**Тема:В.Монгуш.» «Тур эрге»**

**А.Даржай «Таптыг кирип кор ,дунмам»**

**Аксы-Барлык МАНБОШ-нын тыва дыл башкызы Ооржак Сайзана Хамат-ооловнанын тургускан кичээли.**

**Сорулгазы**:1.Чечен чугаанын идейлиг утказын оореникчилерге билиндирер

 2.Чогаалда маадырланын кылып турар ажыл-херээн дамчыштыр мегечи,чазый-хоптак чоруктун амыдырлага ажыы чок деп билиндирери.

 3.Аас чугаада долу харыыны,сос курлавырын байыдар,сайзырыдар.

**Дерилгези**:Слайдыда чуруктар

**I.Органызастыг кезээ**:.Оорникчилер-биле мендилежир.Кичээлдин сорулгазын тайылбырлаар,урулгарнын кичээлге белеткелин хынаар.

**II.Онаалга хынылдазы.**

1.В.Монгуш. «Сагындырыг»

Эрге-дужаал туткан мен дээш

Эмин эрте бербес болгай.

Чанчаар эрге менде бар деп,

Чандыр бодай бербес болгай.

 Дешпидерге оскээр билгеш.

Дээрде мен деп бодап чор сен.

Андарылгаш бдарында

Аарышкылыы кежээ деп бил.

**III Словарь-биле ажыл**

1.Түр-хуусаалыг үе;

2.Эрге-дужаал-ачы-хавыяазын,мергежилин барымдаалап тыпсыр ат;

3.Дужаал-дарганың,эрге-чагырга туткан кижиниң албан ёзузу-биле бээр ыяап күүсеттинер ужурлуг айтыышкыны.

1.Түр-хуусаалыг үе;

2.Эрге-дужаал-ачы-хавыяазын,мергежилин барымдаалап тыпсыр ат;

3.Дужаал-дарганың,эрге-чагырга туткан кижиниң албан ёзузу-биле бээр ыяап күүсеттинер ужурлуг айтыышкыны.

 Сайгарылга айтырыглары.

1.Шулукте кандыг кижинин дугайында чугаалап турар-дыр?

2.Эрге-дужаалдыг кижилер боттарынын эргезин ажыглап алгаш чуну уулгедип турар-дыр?

Чамдык улус чуге эрге-дужаал сурерил?

5.Амгы уеде шак ындыг кижилер бар бе?.Оларнын дугайында чугаалажып корээлинерм,уруглар.

**Y.Чаа тема тайылбыры.**



Созуглел-биле ажыл.

« ..Чугле адаанда «директорнуң хүлээлгезин түр күүседип турар»дээн черинде «түр» деп сөс сеткилимге таарышпаан.Ынчангаш ону балап каапкан мен…»

 «…Ам база дужаал бижиксээрим хөлчок.Чүгле кежээ бажыңымга олурумда,херек бодал чайгаар кирип келген: аштакчы кадайга доңгулдадан бээр-дир..»

 «…Школаның таңныылы Ховалыг Санчыт-оол бодунуң даанган ажылынга харыысалга чогун көргүзүп турганынының фактызы илерээн….Санчыт-оолду ажылындан үндүреринге чедир хемчег алыр…»

 «…Ажылдап тургаш удуй бээрге,боор чүве бе моң ,башкы..»

«…Дөтпей –оол иштинде хөлзеп,дүвүреп эгелээн-дарганын бо эртен чазык-чаагай эвес,дүндүгүрү,шириини аңаа таарышпаан.Ындыг таварылгада дарганың кадыг-хажагай,кылык-чары кежээлеп,кайы хамаанчок апаарын Дөтпей-оол улустан дыңнап шаг болган..»

«..Эркен чайын келдим - күзүн дидиңер.Күзүн келдим - Чаа чыл соонда дидиңер.Шуут бажың бээр бооп аазадыңар..»

«.. Хензиг өрээлде хөй ажы-төл төрүдүп турар,бодуң багың-дыр..Ачаңарны кырганнар бажыңынче дужааптыңар..»

«..Кыжын хөлчок изиг-изиг чугаалашкан улус бис.Ам таптыг кирип көр,дунмам!-деп чазык чугаалаан..»

**IY Быжыглаашкын кезээ**.

А)Сайгарылга.

1.Сундуевич кандыг тур када эрге хулээнип алган турганыл?

2.Чуге Сундуевичиге харыысалгалыг ажылын хулээдип кааныл?

3.Маадырнын ажылынга кандыг хамаарылгазы эскертинер-дир,оолдар?

4.Чуге таптыг кээрин чалаан деп бодаар силер?

Б)Кроссворд-биле ажылы.

YI Туннел.

Идегелдиг шынчы эшке душсунза,

Эң-не ховар эртинени тыпканың ол.

 Ийи нүүрлуг оптуг хейни эжим диве,

Элег-түрег көөрүңнңн эгези ол.

Алызындан бодуңнуу шын чөптүг болза,

Аткаар союп,дедирленип ойталава.

Арыг шын дээш сөглээн сөзүң өлгүжеге

Алдынга-даа,мөңгүнге-даа орнай бербе.

YII Онаалга

«Келир үеде мергежилим,аңаа хамаарылгам»

Кыска шинчилел ажылы кылыр.

«Соңгулда үезинде чоннуң шилилгелери»

1.Бодунуң бодалдары-биле шилиири;

2.Өске кижиниң сүмези-биле шилиири;

3.Кымны-даа шилиири меңээ дөмей..;

YIII.Демдек салыры.