**Кичээлдин темазы**: *« Шиви- онзагай ыяш».*

**Кичээлге ɵɵредир чогаал**: Мария Кγжγгеттин шγлγγ «Дγвγрелим оттурбаӊар».

 **Сорулгазы:**

 -Уругларнын номчулгага сонуургалын оттуруп, кичээлче хаара тудуп, шулукту сайгарып, боданыр кγзелин хевирлээр, чогаалды ɵɵренип, шиӊгээдип алыр дээн чγткγлγнге угланыышкын бээр, бот-башкарылгалыг чогаадыкчы байдалды тургузар.

 -Медерелдиг болгаш аянныг номчуурунга чаӊчыктырар.

 -Тɵрээн чериниӊ бойдузунуӊ каас-чаражын магадап, оон байлааӊга чоргаарланып, анаа камналгалыг болгаш ынак болур кγзелин оттурар.

 **Ɵɵредир арга- методтары**: аянныг номчулга, беседа хевири, чогаалдыӊ маадырыныӊ овур-хевирин сайгарары, диргижидилге аргазы.

 **Кичээлдиӊ дерилгези**: чуруктар, компьютер, интерактивтиг самбыра.

 **Кичээлдиӊ кыйгызы:** Кижи- бойдустуӊ тɵлγ.

 **Кичээлдиӊ чорудуу:**

1. **Организастыг кезээ**

**-** Экии, уруглар! Литературлуг номчулга кичээлин мен эртирер мен. Мени ….

Долгандыр турар бойдузувус, аалчы башкылар- биле мендилежип алыылыӊар.

Алдын Хγнγм, Ак-кɵк Дээрим

Арга-арыым, аӊ-меӊим

Ажыл-ишчи башкыларым

Амыр-ла, амыр.

1. **Кичээлдиӊ темазын ɵɵреникчилерге таныштырары.**

- Бɵгγн кичээлге чγнγ кылыр бис, ребустарны тыпкаш, билип алыылыӊар.

**а**. Ребустарны тыптырар.

**б**. Оюн «Артык ыяшты тып».

- Ынчаарга кичээлдиӊ темазын тодарадып кɵрээлиӊер.

Кичээлдиӊ темазы «Шиви- онзагай ыяш».

**в.** Шиви дугайында ɵɵреникчиниӊ кыска дыӊнадыы.

1. **Чаа теманыӊ тайылбыры.**

**а. Шγлγктγӊ автору Кγжγгет Мария Амын-ооловнаныӊ дугайында кыска дыӊнадыг**

**б. Кыдыраашка ажыл.**

**в.** **Номчулга мурнунда словарь ажылы.**

Монолог - чаӊгыс кижиниӊ чугаазы.

Чулук тыртып –

Шетчигеш- бичии шет.

Шеден кажаа- шаараш кажаа.

Серемчи чок- кичээӊгей чок

**г.Шγлγктγ уругларга кичээнгейлиг номчудар**.

-Бо шγлγктγ кандыг аян -биле номчуп болурул? (чоргаарланган, мунгараан, хомудаан, амыраан)

**д**. **Башкыныӊ номчулгазы.**

**е. Сɵзγглел - биле ажыл.**

**1.-**Шγлγктγн кол маадыры чγγ-дγр, уруглар?

**-**Шγлγктγӊ темазы чγл?

**-**Шγлγктγӊ кол бодалы, идеязы чγл?

**-**Чγге автор шγлγγн «Дγвγрелим оттурбаӊар»-деп адааныл?

**-**Шивиниӊ дайзыннарын адаптаалыӊарам, уруглар?

**-**Шγлγкте шивиниӊ хомудаан, хорадаан сеткилин кижи ышкаш чуруп кɵргγскен одуругларны кɵрээлиӊер.Кандыг уран арганы ажыглаан-дыр?(диргижидилге)

**-**Чаа чылдыӊ байырлалы дугайында одуругларны тыптаалыӊар.

**2.** Дыӊнадыг соонда слайд

Бо чылын бо чылын Чаа чыл байырлалы эрткен соонда, бок тɵгер черлерни эргий кɵрγп, кайы-хире шивилер октаттынганнын шинчилээн бис.

**Тγӊнели**: Кижилерниӊ бойдуска камныг апарганы бо чурукта кɵстγр турар. Чооку чылдарга чедир байырлал эрткен соонда кезип капкан шивилер хɵй турган. Чγге? (уругларныӊ харыылары)

**3**. Шγлγктγӊ кайы одуругларында шивини чарып, оттулуп болур деп кɵргγзγп турарыл? Чγге? (дазылы ирип, кырый бээрге)

**4**.Кайы одуругларда тыва кижилер ыяшты камнаар, чаш, аняык ыяштарны кеспес чораанын кɵргγскенил?

Чаш-ла ыяш кеспе-кеспе,

Саглаӊнадыр кеспе-кеспе,

**5. Бистиӊ ɵгбелеривистиӊ ыяш кезериниӊ ёзулалыныӊ дугайында** **кыска дыӊнадыг**.

**Сула шимчээшкин.**

1. **Быжыглаашкын.**

**а).** тестилиг онаалгалар

**б).** кичээлди тγӊнээри

* Уруглар, бо хγн кичээлге шиви дугайында хɵйну билген боор силер, ам тγӊнем чугаалап кɵрээлиӊер. Дараазында таблицаны аас-биле долдурбушаан, бис база бодувустуӊ шивисти тарып алыылыӊар.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чγнγ билир турган мен | Чγнγ билип алдым | Чγнγ билип алыксап тур мен |
|  |  |  |

**в). Υени кɵрγп тургаш «Миниишкин минутазын» эртирер**

**г). Рефлексия** .

- Кичээливисти тγӊнеп, шививисти каастаптаалыӊарам, уруглар.

**д). Уругларга демдектерни салыр.**

**е). Бажыӊга онаалга бээри.**