй нюсэгэндэ буянинь доодо гээд ялгаахы бү үйлдэ, хойно тэрнээс бэдинэр тэжээлүүлхэ үнэн байхань мүн бэшэ.

947) Өөрөө буян ямар үйлдэхэ бую хилэнсэ холингүй арюунаар бүтээ, зуун амтатай түгэсэ эдеэ дээдэдэ шээс баас холижо хэрэггүй мүн!

948) Буянуудынь бага болходо бас тэрнинь доромжолхогүйгээр бүтээ, арюун санаагаар үйлдэхэ бол бага бас үрэдэ хизагаар байха бэшэ.

949) Тэрэлхитэн дээдэ ехэнүүдтэ эд ба номын барилдалга бүтээ, тэрнинь баян эд олонтой эдеэ ба эд гансада холигдосон шэнди.

950) Арбис тарнин эзэн ханигүй бол үзэг зургаатай маани үргэлжэ туу, тэрнинь хэзээш үйлэ хялбар болоод тус эрдэмэнь санаа мэтэ болохо.

951) Үдэр нэжгээд шэнди бас үүдэндэ аба эжи хоеры тухайлан туу, тэрэ хоер өөрин бэе аминда сасуутан бэшэдэ үгэлигэй эзэн мүн.

952) Бусад бас үүдэндэ барилдалга түгэсын адгууснууды тухайлан туу, махаар амиа тэжээжэ арьсаар бэе хушахы энэ бодоходо.

953) Насанда хэн өөртөөш тусалсан бүгэды тухайлан туу, тусын бэенэй ашын ашаа харюулхада үринүүдынь хэмжэжэ болохо.

954) Үритэй үшөө хадгалагшын ада ба тодхоры тухайлан туу, үринүүдынь хэмжэхэдэ ада тодхороос тоо болохогүй.

955) Тэрэ шэнди өөрөө нүгөө талада хорлохо бүгэды тухайлан туу, хорлохын үри зээли харюулхада үринүүдынь бас арюутхажа болохо.

956) Арбан зүгын огторгойн заха тэгшын амитан бүгэды тухайлан туу, захагүй тэдэнүүдэй тоогүй олон буян ба хотол түгэсы оложо болохо.

957) Бусад бас тогтоол тарни ба зальбирал зэргэ ябаха сууха бүгдэдэ аманай уншалга үйлдэ, дуугүй ябаха бол яриа мэдэхын хэл эрхэтэнтэй байжа хэрэггүй хэтэрхэ!!

958) Буянай ямарша үйлэдэл бүгэды бас боди дээдын хэрэгтэ бүтээ, энэ наснай хэрэгтэ үйлдэхэ бол үдэр энэнэй хэрэгтэ үйлдэхэ ба адли.

959) Үзэгдэн сонсогдохо эдэнүүд бүгэдэ мүнхэ бэшы эльбэ мэтээр бисалга, сайн муу дээдэ доодо энэ бүгэдэ бас сэдьхэлэй эльбэшэнээр урлагдаха!

960) Юүнэ тулда амиа бас үгэхээр амгалани зоболон гэжэ мүн бисалга, амгаланда бардамнаха энэ бүгэды бас нойтон хамууда зохистой мэтэ зарлигтай.

961) Утасаар баригдасан шобуу шэнди гэгээн забсарын Тэнгэри бас унахынь бодо, үндэр заха бүхын бууража болохо оршолоной номын бэлгэ шанар мүн?!

962) Нюднэй өмнө амитан ямарша үзэгдэхэдэ бүгэды анхагүйн эсэг эхээр бисалга, сэдьхэлдэ ууртай гал усадхахын тула асрахын энэрхыгээр дэбтээхэ.

963) Тэрэ шэнди бүхы амитантай бую эжи эмэгэтэй мэтэ наада, бүгэдэ бас бэенэй аша хэмжэхэгүйдэ анхагүйн аба эжи хоер мүн!!

964) Бусад хараажа сохихо бол харюудань хэзээш хорлохы бү үйлдэ, эсэгэ эхэнь хүбүүнэй сохихын үе хүбүүнь сохилсонгүй сүгэдэхэ шэнди.

965) Үйлдэхэ бэрхэ агуу ехэ Ялагшын хүбүүнэй ябадалда мятрахы бү үйлдэ, баатар сэдьхэлтэй ехэнүүд бэе амиа үгэжэ саглашагүй баяраар шингэхэ!!!

