**«Согласован»**

**«Утвержден»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Духуобунас уруоктарын ыытыы**

**Программата**

«Айылҕалыын алтыһыы»

**5-с кылаас**

**Надежда Михайловна Николаева**

**Анна Прокопьевна Деляева**

**Бэрдьигэстээх, 2012 сыл**

**Быһаарыы сурук**

Оҕо иитиитэ хаһан да, ханна да кыра эрдэҕиттэн дьиэ кэргэнтэн саҕаланар. Онтон салгыы кини доҕор-атас булунан, айылҕаҕа сыстан, саха киһитин өйүн-санаатын, үтүө-мөкү үгэстэрин этигэр-хааныгар иҥэринэн киһи-хара буолар. Үгэһи киһи тутар, туттар, тутуһар уонна туттарар ыйаахтаах. Ол иһин бу программа «Айылҕалыын алтыһыы», «Киһи сиэрдээх майгыта», «Чөл, доруобай турук» диэн үс сүрүн хайысханы тутуста. Оҕо өссө кыра, дууһата ыраас-сайаҕас эрдэҕинэ айдарыытын таба тайанан уһугуннаран, куһаҕантан араҥаччылаан, соргулаах суолга үктэннэрэр сорук турар.

Ол иһин үлэ сүрүн көрүҥэ учуутал кэпсиирин-такайарын истии эрэ буолбакка, оҕо бэйэтин санаатыгар, билиитигэр тирэҕирэн, кини тугу билбитин-көрбүтүн ахтыһан, үчүгэй-куһаҕан холобуру ырытыһан тулалыыр айылҕаҕа, кыылга-сүөлгэ дьиҥ сахалыы сыһыаны иитии-үөрэтии ыытыллыахтаах. Онуоха норуот уус-уран айымньыта күүс-көмө буолуоҕа. Манна оҕо ырыаны-хоһоону, сэһэни-кэпсээни, тойугу-оһуокайы, чабырҕаҕы, өс хоһоонун, олоҥхону бэйэтэ толорон, айан норуот айымньытын тыыннаахтыы үөрэтэн, билэн, амсайан үөрүө-көтүө. Уруоктар үксүн айылҕаҕа, музейдарга ыытыллыахтара. Сүнньүнэн айар уруоктар, куоталаһыы уруоктар буолуохтара. Уруок өс хоһоонунан саҕаланар уонна таабырынынан түмүктэнэр (суолтатын быһаарыы ирдэнэр). Сахалыы оонньуулары үөрэтиигэ учуутал тэҥҥэ оонньоһоро ордук оҕону интэриэһиргэтиэ, умсугутуо.

**Программа сурун сыала:** эргиччи сайдыылаах, айыы сиэрдээх, кэрэни кэрэхсиир, үтүөнү өйдүүр, олох ыарахаттарыгар бары өттүнэн бэлэмнээх, сиэрдээх майгы туһунан билиини этигэр-хааныгар иҥэриммит киhини иитии, үөрэтии.

**Программа соруктара:**

- өбүгэлэрбит айылҕаҕа сыһыаҥҥа үтүө үгэстэрин билэргэ, тутуһарга үөрэтии;

- төрөөбүт дойдуга, айылҕаҕа тапталы, харыстабыллаах сыһыаны иитии;

- тереппуттэригэр, чугас дьонугар үтүө сыhыаннаах, киhини убаастыыр, ытыктыыр, бэйэтин көрүнэр сатабыллаах, чэгиэн-чэбдик доруобуйалаах ыччаты иитии.

**Үөрэтии ис хоһооно:**

* «Аар Айыы µ³рэ±э - 13 чаас;

Аар Айыы үөрэҕэ диэн тугуй? Духуобунас диэн тугуй? Аар Айыы итэҕэлин сүрүн өйдөбүллэрэ. Күһүҥҥү экскурсия, айылҕа уратыларын кэтээн көрүү. Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү. Ааспыт сайыны ахтыһыы. Айылҕаҕа сыһыан, айылҕаҕа сүгүрүйүү, сири-уоту аһатыы сиэрэ-туома, харыстаан ааттааһын. Аан дойдуну, айылҕаны алгыыр тойуктары истии, үөрэтии. Норуот ырыалара. Айылҕаны хоһуйан оһуокай этии, хоһоон суруйуу. Кэҕэ, күөрэгэй, кыталык туһунан ырыалары үөрэтии. Сиргэ туох барыта иччилээх. Иччилэри билиһиннэрии. Бултааһыҥҥа тахсар сыыһалар халтылар иэстэбиллээх буолалларын өйдөтүү. «Саха - айылҕа оҕото» - киинэ көрүүтэ. Киинэ үчүгэй, куһаҕан өрүтүн ырытыы. Олонхо дьиэтигэр музейга сылдьыы.

* «Киһи сиэрдээх майгыта» - 11 чаас;

Сиэр-майгы туһунан өс хоһоонноро. Сиэр туһунан өйдөбүл. Майгы туһунан өйдөбүл. Бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһүү, үөрүүнү-хомолтону үллэстии, иллээх-эйэлээх буолуу. Кырдьаҕаһы ытыктааһын, аһыныы, кыраны-кыамматы көрүү-харайыы, көмүскээһин өйдөбүлүн иҥэрии. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, сөптөөх сиэргэ-майгыга үөрэтэрин өйдөтүү. Сыыһа саҥарыыга, киһиргэниигэ, бас баттах тыллаһыыга, куһаҕаны үтүктүүгэ сэт ааҕылларын сэрэтии. Киһи үчүгэйигэр куһаҕанынан эппиэттээһин, дьону сэнээһин сыыһатын өйдөтүү. Доҕордоох киһи баай буоларын өйдөтүү. Сиэр-майгы туһунан өс хоһооннорун, чабырҕахтары үөрэтии, толоруу. Алгыс истии. Сиэр-майгы туһунан бэйэҕэ быраабыла сурунуу. Буолбут түбэлтэлэри ахтыһыы, ырытыһыы. Киинэ көрүү. Киинэ үчүгэй, куһаҕан өрүтүн ырытыһыы.

* «Чөл, доруобай турук» - 10 чаас;

Эти-сиини эрчийии. Тыыныы суолтата, тыынар органнар. Ыраас салгын туһата. Ас суолтата, аһыыр органнар, аһыыр бэрээдэк. Ыраастык туттуу. Доруобуйаны буортулуур дьаллыктар. Айыы үөрэҕин этиилэрэ – киһи доруобуйатын харыстаныыта. Чөл олох доруобуйаҕа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чөл олоҕу тутуһуохтааҕын өйдөтүү. Доруобай буолуу төрдө — саха төрүт аһа. Саха үрүҥ аһа доруобуйаҕа туһатын өйдөтүү. Араас аныгы астар доруобуйаҕа буортуларын өйдөтүү. Арыгы, табах, наркотик саамай доруобуйаҕа буортулаах дьаллыктар буолалларын өйдөтүү. Куһаҕан эйгэ улахан тардар күүстээҕин оҕолорго быһаарыы. Компьютер, телевизор, суотабай телефон киһиэхэ буортутун, хайдах сөпкө туһаныахха сөбүн өйдүтүү. Үтүктээйи буолуу буортута. Күүстээх, доруобай, уһун үйэлээх дьон туһунан үһүйээннэр, сэһэннэр, кэпсээннэр. Күүһү – кыаҕы көрдөрөр сахалыы оонньуулары үөрэтии. Спорт туһунан киинэ көрүүтэ. Киинэ үчүгэй, куһаҕан өрүтүн ырытыы.

**Үөрэнэр кинигэлэр:**

1. Афанасьев, Л.А. Сиэрдээх буолуу. – Кыра кылаас оҕолоругар Айыы Үөрэҕин туһунан кэпсээннэр.
2. Елена Баишева. Айыл±а би´игэр Сиинэ±э // Илгэ : тыа сирин дьонугар аналлаах сурунаал / Е.Баишева. – Дьокуускай : Сахаполиграфиздат, 2004. – 2 №(8). – С. 14-21.
3. Киэн тутта, махтана/ ред.кол. И.Д.Аввакумов, В.И.Алексеев уо.д.а. – Дьокуускай : Сахаполиграфиздат, 1996. – 192 с.
4. Кондаков, В.А. Аар Айыы итэҕэлэ. Сэһэннэр. Ыстатыйалар / ред. Васильев Н.П. – Дьокуускай, 2003. – 388 с.
5. Протопопова, Н.И. «Олох эргиирэ». – 3 чаастаах Эдьиий Дора сүбэтэ.
6. Попова, Г.С. – Санаайа. Киһитийии сэһэнэ / Г.С.Попова-Санаайа. – Дьокуускай : Бичик, 2006. – 192 с.
7. Сосин, Иннокентий Михайлович. Айылҕалыын алтыһан : кэпсээннэр / Иннокентий Сосин. – Дьокуускай : Бичик, 2008. – 176 с.
8. Кистэлэҥ күүс - сурунаал

