Танды кожууннун администрациязынын ооредилге болгаш эртем килдизи Успенка ортумак школазы

**Тыва дыл**

**11 класс**

**кичээл-маргылдаа**

**«Аян созу»**

 Тыва дыл болгаш тыва чогаал башкызы Монгуш Л.К.

Успенка,20012

**Темазы: Аян созу. Аян созунге бижик демдектери.**

**Сорулгазы:**

* Оореникчилерге бердинген темазы катаптадып, ханы билдиндирер. Оске чугаа кезектеринден ылгавырлыг демдектерин тодарадып билиринге, шын бижииринге ооредир.
* Торээн дылын эки билип, анаа ынак база чоргаар болуп, ону бокталдырбайн шын ажыглап билиринге кижизидер.
* Боданып сактыр аргазын, аас болгаш бижимел харылзаалыг чугаазын сайзырадыр.

**Дерилгези:** чарыш козенээ, таблица, карточкалар, чуруктар.

Оюн башкарылгазы: Башкы оореникчи – консультантынын, болуктер удуртукчуларынын киржилгези биле болуктерни ажылдадып башкарар.

Кичээлдин хевири: Башкы-биле оореникчи демнежип тургаш, болуктер-биле ажылдаарынын чарыш кичээлин чорудары.

Кичээлдин киржикчилери: 1-ги болук «Тывынгырлар»

2-ги болук «Сагынгырлар»

**Кичээлдин чорудуу**:

Кичээлге херек дерилгелерни консультант баш удур белеткеп каар.

1. Организастыг кезээн кончуг дурген 1-2 минута иштинде эрттирер, кол организастыг кезээн болук удуртукчулары кичээл эгелевээнде белеткеп алыр.

Болуктун удуртукчулары бажынга ажылдын кылдынган туннелин чугаалаптар. Консультант болуктернин ажылдарын одуруг аайы-биле коруп, консультация сумезин берип чоруп турар. Болуктер удуртукчулары бажынга онаалгазын туннелин чугаалаарга, консультант кайы болук эн эки ажылдаарын туннээр. Туннелди кылгаш, чарыш козенээнге болуктернин демдээн (баллдарын) салыр. Чамдыкта –чагырыштырбас эвилел, ангылыштырар, синтаксистиг функциязы-байдал.

Барык- артынчы, бадыткалдын, синтаксистиг функциязы –тодарадылга. Дузалал чугаа кезектеринге ооренген чуулдерни катаптап быжыглаары.

Уругларга№1. Карточкаларны консультант улеп бээр. Ында катаптаашкындан айтырыгларга харыы негээн.

Карточка№1. 1.Эвилел деп чул?

 2.Эвилелдин болуктерни адааш, чижектер-биле бадыткаар.

Карточка№1.1. Артынчы деп чул?

2.Артыкчынын болуктерин адааш, чижектер-биле бадыткаар.

Карточка № 1. 1. Эдеринчи деп чул

1. Эдеринчи кандыг чугаа кезээнин соонга чоруурул?

Болуктер удуртукчулары улузун башкарып, кандыг шын харыы бээрин сумележип каапкаш, холун кодургеш, харыылап эгелээр. Оларнын харыыларын башкы- биле консультант кичээнгейлиг дыннап турлар. Шупту болуктер харыылаптарга, консультант башкы-биле сумележип, харыы бурузунге анализти кылгаш, чарыш козенээнин 2-ги чадазынга болуктернин демдектерин салыр.

1. **Быжыглаашкын..** Домактар-биле ажыл. Консультант домактарлыг карточкаларны улеп бээр. Башкы уругларнын харыылаарын негээр, идепкейни коруп тургаш харыыладыр. Уруглар домактарны номчааш дузалал чугаа кезектерин тып тодарадыр, домак кежигунун тодарадыр. Шак ынчалдыр 2-2 домактарны болуктерге номчудуп, тайылбырладыр. Башкы болуктернин домактар-биле ажылын туннээш, немелделер бар болза, боду немей чугаалаар.

**Карточка-2** 1. 1991 чыл – бот – догуннаан Ыдык ырлыг, Сулде демдектиг, туктуг Тыва Республика болган 9 чыл болуп, тыва чоннун тоогузунге алдын ужуктер-биле бижиттинген.

2. Дыл чепсээвисти кайы-хире билир бис, ол-ла хире биске бараан болур.

**Карточка-2** 1. Хогжумге ооренири ышкаш, ургулчу, доктаамал, узук чок ооренир болза, шын бижиир, чиге чугаалар апаары чайлыш чок.

2. Дылын улам сайзырадыр дээш-ле амыдыралдан хоорлу бээр азы холун эртир болбаазырай бээривис база бар.

**Карточка-2.** 1. Орус болгаш тыва дылды унелевес, холуй чугаалаар чорук аныяктарда, улуг-даа улуста ам мырынай ковудээн.

2. Кандыг-даа кижи каяа-даа чорза, кижи боор, язы-соогун, езу-чанчылын, культуразын хевээр арттырар ужурлуг.

3. Консультант чарыш козенээнге балдарны база салыр. Кайы болук тиилээн-дир, чарлааш демдектерин журналга салыр.

