«ААТ ТЫЛЛАР» ТЕМАҔА ООННЬУУЛАР

 «Буукубалар муммуттар » оонньуу. Ханнык буукуба муммутуй ?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ы | К | Л | А | А | С |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | Э | Т | Э | Э | Т | Э | Т |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | И | К | И | Г | Э |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | А | П | Р | А | Т |

Аат тылларга оонньуулар :

«Кимнээх манна олороллоруй ?» оонньуу

 Бу дьиэлэргэ ханнык кыыллар

Олороллорун этин, олорор

Кыыллар ааттарын дьиэ5э

Суруллубут буква ыйар.

 (К- куобах, киис,

 кутуйах, кырынаас,

 С- саьыл, солондо,

 Саарба, сиэгэн

 Б- боро, буобура , ба5а

 бэдэр

 Т-тайах, таба, туртас..)

«Мин кимминий? Кини кимий» Туохпунуй? Тугуй?)? оонньуу:

**САhЫЛ**

Бу оонньууга суруллубут тыллаах «корона» кэтэрдиллэр. О5о ким ? эбэтэр туох буолбутун таайыахтаах.

«Буукубалар тохтубуттар » оонньуу. Ханнык буукуба тохтубутуй ?

**?**

 **ОСКУЛА**

ТYНYК

 **КЫЛАС**

**?**

**?**

**?**

**?**

ЧЫЧАХ

 КУУРУСА

 ОТУОЛ

**?**

ЧЫЧАХ

«Аптаах тыллар » оонньуу

Ким элбэх инниттэн да, кэнниттэн да аахтахха уларыйбат тылы булан суруйар эбитий ?

Холобур :АППА ( сүүс , саас , сыыс, харах , хабах , хайах, силис , сулус, сурус,, саңас, эйэ, эбэ, эһэ,аҕа,ала, айа, кулук, хах, хаппах, тиит, сис, сас, Амма, тугут, тот )

«Төттөру тыллар» оонньуу

Тылы кэнниттэн аахтахха атын тыл тахсар тылларын ким элбэ5и буларый?

Холобур:

Көнөтук аах –күн күлэ тахсыа

Кулумнуу сытыа

Төттөру аах- түҥкэтэх тыаҕа

Түбэһэн ааһыа.

 (сиик- киис )

КУУЛ ЛУУК

КЫЛЫС

ХАРА

САА

АТАХ

( тыс , кылыс, суот, түү, атас, хаас , ыыт , хайа, хата, суу, киис )

«Алҕаhы көннөр» оонньуу.

 Бу оонньууга оҕо алҕастары көннөрө үөрэнэригэр , болҕомтолоох буоларга үөрэтэр. Ханнык баҕарар темаҕа ыытыахха соп. Дуоскаҕа Билбэтчэй «суруга» ыйанар. Оҕолор ол суругу көннөрөллөр уонна сыыһаны быһаараллар.

**КУБАХ , САЬЛЫ, СОРДН, ХАХАН, ТУЛУК,**

**КЫБА, САЙН, КЫЛАС, ОСКУЛА , МАСЫНА, ЧЫЧААХ, МАХАН, ХАРТЫСКА, КИНГЭ,**

**hУОХ, ХАЛАН,**

«Саха сирин көтөрдөрө» .Манна тыллар суруллубуттар . Бу оонньууга төгуруктэргэ баар буукубаларынан чаhы хоту ааҕаллар уонна эппиэттэри суруйаллар.

Тахсаллар: Суор, хаас, куба , улар, аныр, ымыы, анды .

«Тыллары хомуй» оонньуу тыл састаабын үөрэтиигэ, даҕааьыны , туохтууру үөскэтиигэ эмиэ туттуллар .Тыл олоҕор сыһыарыылары эбэн саҥа тыллары таһаар.

ойуур



лээх

Күүс

чут

hит

үлэ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А | Т |  |
| А | А | Т |  |
| А | Т | А | Х |  |
| А | л | а | а | С |  |
| А | л | м | а | а | с |

«Ким уhун тылы булар эбитий» ?

 Оҕолорго 1 дорҕоон буукубата бэриллэр. Ол буукубаттан саҕаланар бастаан саамай кыра тылы, онтон 1-дии буукуба эбэн биэрэн сaҥа тылга буукубата элбээн иhиэхтээх.

«Көлөһө» оонньуу

Бу көлөьө иhиттэн ким элбэх тылы таhаарар эбитий?

 Суот, уот, от . тыа , ыам , муус , уус , сыт , ыт , ытаа, таай, айа, айах. Ахсаан, саа, аан , анньыы, ыыс .