**Календарнай – тематическай былаан 5 кыл.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок тиэмэтэ** | **Чааһа** | **Күнэ- дьыла** | **Уруок сүрүн чааһа**    **Уруок ыытыллар көрүҥэ** | **Ыытыллар миэстэтэ** |
|  | **Аар Айыы — 13 чаас** | | | | |
| 1. | Аар Айыы үөрэҕэ диэн тугуй? Духуобунас диэн тугуй? | 2 |  | - Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү;  -Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьин олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; |  |
| 2 | Аар Айыы итэҕэлин сүрүн өйдөбүллэрэ | 2 |  | -Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, барбыты хатылааһын. | Айылҕаҕа тахсыы |
| 3 | «Айыы» уонна «Аньыы» | 1 |  | -Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү.  -Бэлиэтэнии, барбыты хатылааһын. |  |
| 4 | Айылҕаҕа сыһыаҥҥа Аар Айыы итэҕэлин ирдэбиллэрэ. Айылҕаҕа сүгүрүйүү. | 2 |  | -Сири-уоту аһатыы сиэрэ-туома. Сири-уоту аһаппат буолуу аньыы.  -Уруһуй оҥоруу, кэпсэтиһии | Айылҕаҕа тахсыы |
| 5 | Ытык Сирдэр | 1 |  | -Ытык сир өйдөбүлэ. Горнай улууһун Ытык сирэ — Сиинэ паарка.  -Уруһуй оҥоруу. Бөлөҕүнэн үлэ. |  |
| 6 | Сирдээҕи иччилэр. Хара Тыа иччитэ — Баай Байанай | 1 |  | -Сиргэ туох барыта иччилээх. Иччилэри билиһиннэрии. Бултааһыҥҥа тахсар сыыһалар халтылар иэстэбиллээх буолалларын өйдөтүү. -Киинэ көрүү, кэпсэтиһии |  |
| 7 | Алгыс сиэрэ-туома. Тыл иччитэ | 2 |  | - алгыс суолтата, тыла-өһө, хамсаныыта. Үтүө – мөкү тыллар тулалыыр эйгэҕэ дьайыылара. Куһаҕан тыллары туттуу сэттээх.  - алгыс истии, кэпсэтиһии | Айылҕаҕа тахсыы |
| 8 | Норуот ырыалара | 2 |  | -Айылҕа маанылаах кыылларын тустарынан ырыалары үөрэтии, билии. -Уруһуй оҥоруу, кэпсэтиһии. |  |
| 9 | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Викторина боппуруостарыгар эппиэттээһин. Түмүк таһаарыы. |  |
| **Киһи сиэрдээх майгыта — 11 ч** | | | | | |
|  | Аар Айыы итэҕэлин киһиэхэ сүрүн ирдэбиллэрэ | 1 |  | -Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, сөптөөх сиэргэ-майгыга үөрэтэрин өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, холобурдары көрүү. |  |
|  | Сиэр-майгы — киһи сүрүн хаачыстыбата | 1 |  | -Сымыйалааһын, сиилээһин, хобу-сиби тарҕатыы, дьону элэк гынааһын аньыы буоларын өйдөтүү. -Кэпсэтиһии, ырытыһыы. |  |
|  | Иллээх-эйэлээх буолуу. Дьиэ, Тиэргэн иччитэ — Дьиэрдьэ Хотун | 1 |  | -Ыал дьиэтигэр эйэлээхтик олоруохтаах. Этиһии, иирсээн Дьиэрдьэ Хотуну хомотор, кэлэтэр. Дьиэни харыстыыр үгэстэр тустарынан билиһиннэрии. -Кэпсэтиһии |  |
|  | Аҕа көлүөнэ дьоҥҥо ытыктабыл. Улуу Хотой Айыы | 1 |  | -Улуу көмүскэс күүс, Айыы дьонун араҥаччыта, Күн дьонун көмүскэлэ Улуу Хотой Айыы! Кырдьаҕаһы хомотор анньыы.  -Бэтэрээннэрдиин көрсүһүү, тимуровскай үлэ. |  |
|  | Киһи тутта - хапта сылдьыытыгар ирдэбиллэр. Харысхал үөрэҕэ. | 1 |  | -Сыыһа саҥарыыга, киһиргэниигэ, бас баттах тыллаһыыга, куһаҕаны үтүктүүгэ сэт ааҕылларын сэрэтии.  -Бэлиэтэнии, үөрэтии. |  |
|  | Киһи киһиэхэ сыһыаныгар Аар Айыы итэҕэлин быһаарыылара | 1 |  | -Киһи үчүгэйигэр куһаҕанынан эппиэттээһин, дьону сэнээһин сыыһатын өйдөтүү. Доҕордоох киһи баай буоларын өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, сэһэргэһии. |  |
|  | Сиэр-майгы туһунан чабырҕахтар | 1 |  | -Чабырҕаҕы истиҥ, үөрэтии. Айарга холонуу.  -Күрэхтэргэ кыттыыны ылыы. |  |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Сиэр-майгы туһунан тугу билэллэрин өйтөн суруйуу |  |
| **Чел, доруобай турук – 10 чаас** | | | | | |
|  | Аар Айыы итэҕэлин Чөл олоххо сыһыаннаах сүрүн ирдэбиллэрэ. | 1 |  | -Чөл олох доруобуйаҕа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чөл олоҕу тутуһуохтааҕын өйдөтүү.  -Бэриллэр ирдэбиллэри ырытыы. |  |
|  | Сөпкө таҥныы — доруобай олох төрдө | 1 |  | -Сөпкө таҥныы, ичигэстик таҥныы доруобуйаҕа туһатын өйдөтүү. Доруобай киһи — дьоллоох киһи буоларын өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, сэһэргэһии. |  |
|  | Үрүҥ Аар Тойон баһылыктаах Аар Айыылар: Ала Мылахсын Хотун. | 2 |  | -Доруобай буолуу төрдө — саха төрүт аһа. Саха үрүҥ аһа доруобуйаҕа туһатын өйдөтүү. Араас аныгы астар доруобуйаҕа буортуларын өйдөтүү  -Асчыттары кытары көрсүһүү, кэпсэтии. |  |
|  | Доруобуйаны буортулуур дьаллыктар. Харысхал үөрэҕин этиилэрэ. | 2 |  | -Арыгы, табах, наркотик саамай доруобуйаҕа буортулаах дьаллыктар буолалларын өйдөтүү. Куһаҕан эйгэ улахан тардар күүстээҕин оҕолорго быһаарыы.  -Хаһыат ыстатыйаларын ааҕыы, телевизорга биэриилэри көрүү, ырытыһыы |  |
|  | Аныгы техника киһиэхэ буортута. Харысхал үөрэҕэ. | 1 |  | -Компьютер, телевизор, суотабай телефон киһиэхэ буортутун, хайдах сөпкө туһаныахха сөбүн өйдүтүү. Үтүктээйи буолуу буортута.  -Иһитиннэрии оҥоруу. |  |
|  | Јбүгэлэрбит оонньуулара — доруобуйаҕа туһата | 2 |  | -Сахалыы оонньууларга сымса-сылбырҕа буоларга үөрэтии, доруобуйаҕа туһатын өйдөтүү, быһаарыы.  - Сахалыы оонньууларга күрэх. | Айылҕаҕа тахсыы |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | -Доруобуйаны харыстаныыга сүбэлэр-амалар.  -Бэйэҕэ быраабыла сурунуу, туһаныы. | Айылҕаҕа тахсыы |

**«Согласован» «Утвержден»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Духуобунас уруоктарын ыытыы**

**Программата**

«Киьи – айыл5а суду айыыта»

**6-с кылаас**

**Надежда Михайловна Николаева**

**Анна Прокопьевна Деляева**

**Бэрдьигэстээх, 2012 сыл**

**Быһаарыы**

**Киһи** тыынар тыыннаахтан саамай кэрэлэрэ уонна дьиктилэрэ. Эт-хаан уонна өй-санаа өттүнэн ситэн, сайдан баран, киһи тулалыыр эйгэ кэрэтин, күндүтүн үрдүктүк сыаналыыр буолар. **Киһи** айылҕа оҕото, айылҕа – киһи алаһата диэн этии – бу оҕону иитии, тыыннаах буолуу төрдө. **Киһи** төрүөҕүттэн, төрүөн инниттэн даҕаны айылҕа дьаһалыгар киирэр. **Киһи** айылҕаны кытта дьүөрэлэһэн олорор туһуттан айылҕаны, улууһун сирин-уотун, историятын да, бэйэтин да билэригэр дьулуһар. **Киһи** доруобай буолар туһугар айыылар уонна иччилэр сокуоннарын тутуһуохтаах.

Хас биирдии **ки´и** т³р³³бµт дойдулаах. Ол эрэн т³р³³бµт сирин-уотун кэрэтин, уратытын таба к³рб³т буолуон с³п. Ийэ дойдуга таптал т³р³³бµт т³рµт буоргуттан, алааскыттан са±аланар. **Ки´и** т³р³³бµт сирин таптыыр, киниэхэ мэлдьи тарды´ар. Онтон ол тапталлаах т³р³³бµт дойдубут урукку оло±ун, били²²итин, инники кэскилин, µтµ³ дьонун ту´унан т³´³ билэбит?

Ол иһин бу Программа «**Киһи** туһунан өйдөбүл», «**Киһи** – ис туруга» «**Киһиэхэ** төрөөбүт дойдута», диэн үс хайысханы тутуһар. Бу үлэ сүрүн көрүҥүнэн буолуоҕа: үлэ тэрилтэлэринэн сылдьыы, интэриэһинэй, биллиилээх дьону кытта көрсүһүү, айар үлэ уруоктара, Ытык сирдэргэ сылдьыы, тимуровскай үлэлэр. Ол курдук, уруоктары учуутал батыһыннара сылдьан, ханна табыгастааҕынан көрөн оҕону үөрэтэр, эрчийэр, сайыннарар буолуохтаах. Үөрэнээччи илэ хараҕынан көрдөҕүнэ, эт кулгааҕынан иһиттэҕинэ дириҥ билиини ылара саарбаҕа суох.

**Программа сүрүн сыала:** үтүө-мааны майгылаах, аһыныгас санаалаах, киэҥ билиилээх, чөл доруобуйалаах **киһи** кэрэмэһин, саха саарынын иитии, үөрэтии, кэрэ устун айаҥҥа сирдээһин.

**Программа соруктара:**

- саха үтүө үгэһин тилиннэрии;

- аҕа саастаах дьоҥҥо ытыктабылы үөскэтии;

- улуус, нэһилиэк историятын дириҥэтэн үөрэтии;

- киһи бэйэтин ис туругун көрүнүүгэ үөрэтии.

**Үөрэтии ис хоһооно:**

* **«Аар Айыы уерэ5э» - 12 чаас**.

- Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү;

-Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьин олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; Киһи айылгыта (уйулҕа, санаа, өй, кэрээн). Айыы киһитэ диэн кимий? Айыы киһитин быһыыта-майгыта. Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, айылҕаҕа сөптөөх сыһыаннаах буоларга үөрэтэрин өйдөтүү. Киһи дьылҕата. Киһи – айылҕа сүдү айыыта. Киэн туттар аймахтарбыт (санаа үллэстии). Ийэҕэ, аҕаҕа анаан хоһоон айыы, суруйуу. Киһилии киһи туһунан өйдөбүл (холобурдары көрүү, быһаарыы)

* **«Чел, доруобай турук» - 10 чаас**.

Чөл олох доруобуйаҕа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чел олоҕу тутуһуохтааҕын өйдөтүү.