966) Умай тэнгэри амитанда тусалхын тула эрдэни боди сэдьхэл дээды үүсхэ, тэрнинь гурбан сагай бүхы Бурхадта ябаха нэгын мүр ехэ мүн.

967) Гуйраншаар эдеэ эдээр дээшэ бодсон бол аба эжи мэтэдэ хүндэлгэ үйлдэ, харамлажа Бэридтэ унахын тула өөрөө үритэй байха шэнди.

968) Эд бараа хойтодо абахы хүсэхэ бол тэрнинь зондо үгэжэ хадгалхы үйлдэ, бусахагүй санда хадгалхань эд тэрэ алдахы мүн зарлигласан.

969) Харамлахаар түрсэн үе санда эльгэхы мүн сэдьхээд үгэ, ушар тэрэ өөрин эдеэ эд бүгэды өөрөө эдихын арга мэргэн мүн.

970) Хубаргууды хуряасан зэс тогоондо ус арюунаас дээшэнь шутхан үйлдэ, хойно хубараг тэрэ бүгэдээс үргэл ямар сайжаржа хамтада абаха.

971) Шадаха үргэл үргэхын үе тэрнэй харюуда атаархал бү үйлдэ, үгэсэн тула харюуда горидохынь гуйраншатай наймаа шэнди.

972) Хамагын адагта нохой ши хойтын үе эдеэ ундаа намда соёрхохо гээд үгэ, хүн хүбүүндэ сайжаруулха үгэхээр нохойдо үгэхэ бол магад абаха!

973) Үгэлэг хэндэ үргэхэ бол бас бусадта хорлолгүйгээр үргэ, эжи юү тэды энэрэнгүй бол бас абын маха отлоходонь хэн нэгэн тэжээгдэхэ гү?

974) Ама абасан тангаригаа аминаас бас хайртай бари, бэе ба ами хоеры үгэхээр бас дээдын ном сахихаар зарлигласан.

975) Үргэлжэ сайн сагуудта найман гишүүнтэй шухал оршохы сахи, тэрнинь бусадаар буляагдахагүйн өөрин хойтын эдеэ эд мүн.

976) Тэрэ мэтэ саг сагуудта масаглахада орохо бую дахин бас сахи, тэрэ бас бусадаар эдихэгүй өөрин хойтын замын хүнсэ мүн.

977) Дайсанууд бүгэды доромжолжо болоходонь өөрин уур сэдьхэлэй номгоруул, тэрнинь дайсан бүгэды саг нэгэндэ дараха адли гээд мэргэд зарлигласан.

978) Ялангуя ууртай дайсануудта шадал гаргаснаар тэсэбэри бисалга, сэдьхэл зохилдосон ойронууд ба амраг саданда тэсэбэри бисалгахы ямар хэрэгтэй юм?

979) Бусад бас хүшэ багатай доододо хүшэ байха шэнди тэсэбэри бисалга, доороос хүшэ ехэтэй Хаани тэсэхэ гэбэл шог наадамай ушар.

980) Хүлээр магнайда тоншихо бол галзуурсан хүбүүндэ эжи шэнди тусала, тэрнинь бүхэ зүрхэтэй хүшэ түгэсэ Ялагшын хүбүүн баатарай эдлэл мүн.

981) Хожим үглөөдэр нүгөөдэр үйлдэхэ гээд буян бүтээхэдэ хойшолжо бү үйлдэ, үглөөдэр нүгөөдэр хэзээш дуусахагүйдэ түрэлхи шанартай хүнэй нас барагдаха.

982) Мэни нас залуу гээд дээдын ном бүтээхэдэ хойшолжо бү үйлдэ, залуу бас одоо үхэхэгүйн жишээдэ ушар шалтагаан байха мүн үгэй.

983) Би хэзээ нэгэ үдэр үхэхэ ба үхээд юү болохы үргэлжэ бодо, энэгээр бага ехын сэдьхэхэ ушар бусадта байхань мүн бэшэ!!

984) Зүрхэнээс дээдын Бурханай номууд хүсэхэ бол дайсангүй ба садангүй эдлэ, дээдэ ном ушар шэнди бүтээхэ бол дайсан ба садан хорлохо.

985) Түрэлхитэн бусадууды ямарша шадалаар буянай аргада оруул, бүгэдэ бас өөрин наснай буянай садан болоходо мүн.

986) Бусадууды абарха хэрэг байха бол өөрин буян зарим нэгы тэбшэ, аба эжи усанда абтахада гээжэ орхёод жимэс тууха бол доромжолуулхын орон.

