Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста»

**Билгэ – бигэни сайыннарыыга перспективнай былаан**

|  |
| --- |
| **Алтынньы** |
| **Б/к**  | **Оонньуу темата** | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Истиэнэ күлүктэрэ»№5 стр12 | Көрөр билимньини сайыннарыы, хараңа уонна сырдык диэн өйдөбүлү үөскэтии. | Киэⱨэ хараңарда5ына остуол лампатын холбоон ол сырдыгын эстиэнэ5э тыктаран уонна онно о5олорго боростуой фигуралары көрдөрүү. Холобур: «Мас» - биир илиигитин үөⱨэ уунуң, тарбахтаргытың хамсатың уонна илиигитин хачайдаан көрдөрүң «тыал үрбүт, масс хамнаабыт». «Ыт» - көнө тарбахтаргытын бииргэ холбооң, ортоку уонна аата суох тарбахтаргытын аⱨан-сабан биэрэн ыт хайдах үрэрин көрдөрүң. «Чыычаах» - илии ытыстарын көнөтүк, бэгэччэктэргитинэн кириэстии тута5ыт. Илиигитин үөⱨэ-аллараа чыычаах көтөрүн көрдөрүң. «Хаас» - көнө тарбахтаргытын бииргэ тутуң, улахан тарбах атыттарга утары тутуллар, тарбахтары аⱨан-сабан, хаас хайдах тумсун аⱨарын-сабарын көрдөрүн. Икки илиинэн оңорон, хаастар охсуⱨалларын көрдөрүөххэ сөп. «Куобах» - тарбахтары сутуруктуу тутуң, онтон ыйар уонна ортоку тарбахтары көнөтүк тутан баран хамсатың «куобах кулгаахтарын хамсатар». Куобах хайдах ыстанарын, үңкүлүүрүн көрдөрүң. | Остуол лампата |
|  | «Быⱨыытынан параны бул»№7 стр26 | Хара5ынан тэңнээн көрөр ньыманнан быⱨыылары таларга үөрэтии. | О5олорго фигуралары туңэтиң эбэтэр хоруопкаттан көрбөккө биирдии фигураны ылаллар. О5олорго ылбыт фигураларын өйдөөн көрөллөрүгэр онтон бэйэлэрин параларын булаллар.  | Паранан араас өңнөөх сытыары геометрическай фигуралар (төкүнүк, квадрат, үс муннук).  |
|   | «Дьиэ5э саⱨын»№3 стр46 | Хайысханы быⱨаарарга үөрэтии. «Иⱨигэр, таⱨыгар» диэн өйдөбүллэри кытта билиⱨиннэрии. | Мебеллэринэн уонна сабыыннан дьиэ оңорооЬун эбэтэр улахан коробканы туⱨаныахха сөп. Иитээччи командатынан: «Иⱨигэр» о5олор дьиэ иⱨигэр киирэллэр, «таⱨыгар» диэтэ5инэ дьэттэн тахсаллар. | Оонньуур дьиэ. |
|  | «Тоңсуйуохха, тыаЬыахха!»№1 стр55 | Араас предметтэр тыастарын араарарга истэр ылыныытын, истэр бол5омтотун сайыннарыы. | О5олорго араас тыастары иⱨитиннэрии: масс өтүйэнэн тоңсуйан, кумаа5ыны хайытан, пакеты тыаⱨатан, тимир луоскаларынан тыаⱨатан, батареяны охсуолаан уонна да атын тыастары таⱨаарыы, иⱨитиннэрии. Онтон ширма кэннигэр тыаⱨатан иⱨитиннэрии уонна тыаⱨы о5олорго таайтарыы. | ТыаЬы таⱨаарар оонньуурдар тэриллэр: погремушка, свисток, чуораан уонна да атыттар, ширма.  |