Киһи кута-сүрэ (этэ-хаана, майгыта-дууһата, өйө-санаата). Эти-сиини эрчийии (сөпкө тыыныы суолтата, тыынар органнар, ыраас салгын туһата). Ас суолтата, аһыыр органнар, аһыыр бэрээдэк. Доруобуйаны буортулуур дьаллыктар. Саха төрүт духуобунай култуурата — Айыы итэҕэлэ, Айыы үөрэҕэ. Јйдөбүлэ, тугу үөрэтэрэ. Айыы итэҕэлэ Азия омуктарын духуобунай култууратын биир былыргы салаата. Арыгы, табах, наркотик саамай доруобуйаҕа буортулаах дьаллыктар буолалларын өйдөтүү. Куһаҕан эйгэ улахан тардар күүстээҕин оҕолорго быһаарыы. Компьютер, телевизор, суотабай телефон киһиэхэ буортутун, хайдах сөпкө туһаныахха сөбүн өйдөтүү. Үтүктээйи буолуу буортута. Күүстээх, доруобай, уһун үйэлээх дьоннор тустарынан үһүйээннэр, сэһэннэр, кэпсээннэр. Киинэ көрүүтэ. Сахалыы оонньуулары үөрэтии.

* **«Киһиэхэ төрөөбүт дойдута» - 12 чаас**.

Улуус, нэһилиэк сирдэрин ааттарын суолтата, өйдөбүлэ. Горнай улууһун Ытык сирэ — Аан Айылгы Сиинэ паарката. Нэһилиэк кинигэлэрин ааҕыы, билсиһии. Куорунай туһунан ырыалары истии, үөрэтии. Улуус, нэһилиэк сирдэрин топонимиката. Улуус картатын үөрэтии. Мин улууһум былыргыта. Улуус нэһилиэктэрин кинигэлэрин ааҕыы. Төрөөбүт дойду туһунан ырыалары истии, үөрэтии. Айар үлэ уруога «Мин төрөөбүт улууһум». Улуус биллиилээх дьоннорун кытары көрсүһүү. Улуус историятын үөрэтии (дакылаат, иһитиннэрии оҥоруу).

**Үөрэнэр кинигэлэр:**

1. Афанасьев, Л.А. Сиэрдээх буолуу. – Кыра кылаас оҕолоругар Айыы Үөрэҕин туһунан кэпсээннэр.
2. Киэн тутта, махтана / ред.кол. И.Д.Аввакумов, В.И.Алексеев уо.д.а. – Дьокуускай : Сахаполиграфиздат, 1996. – 192 с.
3. Кондаков, В.А. Аар Айыы итэҕэлэ. Сэһэннэр. Ыстатыйалар / ред. Васильев Н.П. – Дьокуускай, 2003. – 388 с.
4. Попова, Г.С. – Санаайа. Киһитийии сэһэнэ / Г.С.Попова-Санаайа. – Дьокуускай : Бичик, 2006. – 192 с.
5. Попов, Борис Николаевич. Киһи киһиэхэ сыһыана : филос.эссе / Б.Н.Попов – Барылҕан. – Дьокуускай : Бичик, 2009. – 96 с.
6. Чехордуна, Е.П. Мин – оҕобун. Мин – киһибин. Мин – гражданиммын / Е.П.Чехордуна, Н.И. Филиппова, Н.П. Карпова. – Дьокуускай : Бичик, 2007. – 72 с.
7. Чыпчаал – ХХ µйэ / ¥лэ кµµ´э редакцията ; бэчээккэ бэлэмнээтэ В.И. Алексеев. – Дьокуускай, 2006. – 52 с.
8. . Горный улус: история, культура, фольклор /[сост.: В.И.Алексеев и др.; отв.ред.: С.Е.Никитина, к.и.н., Н.Д. Васильева, к.и.н.; редкол.: П.Н.Алексеев и др.] – Якутск : Бичик, 2010. – 376 с. – ил. – (Улусы Республики Саха (Якутия).
9. Кистэлэҥ күүс - сурунаал

**Календарнай – тематическай былаан 6 кыл.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок тиэмэтэ** | **Чааһа** | **Күнэ- дьыла** | **Уруок сүрүн чааһа**    **Уруок ыытыллар көрүҥэ** | **Ыытыллар миэстэтэ** |
|  | **Аар Айыы µірэ±э — 12 чаас** | | | | |
| 1. | Аар Айыы үөрэҕэ диэн тугуй? Духуобунас диэн тугуй? | 2 |  | - Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү;  -Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьин олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; |  |
|  | Аар Айыы итэҕэлин сүрүн өйдөбүллэрэ.  Саха үҥэр-сүктэр Таҥарата — Аар Айыылар | 1 |  | -Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, айылҕаҕа сөптөөх сыһыаннаах буоларга үөрэтэрин өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, сэһэргэһии. |  |
|  | Киһи сиргэ кэлбит аналыгар сүрүн ирдэбиллэр | 2 |  | -Орто дойдуга киһи туох эрэ аналлаах кэлбитин кэпсэтии. Ол аналын толороругар кини Айылҕа сокуоннарын сөпкө тутуһан олоруохтааҕын өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, ирдэбиллэри ырытыы. |  |
|  | «Айыы» уонна «Аньыы» | 1 |  | -Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү.  -Бэлиэтэнии, холобурдары көрүү. |  |
|  | Сирдээҕи иччилэр. Иччилэргэ сүгүрүйүү. | 2 |  | -Сиргэ туох барыта иччилээх. Аан дойду, Уот, Уу, Тыа, Түөлбэ, Аартык иччилэрэ о.д.а.  -Хаһыат ааҕыы, ырытыһыы |  |
|  | Санаа уонна тыл ис кистэлэҥ күүстэрэ | 1 |  | -Санаа иччитэ. Санаа күүһэ. Куһаҕан санаа — куһаҕаны тардарын, үчүгэй санаа — үчүгэйи тардарын өйдөтүү. -------Кэпсэтиһии, ырытыһыы. |  |
|  | Айыы киһитэ диэн кимий? | 1 |  | -Айыы киһитин туһунан өйдөбүл. Саха киһитэ — Айыы киһитэ, саха дьоно — Айыы аймаҕа буолалларын өйдөтүү. |  |
|  | Харысхал үөрэҕэ | 2 |  | Аар Айыы итэҕэлигэр Харысхал үөрэҕин билиһиннэрии. Харысхал үөрэҕэ Айыы киһитэ буоларга, сыыһа дьайыылары оҥорбот буолууга үөрэтэрин өйдөтүү. |  |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Јс хоЬооннорунан үлэ. |  |
| **Чіл, доруобай турук – 10 чаас** | | | | | |
|  | Аар Айыы итэҕэлин Чөл олоххо сыһыаннаах сүрүн ирдэбиллэрэ. | 1 |  | -Чөл олох доруобуйаҕа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чел олоҕу тутуһуохтааҕын өйдөтүү.  -Бэриллэр ирдэбиллэри ырытыы. |  |
|  | Саха Айыы киһитин төрүт духуобунай култуурата — Айыы үөрэҕэ | 1 |  | -Саха төрүт духуобунай култуурата — Айыы итэҕэлэ, Айыы үөрэҕэ. Јйдөбүлэ, тугу үөрэтэрэ. Айыы итэҕэлэ Азия омуктарын духуобунай култууратын биир былыргы салаата. |  |
|  | Сөпкө таҥныы — доруобай олох төрдө | 1 |  | -Сөпкө таҥныы, ичигэстик таҥныы доруобуйаҕа туһатын өйдөтүү. Доруобай киһи — дьоллоох киһи буоларын өйдөтүү. -Кэпсэтиһии, сэһэргэһии. |  |
|  | Үрүҥ Аар Тойон баһылыктаах Аар Айыылар: Ала Мылахсын Хотун. | 1 |  | -Доруобай буолуу төрдө — саха төрүт аһа. Саха үрүҥ аһа доруобуйаҕа туһатын өйдөтүү. Араас аныгы астар доруобуйаҕа буортуларын өйдөтүү  -Асчыттары кытары көрсүһүү, кэпсэтии. | ■ |
|  | Доруобуйаны буортулуур дьаллыктар. Харысхал үөрэҕин этиилэрэ. | 2 |  | -Арыгы, табах, наркотик саамай доруобуйаҕа буортулаах дьаллыктар буолалларын өйдөтүү. Куһаҕан эйгэ улахан тардар күүстээҕин оҕолорго быһаарыы.  -Хаһыат ыстатыйаларын ааҕыы, телевизорга биэриилэри көрүү, ырытыһыы |  |
|  | Аныгы техника киһиэхэ буортута. Харысхал үөрэҕэ. | 1 |  | -Компьютер, телевизор, суотабай телефон киһиэхэ буортутун, хайдах сөпкө туһаныахха сөбүн өйдөтүү. Үтүктээйи буолуу буортута. -Иһитиннэрии оҥоруу. |  |
|  | Јбүгэлэрбит оонньуулара — доруобуйаҕа туһата | 2 |  | -Сахалыы оонньууларга сымса-сылбырҕа буоларга үөрэтии, доруобуйаҕа туһатын өйдөтүү, быһаарыы. - Сахалыы оонньууларга күрэх. | Айылҕаҕа тахсыы |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | -Доруобуйаны харыстаныыга сүбэлэр-амалар.  -Бэйэҕэ быраабыла сурунуу, туһаныы. | Айылҕаҕа тахсыы |
| **Киһиэхэ төрөөбүт дойдута – 12 чаас** | | | | | |
|  | \*Мин төрөөбүт улууһум | 2 |  | -Улуус, нэһилиэк сирдэрин ааттарын суолтата, өйдөбүлэ  -Чинчийэр үлэ |  |
|  | \*Ытык сирдэр. Харысхал үөрэҕэ | 2 |  | -Горнай улууһун Ытык сирэ — Аан Айылгы Сиинэ паарката  -Экспедиция, туризм |  |
|  | \*Куорунай улууһа | 1 |  | -Улуус картатын үөрэтии  -Уруһуйдааһын |  |
|  | \*Мин улууһум былыргыта | 2 |  | -Улуус архыыбын кытары үлэ.  -Чинчийэр улэ |  |
|  | \*Куорунай нэһилиэктэрэ | 2 |  | -Нэһилиэк кинигэлэрин ааҕыы, билсиһии  -Куорунай туһунан ырыалары истии, үөрэтии |  |
|  | "Ырыаҕа ылланар, хоһооҥҥо хоһуллар Куорунайым ытык дьоно-сэргэтэ | 1 |  | -Биллиилээх дьоннору кытары көрсүһүү -Дакылаат суруйуу, көмүскээһин |  |
|  | \*Куорунайым айар дьоно | 1 |  | -Айар талааннаах дьоннуун көрсүһүү  -Иһитиннэрии оҥоруу |  |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Тургутук ыйытыктарыгар эппиэттээһин |  |

**«Согласован» «Утвержден»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Духуобунас уруоктарын ыытыы**

**Программата**

**«Сиэр-туом олох тутула»**

**7-с кылаас**

**Надежда Михайловна Николаева**

**Анна Прокопьевна Деляева**

**Бэрдьигэстээх, 2012 сыл**

**Быһаарыы**

Үгэстэр холбоһон сиэр-туом диэн өйдөбүлү үөскэтэллэр. Айыылары кытта ситимниир үгэс уонна киһи айыыларга сөп түбэһэр туттуута холбуу өйдөнөр. Сиэр-туом былыр-былыргыттан киһи ыараханы кыайарыгар көмөлөһөр. Өйү-санааны түмэр. Киһини бэрээдэктиир.

