***Өс хоһоон - өбүгэ үөрэҕэ***

***Сивцева Мария Иннокентьевна,***

*учитель начальных классов,*

*МБОУ "Намская СОШ им. П. Н. Тобурокова",*

*Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус, с. Хомустах*

- Өс хоһооннорун кэпсэтэр санаҕа тутта үөрэнии;

- Ситимнээх саҥаны сайыннарыы;

- Сиэрдээх быһыыга- майгыга иитии.

**Хаамыыта:**

1. Өс хоһоон диэн тугуй? Карточканан үлэ

2. Ханнык өс хоһооннору билэҕитий?

3. Өс хоһоонно быһаарыытыгар сөп тубэһэр тиэкси булуу

4. Тугэннэргэ сөптөөх өс хоһооннору талыы

5. Өс хоһооннору сааһылаа.

Үтүө күнүнэн! Бүгүннү кылаас чааспытын саҕалыаҕын.

1 слайд: Билигин экраны коробут. Манна тыллары сааьылаатахпытына биьиги бугуннну кылаас чааспыт темата тахсан кэлэр. **(со оьноох богэу уоээр5)**

2 слайд: маладьыастар. Бугунну биьиги кылаас чааспыт темата Ос хоьоон – обугэ уорэ5э. Кун сири сырдатар онтон уорэх киьини диэн сыалынан салайтаран бугун бары иллээх эйэлээх буолан боло5унэн улэлиэхпит уонна уорэниэхпит. Эьиги 2 болоххо арахсан олоро5ут. Хас биирдии болох аат толкуйданар уонна салайар киьигитин тала5ыт.

1 сорудаххыт: Ос хоьоон диэн тугуй? (Карточкалар бэриллэллэр, о5олор онтон ос хоьоон диэн тугуй диэн быьаарыытын талан ылыахтаахтар уонна дакаастыахтаахатр).

1 карточка: Бухатыырдар дьиҥнээх геройдуу охсуһууларын туһунан улахан айымньы

2 карточка: Фольклор саамай сытыы, көрдоөх-нардаах корүҥэ.

3 карточка: Олох-дьаьах ,сиэр-майгы туһунан түмγктэммит өйү-санааны а5ыйах бэргэн тылынан этии.

3 слайд:

У: Ос хоьоон – обугэ уорэ5э. Ос хоьоон диэн олох-дьаьах, быьыы – майгы, туьунан тумуктэммит ойу санааны а5ыйах тылынан дьуьуннээн этии. А5а колуонэ, обугэлэрбит хас эмэ уйэ тухары кэтээн коруу тумугунэн, олох олоруу уоруйэ5инэн мунньуммут баайын: утуо-санаа, сайа5ас, дэлэгэй, амарах, аьыныгас, кырдьыксыт, ыалдьытымсах, эппит тылы толоругас, харыстанньан, хорсун буолуу курдук угус учугэй оруттэри, майгылары ос хоьоонун нонуо тиэрдибит.

4 слайд: 2 сорудах: Ханнык ос хоьоонору билэ5итий?

5 слайд: 3 сорудах: Ос хоьоон быьаарыытыгар соп тубэьэр тиэкси булуу. (О5олорго 3 ос хоьоон уонна 4 карточка бэриллэр).

1 ос хоьоон: Норуот кууьэ комуол кууьэ

Киьи со5ото5ун улэлээтэ5инэ ор улэлиир онтон дьон саба туьэн комолосто5унэ тургэнник бутэр.

2 ос хоьоон: Атас туьугар атах тостор

До5ордуу о5олор бэйэ-бэйэлэригэр комолоьон, иллээх эйэлээх буолуохтаахтар.

3 ос хоьоон: Халлаантан ас туьуо диэн айаххын атыма

Дьонтон бэлэми, комону куутэн олорбокко, сыалгын бэйэн ситис

4 ос хоьоон: Уорэх баар-бараммат баай

Учугэйдик уорэнэр, кинигэни аа5ар киьи, угуьу билэр, элбэ5и сатыыр буолар.

6 слайд: 4 сорудах: Кэпсээннэргэ соптоох ос хоьооннору талыы. (Учуутал 3 тугэни аа5ар онно о5олорго 5 ос хоьоон бэриллэр онно тугэннэ соп тубэьэр ос хоьооннору талан ылаллар уонна дакаастыыллар).

