**Быhаарыы сурук**

Тѳрѳѳбγт литература5а орто оскуола5а маннык **сыалы-соругу** туруорар:

- сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ѳйдѳѳн аа5арга; аахпыты бэйэ сайдыытыгар туhанарга туhулааhын;

- ийэ тыл уус-уран кγγhγн, кэрэтин, тыл илбиhин, хомуhунун о5о кыра сааhыттан инэрии;

-уус-уран айымньыны, араас геройдары туhанан тѳрѳѳбγт норуот оло5ун, историятын, культуратын, γгэстэрин, сиэрин-майгытын, арыйыы; киhи аналын, оло5у диринник, таба ѳйдγγргэ γѳрэтии;

- тѳрѳѳбγт тылынан уус-уран айымньы айыллар γгэhин, кистэлэнин, араас ньыматын билиhиннэрии;

-γѳрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол аhыы;

-уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьо5урдаах, талааннаах дьон айарын ѳйдѳтγγ;

**Сγрγн туhаайыылар:**

1. Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиhэ, тѳрдѳ буоларын аахсан, уус-уран литератураны фольклору кытта ситимнээн γѳрэтии.

2. Айымньыны идейнэй тосхолунан эрэ буолбакка, уус-уран ситиhиитин, γѳрэнээччигэ сайдыыны, литературнай γѳрэ5ириини тѳhѳ биэрэр кыахтаа5ын сыаналаан талы уонна таны.

3. Уус-уран айымньыны айар ньыма арааhын, литература теориятын тγмэн, бѳлѳзхтѳѳн биэрии. Ону γѳрэнээччи бол5ойоро, бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ.

4. Талан γѳрэтии уонна талан аа5ыы хайысхатын тутуhуу. О5ону ба5аран туран γѳрэнэргэ, бэйэни сайыннарарга, бэйэ санаатын. Сатабылын, дьо5урун сыаналыырга уhуйуу.

5. γѳрэнээччигэ айарга γѳрэнэр, холонор кыа5ы биэрии, тэрийии, сѳптѳѳх γѳрγйэ5и, сатабылы инэрии, дьо5ура сайдарыгар ирдэбил туруоруу.

Уус-уран айымньыны аа5ыы таhынан, литература киhи оло5ун уустаан-ураннаан хоhуйар искусство ураты кѳрγнэ, уустук эйгэтэ буоларын билэр.

**Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла:**

Уус-уран айымньыны таба өйдөөн, кудуччу аа5ар:

7 кылаас: таска 110-120 тылы

искэ 150-180 тылы

- Норуот айымньытын араас көрүңүн араарар, толорорго эрчиллэр(остуоруйалыыр, сэһэргиир, олоңхолуур)

-Литература айымньытын 3 көрүңүн (эпос, лирика, драма), сүрүн жанрдарын (кэпсээн, сэһэн, роман,үгэ, хоһоон, поэма),(драма, комедия, трагедия), ол арааһын (олох-дьаһан туһунан, быһылааннаах, фантастика, сатира, көр-күлүү, кэпсээн, новелла, дьүһүйүү, иэйиилээх көр-күлүү, анабыл, анда5ар, кутур5ан, уруй-айхал хоһоон о.д.а.) арааран билэр

- Айымньы темата, сюжета, сүрүн санаата уонна тутула диэн өйдөбүлү билэр, айымньыны өйдүүрүгэр, сыаналыырыгар туһанар.