Билиҥҥи кэмҥэ сиэр-туом үксүгэр бырааһынньыгы кытта сибээстээх буолла. Былыргыттан сиэр-туом икки көрүҥэ биллэр: ким баҕарар толорор туома; билэр, итэҕэйэр киһи туома. Билиҥҥи кэмҥэ Айыы үөрэҕэр этэ аһаҕас, кута-сүрэ чөл киһи сиэри-туому оҥоруон сөп. Кини дьону Айыылары кытта ситимниир аналлаах. Көннөрү дьон сиэри-туому барытын толорор буолбатах. Кинилэр ыарахан кэмҥэ айылҕаттан, айыылартан күүс ылан туруктарын бөҕөргөтөллөр. Манна Айыы үөрэҕин билэр дьон көмөлөһүөхтэрин сөп.

Сиэри-туому тилиннэрэр, сайыннарар буоллахпытына, норуот үйэлэргэ муспут өйүн-санаатын билиҥҥи кэм тыыныгар сөп түбэһиннэрэн сайыннарыахтаахпыт. £бүгэлэрбит үтүө үгэстэриттэн бэйэбитигэр наадалааҕын, туһалааҕын ыларбыт олох ирдэбилэ буолла.

Ол иһин бу Программа «үгэстэри тутуһуу – олох сиэринэн олоруу» диэн хайысханан салалынна. Ол курдук, үлэбит сүрүн тутулунан буолуоҕа: Айыы үөрэҕин тарҕатааччылары (Тэрис, Санаайа) ыҥыран бэсиэдэ оҥоруу, сиэр-туом көрүҥнэрин билиигэ күрэх, айылҕаҕа сылдьыы, төрүччү оҥоруу о.д.а.

**Программа сүрүн сыала**: саха норуота умнубакка тутуһар үгэстэринэн оҕону иитии, үөрэтии;

**Соруктара:**

- өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин билэргэ, тутуһарга үөрэтии;

- төрөөбүт норуотугар, айылҕатыгар сиэрдээх сыһыаны үөскэтии;

- бэйэни көрүнэр сатабылы иҥэрии;

- оҕо бэйэтин төрүччүтүн оҥоруутугар көмө-тирэх буолуу.

**Үөрэтии ис хоһооно:**

1. **«Аар Айыы уерэ5э» - 13 чаас.**

Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү; Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьиҥ олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, айылҕаҕа сөптөөх сыһыаннаах буоларга үөрэтэрин өйдөтүү. Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү. Төрдү-ууһу дириҥник үөрэтии. Удьуордааһын уонна утумнааһын өйдөбүллэрэ. Удьуор утума. Сиэр-туом өйдөбүлэ. Айылҕалыын ситимэ. Айыылардыын ситимэ. Сиэр-туом суолтата. Үгэс, сиэр-туом көрүҥнэрэ. Аал уоккун ытыктаа. Сэргэ – ытык бэлиэ маспыт. Салама туома. Ытык мас. Ыһыах туома. Тойуктары истии, үөрэтии.

1. **«Сиэр-туом тойуга» - 8 чаас.**

Саха мэлииппэ оннугар алгыыр үгэстээҕин, алгыс бэйэтэ туспа ырыалаах, тойуктаах буоларын өйдөтүү. -Алгыс арчылыыр, тускулуур, барҕалыыр аналлааҕын өйдөтүү. Тойук туһунан өйдөбүл. Тойугу истии. Алгыстары истии, үөрэтии (Байанай, булт, балыксыт, ыһыах, уруу, уот алгыстара). Үһүйээннэри, кэпсээннэри, сэһэннэри ааҕыы (санаа атастаһыыта). Байанай иччитэ. Уот иччитэ. Алгыс суолтата. Алгыс сиэрэ-туома. Алгыс тыла-өһө. Алгысчыттары кытары көрсүһүү, тылларын истии.

1. **«Сиэри-туому булгуччу тутуһуу» - 13 чаас.**

Сири-дойдуну аһатыы сиэрэ-туома. Күндүлээһин-маанылааһын сиэрэ – туома. Сири харыстаан ааттааһын. Сир-дойду иччилэрин харыстааһын. Үгэстэри тутуһуу, олох сиэринэн олоруу. Үгэс көрүҥнэрэ: үтүө уонна мөкү; Ытык харамайдар: эһэ, хотой, куба, кыталык о.д.а. Алгыстары истии, үөрэтии (Байанай алгыһа. Ыһыах алгыһа. Уот алгыһа.). Остуоруйалары, сэһэннэри, номохтору ааҕыы, санаа атастаһыыта. Киинэ көрүү. Көрбүт киинэни ырытыһыы.

**Үөрэнэр кинигэлэр:**

1. Афанасьев, Л.А. Сиэрдээх буолуу. – Кыра кылаас оҕолоругар Айыы Үөрэҕин туһунан кэпсээннэр.
2. Кондаков, В.А. Аар Айыы итэҕэлэ. Сэһэннэр. Ыстатыйалар / ред. Васильев Н.П. – Дьокуускай, 2003. – 388 с.
3. Протопопова, Н.И. «Олох эргиирэ». – 3 чаастаах Эдьиий Дора сүбэтэ.
4. Попова, Г.С. – Санаайа. Киһитийии сэһэнэ / Г.С.Попова-Санаайа. – Дьокуускай : Бичик, 2006. – 192 с.
5. Сосин, Иннокентий Михайлович. Айылҕалыын алтыһан : кэпсээннэр / Иннокентий Сосин. – Дьокуускай : Бичик, 2008. – 176 с.
6. Саха үгэһин төрүт өйдөбүлэ /хомуйан оҥордулар: М.А.Попова, А.Н. Павлов – Дабыл. – Дьокуускай : Бичик, 2000. – 80 с.
7. Кистэлэҥ күүс – сурунаал

**Календарнай – тематическай былаан 7 кыл**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок тиэмэтэ** | **Чааһа** | **Күнэ- дьыла** | **Уруок сүрүн чааһа**  **Уруок**  **ыытыллар көрүҥэ** | **Ыытыллар миэстэтэ** |
|  | **«Аар Айыы уерэ5э» – 13 чаас** | | | | |
| 1. | Аар Айыы үөрэҕэ диэн тугуй? Духуобунас диэн тугуй? | 1 |  | - Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү;  -Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьиҥ олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; |  |
| 2. | Аар Айыы итэҕэлин сүрүн өйдөбүллэрэ Сиэр-туом өйдөбүлэ. | 2 |  | -Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, айылҕаҕа сөптөөх сыһыаннаах буоларга үөрэтэрин өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, сэһэргэһии. | Айылҕаҕа тахсыы |
| 3. | «Айыы» уонна «Аньыы» | 2 |  | -Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү.  -Бэлиэтэнии, холобурдары көрүү. |  |
| 4. | Сирдээҕи иччилэр. Иччилэргэ сүгүрүйүү. | 1 |  | -Сиргэ туох барыта иччилээх. Аан дойду, Уот, Уу, Тыа, Түөлбэ, Аартык иччилэрэ.  -Хаһыат ааҕыы, ырытыһыы |  |
| 5. | Айылҕаҕа сыһыаҥҥа Аар Айыы итэҕэлин ирдэбиллэрэ. Айылҕаҕа сүгүрүйүү | 2 |  | -Сири-уоту аһатыы сиэрэ-туома. Сири-уоту аһаппат аньыы буоларын өйдөтүү.  -Холобурдары көрүү, ырытыһыы | Айылҕаҕа тахсыы |
| 6. | Төрүччү – удьуор утума | 2 |  | -Төрдү-ууһу дириҥник үөрэтии. Удьуордааһын уонна утумнааһын өйдөбүллэрэ. Удьуор утума.  -Төрүччү оҥоруу. |  |
| 7. | Ытык мастар | 2 |  | -Сэргэ – ытык мас. Кэрэх мас – ытык мас.  -Уруһуйдааһын. | Айылҕаҕа тахсыы |
| 8. | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Тургутук боппуруостарыгар эппиэттээһин |  |
|  | **«Сиэр-туом тойуга» - 8 чаас** | | | | |
| 1. | Сиэр-туом тойуга - Алгыс | 2 |  | -Саха мэлииппэ оннугар алгыыр үгэстээҕин, алгыс бэйэтэ туспа ырыалаах, тойуктаах буоларын өйдөтүү.  -Алгысчыт тылын истии. |  |
| 2. | Алгыс араастара | 2 |  | -Алгыс арааһын билсии  -Чинчийэр уруок, алгыс арааһын хомуйуу |  |
| 3. | Алгыс күннээҕи олоххо | 2 |  | -Алгыс арчылыыр, тускулуур, барҕалыыр аналлааҕын өйдөтүү  -Холобурдары көрүү |  |
| 4. | Түмүктүүр уруок | 2 |  | -Алгыс тылын суруйуу, үөрэтии |  |
|  | **«Сиэри-туому булгуччу толоруу» - 13 чаас** | | | | |
| 1. | Аар Айыы итэҕэлин сиэри-туому тутуһууга сүрүн ирдэбиллэрэ | 1 |  | -Сири – дойдуну күндүлээһин, маанылааһын сиэрэ-туома;  -Бэлиэтэнии, холобурдары көрүү |  |
| 2. | Сир-дойду иччилэрин харыстааһын | 2 |  | -Сир аатын харыстаан ааттааһын, сүгүрүйүү;  -Бэлиэтэнии, кэпсэтиһии |  |
| 3. | Ытык харамайдары харыстааһын | 2 |  | -Ытык харамайдары өлөрүү сэттээҕин өйдөтүү, билиһиннэрии;  -Уруһуй оҥоруу, киинэ көрүү, ырытыы |  |
| 4. | Саха суруллубатах сокуона – **үгэстэр** | 1 |  | - Үгэстэри тутуһуу, олох сиэринэн олоруу. Үгэс көрүҥнэрэ: үтүө уонна мөкү;  - Үгэстэри сурунуу, үөрэтии |  |
| 5. | Саха итэҕэлин өрөгөйдөөх чыпчаала – Ыһыах | 2 |  | -Ыһыах үйэлээх үгэспит буоларын өйдөтүү;  Ыһыах – бар-дьон түмсэр түһүлгэтэ.  -Чинчийэр үлэ, дакылаат |  |
| 6. | Ыһыах сүрүн аргыһа, киэргэлэ – Оһуокай | 2 |  | -Оһуокай ыһыах үҥкүүтэ, саха аймаҕы түмэр, сомоҕолуур түһүлгэ буоларын өйдөтүү;  -Оһуокай тылын-өһүн, хаамыытын үөрэтии |  |
| 7. | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Тургутук боппуруостарыгар эппиэттээһин |  |

