Нюрбинское управление образования

Сибэккиилээх ваза

Дидактическай оонньуу

Составитель: Саввинова Ольга Семеновна

Воспитатель МДОУ д/с «Малышок»

Нюрба 2003 г.

Оонньуу: «Хонууга бардыбыт куобахчаан утуйбут».

Сыала: Оголор хонууга баран хоровод тардаллар, куобахчааны уhугуннараллар.

Материал: Куобах тобото, барабан

Дидактическай оонньуу: «Сибэккиилээх ваза»

Сыала:

1. Оголорго кыhын, халлаан куох, от куох, арагас оннору уорэтии.
2. Огнору биирдилээн араары, чуолкайдык ыраастык санаралларын ситиhии.
3. Огого айылгага тапталы, харыста – били исстии.

Туттар тэрил: 4 араас онноох элипистиэхтээх сибэкки, сибэкки вазата.

Занятие хаамыыта:

– Оголоор, бугун биhиги аптаах хонууга барыахпыт, ол гынан баран таhырдьа билигин тымныы. Кыhын буолан сир дойду барыта хаарынан буруллубут, тымныы буолан билигин сибэкки ууммэт. Сайын кэлэн кун куускэ кордогунэ, чыычаахтар ыллаатахтарына сибэккилэр уунэллэр, ол иhин мин эhигитини аптаах хонууга илдьэ барыахпын багарабын. Мин аптаах тыллары эттэхпинэ биирдэ, сибэккилээр хонууга баар буола туhуохтэрэ.

– Чэ, оголор, бары харахпытын симтибит. (Итээччи апптаах тыллары этэр. «Абра кадабра, мин иннибэр сибэккилээх хонуу баар буол!»)

– Уой, эчи учугэйиин! Сибэкки бого ууммут, араас онноох кыраhыабай багайы сибэккилэр. Биhиги билигин сибэккилэри оннорунэн хомуйан букет оноруохпут уонна дьааhылабытыгар илдьэ барыахпыт.

– Оголоор, арааha биhиги кэлиэхпит иннинэ, бу хонууга куустэх тыал туспут быhылаах, корун эрэ, сиргэ араас эллипистиэктэр сыталлар дии. (Иитээччи ыhылла сытар эллипистиэктэри кордорор)

– Сиргэ сытааччылар сибэккилэр. Мин эhиэхэ эллипистиэктэри биэртэлиэгим. Оччогуна эhиги оннук онноох сибэккинитуура тардан ылагыт. Оскотун эллипистиэктэх сибэкки онноро соп тубэспэтэгинэ, хонуу хомойор, ытыыр. Онон оголор, сибэккилэри оннорунойдоон кыhаллан хомуйогун. Соп тубэспит сибэккилэрбитин вазабытыгаруган уган иhиэхпит. (Иитээччи бирди эллипистиэги ылан онун этэр уонна соп тубэhэр онноох сибэккини хомуйталаан ылан кордорор, быhаарар быhаарар, соп тубэспитин вазага угар.)

 – Даша, бу хайдах онноох эллипистиэктэгий?

– Халлаан куох.

– Соп, маладьыас! Дьэ, халлаан куох онноох сибэккини хонууттан булан агал эрэ.(Ого баран соп тубэhэр онноох сибэккини тууран агалар).

– Даша халлаан куох онноох сибэккини агалла, вазабытыгар уган кэбиhэбит. (Салгыы ситигирдик араас оннорунэн наардаан сибэккилэри хомйуан букеттарга хомуйаллар).

– Оголоор, дьэ букеттары хомуйан бутттубут. Вазабыт сибэккиннэн туолла. Дьэ эрэ, хайдах онноох сибэккилэри хомуйбут эбиппитий? (Иитээччи сибэккилэри кордорон оголору кытта оннор ааттарын хатылыыллар).

– Маладьыастар! Оголорум, бары оннору барытын ойдообут эбиттэр, аны билигин дьааhылабытыгар тоннуохпутэмиэ харахпытын симтибит эрэ.(Иитээччи аптаах тыллары этэр, хонуу сутэр). Дьааhылабытыгар биирдэ баар буола тустубут. Сибэккилээх вазабытын, оголор хомуйбут сибэккилэрин остуолга ууран кэбиhиэххэйин, уонна куруук коро сылдьыахпыт.