**Даржайнын допчу-намдары.**

Александр Даржай 1944 чылдын ноябрь 3-те Сут-Хол кожууннун Суг-Аксы суурга торуттунген. Чашкы болгаш элээди назыны Чаа-Хол кожууннун Булун-Терек суурунга эрткен. Чаа-хол ортумак школазын 1962 чылда дооскаш, 1965 чылга чедир Найырал» совхозунга ажылдаан. 1970 чылда Кызылдын башкы институдунун «тыва дыл, тыва чогаал башкызы» эртемниг дооскаш, 1976 чылга чедир «Тыванын аныяктары» солуннун килдис эргелекчизи база редактору бооп ажылдаан. 1976-1981 чылдарда —Тыванын ном ундурер килдизинге редакторлап, 1981—1989 чылдарда Тыванын чогаалчылар эвилелинин консультантызынга ажылдап чораан, а 2001 чылга чедир ону удуртуп турган. Боду 1979 чылдан тура СССР-нин чогаалчылар эвилелинин кежигуну.

1994—1998 чылдарда Тыва Республиканын Дээди Хуралынын депутады. Бо хуннерде республиканын культура болгаш албан танма министерствозунун сайыдында ажылдап турар.

А.Даржай бодунун дугайында мынчаар чугаалап турар: «Ог-булемде номчулгага сундулуг кижи мен болган мен. 5 харлыымдан эгелеп-ле номчуп билир мен. Хунну бадыр ном тудуп алгаш олурарымга, улуг акыларым артыктап-даа турарлар. А авам менээ болчуп ««Эн-не улуг ажыл – угаан ажылы болур. Хой номчуттунар кижи дээрге-ле хой ажыл кылган кижиге домей болур»- дээр турган. Мээн чогаал ажылымны изээринге авамнын улуг-хуузу канчаар-даа аажок улуг. Ынак, хайыралыг авамны шулуктеримде, чогаалдарымда монгежидип чоруурум-даа ол»

**Александр Даржайнын чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы.**

А. А. Даржай чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын 1964 чылда эгелээн. Оон бирги ному 1972 чылда «Торээн черим» де пат-биле унген. Оортан бээр ол 33 шулуктер болгаш калбак чогаал номнарын тыва, орус база алтай дыл кырында чырыкче ундургулээн. А. Даржай Пушкиннин, Грибоедовтун, Лермонтовтун, Блоктун, Есениннин , Барто болгаш оскелернин-да чогаалдарын тыва дылче очулдурган. Оон очулга ажылында онзагай черни «Култегинге» тураскааткан бижимел ээлеп турар. Ол «Тыва литературанын антологиязын», «Тыва чечен чугаа»номнарын ундурген.Аныяк чогаалчыларнын «Дамырак-1», «Дамырак-2» чыындыларын парлаттырган.А.Даржайнын элээн каш шулуктери Россиянын, Украинанын, Казахстаннын, Беларуссиянын билдингир сеткуулдеринге чырыттынган.

А. А. Даржай в 1982 чылда Украинанын Ровненск облазынын комсомол шанналынын лауреады болган. 1992 чылда чогаадыкчы чоруу дээш, Тыва Чазактын хундулел бижии-биле, 1994 чылда «Куш-ажылчы шылгарал дээш» медаль-биле, а 2004 чылда «Ынакшылдын ширээзи» деп сонеттер ному дээш С. А. Сарыг-оола аттыг шанналдын лауреады болган. 2005 чылда культуранын болгаш литературанын сайзыралынга киирген улуу дээш Россия Федерациянын Найыралдын ордени-биле шаннаткан. 2007 чылдан тура Тыва Республиканын Улустун чогаалчызы аттын эдилекчизи.

А.Даржай ог-булелиг, бир кыстыг, бир оолдуг, ийи уйнуктарлыг.