«ДОРҔООННОР» тема

 Хоhооннор

 «Аhаҕас дорҕооннор»

1.Аhаҕас дорҕооҥҥо

Салгыммыт иҥнибэт

Айахпыт иhигэр

Мэhэйи көрсүбэт

2..Аһаҕастар ыллыыллар

уhуутууллар, хаhытыыллар

 Улуйаллар, иhиирэллэр

Ытыыллар, эҥэрээллэр

3.«Бүтэй дорҕооннор»

Бүтэйдэр бүтэҥилэр

Хардьыгынаан саҥараллар

Ырдьыгынаан ылаллар

Ыллыахтарын баҕарбаттар.

 5. «Бүтэй дорҕооннор»

Бүтэйдэр да хаалсыбаттар

Олус бэркэ олороллор

Игирэ буолан сиэттиhэн

Хоhуласпыт буолаллар.

Олус диэн эйэлээхтэр

Сэргэстэhэн сылдьаллар

Сымнаҕас да майгылаахтар

Кытаанахтар эмиэ бааллар

Ньиргиэрдээх да буолаллар

4 «Аһаҕас дорҕооннор»

 Аһаҕас дорҕооннор

 Аҕас балыс оҕолор

 Биир балаҕан иhигэр

 Аҕыс буолан олороллор

 Олус диэн эйэлээхтэр

 Олус -олус үлэhиттэр.

Икки буолан сиэттиhэн

Дифтоннары µөскэтэллэр

Ы Алыын сиэттиһэн

 Ыа дифтонг буола тµһэр

У О-луун холбоһон

Уо дифтону оҥорор.

Ити курдук үөскээбиттэр

ИЭ уонна ҮӨ дифтоннар.

«Аһаҕас дорҕооннор» .

Хоһооҥҥо ханнык дорҕоон элбэхтик иhилиннэ?

«Ким болҕомтолооҕуй?» диэн оонньуу ыытахха сөп. Ким элбэх тылы иhиллибит дорҕоонтон өйдөөн хаалбытый ? Маны сэргэ дорҕооннору үөрэтиигэ оҕолор буукубалар туhунан хоhоон айалларын олус сөбүлүүллэр.

 А- баар амарах Оҕом, ооккоом,

Аҕам аатыгар, Омуннаах Ооппоос атаспар Айаалга , Олбоххо олорбокко

амарах аймахпар, Оонньоо онно-окко

 атаах оҕоҕо.

Эҥээрийэр эйээрэр У- улуу ууһут

Эмтэркэй Э Уһуннук уунан устубут

 Эбэлээх, эhэбэр Улуу муораҕа тиийбит

 Эмиэ баар эбит.

Yстээх Yстүүнньэ Икки илии

 Yнкуулүүр да ункүүлүүр Икки ини -бии

 Yмүрүччү үктүү-үктүү Иккиэн итигэстииллэр

 Yhүс күнүн үргүлдьү Имигэстик хамсыыллар

 Уоhук уолбут Ыаҕастары ылыахха

Уонун туолла Тыаҕа отоннуохха

Уолбут туорка Ыаҕайаны толоруохха

 Уон чүмэчи үрбүт. Дьиэбит диэки хаамсыахха.

Киэhэ эмиэ кэлиэххэ Yөруу-көтүү үксээтэ

 Үөрэ көтө сылдьыахха.

Тиэргэммитин симиэххэ

Киэргэтиэххэ симиэххэ

 Дор5ооннор тустарынан 1 кылаас үөрэнээччилэрэ Люба Лаптева, Оля Шадрина , Айыына Сибирякова , Кирилл Лаптев айбыт хоhоонноро.

А

Аҕам атын аата

Аҕам атын айааhыыр

Кини ыраах айанныыр

«Атас» диэн атастаар

Ы

Ытым аата Тузик

Кини олус булчут

Ытырсары сөбүлээбэт

Ынырдахха кэлэр

И

Илиибэр иннэни

Мин сатаан тутабын

Иистэнэри сөбулуубун

Иннэни сүтэрбэппин.

О

«О» буукуба , оҕолоор

Огурсууга майгылыыр

Оҕуруоҕа , уобуручка

Олус олус майгылыыр

Э

Эйэҕэс бэйэлээх

Эhэлээх эбэбин

Элбэх биэhи ыламмын

Эhигини үөрдүөҕум

Һ

Эһэ, Эһэ оҕото

Эhэтигэр кэhиитин

ыhык илдьэ испит

Ч

Чороонтон

Чороону бэрсиhэн

Кымыс бө5ө истибит

С

Сибиинньэ сылыгар

Сибиинньэлэр үөрдулэр

Сибиэһэй үүт истилэр

Сыа да сыа буоллулар

Дь

Мин дьиэм

Дьиэ да дьиэ

 Дьиэбин куруук хомуйабын

Дьиэбин олус таптыыбын

Денискалыын , Даниллыын

Х

Хомус тыаһа хомоҕой

Хомуһуннаах ырыалаах

Д

Дима, Даша- доҕордуулар

Детсадка бииргэ сылдьаллар

Л

Лина, луугу үргээбит,

Лидаҕа , Ленаҕа биэрбит.

