Класс шагы.

Темазы:Экер- эрес эр кижи…

Сорулгазы: 1)Эр кижинин назы-хар аайы-биле кандыг болурун уруглар-биле сайгарып,оон амыдыралга ролюн билиндирер.

2)Улустун аас-чогаалында шулуктер,улегер домактар таварыштыр уругларнын аас-чугаазын сайзырадыр.

3)Эр кижинин эки будуштуг болурунга,эр кижини хундулеп унелээринге кижизидер.

Чорудуу.

1.Организастыг кезээ.

-Экии,уруглар!Оожум олуруп алынар.Богун бисте аалчылар келген,мендилежип алыылынар.

--Бо чуруктарда кымнар-дыр?Клазывыс шагында кымнарнын дугайында чугаалажыр-дыр бис? – Сергей Кужугетович Шойгу амгы уеде тывалардан дын чангыс Россиянын маадыры.Армия генералы. Россия Федерациязынын шериг кужунун даргазы.Ол бодунун эр адын бодап,оскен торээн Тывазынын адын сыкпайн ажылдап чоруур.

-Шолбан Валерьевич Кара-оол –Чазак даргазы.Улуг-Хем кожууннун Чодураа суурга торуттунген.

-Опан Сат-Чадаана хоорайга торуттунген.Россиянын спорт мастери. Хостуг хурешке Европанын 3 дакпыр чемпиону.Бо оюнну эр кижилер онза хундулээр.Хуреш эр кижинин куштуун,аваангырын коргузер.

Оюн Михаил -32харлыг Россиюнын спорт мастери.Ча адыкчызы.Бай-Хаак суурда тренер башкы.

Кичээливисте кымнарнын дугайында чугаалажыр-дыр бис уруглар?

-Эр кижилер дугайында.

Езулуг эр кижи озуп келгеш эр бооп азы бичиизинден эр бооп озер бе деп айтырыгга харыылап,сайгарып,туннеп ундурерин кызыдар бис.

1)Чаш тол эр кижи кылдыр торуттунуп келген. Ол чаш торуттунуп келген оолга ада- иези ат адап алырлар. Оон эгелеп оол эр адын эдилеп эгелээр. .

Назы-хар аайы-биле ол оолду чаш назында деп чугаалаар. Чаш назыда оолдар дугайында чугаалажыылынарам.

Слайд .

-Чаш оол торуттунгеш кандыг болурул?

(чассыг,чаптанчыг)

- А силернин оол дунмаларынар бар бе?

1-ги байдал.Орлан онаалгазын кылып олурда,3харлыг дунмазы артындан хенертен идипкен.Орланнын кыдыраажы шокарлаттына берген.Силер болзунарза канчаар силер?

Слайд .Аът болуру-кулунундан

Кижи болуру-чажындан.

Туннел:***Ынчангаш оол болуп торуттунген уругну остуруп кижизидери чажындан эгелээр.***

Слайд .

Ам чаа боттарынар чугааладынар.Силер дунмаларынарны чагып-сургап.ойнадып хайгаарап турар-дыр силер.А улуг аппаргаш езулуг эр кижи болур дээш чуну канчаар силер?

(эки ооренир,арыг-силиг болур,чурумнуг болур,эш-оорунге ынак болур,ада-иезинге дузалажыр)

-Оол кижи кыс уругларга кандыг хамаарылгалыг болза эки деп бодаар силер?

- Езулуг эр болуйн деп бодаар болзунарза ,моон сонгаар кыс эштерин хомудатпас.Кыс уругларны хомудатпас оол кижи эн-не эки оол деп санадыр.Ындыг оолдарга шупту улус ынак болур.Ынчангаш ындыг оолдун эш-оору-даа хой, ёзулуг эр шинчилиг оол деп санадыр.

-Уругларны канчаар хундулеп ооренип алыр-дыр силер?

Классче кирерде безин уругларны мурнай киирер.Уругларны эки хундулээр.

Слайд .Эки аътка ээ хой

Эки кижээ эш хой.

Физминутка.

-Силер хире оолдар чуну канчап билир ужурлугул?

(хой кадарар,аът чарыштырар)

Оюн «Аът чарыжы»

Уруглар ам аъттарывыс мунуп алгаш,чарыштырып ойнаптаалынарам.

1)Аъттар ховуже маннажып унупкен

2)Аъттар элезинге маннажып келген

3)Аъттар ковуруг кырында келген

4)Аъттар малгаштыг черде келген

5)Аъттар элезинге маннажып келген

6)Аъттар доктаар черинге чоокшулап келген

-Эр-хейлер.Шупту денге чарыштырып кирип келдивис.