|  |
| --- |
| **Сэтинньи**  |
| **Б/к** | **Оонньуу темата**  | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Шариктарга сап баайыахха»№5 стр18 | «Майгынныр-майгыннаабат» диэн өйдөбүлүнэн өңү тэңнииргэ үөрэтии. Өңнөр ааттарын билиⱨиннэрии. | Оонньуу иннигэр шардары үрэн, лиэнтэлэри бэлэмнээн. О5олорго шардары көрдөрүң уонна этиң: «Көрүң эрэ эⱨиэхэ үрүллүбүт шардары а5аллым. Кинилэр улахаттар уонна төкүнүктэр. Шарынан оонньуоххутун ба5ара5ыт дуо? Оонньуурга үчүгэй буоллуң диэн бастаан шардарга лиэнтэлэри баайыахпытын наада. Хайдах өңнөөх шар да5аны оннук өңнөөх лиэнтэ буолуохтаах. 4 о5о5о лиэнтэлэрдэ биэриң уонна лиэнтэлэрин өңүн курдук өңнөөх шары булалларын этин. Лиэнтэни шарга сыⱨыары тутан көрөн өңү тэңнииргэ көмөлөⱨүң уонна майгынныыр-магыннаабат диэн этин. Онтон лиэнтэлэри баайың. О5олор шардарынан оонньууллар. | Үрүллэр шариктар, от күөх, кыⱨыл, халлаан күөх, ара5ас өңнөөх синньигэс лиэнтэлэр. |
|  | «Маннык фигураны бул»№8 стр27 | Хара5ынан көрөн наадалаах фигураны буларга үөрэтии. | Остуолга икки майгынныыр быⱨыылаах фигурата ууруң. Холобур: квадрат уонна төкүнүк онтон биир быⱨыылаах фигуралары таларыгар этиллэр. «Бу эйиэхэ фигура баар, манна майгынныыр фигурата тал. Бу туох фигураный? Бу төкүнүк». | Икки набор биир өнңөөх биир кээмэйдээх геометрическай фигуралар (төкүнүк, квадрат, үс муннук) |
|  | «Ууну кутуу»№3 стр 63 | Бигээн билиини сайыннарыы, уба5ас свойстватын кытта билиⱨиннэрии. | О5олор уунан ооннььууллар: араас иⱨиккэ уу кутан, лейканан уу куталлар, уулаах тааска араас оонньуурдары угаллар, воронканан уу сүүрдэллэр.  | Лейка, воронка, банка, бутылка, улахан таз, тряпкэлэр, чааскылар, оонньуурдар. |
|  | «Тук-тук!»№2 стр56 | Истэр бол5омтотун сайыннарыы. | Иитээччи о5олору кытта остуолга кэпсэтэ олорор. Ааңңа тоңсуйаллар, иитээччи саңарар: «Тук-тук! Туох тыаⱨыырый? Ким эрэ биⱨиэхэ кэллэ! Кимий? Кукла кэлбит биⱨиэхэ, киир кэл манна». Иитээччи оонньуур остуол бэлэмниир уонна этэр тоңсуйдахтарына ыйытаарын «Ким кэллэ?» диэн.  | Куукула уонна атын оонньуурдар. |
|  | «Тук-тук!» хатылааЬын№2 стр56 | О5о истэр бол5омтотун сайыннарыы. | Иитээччи о5олору кытта остуолга кэпсэтэ олорор. Ааңңа тоңсуйаллар, иитээччи саңарар: «Тук-тук! Туох тыаⱨыырый? Ким эрэ биⱨиэхэ кэллэ! Кимий? Кукла кэлбит биⱨиэхэ, киир кэл манна». Иитээччи оонньуур остуол бэлэмниир уонна этэр тоңсуйдахтарына ыйытаарын «Ким кэллэ?» диэн.  | Куукула уонна атын оонньуурдар. |
|  | «Тук-тук!» хатылааЬын№2 стр56 | О5о истэр бол5омтотун сайыннарыы. | Иитээччи о5олору кытта остуолга кэпсэтэ олорор. Ааңңа тоңсуйаллар, иитээччи саңарар: «Тук-тук! Туох тыаⱨыырый? Ким эрэ биⱨиэхэ кэллэ! Кимий? Кукла кэлбит биⱨиэхэ, киир кэл манна». Иитээччи оонньуур остуол бэлэмниир уонна этэр тоңсуйдахтарына ыйытаарын «Ким кэллэ?» диэн.  | Куукула уонна атын оонньуурдар. |

