**Бай-Тайга кожууннун муниципалдыг бюджеттиг ооредилге чери**

**Шуй ортумак школазы.**

**Илеткел.**

**«Эдертиглернин хевирлери,**

**оларны чорудары,**

**оон ужур-дузазы».**

****

**Тыва дыл, чогаал башкызы:Кужугет Аржаана Николаевна.**

**2012-2013 ооредилге чылы**

**Эдертиглернин хевирлери болгаш оларны чорударынын методиказы.Эдертиглернин ужур-дузазы.**

Эдертиглер-харылзаалыг чугаа сайзырадырынын бир кол хевири.Эдертиг оореникчилерге бот-тускайлан ажылдаар арганы берип, оларнын чогаадыкчы боданыышкынын идепкейжидип турар.Созуглелдер уругларнын сагыш-сеткилинге, мозу-шынарынга эки салдарны чедирер болгаш кижизидилгелиг ужур-дузалыг бооп турар.Созуглелди таарыштыр шилип алыры база оон сайгарылгазын чогуур деннелге чорудары уругларнын куш-ажыл, мозу-шынар кижизидилгезинин айтырыгларын шиитпирлээринге дузалаар; патриотчу узел-бодалын хевирлээр; билиин делгемчидер база чаа билиглер-биле байыдып, чепсеглеп турар.Оон ынай созуглелдер оореникчилерни чараш чуулдерни унелээринге ооредип, бодунун торээн дылынга, чонунга чоргааралын кижизидер.

Аас болгаш бижимел эдертиглер чугаанын янзы-буру хевирлеринге мергежилди хевирлээр:созуглелди дыннап азы чугаалаарынга база бижимел-биле орфографтыг болгаш пунктуастыг частырыг чокка дамчыдарынга ооредир.

Созуглелдин темазын, идеязын база композициязын болгаш дылынын онзагайларын сайгарып,ону дес-дараалаштыр дамчыдары харылзаалыг чугаа сайзырадылгазынын мергежилин чедип алырынын чугула аргазы бооп турар. Оон ангыда эдертиглер-биле ажыл уругларнын чугле харылзаалыг чугаазын сайзырадырынга ажыктыг эвес, оларнын угаан-бодалын сайзырадырынга база ооредилгезинге, эки мозу-шынар кижизидилгезинге чугула ужур-дузалыг.

**Амгы уеде школаларда эдертиглерни чорудуп турарынын байдалы.**

5-9 класстарда эдертиглерни чорударынын методиказы кылдыр башкылар 1988 чылда унген «Эдертиглер чыындызы» деп номда бердинген допчу методиктиг сумелерни ажыглап турар.

Амгы уеде школаларда хыналда эдертиглерни колдады чорудуп турар.Оларны колдуунда улдуннар тончузунде эрттирип турар.Ооредиглиг эдертиглерни чорудары эвээжээн.

Эдертиглернин хевирлери болгаш оларны чорударынын методиказы.

**Ооредиглиг эдертиглер.**Чорудар сорулгазынын аайы-биле эдертиглер ооредиглиг болгаш хыналда деп ийи болукке чарлып турар.Ооредиглиг эдертиглернин кол сорулгазы---уругларны эдертиг-биле ажылдаарынга чанчыктырары, оларнын аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры.Ооредиглиг эдертиглерни бижидип тура, ханы уткалыг, уран-чечен состерни ажыглап, литературлуг дылдын бугу нормаларынга дууштур созуглелди дамчыдарын башкы негээр.

5-9 класстарга ооредиглиг эдертиглерни дес-дараалаштыр чорудар: баштай5-7 класстарга тоожуушкуннуг, оон соонда бодуун тодарадыышкынныг созуглелдерни бижидер,8-9 класстарга созуглелге хамаарыштыр бодунун бодалын илередир чогаадыг шинчилиг кылдыр бижиир эдертиглерже чоорту шилчиир.

Класска бижидер ооредиглиг эдертигни чорударынын чадалары мындыг:

1.Эдертигни бижидеринге башкынынын белеткели.