-*Ада-чуртун камгалап* шериг херээ эрттирип турар акыларынар бар бе?

-А кымнарнын акылары студент болуп ооренип турарыл?

Слайд . Аныяк назын.

-Олар чуге ооренип турар деп бодаар силер?

-Студент болуру дээрге тускай мергежил чедип алыр. Оон ооренип доозупкаш ажылдыг болур, ада- иезинге, ог- булезинге дузалажыр.

-Акыларынарнын ол назынын кандыг назын деп адаар деп бодаар силер?

Слайд .Эр угаанын сайзырат

Эртем-билигже чутку

Слайд . Ортун назын.

-Ортумак назынга кымнарны хамаарыштырып болур-дур бис, боданып корээлинерем, уруглар?

-Ада-чуртунун мурнунга шериг хулээлгезин эрттирген,эртем-билиин чедип алган аныяк оол ам ог-булелиг ада апарган.

-Силернин ачаларынар кандыг назыда деп бодаар силер?

\_Силернин ачаларынар ортун назы уезинде улус-тур.Ортун назын эн-не харыысалгалыг назын.Олар ог-буленин баштыны-чемгерикчизи,камгалакчызы,чоргааралы.

-Ада кижи кандыг хулээлгелерлиг болур-дур?

-Ажы-толун эки кижизидер,ажылга ооредир.

-Оолдар бичезинден-не адаларындан ыяш-биле,демир-биле эр кижинин эт-херекселдерин кылып ооредир.

-Бистин клазывыста Долгарнын ачазы Ондар Вячеслав Седеновичини

дыннап корээлинерем,уруглар.

Туннел. Слайд . Адалыг оол –томаанныг

Иелиг кыс –шевер

Адазынын созун дыннаар.Чемнин бажын адазынга салыр.Эр кижинин боргун бедик черге салыр дээн чижектиг сагыыр чуулдер дыка хой.Ынчангаш оларны билип ап, сагып чоруурунарны чагыыр- дыр мен, уруглар.

-Ам кандыг назын дугайында чугаажыры арткан деп бодап тур силер уруглар?

-Ачаларывыс дугайында чугаалаштывыс,ам кымнарнын дугайында чугаалажыр бис?Ачалардан улуг кандыг эр кижилер бар ийик?

Слайд . Кырган назын.

(кырган-ачалар)

-Кымнарнын кырган- ачалары барыл, уруглар?

-Кырган- ачаларга кандыг хамаарылгалыг болур ужурлуг бис?

-Улуг назылыг кижилерни кандыг-даа улус хундулээр.Улугну хундулээр,уругну чагыыр деп чагыг бар.Улуг назылыг кижинин мурну-биле эртпес,чугаазын узе кирип болбас.

Слайд . Улустун улуу чагыглыг

Уругнун хеймери чассыг

-Кырган-ачандан чуну ооренип ап болур силер?

-Оларнын эки талаларын чугаалап корунерем.(мээн кырган-ачам хундулээчел,улуг-биче кижилер биле чугаалажып билир.Бичии улустарга арга-сумезин кадар.)Кырган-ачамнын эки талалары хой.Кырган-ачам ышкаш болуксаар мен.

Класс шагынын туннели.

-Ам эр кижинин дугайында чуну билип алганывысты сактып корээлинерем.

-Эки оореникчи оол кандыг болур ийик?

-Силернин ачаларынар кандыг назыда болур ийик?

-Ада кижи кандыг хулээлгелерлиг болур-дур?

-Эр кижини ог-булеге канчаар хундулээр-дир?

Эр кижинин тура – соруун, эрес шинчизин алгап- йорээп корээлинерем.

(*шулуктерин уруглар чугаалаар).*

*Кичээлдин туннели.*

Оол кижи биче сеткилдиг чоруур,хундулээчел болур.Бот-боттарын

хундулежип билир оолдарнын аразынга кажан-даа алгыш-кырыш.шош-содаа болбас ужурлуг.Кайы бирээзин холун эрттир шоотпас,шолалавас.Олар хой-ниити черлеринге боттарын топтуг алдынар.Ындыг оолдар озуп келгеш ол будужун салбастар.

Ада кижинин харыысаалгазынын чугулазын Чазак деннелинге чедир сайгарып, анаа хамаарыштыр эр кижилернин Кодекизин хулээп алган. Республиканын «Центр Азии» солун ундурулге санында адалар дугайында интервьюну доктаамал бижип турар.