Кюн ахшы болсун, багъалы окъуучула!

Биз бюгюн Зумакъулланы Танзиляны «Урушха къажау поэмасын» окъурукъбуз. Алгъа окъуу китапда авторну жашау эм чыгъармачылыкъ жолун окъугъуз.

Танзиля жашауда кеси шагъат болгъан затланы юсюнден аламат поэма жазгъанды. Автор урушну, ол келтирген къыйынлыкъланы аманлайды, къаргъышлайды.

Уруш къартха, жашха да уллу палахды. Атасыз, анасыз къалгъан сабийле, жашларын урушда тас этген анала, къарындашларыны алларына къарап тургъан эгечле, бу поэмада уа аталарын ёмюрде да кёрмей ёсген сабийле…

Бу поэма урушха налат берген чыгъармады.

Китапны 201-220 бетлерин окъургъа, анализ этерге.