**«Согласован» «Утвержден»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Духуобунас уруоктарын ыытыы**

**Программата**

**«Саха – Айыы киhитэ»**

**8-с кылаас**

**Надежда Михайловна Николаева**

**Анна Прокопьевна Деляева**

**Бэрдьигэстээх, 2012 сыл**

**Быьаарыы сурук**

8 кылааска Духуобунас уруоктарын былаана, сµнньµнэн, методист-учуутал, саха итэ±элин чинчийээччи Василий Романович Ларионов «Саха –Айыы киьитэ» диэн 1998 сыллаахха бэчээттэммит улэтигэр (к³м³ кинигэтигэр) толору оло±урар. Бу духуобунас уруогун биир сµрµн хайысхатын µрдµк таґымІа таґааран µ³рэтиигэ олук уурар аналлаах торум быґыытынан таІылынна. К³м³ кинигэ саха киґитин, о±отун личноґын сайыннарар педагогика (методика) бастакы барылын быґыытынан оІоґуллубута. Онон µ³рэнээччи 8 кылааска Саха киґитин т³рдµн-ууґун, дьыл±атын, т³рµт духовнай култууратын-Айыы µ³рэ±ин, саха Ньургун Айыы уолун уонна саха кэрэ Айыы кыыґын туґунан т³рµт ³йд³бµллэри дириІэтэн µ³рэтэригэр олук ууруллар. О±олор бу саастарыгар ³й-санаа, эт- хаан ³ттµнэн уларыйыыларыгар бу ис хоґоонунан толору с³пт³³х хайысханан буолара ³йд³н³р.

Киґи личноґа итэ±эл - духовнай култуура к³м³тµнэн кµµґµнэн, т³рдµн - ууґун удьуордаан, к³лµ³нэттэн к³лµ³нэ±э сайдар. Саха киґитин сайдыытын быґаарыы т³рµт, сµрµн кµµґµнэн буолар. Ол иґин ки´ини µ³рэтиини т³рµт ³йд³бµлтэн са±аланар.

Хайысха ис хоґоонун арыйыы аІардас темаларынан эрэ наардаммата. Манна практическай дьарыктар µксµн дьиэ±э µлэ быґыытынан бэриллэллэр. Холобур, дневник толоруута, темалары дириІэтэр уус – уран айымньылары, µлэлэри аа±ыы о.д.а. Ону таґынан к³рд³р³р – иґитиннэрэр быыстапкалары, уруок таґынан чааґынан хааччахтаммат тэрээґиннэри к³Іµл тэрийиэххэ с³п.

**Туьаныллар литература:**

1. Ларионов, В.Р. Саха – Айыы ки´итэ. – Дьокуускай, Кудук, 1998. - 219 с.
2. Ксенофонтов, Г.В. Ураа²хай сахалар.
3. Эргис, Г.У. Исторические предания и рассказы якутов.
4. Афанасьев, Л.А. – Тэрис, Павлов А.Н. – Дабыл айыы µ³рэ±эр сы´ыаннаах кинигэлэрэ, µлэлэрэ.
5. Захарова, Д. Сиэр-туом алгыстара
6. Тэрис. Айыы µ³рэ±э. – Дьокуускай, 1993
7. Баишев, И.Г. Айыы тына. – Дьокуускай, 1993
8. Кулаковскай, А.Е. Научные труды. – Якутск, 1979
9. Сосин, И. Сиэр-туом алгыстара, 1996
10. Винокуров, У.А. Би´иги сахалар. – Дьокуускай, 1992
11. Кулаковскай, А.Е. Кырасыабай кыыс.
12. Ийэ±э, кыыска, дьахтарга сы´ыаны ойуулуур уус-уран айымньылар.
13. Сыромятникова, А. Дьµ³гэлиилэр
14. Кистэлэ² кµµс – сиэрдээх олох, ч³л турук, айар-тутар абыла² сурунаала.

**Календарнай – тематическай былаан 8 кыл.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок тиэмэтэ** | **Чааһа** | **Күнэ- дьыла** | **Уруок сүрүн чааһа**    **Уруок ыытыллар көрүҥэ** | **Ыытыллар миэстэтэ** |
|  | **«Аар Айыы µ³рэ±э» – 13 чаас** | | | | |
| 1. | Аар Айыы үөрэҕэ диэн тугуй? Духуобунас диэн тугуй? | 1 |  | - Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү;  -Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьиҥ олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; |  |
| 2. | Аар Айыы итэҕэлин сүрүн өйдөбүллэрэ | 1 |  | -Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, барбыты хатылааһын | Айылҕаҕа тахсыы |
| 3. | «Айыы» уонна «Аньыы» | 1 |  | -Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү.  -Бэлиэтэнии, барбыты хатылааһын. |  |
| 4 | «Саха – Айыы киьитэ». | 1 |  | -Предмет ис хоьооно уонна суолтата. «Саха – Айыы киьитэ» диэн тоҕо ааттаммыта.  -Кэпсэтиһии. |  |
| 5 | Саха – Айыы киьитин төрдө – ууһа. | 1 |  | -Саха Индоиран арийдарыттан төрүттээҕэ. Хууннар, түүрдэр, монголллар сахаттан төрүттээхтэрэ. Урааҥхай саха. Саха билиҥҥи Саха сиригэр кэлэн олохсуйуута.  -Кэпсэтиһии,бэлиэтэнии. |  |
| 6 | Саха сиригэр нууччалар кэлиилэрин үөрэтии саҥа хайысхата. | 1 |  | -Тыгын Ил государствоны тэрийиини саҕалааһына.Ыраахтааҕылаах Россия саханы күүс өттүнэн сэриилээн ылыыта. Улахан нуучча омуга кыра саха омугар сыһыана. |  |
| 7 | Саха – Айыы киһитин төрүт духовнай культурата – Айыы үөрэҕэ. | 1 |  | -Саха төрүт духовнай культурата – Айыы итэҕэлэ, Айыы үөрэҕэ. £йдөбүлэ тугу үөрэтэрэ.  Айыы итэҕэлэ Азия омуктарын духовнай культуратын биир былыргы салаата. |  |
| 8 | Айыы үөрэҕэр айылҕаттан тахсыбыт иччи. | 1 |  | -Киһини тулалаан турар хамсаабат айылҕа күүһэ – иччитэ. Киһини тулалаан турар хамсыыр айылҕа күүһэ – иччитэ.  Күүстээх Ийэ сир күүһэ – иччитэ.Киһи уонна кини дьиэтин,тиэргэнин иччилэрэ. |  |
| 9 | Айыы үөрэ5эр айыл5аттан тахсыбыт абааһы, айыы. | 1 |  | -Абааһы – айылҕа куһаҕан күүһэ.Айыы - айылҕа үчүгэй күүһэ. Айыы үөрэҕэ,олоҥхо саха дириҥ өйө, философията,идиологията. |  |
|  | Айыы үөрэ5э – Саха – Айыы киьитин сайыннарар төрүт үөрэ5э. | 1 |  | Айыы үөрэҕэ – Саха – Айыы киһитин сайдыытын төрүт үөрэҕэ. Айыылар киһини сайыннарар ситимнэрэ. |  |
|  | Айыы үөрэ5ин салаата кут – сүр үөрэ5э. | 1 |  | -Үс кут туһунан саха өйдөбүлэ. Сүр – киһи ис дууһатын күүһүн өйдөбүлэ. Сүрдэр мустар тыын эттэрэ. |  |
|  | Саха ис күүһүн туһанар ураты ньымалара. | 1 |  | -Саха – Айыы киһитэ тыыннаах буолар сүрэ-күүһэ. Алгыс, андаҕар,кырыыс. |  |
|  | Саха – Айыы киьитин күүһүн итэҕэйии, идеал оҥостуу. | 1 |  | -Киьи күүһэ айылҕа күүһүн баһыйан, технократиянан алдьатан,бэйэтэ өлөр – сүтэр кризиска киириитэ. Саханы өлөртөн – сүтэртэн быыһаатаҕына «Киһи быыһыа» диэччилэр.  Саха – Айыы киһитин күүһүн итэҕэйии,идеал оҥостуу. |  |
| **Оло²хо ытык эйгэтэ – 7 чаас** | | | | | |
|  | Саха героическай эпоһа олонхо | 1 |  | -Лиэксийэ, аудио запись нөҥүө олоҥхону иһитиннэрии. |  |
|  | Олонхо5о Айыы дьоно | 1 |  | -Айыы дьонун таҥаьа-саба, ырыата-тойуга.  -Ырыаны истии, ырытыһыы. |  |
|  | Олонхо5о аллараа дойду олохтоохторо. | 1 |  | -Аллараа дойду абааһыларын ырыата – тойуга, дьүһүнэ- бодото.  Аудионан истии,ырытыьыы. |  |
|  | Олонхо5о кэпсэнэр үс дойду. | 1 |  | -Олоҥхоҕо үс дойду ойууланыыта. Ааҕыы,бэлиэтэнии,Кэпсэтиһии. |  |
|  | Талба талааннаах дьон олонхоьуттар. | 1 |  | -Ийэ олоҥхоһуттары билиһиннэрии, толорор олоҥхолоруттан истии. |  |
|  | Олонхоьут биир дойдулаахтарбыт. | 1 |  | -Куорунай улууһун олонхоһуттара кэпсэтиһии, Көрдуурүулэ (бөлөҕүнэн) |  |
|  | Куорунай олонхолоро. | 1 |  | -«Куорунай олоҥхолоро» кинигэни туһанан улууспут киэн туттар олоҥхолорун билсии. |  |
| **Олоххо бэлэмнээх буолуу – 14 чаас** | | | | | |
|  | Саха Ньургун Айыы уолун идеала. | 1 |  | -Саха Ньургун Айыы уолун идеала Дьулуруйар Ньургун Боотур. Саха национальнай геройа – Манчаары Баһылай.  Норуот ырыата «Уол оҕо барахсан». |  |
|  | Уол оҕо этин – сиинин сайыннарыыта. | 1 |  | -Саха киһи уҥуоҕа, этэ – сиинэ сайдарыгар суолта биэрэрэ.  Саха айылҕаҕа сылдьан бултааһына, үлэлээһинэ.  Саха оонньуулара. |  |
|  | Саха Ньургун уола – ыраас, чэбэр. | 1 |  | -Айыы үөрэҕэр олоҕуран удьуорунан ыраас, чэбэр буолуу.  Арыгы саха киһитин, саха омугун эһэр кирэ.Уолан киһи этэ – сиинэ, таҥаһа, дьиэтэ- уота. £йүнэн – санаанан ыраас буолуу. |  |
|  | Уол оҕо Ньургун Айыы уола – көрсүө, сэмэй, дьоһун киһи. | 1 |  | -Аан дьааһын ситиминэн олоҕуран киэн кэҕүстээх киьи. Тыгын Дархан. Көрсүө,сэмэй, дьоһун киһи. |  |
|  | Уол оҕо ньургуна ийэҕэ, дьахтарга, ийэҕэ сыһыана. | 1 |  | Уол оҕо ньургуна ийэҕэ, дьахтарга, ийэҕэ, сыһыана.  Уол оҕо ньургунун маҥнайгы таптала. |  |
|  | Саха Ньургун Айыы уола – үлэһит бэрдэ. | 1 |  | -Үлэ уолан киһиэхэ суолтата. Айыы үөрэҕинэн үлэ идэтин баһылааһын. Ыччат идэни талыыта. Уолан киһи сылгыны иитиитэ. Бултааһын. |  |
|  | Саха Кэрэ Айыы кыыһа. | 1 |  | -Саха Кэрэ Айыы кыыһын идеала - Туйаарыма Куо. Кыыс тас көстүүтүн кэрэтэ. |  |
|  | Саха кыыһын кэрэтэ – бастыҥ, мааны майгытыгар. | 1 |  | -Саха кыыһын кэрэтин күүһэ – майгытыгар. Кыыс сэмэй сыһыана. Кэрэ Айыы кыыс этин-сиинин сайдыыта. |  |
|  | Саха кэрэ кыыһын нарын-намчы дьарыга, ыраас таптала, ийэ буоларга бэлэмнэниитэ. | 1 |  | -Саха кэрэ кыыһын нарын-намчы дьарыга, ыраас таптала, ийэ буоларга бэлэмнэниитэ. Саха дьахтарын көрдөрөр үлэлэри туһаныы (быыстапка тэрийии). |  |
|  | Киһи сиргэ кэлбит аналыгар сүрүн ирдэбиллэр. | 1 |  | -Кут –сүр эргиирэ. Киһи орто дойдуга кэлбит аналын толороругар айылҕа сокуоннарын сөпкө тутуһан олоруохтааҕын өйдөтүү. |  |
|  | Ийэ,аҕа буолар анал. | 1 |  | -Уол, кыыс оҕону чопчулаан үөрэтии. Дьиэ кэргэн аҕа баһылыга, үчүгэй ийэ буоларга оҕо эрдэхтэн бэлэмнэнии. |  |
|  | Дьоҥҥо сыһыан. | 1 |  | -Дьоҥҥо үтүөтүк сыһыаннаһар туһунан кэпсэтиһии. Аар Айыы үөрэҕэ. |  |
|  | Сиэр - майгы | 1 |  | -Олоххо сыыһаны онорботторун курдук олук ууруу: сымыйалааһыны, уорааһыны, куһаҕан дьаллыкка үлүһүйүүнү утарыы. |  |
|  | Чөл олох | 1 |  | Чөл олох доруобуйа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чөл оло5у тутуһуохтааҕын өйдөтүү. |  |