1 кэпсээни истии:

Бурцев Петя 2 кылааска уорэнэр. Киниэхэ учуутала дьиэ5э улэ биэрбитин «Киэьэ оноруом диэбит» уонна мультик коро олорбут онтон телефонна оонньообут уонна о5олору кытта таьырдьа мээчик тэбэ тахсыбыт. Киэьэтигэр дьиэтигэр кэлэн наьаа сылайан «Ээ сарсын оноруом диэн» аьаан баран утуйан хаалбыт. Сарсыныгар оскуолаттан хомойон а5ай киирбит. То5о диэтэр дьиэтин улэтин аахпакка икки сыананы ылан кэлбит. (Улэни хаьааныма, аьы хаьаан).

2 кэпсээни истии:

Биир худуоьунньук олорбут. Кини наьаа элбэх до5ордоох эбит. Биирдэ худуоьунньук ыараханнык ыалдьан балыьа5а киирбит, эмтэнэригэр наьаа элбэх харчы наада буолбут, оннук харчыта киниэхэ суох буолан, наьаа хомойбут. Онтон до5отторо кини кыьал5атын истэн харчы кыттыьан табаарыстарыгар харчы а5алан биэрбиттэр. Худуоьунньук эмтэнэн утуорэн балыьаттан тахсыбыт. Балыьаттан тахсан до5отторугар махтаммыт. (Атас туьугар атах тостор).

3 кэпсээни истии:

3 кылаас уорэнээччилэрэ саас кырдьа5ас улэ ветераныгар Мария Петровна5а мас саьаанныы сылдьыбыттар. Бары уорэ –кото мас саьааннаан бутэн дьиэлэригэр тар5аьан истэхтэринэ арай уулуссанан бииргэ уорэнээччилэрэ оонньуу сылдьарын ыныран ылбыттар уонна ыйыппыттар:

- Ваня то5о эн кэлбэтин мас саьаанныы Мария Петровна5а? Ону Ваня:

- То5о мин кинилэргэ мас саьаанныахтаахпыный!? Диэн хардарбыт уонна бара турбут. Онтон хас да сыл ааьар. Ваня 70 саастаах дьиэтигэр кырдьан сааьыран олорор. Оьох оттоору мас киллэринээри сиьин олорбут. Ол олорон саныыр урукку кыра о5о сааьын. Кырдьык да5аны киьи кырдьар сааьыгар илиитэ ата5а мастыйан хаалар диэн сана ойдообут. (Хантайан туран силлээбитин хараххар кэлэн туьуо).

7 слайд: 5 сорудах: Ос хоьооннору сааьылаа. (Тыллара ыьыллыбыт 5 ос хоьоон карточкалар бэриллэллэр ону сааьылаан суруйаллар).

- хаар уу диэбитэ уу диэбитэ

- до5ордоох суол аргыстаах айан,

- чугаьы харах истэр кулгаах ыраа5ы корор

- мас суохха тыала хамсаабат

- мутуккун олорор кэрдимэ

- Хаьааныма аьы улэни хаьаан

8 слайд: Биьиги обугэлэрбит уорэ5ин умнубакка билиннигэ диэри бу ос хоьооннорбутун умнубакка куннээ5и олохпутугар туттабыт уонна о5олорбутун такайабыт. Биьиги кылааспыт тороппуттэрэ маннык ос хоьоонору дьиэ кэргэннэригэр оро туталлар: дьиэ кэргэн хаартыскалара

9 слайд: Сыаналааьын: О5олор сахалыы иьиттэр комолорунэн сыаналыыллар.

-О5олор бугунну кылаас чаастан эьиги тугу ордук собулээтигит?

- Ханнык ос хоьоон олоххтутугар туттуоххут этэй?

10 слайд: Тумук: Саха о5ото буоларгынан киэн тутун, билиигин ханат, кэрэни кэрэхсээ, утуону уксэт.

У: Ос хоьооно куьа5ан майгыланыыны тыл кутаатынан ыраастыыр эбит.Оччо5о куьа5ан майгылаах киьи бэйэтин майгытын коннорунуон соп, учугэйгэ эрэ тардыьыан соп.