Уруок технологическай картата «Туллук –саас илдьитэ»

Учуутал: Семенова Сахалита Иннокентьевна

Оскуола: Г.Н.Чиряев аатынан Хоро орто оскуолата

Предмет: Эбии дьарык

Кылаас: 3

Уруок тиибэ: саҥа тема

Технологията: Тобулук өйү сайыннарыы

Уруок сыала:

* Учууталга : - оҕолор бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыһыыларын тэрийэн саҥарар уонна толкуйдуур дьоҕурдарын, тобулук өйү сайыннарыы;

- бэйэ – бэйэҕэ болҕомтолоох буолууга, көмөлөһүүгэ иитии;

- атын предметтэри кытта сибээстээһин (ааҕыы, технология уруога;)

* Үөрэнээччигэ: - туллук туһунан билии;

- толкуйдуур, ааҕар дьоҕурдарын сайыннарыы;

- тус санааны, сыһыаны сайыннарар.

УУД Предметнэй

* Туллук чыычааҕы кытта билиһиннэрии;
* Уөрэппит билиилэрин системалааһын;
* Ааҕар дьоҕурдарын сайыннарыы.

Метапредметнэй

Познавательнай

* Эбии дьарыкка, ааҕыы уруогар ылыммыт билиини туһанан уруок сыалын ситиһии;
* Аахпыт текси ырытыы;
* Оригаминан чыычааҕы оҥорон таһаарыы.

Коммуникативнай

* Тобулук өйү сайыннарыы;
* Пааранан биир тылы булан үлэлээһин, бэйэ – бэйэни өйдөһүү;
* Бэйэ санаатын оҕолорго тириэрдии.

Личностнай

* Бэйэ санааны этэ үөрэнии;
* Айылҕаны кытта ситимнээн киһи быһыытынан туһалааҕы ылыныы;
* Толкуйдуур дьоҕурдарын сайыннарыы.