**«Согласован» «Утвержден»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Духуобунас уруоктарын ыытыы**

**Программата**

**«Оло²хо ытык эйгэтэ»**

**9-с кылаас**

**Надежда Михайловна Николаева**

**Анна Прокопьевна Деляева**

**Бэрдьигэстээх, 2012 сыл**

**Бы´аарыы сурук**

«Оло²хо ытык эйгэтэ» куурус µ³рэнээччи оло²хо ту´унан т³р³³бµт, литература, фольклор уонна т³рµт культура уруоктарыгар ылбыт билиитин чи²этэр уонна дири²этэр соруктаах 9 кылааска ананар. Оло²хо – саха омук уус-уран тыллаахтара µтµмэн µйэлэргэ тµмэн, чочуйан, нарылаан айбыт сµдµ айымньылара. Оло²хо тыла баайынан, ураты тутулунан, сиэдэрэй кэрэтинэн истибити эрэ барытын с³хт³р³р, умсугутар улуу кµµстээх. Оло²хо саха ³йµн-санаатын толору к³рд³р³р. Бу орто туруу баран дойдуга ки´и сирдээ±и аналын ту´унан ³йд³бµлµ иитэр. Онон оло²хону о±о±о олоххо бэлэмнээх ки´и гына иитэргэ кыа±ы биэрэр. Оло²хо саха о±отун иитиигэ-µ³рэтиигэ, айыл±аны, удьуору, тылы-³´µ, норуот муудара´ын, сиэри-туому туту´ууга, µгэстэри сал±аа´ы²²а, µтµ³ ки´и буоларга сµдµ улахан суолталаах. Ол эрээри били²²и µ³рэнээччи оло²хону аа±арыгар уонна истэригэр лапа ыарыр±атар. Ол ту´уттан куурус практическай хайысханы туту´ар: дьарык аайы µ³рэнээччи Горнай улуу´ун оло²хо´уттарын кытта билсэр, кинилэр оло²холорун аа±ар, оло²хо тылын-³´µн бы´аарарга холонор, эрчиллэр, кэтээн, тэ²нээн, ырытан к³р³р, кэтээн к³рµµнµ тµмэр, чинчийэр, санаа µллэстэр µлэтэ тэриллэр.

**Сыала:** араас µлэ к³рµ²µнэн о±ону оло²хо эйгэтигэр угуйуу, умсугутуу, олоххо бэлэмнээх, т³р³³бµт дойдутугар бэриниилээх саха о±отун иитии.

**Соруктара:**

* оло²хо ту´унан ³йд³бµлµ, билиини кэ²этии, дири²этии;
* Горнай улуу´ун оло²хо´уттарын били´иннэрии;
* Оло²хо´уттар оло²холорун аа±ыы, чинчийии, ырытыы;
* Оло²хо тыла – норуот духовнай баайа, олорон ааспыт оло±ун, ³йµн-санаатын, муудара´ын туо´ута буоларын ту´унан ³йд³бµлµ и²эрии;
* Горнай улуу´ун оло²хо´уттарын µйэтиппит дьону били´иннэрии.

Ту´аныллар литература:

1. Оло²хо ытык эйгэтэ. – Дьокуускай, 2010
2. Горнай оло²холоро. – Дьокуускай, Бичик, 2010
3. Илларионов, В.В. Оло²хо алыптаах эйгэтэ.- Дьокуускай, 2006
4. Илларионова, В.В. Оло²хо эйгэтэ: о±о хара±ынан оло²хону анаарыы. – Дьокуускай, 2000
5. Оло²хо – духовное наследие народа саха. – Якутск, 2000
6. Оло²хону чинчийии: о±о анаарыыта. – Дьокуускай, 2010
7. Попова, А. Оло²хо киэ² киэлитигэр. – Дьокуускай, 1995
8. Сивцев, Д.К. – Суорун Омоллоон. Саха фольклора. – Дьокуускай, 2006
9. Слепцов, П.А. Актуальные проблемы изучения языка олонхо // Олонхо в контексте эпического наследия народов мира. Тезисы докладов международной научной конференции. – Якутск, 2000
10. Слепцов, П.А. Якутский литературный язык. Формирование и развитие общенациональных норм. Глава 4. – Новосибирск, 1990
11. Тобуроков Н.Н. Саха литературатын историята. – Дьокуускай, 2001
12. Чехордуна, Е.П. Оло²хо тыла-еЬе. – Дьокуускай, 1999

