Г.Д.Сундуй

«Улусчу ужурлар» деп шенелделиг ооредилге эртеминин 1-4 класстарга чижек программазы.

**Тайылбыр бижик**

1-ден 4 класстарга чедир сумелеп турар «Улусчу ужурлар» деп чижек программанын кол сорулгазы мындыг:

1) тыва уругларны бодунун чонунун депшилгелиг узел-бодалдарынга, ужурларынга, чанчылдарынга дууштур остурер, кижизижер;

2) башкыларнын, ада-иелернин, оореникчилернин дузазы-биле улусчу педагогикага хамаарышкан материалдарны чыыр, шинчилээр, сайгарар, шенелде ажылдарын чорудар, амыдыралга ажыглаар.

Бистин бо сумелеп турар программавыс тыва болгаш оске-даа Топ Азия улузунун 12 (60) чыл эргилделиг календарынга болгаш улусчу педагогиканын мозу-будуш талазы-биле эрте кижизидилге принцивинге даянган. Азы оскээр чугаалаарга, уруглар кижизидилгези иезинин иштинге тыптып келген уезинден 12 харга чедир (эрги сан-биле) оонге, ада-иезинин холунга, улуг улустун хайгааралынга эртер дээрзин барымдаага ап турар. «Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан» деп улегер домак улусчу кижизидилге башкыларынын кол даяныр угланыышкыны болур. Эрте кижизидилге принцивинин дугайында чугаалап тургаш, анаа бадыткал кылдыр дараазында чижектерни киирдивис:

- «ийи айлыг уруг иезин таныыр, алды айлыг уруг адазын таныыр»: бодунун эн чоок кижилерин оске кижилерден ылгап билири;

- 3 харлыг уруг боду хуу ончулуг, ону дээш сагыш човаар, хайгаараар хулээлгелиг; бодунун чугле кады торээн эвес, а хан торээннерин билир, оларны хундулээр;

- 5-6 харлыг уруг бичи дунмаларын алыр, аргалаар, анай-хураган бажы дозар, огнун уурмек ажылын кылчыр;

- 9-10 харлыг уруг анай-хураган кадарар, хонээр дээш о.ы.;

- 10-12 харлыг уруг езулуг кадарчы, малчын, анчы, саанчы апарган, ада-иезинин салгал дамчып келген мегежилин (сиилбикчи, ус-дарган, шевер дээш оон-даа оске) шингээдип алган болур;

- 12-13 харлапкан уруглар «кижи болуп», чоннун сагыыр ужурларын, хоойлуларын, чанчылдарын догерезин улуг улус дамчыштыр шингээдип алган, оларны амыдыралга боттары боттандырып эгелей бээр. Бир эвес 12-13 харлыг кижи эпчок чуве кылып, унген-кирген чонунга, эрткен-душкен улуска «бак карак» болупкан болза, ону «соогу бак» деп чемелээр. Ол дээрге «бо таварылгада сен буруулуг эвес, а сени кижизиткен ада-иеннин, торелдериннин багы ол-дур» дээни ол болур. Ынчангаш, «торел бакта чон ырак» деп мерген домактын ужур-утказы-даа ол.

Эге класстарга бердинип турар улусчу болгаш амгы уенин ужурлары «Бистин ог-булевис» (1 кл.), «Чанчылдын чаражы» (2 кл.), «Кижи болгаш бойдус» (3 кл.), «Кижиге эш херек» ( 4 кл.) деп кезектерден тургустунган. Эге класстарга чылда 34 шак берген. Ниити шактын санынче экскурсиялар, оюннар, моорейлер, ужуражылгалар шактары база кирген. Эге класстарга «Ниити билиглер» болгаш «Эртемнер харылзаазы» бердинген.

Практиктиг кичээлдерге улусчу педагогиканын ангы-ангы аргаларын чоптуг ажыглап тургаш (Г.Н.Волковтун «Он чуулун кор»), янзы-буру чогаадыкчы ужуражылгаларны, аян-чорук, коргузуг-шингээдилге, аас чогаал кичээлдерин, экспедицияларны, походтарны, философчу хостуг чугааларны эрттирерин сумелеп турар.

Программанын темаларын, шактарын чижеглеп берген, ону башкы (школа) бодунуу-биле делгемчидип азы кыскаладып алыр эргелиг.

