Аһа5ас кылаас чааһын былаана

Буолар кунэ:

Кылааһа: 4 кылаас

Темата: Олонхо «Кулун Куллустуур»

Туттар тэрил: ноутбук, экран, «Кулун Куллустуур» олонхо, табличкалар, уруучука, мультимедийнай дискэ.

Учуутал: Филиппова Оксана Витальевна.

Тороппуттэр: Васильева З.Н., Ким А.М.

Сыала:

1. Олонхо туьунан билиилэрин чинэтии, эбии кэнэтии.
2. О5олор ойго онорон корор, кэпсэтэр дьо5урдарын сайыннарыы.
3. Норуот тылынан уус-уран айымньыларын кэнэтии.
4. О5олор кохтоохтук кыттыыларын ситиьии.

Кылаас чааьын хаамыыта:

О5олор икки хамаанда5а арахсаллар. Учууталлар киирэллэр.

- Чэ эрэ о5олоор, бары турдубут. Бугун биьиэхэ, кылааспыт чааьыгар ыальдыт бо5о кэлбит. Олору кытта дорооболоьуо5ун!

- Тыаьа суох бары олордубут. Билигин бары бол5ойобут. Эьиэхэ бугун кыратык олонхо туьунан сэьэргэьиэ5э Васильева Эля мамата Заремма Николаевна.

Заремма

- Саха норуотун культуратын, наукатын, историятын биир улахан ситиьиитинэн биьиги эпоспыт олонхо урдук билиниини ылан. Киьи аймах тылынан уонна ойунэн айбыт чулуу айымньыларын испииьэгэр киирбитэ.

- Олонхо бэрт былыр уоскээбит эбит. Ол иьин уьу диибит. Олонхону ким толороруй? (олонхоьут).

- Кини хас кун дуу, чаас дуу, ый дуу олонхолууруй? (Ус куннээх туун).

- Олонхо – норуот тылынан уус-уран айымньытыгар хас дойду туьунан сэьэргэьэрий? (3 дойду).

- Соп ханнык дойдуларый?

- Олонхоьут киьи айыл5аттан ураты талааннаах киьи. Бу киьи ус куннээх туун олонхону уустаан-ураннаан, геройдарын тойуктарын барытын со5ото5ун толорор эбит.

О.В.: Чэ эрэ, о5олор истин. Олонхону таба аа5арга эмиэ туспа ньыма наада. Ону тута сатаабаккын. Олонхолуу аа5арга таба тыыныы ураты суолтаны ылар. Онно туспа ньымалар бааллар. Ол ньымалартан биьиги иккини онорон коруохпут.

1-гы эрчилии: «Сибэккилээх хонуу». Хараххытыгар сайынны алааьы корун. Арай, эьиги кыс-хаар ортото сибэккилээх хонуу ортотугар баар буолан хаалбыккыт. Хонуу муоттээх сибэкки сытынан дыргыйар. Диринник тыынан салгыны э5ирийин, тыыннытын тута туьун, сыыйа бытааннык таьаарын. Маны иккитэ – устэ хатыланыахтаах.

2-с эрчилии: «Кумаары тут». Илиилэргитин туора уунаргытыгар салгыны э5ирийэ5ит; сыыйа ытыстаргытын иннигит диэки тутан холбуургутугар салгыны искититтэн сыыйан таьаара5ыт. Хараххытыгар кумаары тутан эрэр курдук санаан.

О.В. Чэ эрэ о5олоор. Олонхону хайдах сатаан аа5арга эрчилиннибит, аны олонхобутун аа5ан коруоххэ. Бугун биьиги сурдээх интэриэьинэй 1906 сыллааха Иннокентий Теплоухов – Тимофеев тылыттан суруллубут олонхону кылгаттыллыбыт кэпсээн корунун аа5ыахпыт. Олонхобут аата «Кулун Куллустуур». Ойдоон истин. Кылаас чаас бутуутэ таабырыннар, оонньуулар баар буолуохтара. О5олор аа5аллар.

Игнатьев Стас са5алыыр. 3-5стр

Иванов Кирилл 6-8стр

Матвей – 9стр.

О.В. аа5ар.

Михайлов Тимур – 48-49стр

Семенов Саша – 51стр

Анисанна – 52-55стр.

О.В. Дьэ эрэ о5олор. Билигин биьиги оонньуу ыытыахпыт. Эһиги төһө өйдөө хаалбыккытын билиэхпит.

Оонньуу.