МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ

МР «Кызылский кожуун» Республики Тыва

Классный час, посвященный ко Дню 8 марта

«Чинчи кыстар»

 Составитель:

 учитель начальных классов

 МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ

 МР «Кызылский кожуун»

 Байкара Шончалай Михайловна

2014 г.

Чинчи-кыстар моорейи

**Сорулгазы:** Кыс уругларныӊ чаражын, аажы-чаӊын, мозу-будужун көөрү. Уругларныӊ чугаазын сайзырадыр, сагынгыр-тывынгырын, уран-талантызын, ус-шеверин делгемчидер. Улус мурнунга бодун шын алдынар, арны чазык болурун чедип алыр. Киржикчилерни болгаш көрукчулерни чараш чүүлдү көруп билиринге кижизидери. Ада-иелерни уруу дээш сагыш човаар, оон эки талаларын билип, үнелеп көөрүн чедип алыр.

**Белеткел болгаш дерилге:** Каш хонук бурунгаар киржикчилерниӊ ада-иезинге ужуражыр. Мөөрейниӊ негелдери-биле таныштырар, спонсорлаарын сүмелээр.

Плакаттар, чуруктар, үлегер домактарны азар. Негелделерин бижип алыр (самбырага).

**Планы:**

1. Орг.кезээ
2. Эге сөс
3. Таныжылга
4. Уран талантызы
5. Айтырыгларга харыы
6. Ус-шевери
7. Мода
8. Туӊнел

**Моорейнин чорудуу.**

1. **Организастыг кезээ**

Жюрини соӊгуп алыр. Моорейниӊ киржикчилерин чыскаап алыр.

- Мында келген аваларга, башкыларга, уругларга база Чинчи кыстарга бугу делегейниӊ херээженнер байырлалы Март-8 таварыштыр часкы чылыг байырывысты чедирбишаан, чуртталгаӊарныӊ бүгү-ле талаларынга эӊ-не экини сеткиливистиӊ ханызындан кузедивис.

**2. Эге с**ө**с**

«Чинчи-кыстар» маргылдаазы моорейже киржип келген дадай дивес уругларны чалап тур бис, моорлаӊар!

Тоол шагда ужуп үнген дойду куш дег,

Дозурарган карактарлыг кыстарны көр

Даӊгынаныӊ шаӊнал боргун – оваадайны

Кымныӊ уруу кедер эвес көрээлинер!

(Музыка ырлап турда уруглар залды долгандыр кылаштажыр, а жюри хевин көруп олурар)

1. **Таныжылга**

Кандыг кыстар мында чок дээр,

Кандыызы-даа мында бар-дыр

Ынчангаштыӊ олар-биле

Ылап таптыг таныжыӊар!

Чинчи-кыс бурузу бодун шулуктеп тургаш таныштырары.

1. **Уран-талантызын к**өө**ру**

Даглыг черге оъттай бээрге,

Таан чараш өшкү, хойум

Танцылап, самнай бээрге,

Таан чараш даӊгыналар.

Эдер хектин ырлааны дег

Эдиски дег хоюг уннуг

Ырлап турда магаданчыг

Ылап чараш даӊгыналар.

Чинчи-кыс бүрузү талантызын көргузер (ырлап, танцылап, шүлүктеп).

1. **Айтырыгларга харыы**

Уругларныү клазын барымдаалап тургаш, дурген харыылаптар айтырыглардан белектеп алыр

1. **Ус-шеверин к**өө**ру**

Ужук тутса уран шевер

Угулзалап аргыыр-даараар

Улуглардан өөренген

Уругларны көрээлиӊер!

Чинчи-кыс бүрүзүнге өөк даарадыр.

1. **Мода**

Чылдыӊ чаагай уези боор

Часкы уе чедип келди

Кандыг хепти кедерин маа

Чинчи-кыстар сүмелезин.

Бодунга тааржыр хепти кедип алгаш аялга аайы-биле кылаштаар, ол хевин камгалаар.

1. **Туӊнел.**

Жюриге болгаш ада-иеге состу бээр, тиилекчилерни шаӊнаар.

МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ

МР «Кызылский кожуун» Республики Тыва

Классный час, посвященный к празднику Шагаа

«Чанчылывыс чараш»

 Составитель:

 учитель начальных классов

 МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ

 МР «Кызылский кожуун»

 Байкара Шончалай Михайловна

2014 г.

Чанчылывыс чараш

Сорулгазы: 1) Уругларны сагынгыр-тывынгыр болурунга, чараш аажы-чаӊга, мозу-шынарга кижизидери

 2) Чаагай чаӊчылдарны амыдырал-чуртталгазынга херек кырында боттанырын, сагып чоруурун билиндирери.

Дерилгези: Үлегер домактар, кроссворд, аӊнар чуруктары

Класс шагыныӊ чорудуу

1. Организастыг кезээ
2. Темазын болгаш сорулгазын таныштырары

- Уруглар, бис ажык класс шагында «Чаӊчылывыс чараш» деп кичээливисти «Хуулгаазынныг шөлчугеш» хевирлиг ойнаар бис.

- Ам ойнаарыныӊ дурумнери-биле таныштырайн.

А) 9 өөреникчини шилип алыр

Б) саннарны кадап бээр

В) оюннуӊ дурумун чугаалап бээр

- Бо барабанда бижээн хөй саннарныӊ түӊүн үндүрүп санавас бис, сан таваржырга үжүк адаар эргени бээр. Шаӊнал үш кижиниӊ бирээзинге таварышкан болза ол оюнда ийи дугаар кижиге шаӊнал таваржыр болза аӊаа сан кылдыр үжүк адаар эргени бээр.

О.Б. таварышкан болза дараазында кижи ойнаар эргени алыр, таварышканда туралаан үжүүн ажыдар эргелиг. Үш улаштыр тыпканда база шаӊналдыг.

 Бирги кезээ: Чаагай чанчылдыӊ эӊ-не бедик бирги хевири – кижилер-биле…

Кижилернин мөзү шынары база оон көстүр.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м | е | н | д | и |

Хөгжүмнүг үзүктелиишкин ( ыры, танцы азы шүлүк белектеп алыр)

Ийиги кезээ: Тыва чоннуӊ эн эки олуду. Бөдүүн кижи ынчаар олурар.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | о | г | е | д | е | к |

Үшкү кезээ: Бичи-даа, элээди-даа тыва уругларныӊ делгереӊгей ынак оюну?

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | а | й | з | а | н | а | к |

Коөркучулер-биле оюн. Тыва улустуӊ байырлалы?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ш | а | г | а | а |

Дөртку кезээ: Аалчыны эжиктен үндүрер, өгден бир кижи эжикти ажыдар, ыдын ай дээр, аъдын баглааштан чежер, аъткарар.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у | д | э | э | р | и |

Хөгжүмнүг байыр.

Бешки кезээ: Супер-оюн.

Кижиниӊ чараш, чаагай чанчылын көргузер бүдүжү.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т | о | м | а | а | н | ы | ы |

Беш үжүктен адаар сен (бир минутаны бээр)

Туӊнел чугаа: Класска аскан үлегер домактарыӊ утказын тайылбырлаар.

- Ынчангащ «Хуулгаазын шөлчугеш» деп оюннувус ам доозулду, уруглар эки ойнааныӊар дээш четирдивис.

Хөгжүмнүг байыр.