987) Ялалта бусадта үгэжэ хэрүүл тэмсэлынь өөрин хубида аба, хүдэлхэгүй тэрэ мэтэ эдлэгшэ ямар тэрнинь Ялагшын хүбүүн мүн!!!

988) Бүгдэдэ хүбүүн нэгэ мэтэ энэрэнгүйгээр эли бэшэ ушараар холоос тусала, эли тусалха бол айжа мятраха бую бас алдартай амын ушартай болохо!!

989) Хэрэггүй маша алгасахаар саг хэзээш үнгэргөөхы бү үйлдэ, алгасажа түрэлхи шанарай нас барагдаха бол үхэлэй аманда гомдохынь хожимдохо мүн.

990) Үргэлжэ дэмы үгын наадамаар тогос мэтэ эдлэхы бү үйлдэ, хэрэггүй түрэлхи шанарай нас барагдаха бол зуун жил насалха хэрэг бии гү?

991) Өөрин ямар мэдсэн номын удха тэрнинь бүтээжэ сэдьхэлдэ аба, эм шинжэлжэ уншаад садахагүйдэ үбэшэнтэй тула эм шүтэхэ шэнди.

992) Нэгэ бую тусхай шинжэлхэ бол мэни би үгэй гэсэни бисалга, зүүдэн түрэлхитэнэй бүжэг мэтэ нэр тэдыгээр бусад байхадаа мүн бэшэ!!!

993) Тэрэ шэнди юүмэнүүд бүгэдэ бас бодотой бүтэхэгүйн бисалга, ус дотор сарнай хото мандал мэтэ бүгэдэ бас үзэгдэлдээ бодотой бэшэ.

994) Ном бүгэдын оршохо ёс тэрэ шинжэлжэ шинжэлээд сэдьхэлдээ бисалга, тэрэ мүн дахин бас бисалгахаар түйдхэр бүгэдээс гэтэлжэ болохо.

995) Өөрөө буян ямар үйлдэхэ бол түрэлхитэн бүгдэдэ омгоржо бү үйлдэ, бүгдэдэ омгорхо бол буянай үрэнь алдар тэды барагдажа болохо.

996) Буян хэзээш үйлдэснэй үе тэрнинь боди дээдэдэ зорюул, уснай дусал далайда холигдосон шэнди тэрнинь хэзээш барагдажа болохогүй.

997) Дахин бол буян үйлдэжэ тэрэ сэдьхэлтэн бүгдэдэ хайрлалгүй зорюул, тоо захагүйн Эхэ болсоной ашын харюу оршолоной сагта бууха.

998) Буян бусадта зорюулжа үйлдэхэ бол өөрөө сүйтхэхэ мэтын сэжэг бү үйлдэ, Умай тэнгэри амитанда зорюулха бол захагүйн харин арьбидаха.

999) Бусад бас хирэгүй юрөөлынь дээдын таалалтай ямарарша оло, тэрнинь хуряаха буянуудай юү хүсэхэ болсоной жолоошо.

1000) Арюун юрөөл тэдэнүүды бас санаа дээдээр дахин бас оло, юрөөлэй хүшэ шадалынь ехэ дэлгэрээд юрөөл шэнди бүтэжэ болохо.

Хоер ёсной абаха орхихо хэлсэнэй бэлигүүн толиноос буян бүтээхын үедэ машид үйлдэснэй наймадчи.

Хоер ёсной абаха орхихо тухай хэлсэнэй бэлигүүн толи, ямар бэди монголой ударидаха нэгэ Сажа Бандиданай сайн номлолой хоер зэргэ шастирнуудай хойноос дагаснаар, энэни удаан сагаар үзэжэ ба шинжэлээд найруулсан. Энэ орон зүгтэ энэнэй айлын түрэлхитэн зарим нэгэндэ удха түгэсэ үгээр абаха орхихо тухайн дүрсэнүүд тодорхой үйлдэхын тула, уншиха мэдэснэй тоти болоод маша хэтэрхи үгын эрхэтэй сайн номлолоор хойто зүгын буриад Хэжэнгын дасанда бишээ.

Эндэ тобшолон хуряасан суртаалай үгэ бодотой шүлэг мянган энэнинь, монголой өөрин хэл дээрэ бишэсэн тэрнээс бас ехэнхинь элбэг түүгээб. Гэвч монгол үзэг мэдэхэгүйдэ, түгэд үзэгээр бодол үйлдэжэ, зарим нэгын нягтлан шинжэлжэ үйлдэснэй тухайлан, түгэд хэл дээрэ бишэсэн мүн.