Сангаар бастакы нYемэрдээх орто оскуолата.

**ТЕМАТА:** Николай Алексеевич Лугинов

«Кустук» сэhэнигэр 7 ыт уобараhа.

Yлэни толордо: Эверстов Алёша

 2 «б» кылаас Yерэнээччитэ

Салайааччы: Каратаева А.П

алын суhуех учуутала.

Сангаар 2013с

Иhинээ5итэ.

1.Киириитэ………………………………………………………………….. 3 стр

2.Николай Алексеевич Лугинов оло5о, айар Yлэтэ……………………. …4 стр

3.Сэттэ ыт уобараhа………………………………………………………….5-6 стр

4.ТYмYк………………………………………………………………………..7 стр

5.Туттуллубут литература…………………………………………………..8 стр

6.Сыhыарыы…………………………………………………………………..9 стр

**1.К и и р и и т э.**

**Дакылаат темата**: Н.А.Лугинов «Кустук» сэhэнигэр сэттэ ыт уобараhа.

**Актуальноhа**: Билинни кэмнэ о5олор сахалыы кинигэлэри аа5ыылара а5ыйаата. Саха сирин суруйааччыларын айымньыларын билбэттэр. Кыра эрдэхтэн араас остуоруйалары, кэпсээннэри, сэhэннэри бэйэбит тылбытынан аахтахпытына тереебут сирбит туhунан элбэ5и билиэ этибит. Биир дойдулаахпыт Николай Алексеевич Лугинов «Кустук» сэhэнин Yерэтии олус наадалаах, сиэрдээх быhыы-майгы еттYнэн туhалаах айымньы. Бэйэм ыттаах буоламмын интэриэhиргээн бу теманы леен.

**Сыала:** Сэhэннэ суруллубут сэттэ ыты ойуулаан кердерYY.

**Соруктара:** 1.Н.А. Лугинов «Кустук» сэhэнин аа5ыы, ис хоhоонун ырытыы.

 2.Сэhэннэ баар сэттэ ыт уобараhын чинчийии, Yерэтии.

 3.Ыттары характердарынан наардаан ойуулааhын.

 4. Ыттар ыарахан олохторун ейдеен санаа5ын этинии.

**Саба5алааhын:** Бу сэhэннэ кестер сэттэ ыт майгытын, ыарахан оло5ун Yерэтэн билэн баран дьоннор кыра до5отторугар – ыттарга сыhыаннара уларыйыа этэ. Онноо5ор ыт тереебут дойдутун таптыырын ейдYе этилэр.

**Чинчийии объега**: Н.А. Лугинов сэhэнэ.

**Чинчийии предметэ:** Сэттэ ыт майгыта-быьыыта, дьыл5ата, анала.

3

**2.Николай Алексеевич Лугинов оло5о, айар улэтэ.**

 Николай Алексеевич Лугинов (14.08.1948) – Саха народнай суруйааччыта, «Алжир на перекрестках культуры» аан дойдутаа5ы литературнай бириэмийэ лауреата, «Алаш» литературнай бириэмийэ лауреата, Саха Республикатын YтYолээх деятелэ. 1979 сылтан ССРС суруйааччыларын союзун чилиэнэ.
 Кэбээйи улууhугар Тыайа нэhилигэр торообутэ. 1972 сыллаахха Саха государственнай университет физико-математический факультетын бYтэрбитэ. М. Горькай аатынан Урдуку литературнай институту бYтэрбитэ. Учууталынан улэлээбитэ. Кэлин Дьокуускайга ВЛКСМ уобаластаа5ы комитетыгар инструкторынан улэлээбитэ. Билигин П.А. Ойуунускай аатынан литературнай музей директора, Россия суруйааччыларын союhун правлениятын секретара, Саха Республикатын суруйааччыларын союhун председателэ, Саха Республикатын духуобунас Академиятын вице- президенэ, Аан дойдутаа5ы Тюркскай Академия чилиэнэ, Саха Республикатыгар Президент сэбиэтин чилиэнэ. Айыньылара: «Сэргэлээххэ», «Нуоралдьыма чаранар», «Мэндиэмэннэр», «Түһүлгэ», «Таас Тумус», «Сэбирдэх уута», «Урдүк арыылар», «Халлаан хара5ата», «Чыныс Хаан ыйаа5ынан» 1, 2, 3 чааьа, «Кустук», «Суор», «Чыркымай» уо.д.а. Н.А. Лугинов саха литературатыгар аан бастакынан айымньытын сYрYн геройунан ыты суруйар. Бу сэhэнин кини 1979 сыллаахха суруйар.

4

 **3. 7 ыт уобараhа.**

 Бу сэhэннэ 7 ыт баар. Хас биирдиилэрэ тус-туhунан майгылаах, быhыылаах, дьыл5алаах эрээри кYн ахсын бары биир наарта5а келYллэр бары биир кыhал5алаахтар.