Уруок тэрилэ: А4, оригами схемата, уруок тематыгар анаммыт презентация

Уруок көрүҥэ: быһаарыылаах, бөлөҕүнэн, пааранан үлэлэр

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок түһүмэхтэрэ** | **Туттул**  **лар тэрил** | **Учуутал дьарыга** | **Үөрэнээччи дьарыга** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Тэрээһин  Үөрэнэр соругу туруоруу  Контраргумент  Саҥа тиэмэни арыйыы.  Үөрэнэр соругу толоруу.  Көрдүүр- чинчийэр, ырытар-анаарар.  Хоһоону чуолкайдык ааҕыы  Тиэкискэ баар тылларынан үлэ  Билбэт тыллары быһаарыыга үлэ.  Тус-туспа суолталаах тыллары ырытыы.  Сынньалаҥ  Тиэкси кытта үлэ  Тиэкистэн боппуруостар.  “Кубик блума”  Туох?  Тугу гынар?  Хайдах?  То5о?  Ханна?  Хаһан?  Оригами | 1 слайд  Чыычаах-  тар саҥалара  2 слайд  3слайд  (сааскы айыл5а5а туллуктар)  4 слайд  Хоһоон  5 слайд  (тыл таблицата)  6 слайд  7 слайд  Оригами схемата | * Үтүө күнүнэн оҕолор!   Аламай күн сырдыгынан  Бүгүн күн үчүгэйдик аастын,  Бүгүҥҥү күн үчүгэйи аҕаллын!  -Мин аатым Сахалита Иннокентьевна. Бүгүн  эһиэхэ эбии дьарык уруогун ыытыам.  -Дьарыкка хас биирдии оҕо болҕомтолоохтук  истэн, толкуйдаан, санаатын толору этэн  көхтөөхтүк үлэлиэ, кыттыа диэн эрэнэбин.  Уруок тиэмэтигэр таһаарар түгэн.  -Истиэҕиҥ эрэ, оҕолор.Туох саҥата иһиллэр.  -Чыычаах диэн тугуй?  Кыыл дуу көтөр дуо?  Чыычаах көтөр бииһин ууһугар киирэр.  Көтөр быһыытынан туох уратылааҕый?  **Ыллыыр**-киһи эмиэ ыллыыр да чыычаах буолбатах  **Көтөр**-Лыах, сахсырҕа, самолет  **Сымыыттыыр-** крокодил  **Түүлээх**-саһыл,эһэ...  **Тумустаах**- хотой,туруйа...  Бу эппит тылларбыт атын кыылларга, предметтэргэ бааллар дуо?  -Оччоҕо чыычаах сүрүн уратыта тугуй?  Тас көстүүтүгэр?  -О5олор көрүҥ эрэ, биһиги Сахабыт сирэ олус кэрэ, баай дьикти айылҕалаах.  - Оҕолор, дьыл ханнык кэмэ кэллэ, көстөрүй?  -Саас туох уратылаа5ый?  Сааскы ыйдар ханныктарый?  -Саас буолбутугар, аан маҥнайгынан ханнык чыычаахтар сааһы уруйдаан итии дойдуттан көтөн кэлэллэрий?  Сөп, маладьыастар  -Ол аата бүгүҥҥү дьарыкпытыгар туох туһунан кэпсэтэбит?  -Ханнык дьыл кэмин илдьитэ эбитий?  -Чэйиҥ эрэ, оҕолор, хоһоону бары бииргэ дорҕоонноохтук аахтыбыт эрэ.  Тиэргэммин күрпүппэр  Туллуктар түспүттэр,  Сырсар сир буланнар  Сүрдээхтик үөрбүттэр.  - Өссө төгүл ааҕабыт, хайдах ааҕабыт  (Өрө көтөҕүллүүлээхтик доргуччу)  -Аны билигин кэпсээҥҥэ баар тыллары доргуччу ааҕарга эрчиллиэхпит.  Үөрэ  Туллук үөрэ  Бары үөрэ этэллэр  -Мин эһиэхэ кубик аҕаллым. Бу кубик аптаах кубик. Кубигы үөһэ быраҕан хабан ылаҕыт ханнык ыйытыы түбэспитинэн тиэкискэ сыһыаннаах ыйытыы толкуйдуугут.  -Ким интэриэһинэй боппуруос толкуйдаабытый, о5олор?    -Билигин бэлэмнэммит маҥан лиистэри ылабыт,онон эһиги чыычааҕы оригами ньыматынан оҥоруоҕуҥ.  -Оригами схематын болҕойон көрөбүт, сөптөөхтүк бүк тутан оҥоробут. Ким бүппүт бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөһөбүт.  -Көрүҥ бу туллуктар элбэх буолан сылдьаллар ол аата хайдах сылдьаллар диибит?  - Туох диэн билгэни биллибит?  -Туллуктар бары бииргэ сылдьаллар, ол аата кинилэр доҕордуулар. Онтон эһиги эмиэ бииргэ үөрэнэҕит, бэйэ-бэйэҕитигэр көмөлөһөҕүт онон доҕордууларгыт. Бэйэ- бэйэбитигэр мичээрбитин бэрсэбит.Манан бүгүҥҥү дьарыкпыт түмүктэнэр, болҕойон бары бииргэ үлэлээбиккитигэр махтанабын. | Уруокка бэлэмнэнии  Чыычаахтар  Көтөр  Куорсуннаахтар, чыычаахтар куорсуннаах тууннэн бүрүллүбүттэр.  Саас  Халлаан сылыйар, күн күүскэ тыгар  Туллук  Саас илдьитэ  Туллук чыычаахтар  Тыллары ааҕыы, тылы эрчийии  Тиэкиһи ааҕыы  Оҕолор эппиэттэрэ  Чыычаахтары оҥороллор, дуоскаҕа тахсан сыһыараллар  Үөрүнэн  Кырдьа5астар этэллэринэн, быйыл бултаах- алтаах,уу хаар тахсар сааһа буолсу диэн |