Рабочая программа внеурочной деятельности

**«Культура народов Республики Саха (Якутия)»** для 6 класса

основного общего образования

**Быьаарыы сурук**

6 кылааска Саха Республикатын норуоттарын култууратын уерэтии ФГОС ирдэбилигэр оло5уран, Саха Республикатын Уерэ5ин Министерствота бигэргэппит саха оскуолатын программатыгар оло5уран оноьулунна. Норуотуйэлэргэелбет – суппэт бар5а баайа – кининациональнайкультуратауоннаискусствотабуолар. Саха ыччатакырасааьыттанноруоттеруткультуратынэтигэр – хааныгаринэрэн, тереебутбуоруттансилистээх – мутуктаах, толорукуттаах – сурдээх, саханоруотунсалгыыр, ураанхайомугуууьатаркиьибуолантахсыахтаах. Олиьинбупредметиуерэтэргэманныктосхоллору (принциптэри) тутуьуоххасеп:

1. Норуоткультуратынуунэр келуенэ5э ситиминбыьытатыыппакка, бииртиьигинэн (системанан) билиьиннэрии;
2. Норуоттугуайбытын «кырааскалаан – тупсаран», «ыраастаан» биэрбэккэ, хайдахбаарынаныччаккатиэрдии;
3. Уерэ5и билинникэмуустукусулуобуйатынкыттасатаандьуерэлээн, олоххо, ейге – санаа5а мындырсыьыаныыччаккакердеруу.

**Сыала-соруга:**

- өбүгэлэрбитүтүөүгэстэринкыттабилсиһии, үөрэтии – олоххотуһалаахолукууруллуута.

- норуоттылынбаайынсалгыыбилиһиннэрии, олоңхо5о интэриэһиүөскэтии, үйэлээхбилиитиниңэринии.

- о5о саңарар, толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы, сиэрдээхбуолуугаиитии.

-түөлбэбиллиилээхдьоннорунбилиһиннэрии, кинилэролохторугаринтэриэһиүөскэтии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруоктемата** | **Уруокисхоьооно** | **Чаас****ахсаана** |
| 1 | Сиэрдээхбилиилэр. | Куну-дьылы аа5ыы. Ыйдарсахалыыааттара. Дьылкэмнэрэ. Сахалархонугу аа5ар ньымаларауоннатэриллэрэ.Нууччалыыхаландааркиириитэ. Куну-дьылытанаранан аа5ыы. Кэмибэлиэтээьин.Куну-дьылыбилгэлээьин. Халлаанэттиктэринэнбилгэлээьин. Айыл5а кестуулэринэн, от-мастуругунан, кетер-суурэркэмэлдьитинэнбилгэлээьин.Сахалыыкээмэйдэр. Уьуну, ыраа5ы, халыныкэмнээьин. Сир, от кээмэйэ. Ыйааьынкээмэйэ. Нууччаттанкиирбиткээмэйдэр.Сахалыыэмтээьин. Сахаларкиьиэтин-хаанынбилиилэрэ. Киьиорганнарынсахалыыааттара. Саха эмчиттэрэ: ал5ааччы, ичээн, отоьут. Аналотоьуттар: хаанньыт, туенньут, илбииьит, харахотоьута, унуохтутааччы, хаанбуойааччы, о5о кете5ееччу… Отунанэмтээьин. Саха сирин эмтээхуунээйилэрэ.Сахалыыдьуул-куолу. 17 уйэсанатыгарсахаларолохторунтутула. Дьиэкэргэн. Ийэ, а5а ууьа. Сахалыыдьуул-куолусалаалара: сириуллэрии, бас билиинихарыстааьын, булт-балык бэрээдэгэ, атастаьыы, атыы-эргиэнмэктиэлэрэ. Киьиурдукаатынараначчылааьын, быьыы-майгы, ыалдьыттааьынсиэрэ.Буруйуоноруууоннатуктэрибыьыыиьиндьууллээьин. Сахалыы анда5ар. | 11 |
| 2 | Саха итэ5элэ. Сиэр-туом, угэстэр. | Киьитуьунанейдебул. Аан дойду, айыл5а, киьиситимэ. Киьи ус кута. Киьисурэ.Уер. Уертуьунанбылыргысэьэннэр. Сэьэннэристорическайтеруттэрэ, научнайбыьаарыылара.Киьи дьыл5атын туьунанейдебул. Оноруу, анал, ыйаах-чаас.Бэйэниэллэнии, харыстаныы. Чел, нусбуолуу. Кут-сур эмсэ5элээьинэ. Куьа5ан дьаллыктар.  | 5 |
| 3 | Историческайкеруу | ДьулэйБуекээн, Нара Суох, ИирбитНьукуус – Саха уьулуччулаахичээннэрэ, дьаданысахаларсанааларынэтээччилэр.СэьэнАрдьакыап оло5о уонна донно-сэргэ5э туьалаахулэтэ. «Сахалартустарынанбылаан», кэлэркэмтуьунанэтиилэрэ. | 3 |
| 4 | Сахалыы культура билиннисайдыыта. | Олонхобугуннутэ. «ДьулуруйарНьургунБоотур» олонхо.Оьуокайтиллиитэ. Н.Е. Петров «Оьуокай» обществонытэрийиитэ, оьуокайы тар5атыыга араасеруттээхулэтэ.Билиннихомусчуттарситиьиилэрэ. Иван Алексеев – ХомусУйбаанайарулэтэ. | 10 |
| 5 | Хотугуомуктарбилиннисуруйааччылара. | Эбээнсуруйааччылара. Андпей Кривошапкин айымньылара, аныгыкэмикердеруугэсананыкиллэриитэ, суруйармаастарыстыбата. В.Г. Белолюбская – Аркукхоьоонноро.Николай Калитин хоьоонноро, кэпсээннэрэ. Евдокия Бокова кэпсээннэрэ.Галина Варламова – Кэптукэсэьэннэрэ. Фольклор матыыптара.Чукча суруйааччытаГыргольПурахоьоонноро.Николай Курилов кэпсээннэрэ, хоьоонноро. Г.Н. Курилов – УлуроАдопоэмалара, хоьоонноро. Поэма проблематиката, лирикатынсурунтосхоллоро, научнай-чинчийэрулэтэ. | 6 |

Сылтумугэруерэнээччитугусатыыра:

1. Куну-дьылыкэтээнкерер.

2. Дьиэкэргэниьигэрсыьыансиэринейдуур.

3. Киьи дьыл5ата бэйэтиттэн тутулуктаа5ын ейдуурбуолуохтаах.

4. Саха норуотасайдарыгарбэйэлэринкылааттарынкиллэрбитдьонунанкиэнтуттар.

5. Олонхону, оьуохайы, хомуьухолононкеренбилэр.

6. Эбээнуонна юкагир билиннисуруйааччыларынбилэр.