**1 класс**

**«Бистин ог-булевис» (33 шак)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кичээлдин темазы** | **Шагы** | **Хуну** |
| 1 | **Торээн чурт деп чул?**  «Оол адалыг, омак-соок чурттуг» (беседа) | 1 |  |
| 2 | Бистин ог-булевис. | 2 |  |
| 3 | «Ада торели алдын, ие торели монгун» | 2 |  |
| 4 | Ог – чурттаар чер. | 3 |  |
| 5 | Бистин бажынывыс. | 3 |  |
| 6 | Аал (бажын) коданы. | 3 |  |
| 7 | Мал-маган – тываларнын амыдыралынын дозу. | 3 |  |
| 8 | Куш-ажылчы тоолдар, улегер домактар, тывызыктар, ырлар. | 3 |  |
| 9 | Сайзанак | 3 |  |
| 10 | Эптиг, найыралдыг ог-буле – эки амыдыралдын дозу. | 1 |  |
| 11 | Экскурсия. | 4 |  |
| 12 | Ужуражылга. | 5 |  |
|  |  | 33 шак |  |

**2 класс**

**«Чанчылдын чаражы» (34 шак)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кичээлдин темазы** | **Шагы** | **Хуну** |
| 1 | **«Чанчылдын чаражы, кижинин кедизи эки».**  Улусчу ужурлар, чанчылдар деп чул? | 1 |  |
| 2 | Бичии кижинин оске огже (бажынче) кирерде сагыыр ужурлары. | 3 |  |
| 3 | Огге (бажынга) келген кижи (эжин, торелин, кожазын, танывазы аалчыны …) хулээп алырынын ужурлары. | 5 |  |
| 4 | Улуг улуска хамаарыштырган хундуткел ужурлары. | 1 |  |
| 5 | Улуг улуска хамаарыштырган хоругларны сагыырынын ужурлары. | 1 |  |
| 6 | Чажыт уругларнын таныжып чулаалажырынын ужурлары. | 3 |  |
| 7 | «Эш», «эжим», «оннук» деп состернин унези. «Эжишкилер найыралы эртине даг тургузар». | 1 |  |
| 8 | Бистин класстын уруглары. | 3 |  |
| 9 | Бистин класстын оолдары. | 3 |  |
| 10 | «Чанчыл чарашта – чоргаар, кижи экиде – дыш» | 2 |  |
| 11 | Оюннар, моорейлер. | 4 |  |
| 12 | Хуреш, ча адары. | 5 |  |
| 13 | Ужуражылга. | 2 |  |
|  |  | 34 шак |  |

**3 класс**

**«Кижи болгаш бойдус» (34 шак)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кичээлдин темазы** | **Шагы** | **Хуну** |
| 1 | **Кижи болгаш бойдус.**  Бойдуска тыва кижинин онзагай хамаарылгазы. | 1 |  |
| 2 | Торээн суурумнун, кожуунумнун чараш черлери. | 2 |  |
| 3 | Торээн Тывамнын чараш-каазы. | 2 |  |
| 4 | Тыва кижинин ыяшка, унуштерге хамаарышкан сагыыр ужурлары. | 3 |  |
| 5 | Дириг амытаннарга тыва кижинин хамаарылгазы. | 4 |  |
| 6 | Чоон чук улузунун календары. | 3 |  |
| 7 | Хун дуртунун календары. | 4 |  |
| 8 | Хун. | 2 |  |
| 9 | Ай. Сылдыстар. | 3 |  |
| 10 | Бойдус камгалалы. | 2 |  |
| 11 | Экскурсия. | 4 |  |
| 12 | Ужуражылгалар. | 4 |  |
|  |  | 34 шак |  |

**4 класс**

**«Кижиге эш херек» (34 шак)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кичээлдин темазы** | **Шагы** | **Хуну** |
| 1 | Нация деп чул? Делегейнин чоннары. Делегейнин болгаш Россиянын чурт чуруу-биле таныжылга. | 1 |  |
| 2 | Бистин суурувуста (кожуунувуста, республикавыста) оске соок кижилер. | 2 |  |
| 3 | Кожа-хелбээ чоннар. | 4 |  |
| 4 | Улустун ырлары. | 4 |  |
| 5 | Национал хептер. | 4 |  |
| 6 | Улусчу байырлалдар. | 3 |  |
| 7 | Бичии уруглар оюннары. | 3 |  |
| 8 | Ангы соок улус-биле таныжарынын ужурлары. | 3 |  |
| 9 | Россия – хой националдыг чурт. | 1 |  |
| 10 | Оюннар. | 3 |  |
| 11 | Моорейлер. | 2 |  |
| 12 | Ужуражылга. | 4 |  |
|  |  | 34 шак |  |