**Календарнай – тематическай былаан 9кыл.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок тиэмэтэ** | **Чааһа** | **Күнэ- дьыла** | **Уруок сүрүн чааһа**  **Уруок**  **ыытыллар көрүҥэ** | **Ыытыллар миэстэтэ** |
|  | **Аар Айыы µ³рэ±э – 10 чаас** | | | | |
| 1 | Аар Айыы үөрэҕэ диэн тугуй? Духуобунас диэн тугуй? | 1 |  | - Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү;  -Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьиҥ олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; |  |
| 2 | Аар Айыы итэҕэлин сүрүн өйдөбүллэрэ.  Саха үҥэр-сүктэр Таҥарата – Аар Айыылар | 1 |  | -Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, айылҕаҕа сөптөөх сыһыаннаах буоларга үөрэтэрин өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, сэһэргэһии. | Айылҕаҕа тахсыы |
| 3 | Киһи сиргэ кэлбит аналыгар сүрүн ирдэбиллэр | 1 |  | -Орто дойдуга киһи туох эрэ аналлаах кэлбитин кэпсэтии. Ол аналын толороругар кини Айылҕа сокуоннарын сөпкө тутуһан олоруохтааҕын өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, ирдэбиллэри ырытыы. |  |
| 4 | «Айыы» уонна «Аньыы» | 1 |  | -Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү.  -Бэлиэтэнии, холобурдары көрүү. |  |
| 5 | «Саха – Айыы киһитэ». | 1 |  | -Предмет ис хоьооно уонна суолтата. «Саха – Айыы киьитэ» диэн тоҕо ааттаммыта.  -Кэпсэтиһии. |  |
| 6 | Саха – Айыы киьитин төрүт духовнай культурата – Айыы үөрэҕэ. | 1 |  | -Саха төрүт духовнай культурата – Айыы итэ5элэ, Айыы үөрэ5э. £йдөбүлэ тугу үөрэтэрэ. Айыы итэ5элэ Азия омуктарын духовнай культуратын биир былыргы салаата. |  |
| 7 | Саха – Айыы киьитин төрдө – ууһа. | 1 |  | -Саха Индоиран арийдарыттан төрүттээҕэ. Хууннар, түүрдэр, монголллар сахаттан төрүттээхтэрэ. Ураанхай саха. Саха билиҥҥи Саха сиригэр кэлэн олохсуйуута.  -Кэпсэтиһии,бэлиэтэнии. |  |
| 8 | Айыы үөрэҕэ – Саха – Айыы киьитин сайыннарар төрүт үөрэҕэ. | 1 |  | Айыы үөрэ5э – Саха – Айыы киһитин сайдыытын төрүт үөрэ5э. Айыылар киһини сайыннарар ситимнэрэ. |  |
| 9 | Айыы үөрэҕин салаата кут – сүр үөрэҕэ. | 1 |  | -Үс кут туһунан саха өйдөбүлэ. Сүр – киьи ис дһьатын күүһүн өйдөбүлэ.Сүрдэр мустар тыын эттэрэ. |  |
|  | Саха ис күүһүн туһанар ураты ньымалара. | 1 |  | -Саха – Айыы киһитэ тыыннаах буолар сүрэ-күүһэ. Алгыс, андаҕар,кырыыс. |  |
| **Оло²хо ытык эйгэтэ – 9 чаас** | | | | | |
|  | Саха героическай эпоһа олонхо | 1 |  |  |  |
|  | Олонхо5о Айыы дьоно | 1 |  | -Айыы дьонун таҥаьа-саба, ырыата-тойуга. Ырыаны истии, ырытыһыы. |  |
|  | Олонхо5о аллараа дойду олохтоохторо. | 1 |  | -Аллараа дойду абааһыларын ырыата – тойуга, дьүьүнэ- бодото. Аудионан истии, ырытыһыы. |  |
|  | Олонхо5о кэпсэнэр үс дойду. | 1 |  | -Олонхоҕо үс дойду ойууланыыта. Аа5ыы,бэлиэтэнии,Кэпсэтиһии. |  |
|  | Талба талааннаах дьон олоҥхоьуттар. | 1 |  | -Ийэ олонхоһуттары билиһиннэрии, толорор олонхолоруттан истии. |  |
|  | Олоҥхоһут биир дойдулаахтарбыт. | 1 |  | -Куорунай улууһун олонхоһуттара кэпсэтиһии, Көрдүүр үлэ (бөлө5үнэн) |  |
|  | Куорунай олонхоһуттара | 1 |  | -Хас биирдии нһьилиэк бэйэтин олонхоһутун, кинилэр олонхолорун дириҥэтэн билсиһии, чинчийии, үөрэтии. |  |
|  | Куорунай олонхолоро. | 1 |  | -«Куорунай олонхолоро» кинигэни туһанан улууспут киэн туттар олонхолорун билсии. |  |
|  | Үйэтиппит үтүөлээхтэр. | 1 |  | -Ксенофонтов Г.В.,Тулааһынап П.Я.,Сергеев С.Г.,Дмитриев П.Н.-Туутук, Илларионов В.В.,Тарасов С.И.,Захарова А.Е.,Ефремов П.Е., Федоров С.Н. уо.д.а. |  |
| **Олоххо бэлэмнээх буолуу – 5 чаас** | | | | | |
|  | Киһи сиргэ кэлбит аналыгар сүрүн ирдэбиллэр. | 1 |  | -Кут –сүр эргиирэ.Киһи орто дойдуга кэлбит аналын толороругар айыл5а сокуоннарын сөпкө тутуһан олоруохтаа5ын өйдөтүү. |  |
|  | Ийэ,а5а буолар анал. | 2 |  | -Уол,кыыс оҕону чопчулаан үөрэтии. Дьиэ кэргэн аҕа баһылыга, үчүгэй ийэ буоларга оҕо эрдэхтэн бэлэмнэнии. |  |
|  | Сиэр – майгы  Чөл олох | 1 |  | -Олоххо сыыһаны онорботторун курдук олук ууруу:сымыйалааһыны,уорааһыны,куһаҕан дьаллыкка үлүьүйүүнү утары.  Чөл олох доруобуйаҕа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чөл олҕ5у тутуһуохтааҕын өйдөтүү. |  |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | -Тургутук боппуруостарыгар эппиэттээһин  -Куонкурустарга кыттааһын |  |
| **Ки´иэхэ т³р³³бµт дойдута – 10 чаас** | | | | | |
| 3 | \*Куорунай улууһа | 1 |  | -Улуус картатын үөрэтии  -Уруһуйдааһын |  |
| 4 | \*Мин улууһум былыргыта | 2 |  | -Улуус архыыбын кытары үлэ.  -Чинчийэр үлэ |  |
| 5 | \*Куорунай нэһилиэктэрэ | 2 |  | -Нэһилиэк кинигэлэрин ааҕыы, билсиһии  - Куорунай туһунан ырыалары истии,үөрэтии |  |
| 6 | \*Ырыаҕа ылланар, хоһооҥҥо хоһуллар Куорунайым ытык дьоно-сэргэтэ | 1 |  | -Биллиилээх дьоннору кытары көрсүһүү  -Дакылаат суруйуу, көмүскээһин |  |
| 7 | \*Куорунайым айар дьоно | 1 |  | -Айар талааннаах дьоннуун көрсүһүү  -Иһитиннэрии оҥоруу |  |
| 8 | \*Түмүктүүр уруок | 1 |  | Тургутук ыйытыктарыгар эппиэттээһин |  |

**«Согласован» «Утвержден»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Духуобунас уруоктарын ыытыы**

**Программата**

**«Духуобунас уонна ыччат»**

**10-11 кылаас**

**Надежда Михайловна Николаева**

**Анна Прокопьевна Деляева**

**Бэрдьигэстээх, 2012 сыл**

**Быһаарыы сурук**

2012 уонна 2013 сыллар Горнай улууһугар Духуобунас сылларынан биллэриллибиттэрэ. Бу улахан суолталаах тэрээһин. Ол аата, биһиги, бу икки сыл устата улууспутугар Духуобунас туругурарын туһугар улэлэһиэхтээхпит.

Духуобунас сайдыы муҥутуур чыпчаала. Духуобунаһа суох сайдыы суох. Онтон духуобунас үнүгэс тардар, чэчирии сайдар уйата дьиэ-кэргэн, оскуола. Духуобунас диэн итэҕэл. Итэҕэл норуокка барытыгар баар. Итэҕэлэ суох норуот эрдиитэ суох тыыга олорбукка тэҥнээх, атыннык эттэххэ, итэҕэлэ суох норуот эстэр, симэлийэр дьылҕалаах.

Саха тыла – норуот баайа. Омук дьылҕатын быһаарар бэрт дириҥ силистээх – мутуктаах тыын боппуруос – тыл буолар. Норуот итэҕэлэ киһи этигэр-хааныгар төрөөбүт тылынан эрэ киирэр уонна иҥэр айылгылаах. Хайа да омук бэйэтин итэҕэлин атын омук тылынан ылыммат. Онон тыл диэн омук эстибэтигэр эрэ буолбакка, кини майгы-сигили, сиэр-туом (духуобунай), өй-санаа, билии-көрүү өттүнэн сайдарыгар аан бастаан тыын суолталаах боппуруос буолар. Саха тыла олус баай: айылҕаны, сиэри-туому, үлэни-хамнаһы кытта сибээстээх буолан, онно эбии олоҥхо, тойук, оһуохай тыллара, араас тэҥнээһин, дьүһүннээһин тыллара киэргэтэннэр, киһи иһиттэр-истэ олоруох курдук уонна сахаҥ тылынан киэҥ туттуох санааҥ киирэр. Кырдьык да, итинник баай тыл атын омукка аҕыйах буолуо.

Кэпсиир уонна истэр култуура диэн баар. Бу эмиэ духуобунас эмиэ биир көрүҥэ. Истии култууратыгар киирэр ыччаты духуобунаска үөрэтии. Ол аата болҕойон истии, киһи кэпсиирин тулуйан истии буолар. Маннык култууралаах киһи хайдах духуобунай баайа суох буолуой.

Ол иһин бу Программа **сүрүн тосхолунан** буолар ыччакка духуобунай баайы иҥэрии, кэпсиир уонна истэр култууратын сайыннарыы, саха народнай поэта Семен Данилов айымньыларын нөҥүө олоххо духуобунай сыаннастары үөрэтии.

Ол курдук, «Духуобунай култуура», «Кэпсиир уонна истэр култуура», «Семен Данилов ыччакка анаабыт кэс тыла» диэн үс хайысханы тутуһан оҥоһулунна. Бу уруоктарга Духуобунас түсчүттэрэ, «Ытык сүбэ» түмсүү чилиэттэрэ, музей үлэһиттэрэ, библиотека үлэһиттэрэ, нэһилиэк общественнай түмсүүлэрэ кыттыыны ылыахтара.

**Үөрэтии ис хоһооно:**

1**. «Аар Айыы µ³рэ±э» - 6 чаас**. Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү; Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү. Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, айылҕаҕа сөптөөх сыһыаннаах буоларга үөрэтэрин өйдөтүү. Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьиҥ олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы;

1. **«Духуобунай култуура» - 12 чаас**. С.Данилов бэргэн этиилэрэ. Духуобунас диэн тугуй? Духуобунас сайдыы муҥутуур чыпчаала. Духуобунас уонна ыччат (диспут). Духуобунас диэн итэҕэл. Ис духуобунай култуура. Тас духуобунай култуура. Арҕааҥы култуура сабыдыала (чинчийэр уруок). Атын омук култууратын үөрэтии (иһитиннэрии оҥоруу). Ийэни-аҕаны ытыктааһын. «Саха» диэн ааты үрдүктүк тутуу. Саха ыалын сиэрэ-майгыта.

**3. «Олоххо бэлэмнээх буолуу»** - 4 чаас. Кут –сүр эргиирэ. Киһи орто дойдуга кэлбит аналын толороругар айыл5а сокуоннарын сөпкө тутуһан олоруохтаа5ын өйдөтүү. Уол,кыыс оҕону чопчулаан үөрэтии. Дьиэ кэргэн аҕа баһылыга, үчүгэй ийэ буоларга оҕо эрдэхтэн бэлэмнэнии. Олоххо сыыһаны онорботторун курдук олук ууруу:сымыйалааһыны,уорааһыны,куһаҕан дьаллыкка үлүьүйүүнү утары. Чөл олох доруобуйаҕа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чөл олҕ5у тутуһуохтааҕын өйдөтүү.