«Ким сыыспакка этэрий?» Оонньуу

Бу оонньуу Чили омук «Уу, сир, салгын » диэн оонньуунан аат тыллары µөрэтиигэ туттуллар. Төгүрүчү туран ыытааччы эппит тылларыгар мээчиги хабан баран тургэнник этэн иhиэхтээхтэр.

Холобур : уу- уу харамайдарын ааттыахтаахтар, «сир» диэннэ ханнык баҕарар сиринэн сылдьар кыыллар, «салгын» диэтэххэ көтөрдөру ааттыыллар.

Бу оонньууну өссө бөлөхтөрүнэн уларытан «отоннор», «дьиэ харамайдара», «үөрэх маллара» уо.д.а уларытан биэриэххэ соп.

2 вариант. «БYТЭhИК ТЫЛЫ ЭТ»

Саҥа чаастарга чопчу бэриллибит буукубалартан саҕаланар тыллары булууга күрэхтэhии.Оонньууга ким бүтэhик тылы эппит ол кыайар(бэриллибит бириэмэ иhигэр).

Холобур:

Хайааhыны көрдөрөр аат тылларга

С- сууруу, сырсыы, сүксүү, суруйуу, сыбыытаьыы….

К-күлүү, көрүү, күрэхтэhии, кылыы….

Айылҕаны көрдөрөр аат тылларга

Т-тибии,тыал , түүн, туман, тобурах ….

Даҕааьыны булууга:

К-кыhыл, кыра , кылгас , кичэл, көрсүө, куhаҕан, куччугуй….

Аат тылтан үөскээбит туохтуурдарга

М-мастыыр, мунньахтыыр, мээрэйдиир. К-кустуур, киистиир, күлүктүүр…

4. «ДАҔААЬЫН ААТ» ТЕМАҔА ООННЬУУЛАР.

Хоhоон «Даҕааhын »

Даҕатан этэбин

Даҕааһын буолабын

Туох эмит бэлиэтин

Чуолкайдаан этэбин

Кэрэтин, кыратын,

Амтанын,форматын,

 Өҥн³р³ ханныгын

Туохтааҕын этэбин.

Аат тыллыын бииргэбин.

Доҕордуу буолабын.

«Миигин ³йд³³» оонньуу

 Бу оонньууну аат тыллары , даҕааьыннары, туохтуурдары ү³рэтэргэ туттуллар . оҕолорго тыллар карточкалара бэриллэр. Оҕо ол предмети аатын эппээккэ эрэ кини бэлиэлэри этэн таайтарыахтаах , эбэтэр бу предмет тугу эрэ гынарынан бу тыл аатын этиллиэхтээх.

Холобур: Мээчик , ат, куобах , оҕо.

 Суруйар, ааҕар , үөрэнэр , суоттуур, истэр.

5.ТУОХТУУРДАР ТЕМАҔА ООННЬУУЛАР

 «Ким элбэҕи?» оонньуу.

Ыытааччы оҕо аат тылы этэн баран утары оҕоҕо мээчиги быраҕар. Хаппыт оҕо ол аат тылга туохтууру этиэхтээх.Онтон 2-с оҕо быраҕар , ол оҕо эмиэ бу тылга этиэхтээх. Өссө атын варианыгар этиллибит аат тылларга сөптөөх туохтууру этиэххэ сөп.

Үөрэнэр, утуйар, оонньуур, ааҕар , суоттуур, ыллыыр, сүүрэр, барар, кэлэр , уорэр, үҥкүүлүүр, ыалдьар, уруһуйдуур уо. д.а

ОҔО

Сүүрэр, ньылбыйар, сыыллар , ыстанар, эккирэтэр , сытырҕыыр, сиир, бултуур , эккириир.

САhЫЛ

«Билбэччэй тугу сыыста?» Оонньуу

Билбэтчэй тугу бутуйбутуй? Аат тылларга сөптөөх туохтуурдары булан суруйун.

***Ыт маатыргыыр, ынах улуйар, эьэ манырыыр, боро ньаа5ыныыр, куоска ырдьыгыныыр, кутуйах хаьыытыыр , ботуук чыыбыргыыр, кун урэр, ыт тыгар, кус кылгыыр, эбээ оонньуур, кыра о5о иистэнэр.***

**«Сулустаах чаас”** оонньууну улахан бөлөх теманы түмүктүүргэ анаан ыытыахха сөп. Холобур «Саҥа чаастара» , «Этии чилиэннэрэ», «Этии», «Сүһүөхтэр» , «Дорҕооннор» уо.д.а темалары хатылааһыҥҥа.

Холобур : Туохтуурдары хатылыыр темаҕа «СУЛУСТААХ ЧААС» оонньуу.