Тема: С.Вишневскийын «Марий Эл» почеламутшо.

Цель: «Марий Эл» почеламутын тема ден идейже да авторжо дене палдараш, тудым сылнын лудаш туныкташ, шочмо кундем деке йоратыме кумылым вияндаш.

Урокым эртарыме йон: туныктышын мутшо, мутланымаш, почеламутым лудмаш, мурым мурымаш.

Оборудований: 1. С.Вишневскийын портретше.

 2. Книга-влак выставке.

 3. Россий Федерацийын картше.

 4. Марий Элын картше.

1. Слайд-влак.
2. Компьютер.
3. Мультимедийный проектор.

Урокын типше: урок-презентаций.

Урок радам.

1. Оргмомент.

* Поро кече, удыр ден рвезе – влак. Марий литератур урокым туналына. Таче урокышто ме С.Вишневский да тудын почеламутшо нерген мутланаш туналына.

2. Мутланымаш.

* Ме кушто илена? Ме шкенан шочмо верналан мом шотлена?
* Удмуртийын столицыже.
* Мыняр ола мемнан кундемыште?
* Удмуртий кундемын президентше ко?

А Марий Эл Республикым ме кокымшо Родиналан шотлена, потомушто тудо кугезе коча-кована-влакын шочмо верышт.

3. Марий Эл кундем нерген кучыкын мутланымаш.

Марий Эл да Удмуртий кушто верланеныт?

(Картыште Удмурт да Марий Элым кычалмаш)

Марий Элем.

Марий элем мотор, эн сылне.-

Тыгай уке вер нигуштат.

Коден каяш торашке сулык,

Садлан эре илем тыштак.

Илем, шыма пуртусын удыр,

Ныл пагыт дене куанен.-

Ший теле-юзо, шыже-шортньо,

Ужар полмезе-кенежем.

У кече полекла у вийым

Сорастараш Марий Элем.

Куш, пенгыдем, рын лийын, вийне,

Поян лий, поро калыкем.

Илем шке калыкем коклаште:

Пашаче тудо да уста.

Ушан ден ончена эрлашке-

Ыш лий историйна пуста.

Чечен пеледыш гай ий мучко

Шум-чоныштемже пеледат.

Йоратымаш йур муро мушко

Ош кумылем, Элем, тылат.

Тылат, Марий элем, эн сылне,

Тылат тор шогышо уке.

Коден каяш торашке сулык,

Садлан эре илем тыштак.

Марий Эл нерген С. Вишневский тыгаяк луман почеламутым возен.

4. Мут умбакыже С.Вишневский нерген кая, (тудын нерген кучыкын палдараш, портретшым, почеламут сборниклажым ончыкташ.)

1,2,3, 4,5,6 слайд-влак.

С. Вишневскийын шочмо вержым картыште ончыктымаш. 7 слайд.

5. Марий Эл да Йошкар-Олан достопримечательностьшо-влак дене палдараш. 8-11 слайд-влак.

Мотор ола

 кумда туня умбалне

 тужем тусан,

 тўжем луман гынат,

 тый эн сорал улат,

 тый эн вучен ужат,

 моткоч марий луман

 Йошкар-Ола.

 С. Николаев.

6. Физминутка. 12 слайд.

7. «Марий Эл» почеламутым сылнын лудмаш.

Тунемше-влак шке семын почеламутым лудыт.

2-3 тунемше почеламутым сылнын лудын пуат.

Почеламутын содержанийжылан келшыше слайд-влак.

13-21 слайд-влак.

8. Почеламутым лончылымаш. Текст почеш йодыш-влак. 22 слайд.

9. Сылнештарыме йон-влакым ушештарымаш да текстыште кычалмаш.

Эпитет-влак: ныжыл мут, чевер кумыл, поян шурно, мотор йораталме Марий кундемна.

Танастарымаш-влак: памаш йук гае муте, эр ужара гай кумылет, ужар сывынла леведалтын шогет.

Тыгай сылнештарыме йон-влак почеламутын содержанийжым почаш, тун шонымашыжым рашемдаш полшат.

10. Почеламут почеш иктешлымаш. 23 слайд.

11. Муро ден почеламут кокласе ойыртем нерген каласен кодаш.

Почеламутым ме лудына, тудым поэт воза, а мурым ме мурена, почеламутлан семым композитор шочыкта.

С.Вишневскийын «Марий Эл» почеламутшылан композитор Е.Волков семым келыштарен.

12. «Марий Эл» мурым сем почеш тушкан мурымаш.

13. Чумыр урок почеш иктешлымаш.

* «Марий эл» почеламутым ко возен?
* Тушто мо нерген ойлалтеш?
* Произведенийын тун шонымашыже могай?
* Могай сылнештарыме йон-влакым автор кучылтын?
* Почеламут ден муро коклаште могай ойыртем да нуно могай кумылым луктыт?

14. Оценкым шындымаш.

15. Монго паша. 1. Почеламутым наизусть тунемаш.

2. «Шочмо верем – Пыргынде ялем» луман суретым суретлаш.

Слайд 24.

16. Чеверласымаш.