«Саха Ѳрѳспүүбүлүкэтин «Нам улууһа» муниципальнай тэриллии

Түбэ орто оскуолата»

муниципальнай казеннай үѳрэх тэрилтэ

 **Кѳрүлуннэ : Сѳбүлэстэ: Бигэргэтэбин:**

 МХ салайааччыта \_\_\_\_\_\_\_ Попова В.Н. Директоры үѳрэх чааһыгар солбуйааччы \_\_\_\_\_\_ Шарина Е. И. Оскуола директора \_\_\_\_\_\_\_Лукина С. Н.

 Балаҕан ыйын 1 күнэ 2015 сыл Балаҕан ыйын 1 күнэ 2015 сыл Балаҕан ыйын 1 күнэ 2015

**Үѳрэтэр бырагыраамма**

  **«Тѳрѳѳбүт литературабыт»**

**(6 кылаас)**

 Толордо: Саха тылын уонна литературатын учуутала

 Шелковникова Нюргуяна Валерьевна

**Түбэ, 2015-2016 үѳ.дь**

**Быһаарыы сурук**

**«**Норуот тылынан айымньыта уонна уус – уран литература» программа Российскай Федерация Уерэ5ин министерствота бигэргэппит литературнай уерэхтээьиннэ Государственнай стандарт методологическай теруттэригэр уонна дидактическай ирдэбилигэр тирэ5ирэр. Уус – уран литература – киьи умсул5аннаах ис туругун, уйулатын ырыата, сэьэнэ, ейун – сурэ5ин меккуерэ. Литератураны уерэтии, бастатан туран, ити умусл5аны, ей – сурэх меккуерун ырытан ылыныыга, дирин, ула5алаах толкуйу арыйыыга туьуланар.

 **Алтыс кылаастары уерэтэргэ маннык сыал – сорук турар:**

- О5о ситимнээх санатын, айымньыны ырытар дьо5урун тиьиктээхтик сайыннарыы. Аа5ыыга сурун бол5омто ууруу «аа5ыы, сэьэргээьин» ньыматын уруок аайы туьаныы, ону таьынан уерэнээччи «бэйэ аа5ыытын» ситиьии.

- Фольклор айымньытын керуннэрин тылынан уобараьы арыйыы ньымалары билиьиннэриини диринэтии: гипербола, уус – уран деталь, историческай сюжет, аллитерация о.д.а. Норуот тылынан уус – уран айымньыта уонна уус –уран литература ситимнэрин, автор (суруйааччы) туьунан ейдебулу диринэтии. Герой, персонаж туьунан ейдебулу диринэтии: киьи – уус – уран литература5а сурунэ, мэтириэт, герой тыла – еье, ис турук, уобарас, диалог, монолог, олонхо геройа, остуоруйа геройа, легендарнай (историческай) герой, кэпсээнинэн айымньы геройа, драматическай, лирическай герой.

- Тереебут норуотун духовнай кууьунэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саналаах, тыыннаах, ейдеех киьини иитии. Норуот уйэлэргэ муспут муудараьыгар иитии.

**Тереебут литератураны уерэтии сунньунэн икки туьумэххэ арахсар:**

1. Норуот тылынан уус – уран айымньыта.

1. Уус – уран литература.

**Учуутал:** Шелковникова Нюргуяна Валерьевна

**Предмет:** Саха литературата

**Кылаас:** 6

**Учебник:** Оконешникова П.И. уо.д.а.

Тереебут литературабыт: 6 кылааска уерэнэр учебник-хрестоматия

/ П.И. Оконешникова, Е.М. Поликарпова, С.Г. Олесова. – Уьус тахс. – Дьокуускай: Бичик, 2009

**Кеме матырыйааллар:**

1. Архипова Е.А. Хоьоонунан айымньы тутулун ырытыы. – Дьокуускай, 2006.
2. Васильев П.К., Федоров И.Г. Ойуу тылдьыт. 5 – 9 кылаастарга аналлаах уерэнэр пособие. 2-с тахсыыта. – Дьокуускай: Бичик, 1998.
3. Кычкина Е.Н. Тереебут литература5ын теье билэ5ин?: Литературнай оонньуулар. Дьокуускай: Бичик, 2001.
4. Киьи тыла – ох: ес хоьоонноро, таабырыннар. – Якутскай, 1982.
5. Окорокова В.Б. Литература теорията. – Дьокуускай, 2004.

 6) Окорокова В.Б. Саха литературата (абитуриенна кеме). – Якутск, 2003.

 7) Поликарпова Е.М. Литература уруога – айар улэ. – Дьокуускай, 1997.

 8) Попов И.К. Саха суруйааччыларын псевдонимнара. – Дьокуускай: Бичик, 2005.

 9) Писатели Земли Олонхо. – Якутск : Бичик, 2000.

 10) Саха литературатын оскуола5а уерэтии методиката: Учууталга кинигэ / Саха Ересп. терут омуктар оскуолаларын чинчийэр ин-т. – Дьокуускай: Бичик, 2006.

 11) Саха суруйааччылара (санаалар, этиилэр). Учууталга, студенна кеме пособие. – Дьокуускай: Бичик, 1994.

 12) Хаьыат материаллара.

**Нэдиэлэ5э:** 2 чаас.

**Сылга:** 68 чаас.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нэдиэлэ ахсаана | Чиэппэр  | Чааьа | Оонньуу уруок. | Хатылааьын | Контрольнай улэ. | Ал5аска улэ | ИКТ уруок. |
| 8 | I | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | II | 15 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | III | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | IV | 16 |  | 1 | 1 |  |  |

Угус уруок аа5ыы уонна ырытыы чэрчитинэн ыытыллар. **Бэлиэтэээьин:** Чиэппэринэн керен то5оостоох тема5а кердерер – иьитиннэрэр аныгы технологияны ( интегрированной уруоктар) туьанар сорук турар.