**Саха литературата**

Региональнай Сахалыы оскуола программата – Дьокуускай

«Норуот айымньыта уонна литература. Уус – уран литература». 5 кылаас

Yөрэх министерствотын учебнай-методическай сэбиэтэ сахалыы орто үөрэх оскуолатыгар сүрүн программа быhыытынан бигэргэппитэ

Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е.

Учебнига: «Торообут литературабыт 5 кылаас» учебник-хрестоматия Н.И.Филиппова, М.Е.Максимова Дьокуускай Бичик 2006с.

 Норуот тылынан уус-уран айымньыта уонна суругунан литература. Остуоруйа. Таабырын. Өс хоhооно. Чабыр5ах. Уус-уран литература. Суруйааччы остуоруйата, чабыр5а5а, кэпсээнэ, хоhооно, драма. Хотугу норуоттар литературалара. Литературнай өйдөбүл, терминнэр.

 Айымньыттан уус-уран ойуулааhыннарынан уонна оңоhууларынан ордук тупса5ай этиилэри таба булар буолуохтаах, ону кытары норуот айымньыларыгар ордук үгүс тубэhэр «сир курдук симээтилэр, тап курдук таңыннардылар», «төрөтөр о5олоро уйаламмыт, иитэр сүөhүлэрэ күрүөлэммит» диэн курдук уус-уран этиилэри өйүгэр хатыахтаах. Уус-уран айымньы оло5у хоhуйар уратытын өйдүүр. Айымньы геройун майгытын-сигилитин, характера хайдах сайдарын кэтээн көрөр, ырытар, сыаналыыр. Уус-уран айымньыны таба өйдөөн, кудуччу аа5ар: таска – 90-100 тылы, искэ – 100-120 тылы. Норуот айымньытын араас көрүңүн араарар, тололорорго эрчиллэр (остуоруйалыыр, сэhэргиир, чабыр5ахтыыр).

 Уус-уран айымньынан уонна өйгө үөрэппит тексин хоhоонноохтук аа5ар, айымньы уус-уран тылын туттан сиhилии талан, кылгатан, сирэйин уларытан, киhи кэрэхсиир гына кэпсиир, талбыт тематыгар остуоруйа, кэпсээн, ис хоhоонунан кылгас мультфильм, инсценировка сценарийын суруйар. Аахпыт айымньы, көрбүт киинэ, спектакль туhунан дьүүллэhиигэ, сэhэргэhиигэ кыттар, өйтөн суруйар.