**Ольга Туркай çырнă "Пахчари çĕмĕрт" лирикăллă новелли валли пухнă материал.**

( Пухаканни – Ешмейкина Людмила Александровна, Хĕрлĕ Чутай районĕ, Атнар вăтам шкулĕ)

**I. "Пахчари çĕмĕрт" хайлавăн авторĕпе паллаштарни.**

Ольга Николаевна Туркай Свердловск облаçĕнче çуралнă. Ачалăхĕ Вăрмар районĕнчи Арапуçĕнче иртнĕ. О.Туркай-республикăри паллă журналист. Журналистикăра кăна мар,поэзире,прозăра тата драматургире те Ольга Туркай тивĕçлĕ вырăн тупнă.

Вăл «Хатĕр пул»,«Ялав» журналсенче,«Коммунизм ялавĕ» (хальхи «Хыпар» хаçатра), кĕнеке палатинче,чăваш телевиденийĕнче, «Чăваш радио» шеф-редакторĕнче ĕçленĕ. Ольга Туркай аслă шкулта вĕреннĕ чух Каçал каччипе Валерий Туркайпа (поэт) пĕрлешет. Вĕсем икĕ хĕр çитĕнтернĕ.

**II. Афган вăрçи çинчен кĕскен**

**Ввод советских войск в Афганистан.**  
 18 марта 1979г правительство Афганистана просило о военной помощи. 27 декабря 1979г советские войска прибыли в Афганистан. Советские военные предприняли меры по обеспечению безопасности. Обстановка в Афганистане была тяжёлой и ухудшалась с каждым днём.  
**Война в Афганистане.**  
К началу 1980г в Афганистане было 50 тыс. советских солдат и офицеров. Исламисты ушли в горы, там у них была отличная огневая позиция. С гор исламисты обстреливали советские автоколонны. Потери советской техники: 147танков, 1314 бронемашин, 510 инженерных машин, 11369 грузовиков и бензовозов, 433 единицы артиллерии,118 самолётов, 333 вертолёта.  
**Война не даёт нужных результатов.**  
В середине 80-х стала видна бесперспективность военной операции в Афганистане. 14апреля 1988г в Женеве подписано соглашение о политическом регулировании между СССР, США, Пакистаном и Афганистаном.  
**Вывод войск из Афганистана.**  
15 февраля 1989г советские войска покинули Афганистан.  
Потери советских войск: 14433 военнослужащих, 20 гражданских лиц, 298 пропавших без вести, 54 тыс раненых и 416 тыс больных. Афганские потери, особенно среди мирного населения были значительно выше.  
**Память о погибших.**  
Создаются организации боевой славы. Строятся памятники погибшим. После всего произошедшего остаётся лишь светлый образ советского солдата, который в трудных условиях выполнял свой долг.

**III. Вĕсем вăрçă хирĕнчен таврăнайман**

<https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/afgan/книга-памяти/bezvozvratnye-poteri-sovetskogo-soyuza-v-afganskoj-vojne/zhiteli-ne-vernuvshiesya-s-afganskoj-vojny-1979-1989-gg.html> - ЖИТЕЛИ ЧУВАШИИ, НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ С АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 1979-1989 ГГ.

**IV.Ольга Туркай: "Пахчари çĕмĕрт" новелла çинчен (видео)**

[**https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16971704199986464554&from=tabbar&parent-reqid=1585547690516235-321324304211495164400204-vla1-3297&text=ольга+туркай+пахчари+çĕмерт+презентаци**](https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16971704199986464554&from=tabbar&parent-reqid=1585547690516235-321324304211495164400204-vla1-3297&text=ольга+туркай+пахчари+çĕмерт+презентаци)

**V. Афган вăрçи çинчен (видео)**

<https://www.youtube.com/watch?v=dO4gS1Gndz4>

**VI.**

«Прозăлла сăвă хывăмĕн сунталĕ çинчи пултарулăхĕ Ольга Туркайăн хăйне евĕрлĕ. Калăпăшĕ вăрăм мар унăн, анчах автортан сахал сăмахлă шухăш вылянăвĕнчех туйăм çиçĕмĕ çиçтерсе илет. Çав туйăм çиçĕмĕ кашни вулакан чунĕнчех çиçсе илет, хăйĕн таса вут-хĕмĕпе çĕнĕ таса шевле, çĕнĕ шухăш, çĕнĕ туйăм, ырату, савăнăç, ăш пиллĕх çуратать,»-тет чăваш халăх поэчĕ Юрий Сементер. Чăнах та, Ольга Туркайăн «Пахчари çĕмĕрт» новеллине куççульсĕр вулаймастăн. Афганистанта вилнĕ ывăлĕн чунĕ тăван киле çĕмĕрт пулса вĕçсе килет. Ылханлă вăрçă татать маттур чăваш каччин кун-çулне. «Анчах çухалман эпĕ! Ÿтĕм кăна унта выртса юлчĕ, чунăм вара – кунта, тăван килте…» -тет ывăлĕн чунĕ. Çак новеллăна вуласан манăн куç умне хуйхăпа пусăрăннă чăваш хĕрарăмĕ тухса тăрать. Халĕ те вăл ывăлне кĕтме пăрахмасть.  
 Çĕр-шыв ирĕкĕшĕн, этем телейĕшĕн пуçне хунă çынсем çинчен, вĕсен юнĕ çĕре ахаль ÿкменни çинчен, çак хальхи тăнăç пурнăçшăн халăхăн мĕнешкел илемлĕ çынсене çухатма тивни çинчен калаççĕ пире çак тĕслĕхсем. Шел пулин те, Афган вăрçи хирĕнче выртса юлакансем те пулнă.

**VI I. Пĕтĕмлетÿ ыйтăвĕсем:**

* 1. Хайлаври герой мĕнле вăрçăра çапăçнă?
  2. Хайлаври тĕп геройăн ячĕ мĕнле?
  3. Унăн салтакри юлташĕ мĕн ятлă?
  4. Тольăн юлташĕ хăш хулара пурăннă?
  5. Вăл мĕн ятлă?
  6. Серегăна килĕнче кам-кам кĕтет?
  7. Тольăна килĕнче кам кĕтет?
  8. Толя мĕнле вилет?
  9. Кил пахчинче вăл мĕнле йывăç пулса ÿсет?
  10. Лирикăлла сăнар «ылханлă вăрçă е ылханлă çĕр» тесе мĕнле вăрçп çинчен калать?
  11. Ывăлĕн чунĕ мĕншĕн тунсăхланă?
  12. Лирикăллă новелла темине тата тĕп шухăшне уçса пама пулăшакан йĕркесене тупăр, хăвăр шухăшăра пĕлтерĕр?
  13. Вăрçă сăмахпа синквейн çырăр.
  14. Хайлав тăрăхвыстовка валли ÿкерчĕк тăвăр.
  15. Хăвăр ял тăрăхĕнчи афганецсене шыраса тупăр та вĕсем çинчен класпа альбом тăвăр.