|  |
| --- |
| **Ахсынньы**  |
| **Б/к** | **Оонньуу темата**  | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Фонарик»№6 стр14 | Хара5ынан көрөн быЬаарары сайыннарыы, сырдык уонна хараңа диэн өйдөбүлү үөскэтии. | Хараңа5а фонаригынан сырдатан хос устунан сылдьың. Хоⱨунан хама сылдьан, хараңа муннуктары көрүң, тулалыыр предметтэри көрүң. Онтон фонаригы биир о5о5о биэриң. Атыттар кини кэнниттэн батыⱨаллар. | Фонарик  |
|  | «Ɵңнөөх кубиктар»№2 стр16 | «Маннык-маннык буолбатах (атын)» - диэн өйдөбүлүнэн өңү тэңнээн көрөргө үөрэтии, биир өңнөөх предметтэри паранан талааⱨын. | Көбүөргэ кубиктары уурталааң. Биир кубигы ылан о5олорго көрдөрүн: «Хайдах кубигы мин ыллым. Маннык кубигы булуо5уң». Атын өңнөөх кубигы ылан бастаан ылбыт кубика ууруң. Атын кубиктары эмиэ бэйэ-бэйэлэригэр өңнөрө сөп түбэспэт буолуор диэри уурталааң. Дьайыылары саңара-саңара оңоруң. «майгынныыр дуо? Суох бу атын. Бу эмиэ атын. Онтон бу майгынныыр. Биир өңнөөх кубиктар» онтон хас да о5о5о араас өңнөөх кубиктары биэрэн баран, параларын булалларын этин. Кэлэр оонньууга этиллибит өңнөр кубиктарын элбэтиң уонна о5олорго этиллибит өң кубиктарын булалларын этиң.  | Паранан араас өңнөөх кубиктар (кыⱨыл, ара5ас, халаан күөх, от күөх). |
|  | «Yөⱨэ уонна аллараа»№4 стр46 | Хайысханы быⱨаарарга үөрэтии. «Yөⱨэ, аллараа» диэн өйдөбүллэри билиⱨиннэрии. | Иитээччи командатынан: «Yөⱨэ, аллараа» о5олор скамейка үөⱨэ тахсаллар уонна түⱨэллэр. Онтон оонньуурдары туоохха эмит команданан уураллар. | Араас оонньуурдар, предметтэр, скамейка. |
|  | «Эⱨэ уонна куобах»№5 стр58 | Араас темпа тыастаах музыкальнай инструмены истэр ылыныытын уонна истэн араңалыырын сайыннарыы.  | О5олорго оонньуу быраабылатын быⱨаарыы: «Билигин биⱨиги оонньуохпут. Эⱨэ миискэ бытааннык хаамар – маннык. Куобах түргэнник ыстанар – маннык. Билигин барабаңңа бытааннык о5устахпына эⱨэ миискэ курдук хаамаарын. Онтон түргэнник о5утахпына – куобах курдук түргэнник ыстанаарын. | Барабан эбэтэр бубен. |