2.Башкынын эге созу.

3.Созугледин бирги номчулгазы.

4.Словарьлыг ажыл, созуглелдин утказын сайгарары.

5.План-биле ажыл.

6.Созуглелдин ийиги номчулгазы.

7.Созуглелди оореникчилернин эдерти чугаалаары.

8.Созуглелдин ушку номчулгазы.

9.Эдертигни бижиири.

10.Оореникчилернин бот-хыналдазы.

11.Ажылды хынап, унелеп, сайгарары.

**Хыналда эдертигни** оореникчилернин билиин хынаар сорулга-биле чорудар.Кандыг-бир улуг теманы ооредип дооскаш, азы улдун тончузунде бижиттирип болур.Созуглелди уругларнын ооренип эрткен материалынга дууштур шилип алыр, ооренмээн чуулун киирбес.Ук эдертигни чорударынын чадалары база-ла ооредиглиг эдертигнии-биле домей.Хыналда эдертигнин планын оореникчилер боттары тургузар.

Созуглелди дамчыдарынын аайы-биле делгеренгей, допчу, шилилгелиг, чогаадыкчы онаалгалыг деп 4 болукке чарып турар.

**Делгеренгей эдертиг** дээрге созуглелдин утказын дес-дараалашкак чурум езугаар бирден бирээ чокка ол-ла хевээр долу-биле дамчыдары болур.Эдертиглерин бо хевири школа практиказында эн-не хой база шагдан бээр ажыглаттынып турар.

Делгеренгей эдертигни чорударынын чадалары:киирилде беседа;созуглелдин бирги номчулгазы;словарьлыг ажыл; ийиги номчулга;план езугаар эдерти сугаалаары;эдертигнин ушку номчулгазы; план езугаар эдерти чугаалаары, эдертигнин ушку номчулгазы;эдертигни бижиири; бот-хыналда; эдертигни хынаары, унелээри.

**Допчу эдертигнин** кол сорулгазы-бердинген созуглелдин утказын допчулап, кол-колун коргузери.Эдертиглернин бо хевири уругларнын харылзаалыг чугаазын сайзырадырынга база номчаан чогаалдарынга ийикпе, азы улуг эвес чуулдерге конспект, азы тезистер тургузарынга улуг ужур-дузалыг.Практикадан алгаш коорге,эдертиглернин бо хевирлери делгеренгей эдертиг-биле домей болганда, ону чорудары кузенчиг бооп турар.

Допчу эдертиглер кичээлдеринге шингээттинер мергежилдер болгаш чанчылдарнын эн чугулалары мындыг:

1.Бердинген созуглелдин утказын тода, чинге, дес-дараалашкаан барымдаалап, кызыра, допчулай бижип билири.

2.Созуглелди эн-не кол болуушкунну кысказы-биле илередип шыдаары.

Допчу(кыска)эдертиглер-биле ажылды 5 класстан эгелээр,6-7 класстарга калбаа-биле уламчылаар,8-9 класстарга доостурар.

Шилилгелиг эдертигнин онзагайы: бердинген созуглелди бурун-биле эвес, а чугле тодаргай тема-биле холбашкан кандыг-ла бир кезээн шилип бижиир.

Чижээлээрге,К-Э.Кудажынын «Ырак булут» деп романындан «Дузакка туттурган мыйгак» деп эгеге шилилгелиг эдертигнин бижидерде,оске маадырларнын дугайын эвес, чугле мыйгактын дугайын шилип бижиир онаалга бээр.Ук эдертигни бижидерде, баштай база-ла башкынын киирилде беседазы турар.Эдертигни кандыг соруглалыг бижиирин,созуглелди кандыг чогаалчынын чогаалындан алганын, созуглел кандыг темага бижиттингенин, чунун дугайында чугаа чоруп турарын чугаалаар.

Оон башкы тода, аянныг бирги номчулганын чорудар.Улаштыр созуглелдин сайгарылгазын(билдинмес состернин утказын тайылбырлаар, самбырага бижиир, синонимнерни тыптырар, созуглелдин утказын сайгарар)кылыр.Планны уруглар боттары тургузар.