**Ыттар ааттара**: Кустук, Кырбый, Манан, Харас, Харабыл, Сырбай, Баhыр5ас.

**1**.**Кустук** – сэьэн сурун геройа. Ейдеех булчут ыт. Кини туундара кураанах буолбата5ын билэрэ, ейдYYрэ. Ханна эрэ кенYл кыыл табалар кынтаhан турдахтара, халын хаарга дьеле туhэн кутуйахтар, куобахтар. Кырсалар сыттахтара дии саныыра. Иччитин Охоноону олус ахтара, наар урукку оло5ун саныыра. Билинни хаhаайына ата5астыырын барытын тулуйара уонна бу ата5астабылы онуоха- маныаха эрэ диэри тулуйуохтаа5ын билэрэ. Иччим Охоноон миигин кэлэн ылыа5а диэн наhаа эрэнэр, кYYтэр. Охонооннуун олус эйэлээхтик бэйэ-бэйэлэрин ейдеhен бииргэ бултаан олорбуттара. Хаhаайыныгар наhа бэриниилээх ыт.

**2**.**Кырбый** – Аатыгар да баар. Кими да чугаhаппат, аhыытын килэппитинэн барар. Кини мээнэ5э элэ-сала кетеру себYлээбэт. Ыттары кытта оонньоспот, туора сылдьар барыларыттан тыйыс майгылаах. Хаhаайыныгар бэриниэн ба5арбат, утарылаhар. Ол иhин Байбал кинини себYлээбэт, ордук YгустYк таhыйар, саамай кыра балыгынан аhатар. Буруйа да суох буолла5ына Кырбый сим биир кырбанар. Онон Кырбый сордоох хаhаайыныттан кырбанан леен хаалар.

**3.4.** **Манан, Харас** – майгылара биир. Кинилэр куттастар, айыл5аттан акаарытыны со5ус ыттар. Бэйэлэрин ейдерYнэн сылдьыбаттар, хаhаайыннара тугу этэринэн сылдьаллар. Аhылыкка тулуурдара суох, ыксыыллар. Босхо сылдьар диэни билбэттэр. Наар сыапка сылдьаллар. Ол иhин Манан Кустугу кытта босхолонон баран теттеру хаhаайыныгар барар. Хайыан билбэт, муммут курдук буолар.

**5.Харабыл** – куустээх ыт. Ис-иhиттэн киэн-холку ке5устээх, туохтан да куттаммат, ыгылыйбат,ыксаабат, бэйэтэ бэйэтигэр сылдьар. Атыны саныы сылдьар курдук.

**6.Сырбай** – Албыннаhар ыт, хаьаайынын сирэйин хара5ын маныыр, кутуругун куйманнатан хаhаайыныгар наар утары сYYрэн кэлэр. Кырбанымаары албыннаhан муннанар да туhа тахсыбат. Кырбанна5ына санаан кэлэ кэлэ ытыыр. Хаhаайыныгар бас бэринэр ол иhин Байбал кинини атыттартан ордорор курдук, аhылыкка Баhыр5ас кэнниттэн иккис аhыыр.

5

**7. Баhыр5ас – Баhылыктара.** Олус холку. Хаhаайына кинини сыаптаабат. Онон кини атын ыттарга киэбирэр. Аhылыкка кини бастакы, саамай YчYгэй балыкка тиксэр.Наарта5а бастакынан кини айанныыр со5ото5ун, баран иhэр хайысхатын сепке тутуhар соруктаах. Барыларыттан кини эрэ кырбаммат ол иhин ыттар кыьал5аларын билиммэт. Арай биирдэ кырсаны Кырбыйдыын былдьаhаннар онно дьэ таhыйыллар.

6

**.южТYмYк.**

 Николай Алексеевич Лугинов «Кустук» сэhэнин олус себYлээн аахтым. Ордук хас биирдии ыт бэйэлэрэ туспа майгылаахтарын, характердаахтарын интэриэhэргээтим. Ыттар бары аhыныгас санаалаахтар. Теhе да хаhаайыннара Байбал кинилэри кырбыырын иhин сим биир хаhаайыннарыгар бэриниилээхтэр. Бу сэhэннэ кэпсэнэр ыттар бары ыарахан олохтоохтор, дьоло суохтар. Сэhэн сYрYн геройа Кустук бэйэтин дьиннээх хаhаайыныгар тиийбитэ буоллар теье эрэ YерYе этэ. Ыттар эмиэ киhи курдук барытын ейдYYллэр. Дьоннор ыттарга учугэйдик сыаhыаннаhыахтаахтар оччо5о ыттар эмиэ учугэйдик сыhыаннаьыахтара этэ диэн ейдеетYм. Сэhэннэ кэпсэнэр ыттары Yерэтэн, ырытан баран хас биирдиилэрин ойуулаан кердердYм. Yлэм сыалын ситистим.

7

**7.Туттуллубут литература.**

1.Халлаан хара5ата. Н.А.Лугинов.Сэьэннэр, драма, кэпсээн./Шапошникова Т.И. уруьуйа.- Дьокуускай: Саха Республикатын национальнай кинигэ изд-вота, 1992-256 с.

2.Кэпсээннэр. Н.А. Лугинов.

3.sakhalit.com. Интернет .

 8

8