**Эге класска пейзаж бижидип өөредирде чаа аргаларны ажыглаары**

1. **«Чажыттыг терек»**

Чаа стандарттың негелделеринге дүүштүр эртемден дашкаар түңнелдерни (метапредметные результаты) чедип алырынга бо арга улуг ужур-дузалыг, чүге дээрге ук арга уругларның боданыр чоруун сайзырадыр, сөс курлавырын байыдар, чүвелерни сайгарып, хайгаарап, шынзыдып, түңнеп көөрунге база бот-тускайлаң ажылдаарынга өөредир. Өөреникчилер теректиң дазылынга чогаадыгның темазын, а ооң будуктары биле бүрүлеринге темага хамаарыштыр тайылбырны бижиир.

**Кластер аргазын ажыглаары**

Кластер – элээн хөй боттарынның аразында харылзаалыг темаларны тодаргай өөренип көөр дээш, чаңгыс улуг схемага (кластерге) каттыштырары. Кластер дээрге графиктиг схема болур. Олар кандыг-бир чүүлдүң хевирлериниң бот-боттарының аразында харылзаазын тодаргай кылдыр көргүзүп турар.

Класстерниң ужур-дузазы:

1. Өөренген азы өөренип турган темазын уругларның билип азы билбейн турарын билип алырынга улуг ужур-дузалыг
2. Кластер бердинген теманың адырларының бот-боттарының аразында харылзаазын боду эскерип,тыварынга дузалыг
3. Бир эвес уругларны бөлүктерге чаргаш, кластер-биле ажылдадыр болза, уругларның бөлүк иштинге ажылдаары болгаш өске эжиниң бодалын дыңнап, сайгарып өөренип көөрүнге дузалаар

**Оюн хевирлиг чаа аргаларны ажыглап тургаш**

Богун бисте Угаанныгбай аалдап келген. Ол м==г\лээр дээш дараазында херекселдерни ап алган. (самбырада чуруктар:корзина, ном, бижек).

- Кайызы артыгыл, чуге? (Ч\ге ынча деп бодап турар силер? Боттарыёарныё харыыёар шынзыдыёар).

Угаанныгбай болза бистерни чылдыё \елери-биле таныштырар дээш келген-дир. Ону билип аары-биле Угаанныгбайныё эккелген чагаазындан номчуп, билип к==р бис бе, уруглар? (чагааны башкы номчуур).

- Аъш-чемни \\желээн,

Ажыл-иш-даа чымыштыг-ла!

Шагныё элбек, байлак =й\

Чаагай чолдуг к\ск\ \е.

- Бо чагаада кайы \ениё дугайында чугаа чоруп туарыл?

- К\ст\ё демдектери кандыг болурул?

Час

**Кластерниң чижектери**

Кластерниң бо хевирин “Чылдың үелерин” өөредип тургаш ажыглап болур. Уруглар кластерни долдуруп тургаш, боттары башкының дузазы чокка ажылдап, уругларның чогаадыкчы чоруун болгаш сагынгыр, тывынгыр болурун сайзырадыр. “Чылдың үелериниң” аразында харылзаазы тода көстүп турары уругларга чаа теманы дүрген сактып алырынга база дузалыг.

К=зенкте айтырыглар

|  |
| --- |
| Кышкы аргада ч\\ эё-не онзагайыл? |
| Чай биле кышты деёнеёер | Кандыг =ёнер орай к\ст\ё чоошкулап орарын чугаалап турарыл? | Часкы х\нн\ё демдектерин чугаалаёар | Сентябрь айда бойдуска кандыг =скерилгелер болурул? |
| Чайгы бойдустуё демдектерин чугаалаёар? |