***Васильева Алина Георгиевна***

*МБОУ «Большеяниковская СОШ»*

*Урмарский р-он*

***Литература урокĕсенче творчествăлла ĕçсем тума хăнăхтарасси***

 Хальхи вăхăтра çын шухăшлавĕ анлă пулмалла. Вăл тĕрлĕ хăйне евĕрлĕ пĕтĕмлетӳ тумапĕлмелле. Анчах та шкулта ытларах чухне ачасене вĕреннине астуса юлма тата каласа пама хăнăхаççĕ. Çакă вĕрнсе туртăма пĕтеретт, ачасен пултарулăхĕ аталанматсь. Хальхи вăхăтра вĕрентекен ачасене хăй вĕрентекен предметпа тарăн кăна пĕлӳ памалла тесе шутлатăп. Чи малтанах вĕсен пултарулăхне аталантарасси пулмалла. Кашни ача пултаруллă тесе шутлатăп вĕсенче ăна аталантарма кăна тăрăшмалла.

Литература урокĕсенче вăйă элеменчĕсемпе усă курасси çав тери пĕлтерĕшлĕ. Çакна шута илсе хам вĕрентекен классенче вăйăсемпе усă курма тăрăшатăп. Чи ăнăçлă вăйăсенчен пĕри «Вулав хули» вăйă. Хальхи вăхăтра ачасем вуласшăн мар, анчах та çак вăййа вылясшĕн тесен вĕсен тимлĕрех пулмалла.

Тĕслĕхрен, 6 класра «Кушак сухалĕ» хайлавра вуланă самант. Киçтĕке кушак сухалĕнчен те тума пулать иккен. Ачасем çакна халиччен пĕлмен те. Мĕн вăл колонок? Кам мĕнле ăнланать.

Тепĕр вăййи тĕрлĕ тĕслĕ карточкăсемпе ĕçленисемпе тăрать. 15 тĕс усă куратпăр. «Çак тĕссем хушшинче кукамай сăнарĕ хăшĕ,» - тесе ыйтассăн ачасем **хĕрлĕ** тĕс çинче чарăнаççĕ. Вĕсемшĕн хитрелĕхе пĕлтерет. Иккĕмĕш **сарă** тĕсе суйлаççĕ – çепĕçлехпе ачашлăх палли. 3- **шурă** – таса чуна пĕлтерет. Çапла тĕссене суйласа салтак тӳмелле портрет тухать. Енчен те сăнар усал пулсан ачсем тĕттĕт тĕссене суйлаççĕ. Çапла ачасен хăш тĕсе суйласси хăйсенчен килет, мĕншĕн тесесен пурнăçа тĕрлĕ тĕссемпе кураççĕ.

Пĕр-пĕ саманта суйласа парсан ӳкерчеклесси. «Юра асламĕшĕ» хайлавра мăнукĕ ватă çынран каçару ыйтнă саманта ӳкерсе пани. Чылай чухне вĕсем сас паллисен те тĕрлĕ тĕссемпе сăнласа параççĕ.

Проблемăллă ыйтусемпе ĕçлеме тăрăшни. Тĕслĕхрен, «Кĕтмен инкек» калава вуласа тухиччен ĕçĕн йĕрки пур-и? мĕнле ăнланатăр эсир ăна? Хайлав йĕркине татса пама пултаратпăр. Ачасем ыйту çине хурав парас тесен хайлава тимлĕн вуласа тухни кирлĕ. Мĕншĕн тесен литература ыйтăвĕсем çине хăйсен хуравне пама тăрăшаççĕ. Тĕрĕс мар пулин те кирлĕ шухăш патне пырса тухаççĕ, тавлашаççĕ.

Ачасене кăмăла каякан вăйă «Куравсен киноленти». Сăвва е калава вуласа тухнă хыççăн мĕн илтнине е мĕн туйнине, е мĕн курнине ӳкерчĕклесе е сăмахпа каласа пама хăнăхмалла.

Час-часах ачасен калаçу чĕлхине аталантарса тĕлĕшпе сăнлав тума сĕнетĕп. Вĕсем сăнласа панине ыттисем куçпа курма пултарччăр, шăшне сăмсапа туйма пултарччăр. Сирень е курăк çинче сывлăм курма пĕлччĕр.

Ачасен кăмăлне уçакан ĕç вăл рольпе выляма пултарнă самантсене выляса кăтартни. Çакă вăл вĕрентекене театр ĕçĕ-хĕлне ăнланма пулăшать. Литература хайлавĕсене вуланă май пĕчĕк словарьсем йĕркелетпĕр: манăçа тухнă сăмахсем.

Литертура урокĕсенче çакăн евĕрлĕ вăйăсем ирттерни, кашни ачан пултарулăхне аталантарма пулăшать. Вĕсен пĕлес туртăмпе ӳстерет, ачасем литературăна ытларах хаклама хăнăхаççĕ.

Ачасен пултарулăхĕсене аталантарма тĕрлĕ меслетсемпе формăсем пулăшăççĕ.