**Темазы:** Тыва болгаш орус улустун аас-чогаалы.

**Сорулгазы: 1.** 4-ку класска улустун аас чогаалынга хамаарыштыр алган билиглерин катаптап быжыглааш, орус улустун аас-чогаалы-биле деннээри, шын ,чугурту, медерелдиг номчуурунун аргаларын уламчылаар.

**2.** Улустун аас-чогаалынга ундезилээш,уругларнын сос курлавырын байыдар болгаш уругларнын чугаазын сайзырадыр,кижизиг аажы-чанга,сагынгыр-тывынгыр болурунга кижизидер.

**3.**Тыва,орус улустун аас-чогаалынга ундезилээш чоптуг чорукка (толерантность)кижизидери

**Кичээлдин дерилгези:** Экран,компьютер,проектор,муз.центр.Орус,тыва найырал дугайында улегер домактар.

Самбырага теманы болгаш эпиграфты бижиир:

«**Эштигде демниг,эптигде куштуг»** (Улегер домак)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кичээлдинчорудуу** | **Башкынын ажылы** | **Оореникчилернин ажылы** | Формирование УУД | |
| 1.  2. | Организастыг кезээ.  Уругларны кичээлче хаара тудары. | Ыры В.Танов **«Бора-Шээлей»**  Башкы оореникчилер-биле ырынын 1-ги купледин  Ырлажыр  ***Слайд №1***  Бо ыры чуу дугайында,кымнын дугайында ырыл уруглар?  - Ийе!Тыва тоолдарнын маадыры уран-шевер,чараш кыс Бора-Шээлейнин дугайында ыры –дыр.  А тоол дээрге хуулгаазын,чечен-мерген,биске салгалдан салгал дамчып келген, улустун  аас чогаалынын бир хевири –дыр. | Оореникчилер кирип турда В.Тановтун  **«Бора –Шээлей»**деп ырызы чангыланып турар.  Уруглар олудун ээлепкеш ырынын 1-ги  купледин башкызы биле ырлажыр. |  | |
| 3. | Ооренип эрткен темаларынга  катаптаашкы | -Эрткен кичээлдерде улустун аас-чогаалынын дугайында чуну чугаалашкан ийик бис уруглар?  **-** Тоолдар  - Улегер домактар  - Тывызыктар  -Оюннар  -Дурген чугаалар    ***Слайд №2*** | Уруглар улустун аас-чогаалынын  янзы-буру хевирлерин адаар. |  | | |
| 4. | Чаа тема-биле ажыл. | Бо кичээлде чунун дугайында чугаалажып, чуну билип алыр бис, уруглар? Тыва улустун аас-чогаалын ооренген бис,билир бис!Орус улустун  аас-чогаалы биле таныжып,деннеп корээлинер.  ***Слайд*** ***№3***  Аас-чогаалын бир онзагай хевири тоолдан эгелеп алыылы уруглар.  Тыва улустун тоолу «Алдын-кушкаш»  ***Слайд№4-21*** | Уруглар самбырада бижээн теманын  состерин номчуур  Тоолду уруглар илчирбелей кысказы биле чугаалаар |  | | |
| 5. | Проблемниг  айтырыг | **1.**Тыва улустун тоолу «Алдын-кушкаш»дег утка-шынар талазы биле домей,орус улустун тоолун болук- болуктерге чарлып алгаш тывынарам уруглар.  **1.Алдын дулгуур дугайында тоол**  «Сказка о золотом ключике»  **2.Алдын балык дугайында тоол**  «Сказка о рыбаке и рыбке»  **3.Алдын чуурга дугайында тоол**  «Курочка Ряба»  **Слайд№22**    Тыпкан болукту «смайлик»биле шаннаар,хой шаннал алган болук 5 демдек алыр,оон удаазы 4 демдек алыр.    **«Алдын балык»**дугайында тоолду биске чугаалап беринере уруглар.  ***Слайд№23-33***    **2. «Сказка- ложь,да в ней намек,добрым молодцам урок!»**  деп улегер домакты тыва дылывысче очулдуруп корээлем уруглар!Ол тоолдар биске чуну ооредип турар-дыр?    **- «Бак сагыш башка халдаар,**  **артык сагыш ………………»**  (Улегер домак)  ***Слайд№34***  Эмин эртир эрге дужаал сурер улустун дугайында  база тайылбырлаар.    **3.**Богунгу бистин темавыстын кол сорулгазы  «Тыва,орус улустун аас чогаалынга ундезилээш  чоптуг чорукка (толерантность)силерни кижизидери»-ле болгай уруглар.Толерантность дээрге……(тайылбырлаар).Ынчангаш улегер домактар дээрге анаа-ла чечен- мерген состер эвес  ооредилгелиг,кижизидилгелиг состер дыр.  Чижелээрге:  **«В какую телегу сел,такую…..и пой.»**  **«Ийи чурт аразынга мези чайба.**  **Ийи кижи аразынга … дажыва.»**  ***Слайд№35***  **4.**Дараазында **«Кым хойну билирил?»**деп моорейничарладым. | Уруглар болуктерге чарлып алгаш  сумележир, ажылдаар.    Тыпкан болукту шаннаар (смайлик)  Тыпкан болук тоолду кысказы-биле илчирбелей чугаалаар.  Уруглар улегер домакты очулдурар.  Утка шынарын тайылбырлаар.  Бо улегер домакты тайылбырлаар.  Бо улегер домактарнын ийиги одуруунда состу болук аайы-биле  тодараткаш,утказын  тайылбырлаар.  Болук бурузунден чангыстап тыва,орус  улегер домактарны чугаалаарга, шанналдарны тутсур. |  | | |