**Башкынын туннел созу.** Чугаа кезектеринден дузалал чугаа кезектерин катаптап доостувус, болукте уругларнын эки (ортумак) билиглиг дээрзин кичээлден кордувус. Харыылары тода, шын, черле уруглар эки тыва дылын ооренип аарынга сундулуг, сонуургаачал-дыр. Торээн тыва дылын эки билир болза чоргаар болур дээрзин утпас, эр-хейлер!

**2. Чаа темага тайылбыр.** а) Башкы аян созунун дугайында тайылбырны бээр.

Амгы тыва дылдын словарь составында тускай-даа, дузалал-даа состерге хамаарышпас болук бар. Олар оске состерден фонетиктиг хевиринин морфологтуг тургузуунун база синтаксистиг хереглелинин талазы-биле ылгалып турар. Ындыг состерни аян созу дээр.

 Аян созу кижилернин сеткил-сагыжынын янзы-буру хайныгыышкынын (ооренип, магадаанын, кайгаанын, кортканын, хорадаанын, белиннээнин) болгаш миниишкинин (донган-дожаанын, аштаан-суксаанын, аараан-аржаанын) сос-биле эн-не кыска илередиринин аргазы болур.

Аян созунге кыйгы ун, хевир-дурзу оттунуушкунуннун янзы-буру состери хамааржыр. Олар домакка де, кыл деп кылыг состери-биле каттыжып, тускай тонген уткалыг илередиин коргузуп дорт чугаажыгаш болуп чоруур.

 Чижээ: Ой, бо кижинин чугаазынын хоктуун (кайгаанын).

 Хаа, кинону коруп алыр чувемни (хараадаанын).

 Чыжырт-чыжырт дээн соонда, бир-ле чувеге Кодур-оолду

 кодуруп ундунген (ун оттунуушкуну)

1). Дакпырлаан аян созун дефистеп бижиир. (Ой-ой, ха-ха-ха, че-че).

2). Колдуунда биче сек салыр. (Че чоруулу).

3). Онза дынзыг адаттынып турда оон соолунде кыйгырыг демдээ салыр. (Эх! Мынчап чоруурунун бергезин аа!).

б) Бир-бир домактарны болуктерге бээр, кыдырааштарынга бижээш, шупту шимээн чокка сайгарып эгелээр.

Онаалга: Бердинген домактарда аян состеринге чогуур бижик демдектерин салыр, чуге салганын бадыткап тайылбырлаар.

**Карточка №1.** 1) Оой, оглум, Багай, бээр кел, чаа-чалбактыг шагда ачазын эдербес, хоржок! – деп кыйгырган. (оой деп аян созунде кыйгырган утка кирген).

2). Уваа, кандыг ындыг хулээлге боор. (уваа деп аян созунде кайгаанын илереткен утка синген).

3). Че-че, сен ындыг-ла болгай сен, холуй-булуй-ле орустаан, тывалаан чоруур. Чангыс аай орустап азы чангыс аай тывалап чугаалаза кандыг боор. (че-че деп аян созунде ажынып-хорадаанын илереткен).Консультант оореникчилернин харыызын ыыт чок коруп чоруп турар. Уези 1 минута тонерге башкы домакты номчуткаш сайгартыр. Кайы болуктун кижизи шын дурген харыы кылганын туннээш, теманы шингээдип алганын коргеш, баллдарны салыр.

**3. Кичээлдин чаа темага быжыглаашкын кезээ:**

а) Чуруктар-биле ажыл. Аян состерлиг домактар чогааттырар (уези 3 минут). Кузелдиг уругларга номчуткаш, домактарны тайылбырладыр (5 минут). Консультант ажылдарны туннээш, козенекке баллдарны салыр.

б) Дурумнерге катанптаашкын.

Башкынын айтырыглары: 1). Аян созу деп чул

2). Аян созунун болуктери болгаш оларнын утказы.

3). Аян созунун бижик демдектери.

**Бажынга онаалга бээри:**

1). Дурумнерни катаптаар.

2). Аян состерлиг 6 домактарны кандыг-бир созуглелдерден ушта бижээш азы чогааткаш, оларнын уткаларын тайылбырлаар.

**5. Кичээлдин туннели.** а) Уруглар, бо кичээлге кандыг теманы катаптап хандыр оорендинер, чуну билип алдынар?

 б) Тыва дыл дугайында чуну билип алдынар?

 Ада-ие, ажы-тол, башкылар, солун-сеткуул, радио, телевидение, черле бугу-ле кижилер тыва дылды херекке ап, кичээнгей салып, шын ажыглап. Чугаалап билир болза ынчан чугле тыва нация бодунун дылын, культуразын камгалап алыр дэрзин утпаалынар.

в). Чарыштын туннелин туннеп корунерем, консультант кайы болук тиилээн-дир, эн эки демдектерден алзыннар.

Кичээл тонген. Эр-хейлер, уруглар, байырлыг!

Литература:

1). Журнал «Башкы» - 1994, №6., ар 72.

2). Ш.Ч. Сат. Тыва дыл. Морфология. Кызыл – 1978, ар 102.

.