«Кэрэчээнэ» оҕо сайдар киинэ

Туллук – сааскы чыычаах

Иитээччи: Иванова Александра Степановна

2022

Уһуйаан: «Кэскил» оҕо сайдар киинэ, Хатырык нэһилиэгэ.

Иитээччи: Иванова Александра Степановна.

Дьарык: Тулалыыр эйгэни билиьиннэрии.

Темата: Туллук – сааскы чыычаах.

Белех: орто.

Дьарык сыала: Сааскы айыл5а кестуутун туьунан о5о ейдебулун кэнэтии, туллук чыычаах туьунан билиһиннэрии,

Уеэрэтэр соруктара:

Оҕо билэ – көрө сатыыр интэриэһин ке5улээьин

тыл саппааһын байытыы: туллук, чыбыгырыыллар, табыгыратабыт, айыл5а уьуктуута.

Иитэр соруктара: беле5унэн улэ сатабылын, дьо5уру иитии. Боппуруоһу ейдеен истэн, толору эппиэти биэрэргэ дьулуьуу уонна ке5улээьин.

Тулалыыр айылҕаҕа, эйгэҕэ ытыктабылы, тапталы иитии.

Сайыннарар соруктара: айылҕаны кэтээн көрөр, ойуулаан-дьуьуннээн керер дьо5уру сайыннарыы.

Оҕо бодоруьар, кэпсиир, чуолкайдык саҥарар, толкуйдуур сатабылларын салгыы сайыннарыы.

Куутуллэр тумук:

Туллук чыычаах туьунан билиини ылалларын, дьарыкка кыттар актыыбынастарын урдэтэри ситиьии.

**Бэлэмнэнии улэ:** “Дьыл сааскы кэмэ”, сааскы чыычаахтар тустарынан сэьэргэьии,хартыына керуу, уруьуй, хоьоон уерэтии, кэтээн керуу,

**Тэрээһин үлэтэ:** чыычаах уйалара, мас, аьыыр сирэ, аьылыга, хас биирдии о5о5о атрибут (туллук тебете, тумса, туеьэ, кыната), килиэй, раздаточнай матырыйаал (ПВА клей, киистэ, ), пазл, проектор.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дьарык түһүмэхтэрэ | Иитээччи дьарыга | Иитиллээчи дьарыга | Бириэмэтэ |
| 1 | Киирии чааьа.  Тэрийэр-кердерер. Сурун чааьа  Физминутка  Рефлекция. Тумук | (Залга бары сиэттиһэн турабыт)  -Үтүө күнүнэн! Мин аатым Александра Степановна. Мин Хатырык Кэскил уһуйааныттан кэллим. Оҕолоор, биьиги бугун дьарыкпыт ситиьиилээх буоларыгар наьаа учугэй тыллары этэбит дуо? Холобура:  Бол5омтолоох буолуом, мэниктиэм суоҕа ...  Табаарыспар кемелеьуем, .........  Биһиги бүгүн элбэҕи билиэхпит, оҥоруохпут.  Туллугу керуу.  -хайаа о5олоор, чыычаахтар чыбыгырыыллар ди  -О5олоор биьиэхэ ыалдьытты туллуктар кэлбиттэр. Сааскы маннайгы чыычаахпыт туллук (оноьук)  -тутан-хабан керебут да, кып-кыра, сып-сымна5ас.  -Оҕолоор, хаьан кэлэллэр диэтибит.  - О5олоор туллуктар үөрүнэн кетеллер эбит.  -Эттибит эрэ уер. Ол аата элбэх буолан кетеллер, сылдьаллар эбит.  -Маладьыастар  -Саас айылҕаҕа туох уларыйыылар буолалларый?  Сааскы кэмнэ туохтан сэрэниэхтээхпитий?  -Оҕолоор таьырдьа хайдах сылдьыахтаахпытый, чалбах тахсар, таьырдьа халтараантан сэрэнэн сылдьабыт  Саас маҥнай ханнык чыычаахтар кетен кэлэрий? (туллук Чып-чып, мин эьигини кытта оонньуохпун ба5арабын. )  -О5олоор керун эрэ! пазл баар эбит.  -Биьиги маны оноруо5ун? Онорон керуеххэйин, туох ойуута баар эбитий.  -Бары бииргэ субэлэьэн, устуу буолабыт. Тугу оҥорон таһаардыбыт. (Туллук ойуута).  -Туллукпут хайдах дьүһүннэҕий, кып –кыра, мап-маҥан,..  -маладьыастар.  -Туллук санаран эрэр истиэххэйин эрэ.  Наьаа бэркэ онордугут. Онтон билигин барыгытыгар бэйэм кулукпун бэлэхтиибин.  -О5олоор туллукпутугар туга эрэ тиийбэт, тугу ситэрэбит.  -Маладьыастар!  -Этиҥ эрэ бу иһиттэргэ араас ас көрүҥнэрэ бааллар ханныктарын ааттаталаан эрэ.  -Саамай сепке эттигит.  -Илиибитинэн тутан көрүөххэйиҥ эрэ, хайдах эбитий?  -Маладьыастар  -Билигин бэйэҕит биири талан чыычаахпыт түөһүгэр табыгыратан кутабыт.  -Маладьыастар.  -Ханнык чыычааҕы оҥорон таһаардыбыт  -Туллуктарбыт ыраах сиртэн айаннаан кэлэн сылайбыттар,  -Биһиги кинилэргэ тугунан көмөлөһүөхпүтүй.  -Аһатабыт...  -Чыычаахтарбытын баран аһатыаххайыҥ эрэ. Тугу сииллэрэ буолуой, мин ас аҕалбытым, көрөүххэйиҥ эрэ. Тыаьыттан истэбит дуо, хайдах тыаьыырый...  .....(сиэмэ, хара семечка)  -Оҕолоор, биьиги чыычаахтары харыстыахтаахпыт, өссө тугу гынабытый? Уйа тутабыт, аһыыр уйа оҥоробут. Тулалыыр эйгэбитин харыстыыбыт.  Биьиги, туллук буолан хамсанабыт дуо?  -Билигин биһиги ханнык чыычаахха майгыннаатыбыт.  -Туллук буолан хамсанан керебут дуо?  -О5олоор, бугун биьиги ханнык чыычаа5ы биллибит.  -Туллук  -Аны билигин туллук буолан кетен...  -Керсуеххэ диэри | Дорооболоһоллор. Сэргэхсийии, хомуллуу  О5олор туллугу тутан-хабан кереллер  -Саас  Проекторы керуу  (тураах, ымыы чыычааҕа, туллук), чыычаах саната  Пааранан үлэлииллэр. Пазл таһаараллар.  Бэйэлэрин баҕаларынан үстүү буолан пазлы таҥаллар  Слайданы кереллер. Аппликация  Оҕолор эппиэттэрэ  Оҕолор эппиэттэрэ  Оҕолор үлэлэрэ. Чыычаах түөһүн клейдаан баран, маҥан ас көрүҥүн сыьыараллар (рис, мааннай крупа, саахар, туус).  О5олор эппиэттэрэ  Туллуктарын аһаталлар, сиэмэ арааһын этэллэр, тыаһаталлар, тутан-хабан көрүү  Танналлар туллук танаьын  Музыканан хамсаныы. | 1 мүн  1 мүн  2 мүн  2 мүн  2 мүн. |
|  |
| 2 |
| 4  5 | 3 мүн  2 мүн  1 мүн  1 мүн |