Н

 Наскы наhаа сылаас

Наар кинини кэтэбин

Нь

Ньуосканан аhыыбыт

Ньуосканан булкуйабыт

Ый, ый – сырдыккын

Түүн аайы сырдыыгын

Эйигин сулустар

Эргиччи умайаллар.

θ

θтүүк итии да итии

θтүүктэн өрүү сэрэн

К

Куоска, олус киитэрэй

«Кутуйаҕы тутуом диир»

Кутуйахчаан, эн сэрэн

Куоскаҕа туттарыма.

« Ханнык буукуба саспытый ?» Оонньуу

**БУ ХАННЫК БУУКУБАНЫЙ?**

Тема : Аh А5АС ДОР5ООН (Аhа5ас дор5оон уларыйыыта )

1 .Оонньуу «Билбэччэйгэ көмөлөс». Аhа5ас дорҕоону уларытан саҥа тыллары таhааран суруйуҥ. Yөрэнээччилэргэ перфокарта биэрэн үлэлэтии.

 с -

 аас, ыыс,

 иис, уус

 үүс

 р- уур,

 үүр,

 ыыр

 с -уос,

 иэс,

 үөс

 ыас

 -тыа

 быа

 сыа

 кыа

 биэ

Ис Үс

 Эс

 Ос

Ат - От

 Ыт

 Эт

 Үт

 Өт

 -

Ис иис

Ас аас

Үс үүс

Ил- Иил

Ур- Уур

Үр Үүр

үт Үүт

Тема ДИФТОНГ

 Перфокартанан тыллары таһаарыыга «Ким элбэ5и?» оонньуу ыытыахха сөп. Оҕолорго перфокарталарыгар ортото ыраас кумааҕы ууруллар

аа

ыы

уо

оо

ии

ээ

үү

ээ

Аа

оо

ыа

уо

иэ

үү

аа

ыы

уу

уо

ии

үө

ыа

и

аа

ыы

уо

ыа

ии

уо

үү

ыа

«Сүһүөхтэр сыаптара » Бу оонньууну Льюс Кэрролл «Алиса дьиктилээх дойдуга » кинигэ автора айбыт оонньуута .Тыл дорҕоонун уларытан табаны балык гыныахха соп.

Ким уһун суһүөхтэр сыаптарын оҥорор эбит.Иккис тыл бүтэһик сүһүөхтэн саҕаланар.

Холобур:

Та- ба - лык , паар- та- ба -раан

Куу-рус-са-мо-лет-чик.

«ХОМУЙААЧЧЫ» оонньуу

ЧЫЫ

ТУЛ

ЛУК

КУО

БАХ

СА

hыл

РУС

ЧААХ

КУУ

«Атыыhыт тугу атыылыырый? » оонньуу. Сүhүөхтэри холботолоон атыыһыт тугу атыылыырын суруйуҥ.

ЛИЭП

КИ

НЬА

 БУР

ПИЭТ

ХАР

ДУК

САА

КЭМ

РЫАН

БА

КЭМ

«Сүһүөхтэр аукционнара » оонньуу. Бу оонньууга ким бэриллибит сүһүөхтэртэн элбэх тылы таhаарар эбитий диэн курэхтэhэллэр.

Холобура : БА- баҕа, батас , бараан, балык, баhылык, бадараан, бараммат…

**ТУ-**

**АЛ-**

 **А-**

**БА-**

**ТА-**

**БАР-**

**КИ-**

«Ситэрэн этин» оонньуу. Ыытааччы маҥнайгы сүөһүөҕү этэн баран мээчиги оҕоҕо быраҕар , хаппыт оҕо тылы ситэрэн этиэхтээх

«Сүһүөхтэр сүппүттэp » оонньуу. Сүhүөхтэри холботолоон саҥа тыллары таhаарыы.



раан

тыына

өс

туол

мас

сыына

пиэт

хар

чуо

саа

кэм

«Сүһүөхтэртэн этиини оҥор » оонньуу. Өс хоһооннорун , таабырыннары хомуттарыахха сөп.Холобура: Үөрэх баар - бараммат баай.

**БААЙ**

**БА**

**Yө**

**МАТ**

**РЭХ**

**БААР-**

**РАМ**