| 6 | Сула  шимчээшкин  (кадык камга-лаары) | Шын болгаш чугурту,медерелдиг номчуурунун  аргаларын ажыглавышан,кадыывысты камгалаары биле бистин ооренип корген **«Байлан»** деп тоолунга сула шимчээшкинден кылыылы уруглар. | Уруглар илчирбелей тоолду номчуурга,артканнары тоолдун утказы-биле сула шимчээшкиннерни кылыр. |  | | |
| 7.  8. | Оюннар  Дурген чугаалар | Тыва-даа,орус-даа чоннун аас чогаалында домей оюннар кайы эндерик. Оларнын бирээзи **«Аскак-кадай»**азы **«Согур Аза»-**даа дээр болгай.Ол оюн орус чонда база бар,дурумнери домей.Ол оюнну ойнаар дээривиске девискээривис биске чедишпес.Оон ангыда **«Чинчи чажырары»** деп оюн бар,орус чонда **«Перстенек»**.  ***Слайд№42,43***  Оюнну ойнаптаалы уруглар! Кым тывар?Кым  чажырарыл че? Багай чажырган азы тыппайн барган кижини шиидер бис уруглар!  Оюн **«Чинчи чажырары»**  ***Слайд№44***  Тыппайн барган кижи улустун аас-чогаалынын база бир хевири дурген чугаадан чугаалазын!  ***Слайд№45***    **«Дурген чугаа»**моорейи    Дурген чугааларны дыннадывыс уруглар.Оларны  бистин огбелеривис дыл-домаавыс сайзырадыр дээш,состерни дурген,шын адаарынга  чанчыктырып,база чечен-мерген болуп озеривиске идигни берип турганнары ол-дыр.Орус чоннун аас чогаалында дурген чугааларны чуу-деп адаар бис?(Скороговорки)      Орус дылда **«Скороговорканы»** чугаалаарын шенеп корээлинер | «Чинчи чажырар»деп оюнну шупту олудундан туруп келгеш ойнаар.    «Дурген чугаа» билир оореникчилер чугаалааш шаннал алыр.    Орус дылда скороговорканы номчааш,деннеп коор. |
| 9. | Тывызыктар | Бир эвес бистин дыл-домаавысты дурген чугааларнын дузазы-биле сайзырадып турган болза,бистин сагынгыр –тывынгыр чоруувусту аас-чогаалдын кандыг хевири-биле огбелеривис бисти сайзырадып турганыл? **(**Тывызыктар**)**  Дараазында тывызыктарны тывынарам уруглар.  **«Он кижи аъткарган,беш кижи дужурген»**  **«Сижу верхом,не знаю на ком»** | Болук бурузу бот-боттарынга тывызыктар салыр,шанналдарны тутсур      Уруглар бо тывызыктарны тыппас болза,дараазында слайдларга коргузер. |  | | |
| 8.  9. | Быжыглаащкын  Кичээлдин тунели | -Бо кичээлден солун чуну билип алдывыс уруглар?  Тыва болгаш орус улустун аас чогаалы бистин  сос курлавырывысты байыдып,чугаа-домаавысты  сайзырадып,кижизиг аажы-чанга,сагынгыр  тывынгыр болурунга ооредип турар-дыр бе?  -тоолдар  -улегер домактардан  -тывызыктардан чуну ооренип алдывыс  Орус,тыва улустун аас-чогаалын(тоолдарны,улегер домактарны,оюннарны,дурген чугааларны,тывызыктарны деннеп коорувуске,дыка хой чуулдери конгус домей болуп турар-дыр бе?  Ангы-ангы дылдарга чугаалажып турар-даа болзувусса, сагыш-сеткиливистин хоону домей улус-тур бис.  Ынчангаш 100чылдын дургузунда бот-бодувусту билчип,аравыста ылгашпайын, кады кожа-хелбээ чуртап келгенивис ол тур уруглар! | Уруглар харыылаар. |
| 10. | Онаалга бээри. | Келир кичээливисте тыва,орус улустун ырыларын,танцы-самын,кожамыктарын ооренип коор бис уруглар.  Улуг назылыг улустан орус,тыва улустун ырыларын,кожамыктарын айтырып,бижип алгаш келир. | Онаалганы дневниктеринге  бижиир. |  |