1. **«Сиэри-туому булгуччу толоруу»** -**10 чаас**. Аар Айыы итэҕэлин сиэри-туому тутуһууга сүрүн ирдэбиллэрэ. Сир-дойду иччилэрин харыстааһын. Саха суруллубатах сокуона – **үгэстэр.** Ыһыах үйэлээх үгэспит буоларын өйдөтүү; Ыһыах – бар-дьон түмсэр түһүлгэтэ. Оһуокай ыһыах үҥкүүтэ, саха аймаҕы түмэр, сомоҕолуур түһүлгэ буоларын өйдөтүү;
2. **«Сүдү киһибит – биир дойдулаахпыт»** **- 6 чаас**. Семен Данилов бэргэн этиилэрэ. Семен Данилов ыччакка анаабыт айымньылара (чинчийэр уруок). Семен Данилов төрөөбүт дойду туһунан хоһоонноро (дискуссия). «Хотой дьоло» поэма тула (конференция уруок). Поэт оҕо сааһа ааспыт алааһыгар – Борго сылдьыы. Саха сирин суруйааччыларын аатын сүгэр оскуолалар үлэлэрин сырдатар республикатааҕы тэрээһиннэргэ кыттыы (оҕолор айар үлэлэринэн). С.Данилов бэргэн этиилэрэ. Кэпсиир култуура туһунан бэсиэдэ. Истэр култуура туһунан бэсиэдэ. Болҕойон истии култуурата. Тулуур, тулуйан истии култуурата. Киһи киһиэхэ сыһыана, убаастабыл (холобурдары көрүү).

**Үөрэнэр кинигэлэр:**

1. К.Д.Уткин-Нүһүлгэн научнай үлэлэрэ
2. Саха литературатын классиктарын айымньылара
3. Семен Данилов айымньылара
4. Улууска тахсыбыт олохтоох автордар үлэлэрэ
5. Горнай улууһун кинигэлэрэ
6. Духуобунас түсчүтэ Николаев В.И. ыстатыйалара
7. Кистэлэҥ күүс - сурунаал

**Календарнай – тематическай былаан 10-11 кыл**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок тиэмэтэ** | **Чааһа** | **Күнэ- дьыла** | **Уруок сүрүн чааһа**  **Уруок**  **ыытыллар көрүҥэ** | **Ыытыллар миэстэтэ** |
|  | **«Аар Айыы µ³рэ±э» – 6 чаас** | | | | |
| 1. | Аар Айыы үөрэҕэ диэн тугуй? Духуобунас диэн тугуй? | 1 |  | - Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ буоларын өйдөтүү;  -Духуобунас төһө да кут-сүр, өй-санаа, майгы-сигили эйгэтэ буолбутун иһин, дьиҥ олохтон, тулалыыр эйгэттэн, уопсай уйгуттан уһуйуллан киһи олоҕун сирдиир аналлааҕын өйдөтүү, быһаарыы; |  |
| 2. | «Айыы уонна «Аньыы» | 1 |  | --Сырдык, хараҥа күүстэр. Айыы уонна аньыы араастарын өйдөтүү.  -Бэлиэтэнии, холобурдары көрүү. |  |
| 3. | Аар Айыы итэҕэлин сүрүн ирдэбиллэрэ | 1 |  | -Аар Айыылары, күүстээх тыллары, сирдээҕи үтүө иччилэри билиһиннэрии, өйдөтүү. Аар Айыы итэҕэлэ киһини сөптөөхтүк сылдьарга, олорорго, айылҕаҕа сөптөөх сыһыаннаах буоларга үөрэтэрин өйдөтүү.  -Кэпсэтиһии, сэһэргэһии. | Айылҕаҕа тахсыы |
| **Духуобунай култуура – 7 чаас** | | | | | |
| 4. | Духуобунас уонна ыччат | 1 |  | - Духуобунай ис кыаҕы барытын иҥэриммит ыччат Духуобунай баай дууһалаах киһи буоларын өйдөтүү;  -Кылаастар икки ардыларыгар диспут | Библиотека |
| 5. | Ийэ, аҕа саха итэҕэлигэр | 2 |  | - Ийэни-аҕаны ытыктааһын, убаастааһын. Ийэ-аҕа, эһэ-эбэ өттүнэн төрүччүлэрин туох-ханнык аймахтаах-уруулаах дьон холбоспуттарын, төрдүлэригэр-уустарыгар туох үтүө дьоннордоохторун билэр эрэ буоллахтарына удьуор тыынын тускулун тутуһуохтаахтарын өйдөтүү;  -Бэйэ холобурдарын көрүү, кэпсэтиһии |  |
| 6. | Ыал – ытык өйдөбүл | 1 |  | -Сахаҕа «эргэ таҕыс», «ойох ыл», «ыал буол», «дьиэ-уот тэринэр» диэн өйдөбүллэр түҥ былыргыттан бааллар. Ытык айылҕаҕа чугас, уйаҕас-сайаҕас, кэрэни кэрэхсиир, арчыланар баҕалаах киһи үүнэн-сайдан ытыктанар дьоллоох ыал буоларын өйдөтүү.  -Холобурдары көрүү, кэпсэтиһии |  |
| 7. | Арҕааҥы култуура сабыдыала | 1 |  | - «Ис уонна тас духуобунай култуура өйдөбүллэрэ. «Тас духуобунай култуура» диэн бу атын дьон, омук култууратын үтүктээһин буоларын өйдөтүү. Аныгы ыччат бу сабыдыалга ылларбакка, үтүктээйи буолбакка, «саха» диэн аатын түһэн биэрбэккэ, чиэһинэйдик, үтүө суобастаахтык олоруохтааҕын өйдөтүү.  -Чинчийии уруок. Киинэ көрүү, ырытыы |  |
| 8. | Доруобуйаны буортулуур дьаллыктар. Харысхал үөрэҕин этиилэрэ. | 2 |  | -Арыгы, табах, наркотик саамай доруобуйаҕа буортулаах дьаллыктар буолалларын өйдөтүү. Куһаҕан эйгэ улахан тардар күүстээҕин оҕолорго быһаарыы.  -Хаһыат ыстатыйаларын ааҕыы, телевизорга биэриилэри көрүү, ырытыһыы |  |
| 9. | Аныгы техника киһиэхэ буортута. Харысхал үөрэҕэ. | 1 |  | -Компьютер, телевизор, суотабай телефон киһиэхэ буортутун, хайдах сөпкө туһаныахха сөбүн өйдөтүү. Үтүктээйи буолуу буортута.  -Иһитиннэрии оҥоруу. |  |
| 10 | Түмүктүүр уруок | 1 |  | -Иһитиннэрии оҥоруу |  |
|  | **Олоххо бэлэмнээх буолуу – 6 чаас** | | | | |
|  | Киһи сиргэ кэлбит аналыгар сүрүн ирдэбиллэр. | 1 |  | -Кут –сүр эргиирэ. Киһи орто дойдуга кэлбит аналын толороругар айыл5а сокуоннарын сөпкө тутуһан олоруохтаа5ын өйдөтүү. |  |
|  | Ийэ,а5а буолар анал. | 2 |  | -Уол,кыыс оҕону чопчулаан үөрэтии. Дьиэ кэргэн аҕа баһылыга, үчүгэй ийэ буоларга оҕо эрдэхтэн бэлэмнэнии. |  |
|  | Сиэр – майгы  Чөл олох | 2 |  | -Олоххо сыыһаны онорботторун курдук олук ууруу:сымыйалааһыны,уорааһыны,куһаҕан дьаллыкка үлүьүйүүнү утары.  Чөл олох доруобуйаҕа туһатын быһаарыы. Киһи бэйэтин кэскилин туһугар чөл олҕ5у тутуһуохтааҕын өйдөтүү. |  |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | -Тургутук боппуруостарыгар эппиэттээһин  -Куонкурустарга кыттааһын |  |
| **«Сүдү киһибит – биир дойдулаахпыт» - 6 чаас** | | | | | |
|  | С.Данилов төрөөбүт дойду туһунан хоһоонноро | 1 |  | -Поэт хоһооннорун үөрэтии, кэпсэтиһии  -Төрөөбүт дойду туһунан хоһоон айыы |  |
|  | «Хотой дьоло» поэма тула | 1 |  | -Конференция уруок 10-11 кыл |  |
|  | Киһиэхэ төрөөбүт дойдута | 1 |  | -Поэт оҕо сааһа ааспыт алааһыгар Борго барыы  -Ыстатыйа суруйуу |  |
|  | Мин ырыам ылланыа, мин аатым ааттаныа» | 1 |  | -Ырыа буолбут хоһооннорун үөрэтии, ыллааһын |  |
|  | Суруйааччы аатын сүгэр оскуолалар | 1 |  | -Республикатааҕы күрэххэ бэлэмнэнии, айар үлэ |  |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Тургутук ыйытыктарыгар эппиэттээһин |  |
|  | **«Сиэри-туому булгуччу толоруу» - 7 чаас** | | | | |
|  | Аар Айыы итэҕэлин сиэри-туому тутуһууга сүрүн ирдэбиллэрэ | 1 |  | -Сири – дойдуну күндүлээһин, маанылааһын сиэрэ-туома;  -Бэлиэтэнии, холобурдары көрүү |  |
|  | Сир-дойду иччилэрин харыстааһын | 1 |  | -Сир аатын харыстаан ааттааһын, сүгүрүйүү;  -Бэлиэтэнии, кэпсэтиһии |  |
|  | Ытык харамайдары харыстааһын | 1 |  | -Ытык харамайдары өлөрүү сэттээҕин өйдөтүү, билиһиннэрии;  -Уруһуй оҥоруу, киинэ көрүү, ырытыы |  |
|  | Саха суруллубатах сокуона – **үгэстэр** | 1 |  | - Үгэстэри тутуһуу, олох сиэринэн олоруу. Үгэс көрүҥнэрэ: үтүө уонна мөкү;  - Үгэстэри сурунуу, үөрэтии |  |
|  | Саха итэҕэлин өрөгөйдөөх чыпчаала – **Ыһыах** | 1 |  | -Ыһыах үйэлээх үгэспит буоларын өйдөтүү;  Ыһыах – бар-дьон түмсэр түһүлгэтэ.  -Чинчийэр үлэ, дакылаат |  |
|  | Ыһыах сүрүн аргыһа, киэргэлэ – **Оһуокай** | 1 |  | -Оһуокай ыһыах үҥкүүтэ, саха аймаҕы түмэр, сомоҕолуур түһүлгэ буоларын өйдөтүү;  -Оһуокай тылын-өһүн, хаамыытын үөрэтии |  |
|  | Түмүктүүр уруок | 1 |  | Тургутук боппуруостарыгар эппиэттээһин |  |