Созуглелдин ийиги номчулгазы.Шилилгелиг эдертигни бижиири, оон уруглар боттары 2минута иштинде бот-хыналда кылыр.Эдертигнин оореникчи бурузу бот-тускайлан бижиир.Бистин хайгааралывыстан алгаш коорге, тыва школаларда шилилгелиг эдертиглер-биле ажыл чоруттунмайн турар.Эдертигнин бо хевири уругларнын харылзаалыг чугаазын сайзырадырынга кончуг рольду ойнап турар.Ынчангаш эдертигнин ук хевирин класстарга чорудары негеттинип турар.

**Чогаадыкчы онаалгалыг эдертиглерни** кайы-даа класстарга чорудуп болур.Эдертигнин бо хевири созуглелди катап тургузары-биле холбашкан болгаш немелде чогаадыкчы аянныг онаалганы кылырын негээр.

Чижээлээрге, арын хвирин оскертир онаалгалыг эдертиглер(1-ги арынны 3-ку арын-биле солуур азы дедир) дорт чугааны доора чугааже киирери дээш оон-даа оске.Эдертигнин бо хевири 5 класстан 9-10 класстарга чедир чорудуп болур.

Эдертиглернин созуглелдеринин тематиказы хой янзы болур ужурлуг:Ада-чурттун Улуг дайыны, маадырлыг чоруктар, тоогу, Торээн чурт, куш-ажыл, буянныг чорук, кодээ ажыл-ишчилер, школачы амыдырал, улустарнын найыралы, космос делгемнери, тыва улустун чаагай езу-чанчылдары, долгандыр турар хурээлел камгалалы дээш оон-даа оске.

Ажыглаан литература:

1.Алдын-оол А.А.,Март-оол К.Б.Диктантылар болгаш эдертиглер чыындызы.Кызыл,1988

2.Ооржак С.Т-С., Ооржак М.Ч. Эдертиг чыындызы.Кызыл,1988.

3.Баринова Е.А. Методика преподавания русского языка.-М.,1974.

4.Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения.-М.,1984.

**Эдертиг.**

**Теве-Даш.**

Хой кыргылдазы доозулган. Аалдар чайлагларже кожуп эгелээн. Чайлаглаар ой келгенин мал-маган безин эндевес.

Чайглагда чечектиг шыктар ковей, эмзиг агаары тааланчыг.Суу кедергей арыг.Дувунде сайы борбак-борбак, хоюг, кылан, он-баазын даштар.

Орлан-оолдун аалы кожерде шоолуг шуудевес. Долаананын аалы машина четпес черге чайлаар. Ынаар терге-шанактан эрткеш, чуктуг шары безин углавас оран.

Орук унунда артты-даа, хемчигешти, чайлагнын бодун-даа Теве-Даш дээр.Орукта он шаа базым черде улуг инек-даштар бар.Ээр-мыгыр кокпа орук даштар аразы-биле эрткен.Теве бедик мал.Тевенин чуъгу даштарга дегбейн,кыры-биле эрте бээр.Ынчангаш ук черни Теве-Даш деп адаан.(К.Чамыян.)

**Эдертиг.**

**Тааннарнын хайы.**

Кичээлдер тонерге, бирги классчылар куску арыгже экскурсиялап чораан.Арыгда бора-хирилээлер, тааннар болгаш оске-даа куштар хой болгулаан.

Уруглар сарыг бурулерни шылырадыр сузе-сузе, куску арыгны магадап коруп, ойнап-хоглеп алгаш, тарап чангылаан.

Школага даартазында оореникчилерни кичээлдерже чалаан конга кынгырткайны берген.

Кичээл орту кирип чорда, эжик соктаан.Дарыймаа бо кирип келген.

---Чуге озалдадын , Дарыймаа?

---Чыраа кажаа кырында олургулаан тааннар санап турдум.Чугле сеске, тоска чедир санадым.Томаанныг олурбастар ышкажыл.(Э.Кечил-оол.)

