Ф.И.О: Михайлова Айалена Айааловна

Бөлех: улахан

Образовательная область: «Познавательное развитие».

Тема: «Айыл5а – биһиги дьиэбит. Ойуурга сэрэхтээх буол»

Раздел: ОБЖ

Сыала-соруга: Оҕоҕо айылҕаҕа хайдах сэрэхтээхтик сылдьыахтааҕын туһунан билиһиннэрии, арай айлҕаҕа мунар тугэнигэр, баһаарга, этиҥҥэ тубэһэригэр тугу гыаныахтааҕын туһунан араас быраабылалары билиһиннэрии. Айылҕаҕа араас кутталаах кыыллар, үөннэртэн-көйүүртэртэн сэрэхтээх буолууну үөрэтии.

Туттар тэриллэр: Мэник Мэнигийээн, Үөннэр-көйүүрдэр хартыыналара, тыаҕа сэрэхтээх буолуу туһунан хартыыналар, таабырыннар, хоьоон.

Дьарыктаныы хардыыта

**Иитээччи:**

Киирии -Дорооболорун оҕолоор! Мин эһиэхэ бүгүн олус диэн интэриэһинэй дьарыктаах кэллим. Биһиэхэ Мэник Мэнигийээн биир ыйытыылаах кэллэ, кини табаарыстарын кытта айылҕаҕа куулэйдии тахсыан баҕарар ол эрэн ойуурга хайдах сылдьар быраабылатын билбэт эбит, онон баһаалыста көмөлөһүн эрэ диир.

-Оҕолоор көмөлөһебут да бука бары? Биһиги оччого бүгүн туох туһунан кэпсэтэбитий?

**Иитиллээччилэр:**

-Көмөлөһүөххэ, Айылҕаҕа сэрэхтээх буолуу туһунан кэпсэтэбит.

**Иитилээччи:**

-Саамай сөп, биһиги бүгүн Айылҕаҕа сэрэхтээх буолуу туһунан кэпсэтиэхпит, араас быраабылалары үөрэтиэхпит. Айылҕаҕа араас кутталы көрсүөххэ сөп, ол курдук сир хамсааһынын, халаан уутун, ураганы, холоругу. Уонна билбэт ойуурга барарга сэрэхтээх буолуохха наада.

**Иитиллээччилэр:**

-Дорообо, Айалена Айааловна!

(Оҕолор иитээччини интэриэһиргээн истэллэр)

**Иитээччи:**

*-Бастакы куттал:* Ойуурга мунуоххун сөп. Муммат туһуттан бэйэн барыа суохтааххын, тыаҕа тиийдэххинэ бэйэ-бэйэни сүтэрсиэ суохтааххын. Арай төрөппүттэргин дуу табаарыстаргын сүтэрэн кээстэххинэ булалларын курдук улаханнык хаһытыахтааххын. Муммут буоллаххына айманыа суохтааххын, ханна хараҕын көрбутунэн мээнэ иннин диэки барыа суохтааххын. Биир сиргэ олоруохтааххын уонна оргууй тыаһы истиэхтээххин арай хайа эрэ хайысханан массыына дуу дьон саҥата дуу, ыт үрэрэ дуу иһиллиэ. Арай урэҕи көрдөххүнэ сүүрүгу барыһан бар. Ол сүүругу батыстахха дьон олорор сиригэр тиийиэн.

-*Иккис куттал:* Этиҥнээх ардах. Ханны дьыл кэмигэр элбэхтик этиҥнээх ардаҕы көрсөбүтүй?

**Иитиллээччилэр:**

-Сайынын этиҥнээх ардах түһэр.

**Иитээччи:**

-Саамай сөп сайын элбэхтик этиҥнээх ардах түһэр. Өскөтун эһиги сөтүөлүү сырыттаххытына этиҥнээх ардах түстэҕинэ тургэнник ууттан тахсыахтааххыт, тоҕо диэтэр ууга сырыттаххытына чаҕылхан оҕустаҕына күүскэ эчэйиэххитин сөп.

Этиҥнээх ардах бириэмэтигэр тус туспа соҕотохтуу турар мастарга саһыа суохтааххыт. Тоҕо диэтэр маска элбэхтикчаҕылхан охсор.

Саамай куттала суох талахтарга састахха туох да буолбат онно этиҥ эппэт.

*Сынньалаҥ физминутка:*

(Иитээччи оҕолору кытта хамсана хамсана тэҥҥэ хоһоон ааҕар)

Дэриэбинэм дьоно бары билэр,

Табаарыстарым бары билэллэр,

Үрдук мастарга

Чаҕылхантан саһыа суохтаахпытын.

Дьиэбититтэн ыраах бардахпытына

Табаарыстарым бары этиҥнээх ардахтан куттаналлар

Онтон мин ууттан куотаммын

Окко саһабын.

*-Баһаар-айылҕаҕа саамай улахан куттал*. Ол иһин костер уматыа суохтааххын улахан дьоно суох. Уотунан оонньуо суохтааххыт. Кураанах тыаны аҥаардас биир испиискэ туорааҕынан уматыан сөп, ол иһин олус диэн кутталлаах. Арай өскөтүн баһаар буолар түгэнигэр, тыаттан куотаыт. Куотар буоллаххытына тыал хайа диэки үрэринэн куотаҕыт. Тыаттан тахсан баран улахан дьонно тыллыыгыт.

*-биһиги ханна да сырыттарбыт*: тыаҕа буоллун, куол кытыытыгар буоллун араас үөннэри-көйүүрдэри көрсөбут. Онон биһиги билигин таабырын таайыхпыт.

(Оҕолор таабырын таайаллар).

Көтер, сыыгыныыр,

Уһун да атахтаах,

Уһун да инньэлээх

Олорор уонна ытырар. (Кумаар)

Дьиэлээх хаһаайка,

Хонуу устун көтер,

Сөбүлүүр сибэккитигэр,

Олорон сынньанар,

Уонна мүөтүнэн кундулуур. (Тигээйи)

Саахары олус диэн сөбүлүүр,

Халлаах сылыйдаҕына,

Тиллэн кэлэр,

Түннүккэ хаайтарар. (Сахсырҕа)

-Ханнык үөну-көйүүрү өссө билэҕитий?

(Оҕолор ханнык үөннэр-көйүүрдэр баалларын эттилэр.)

- Уөн-көйүүр туһалаах эрээри ол гынан баран киһи эчэйиэн сөп. Ол иһин үөннэртэн хайдах харыстанары эмиэ билиэхтээхпит. Аһыыр аспытын иһиттэрбитин наар саба, харайа сылдьыахтаахпыт. Айылҕаҕа таҕыстахпытына учугэйдик таҥнан барыахтаахпыт ол курдук уһун ыстаан, уһун илиилээх бээһиҥкэ уонна төбөбүбүтүгэр эбэһээт былаат уу бэргэһэ дуу кэтиэхтээхпит.

-Айылҕаҕа болҕомтолоохтук уонна сэрэхтээхтик сылдьыахтаахпыт. Хаһан баҕарар тигээйи уйатын тыыппаппыт. Тигээйилэр көтөн кэлэн баран тигэн кээһиэхтэрэ. Арай өскөтүн тигээйи тикпит буоллаҕына түргэнник эмтиэхтээхпит.

Саамай кутталлаах үөн- клещ буолар, эбэһээт күүлэйдээн кээн баран тириибитин көрүнүөхтээхпит клещ сыыстыбыт дуу суох дуу диэн. Клещ ыарыыны тарҕатар үөн.

-Үөннэри тас көрүҥүттэн эмиэ көрүөхтээхпит. Ол эрэн үөннэр-көйүүрдэр айылҕабытыгар туһаны аҕалаллар ол иһин харыстыахтаахпыт мээнэ өлөрүө суохтаахпыт.(Иитээччи үөннэр хартыыналарын көрдерер)

(Оҕолор иитээччини болҕойон истэллэр)

**Иитээччи:**

Оҕолоор, биһиги бүгүн туох туһунан кэпсэттибит, айылҕаҕа сэрэхтээх буоларбытыгар ханнык быраабылалары тутуһабытый? Тугу сөбүлээтигит, сөбүлээбэтигит, ханнык таабырыннары таайдыбыт? Маладьыастар! Иитээччи ыйытыытыгар хоруйдууллар, бэйэлэрин санааларын кэпсииллэр.

**Оҕолор:**

Иитээччи ыйытыытыгар хоруйдууллар, бэйэлэрин санааларын кэпсииллэр.