**Эдертиг.**

**Ногаан танныыл.**

Саая оларнын чанынга чеде бергеш:

---Чодурааны сыкпайн корунер, акый-диген.

Уругнун чанында кижи тура:

---Чууже, оол, сенээ чуу хамаан чувел?-дээш, база бир салбакты узе тыртып алган.

Саая шынгыызы-биле:

---Мен «ногаан танныылдар» штавынын кежигуну кижи мен.Ынчангаш ол чодурааны сыкпазын негеп тур мен-дээн.

Холугур соок карактарлыг аныяк кижи черден сыга тырткылаан будуктар алгаш:

---«Ногаан таннныылдарга» белек бо-дур-дээш, оон кырынче октапкан.

Саая ол улустун дугайын шагдаа черинге шупту чугаалап берген.

---Кончуг шын кылган-дыр сен, эр хей!Ол чугле ыяш урегдекчизи эвес, а харын херек уулгеткен кижи-дир-деп, сержант Куулар чугаалаан.(О.Сувакпит.)

**Эдертиг.**

**Суваннын оолдары.**

Суваннын оолдарынын бичиилери аш-турээн уттупкаш,чашпаннар аразынга чаштып ойнап тургулаарлар.Араптан, Тарак-оол сугларга ажыл четчир:суглаар, ыяш чуктээр,инек солуп ортээр.Оларнын иези кыш удур уругларынын ойбак-дыдыын тыртып эгелээн.Моон сонгаар чай чок апаар болгай, айбызын кылыр, оон кадындан ашак база дииннеп чортар мен дээн.

Хун келген тудум, оолдар ачазынын кулаан уюктап-ла турганнар:

---Тараавыс кажан кезер бис, ачай?

---Ам-даа эки четчип бышсын-дээш, ашак оларны оожургадып каап турган.(К-Э.Кудажы.)

**Эдертиг.**

**Эзирнин олгени.**

Сувур кырындан коорумге, ийи эзириктиг кырган элик оъттап чор.Эзириктери улуг эликтер апарган болду. Аяс дээрде улуг кара эзир оъттаан эликтерни хайгаарап, дескинип чор.Эзир черде чуве тевер дээнде, дээрже бедип уне бээр.

Айыылды эликтер билбээн.Кылаштажып чорлар.Эзир хенертен черже кылыйтыпты.Чалгыннарынын даажы коолаар чуве.

Черде оъттап чораан эликтер шимээн дыннааш, чангыс черге болдунчу бердилер.Эликтер аргаже салчыптылар.Эзир оларнын соондан суре-ле берди.

Аргадан эзир ужуп унмеди.Чуу болганын коору-биле эликтернин барган уунче базыптым.

Кырган эликти эзир оорга кырындан бир буду-биле адыштапкан.

Элик эзирнин будун чара тыртпышаан, аргаже арлы берген.Эзир олген болду.

**Эдертиг.**

**Кызыл-Борттуг.**

Кызыл-Борттуг салга чеде бергеш, оон кырынче уне халыырындан дидинмээн.

---Сал корбээн кижи сен бе, ынча дыка кайгаар?-деп, кижилернин шала улуу оон чанынга чедип келген.

Кызыл-Борттуг харыы тыппайн, кызып-кызып чугаалаан:

---Хун чурттуг турган болзунза, ону кайгавас харыын кайдал, акым.

---Кайы,Хут чурттуг сен бе?

---Ийе, сургуулдап чоруур дээш, оон келдим.

---Сургуулдап че?Эр хей!

---Ийе, акым.

---Кайнаар?

---Силернин ол Кызыл хоорайже аан.

---Кым-биле келдин?

---Чааскаан.

---Аван,ачан чорутту бе?

---Чок, бодум.Салга олуруптар бодап келдим.

---Сургуулдаар дээнин кончуг эки-дир.Тергиин эки оорен.

---Кызыдар мен,акым.

Салчылар Кызыл-Борттугну Кызылга чедирип кааннар.(К-Э.Кудажы.)