|  |
| --- |
| **Тохсунньу**  |
| **Б/к** | **Оонньуу темата**  | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Чүмэчи»№7 стр14 | Хара5ынан көрөн быⱨаарары сайыннарыы, сырдык уонна боруксуйан эрэри (полумрак), хараңа диэн өйдөбүллэри үөскэтии. | Хараңарда5ына остуолга уⱨун чүмэчини уран уматың. О5олор чүмэчи хайдах умайарын көрөллөр. Чүмэчинэн хос сырдаабытыгар о5о бол5омтотун тардың. Чүмэчини бары бииргэ эбэтэр биирдилээн үрдэриллэр. Онтон лампаны холбоон чүмэчитээ5эр сырдыгын быⱨаарың. Оонньууну хаста да хатылыахха сөп. | Чүмэчи  |
|  | «Ɵңнөөх паралар»№3 стр17 | «Майгынныр-майгыннаабат» диэн өйдөбүлүнэн өңү тэңнииргэ үөрэтии. Биир өңнөөх предметтэри паранан таңарга үөрэтии. | Оонньуу иннинэ паралары талың: бастаан биир өңнөөхтөрү уонна быⱨыылаахтар, онтон биир өннөөхтөр уонна атын-атын быⱨыылаахтар. О5олортон параттан биирдии предмети биэриң, атыттары остуолга эбэтэр хоруопка5а булкуйуң. О5олорго предметтэрин өңүнэн параларын булалларын этиң.  | Биир өңнөөх парнай предметтэр: кубиктар, шариктар, харандаастар уо.д.а. |
|  | «Муус дойду»№4 стр63 | Бигээн билиини сайыннарыы, муус свойстватын кытта билиⱨиннэрии. | Эрдэ араас быⱨыылаах муус бэлэмнэнэр. О5олорго муустары бэриллэр. Муус тымныытын быⱨаараллар, илиигэ туттахха муус уулларын уонна уу буолан хааларын көрөллөр. Онтон стакаңңа итии ууга мууⱨу угаллар. Муус төⱨө түргэнник уулларын көрөллөр. | Араас быⱨыылаах муустар, стакан, итии уу, поднос, тряпкалар. |
|  | «Кырыллыбыт картинкалар»№6 стр52 | Графическай быⱨыы кэлимин ылынарга үөрэтии, бол5омтону сайыннарыы. | О5олорго бутун уонна оннук чаастарга кырыллыбыт картинкалары бэриллэр. О5олор картинканы бутун картинканан көрөн хомуйаллар. | Биир наборга: предмет уруⱨуйдаах бүтүн картинкалар, иккис наборга: оннук уруⱨуйдаах 2 чааска кырыллыбыт картинкалар. |

|  |
| --- |
| **Олунньу**  |
| **Б/к** | **Оонньуу темата**  | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Куукулары аⱨатыахха»№4 стр 32 | Улахан, кыра, орто диэн кээмэйдэри билиⱨиннэрии. | Кээмэйдэринэн ордук араастаⱨар икки вкладышта ылың уонна улахан, кыра куукулалары аⱨаталларын этиң. Куукулаларга сөптөөх кээмэйдээх миискэтэ, луоскататалың. «Улахан куукула улахан миискэттэн, улахан луосканан аⱨыыр. Онтон кыра куукула кыра миискэттэн, кыра луосканан аⱨыыр. Куукулалары аⱨатыа5ың. Билигин күүлэйдии бардыбыт. | Биир өңнөөх миискэ-вкладыш, улахан уонна кыра луоскалар, улахан уонна кыра куукулалар. |
|  | «Төкүнүк уонна кубик»№1 стр62 | Бигээн билиини сайыннарыы, предмети туппахтаан көрөргө үөрэтии. | Бастаан о5олор кубиктары уонна төкүнүктэри илиилиригэр тутан-хабан көрөллөр. Онтон харахтарын симэн баран тутан көрөллөр. Ол кэнниттэн предметтэри барытын мөⱨөөччүккэ угаллар. Уонна көрбөккө эрэ этиллибит предмети хостууллар. | Кубиктар, төкүнүктэр, мөⱨөөччүк. |
|  | «Мин миэстэм ханнаный?»№8 стр35 | Кэриң диэн өйдөбүлү аналлаах оонньуурдарынан туттан билиⱨиннэрии. | О5олор оонньуур фигураларын ылаллар. Холобур: «Кус о5олоро күүлэйдии барбыттар. Онтон дьиэлэригэр барыахтарын ба5арбыттар. Хас биирдии куска дьиэлэрин булан биэр».  | Кырчаан иⱨэр фигуралар вкладыштаах доска. |
|  | «Тэң-тэң картинкалар»№4 стр51 | Тэң уруЬуйдаах картинкалары араарарга үөрэтии, бол5омтону сайыннарыы. | Иитээччи о5олорго биир набор картинкалары биэрэр. Атын набортан тэң картинканы булан көрдөрөр уонна «тэң-тэң» диэн саңарар. Онтон о5олор картинкаларын көрдүүллэр.  | Икки тэң оонньуур, предметтэр ойуулаах набор картинкалар. |

|  |
| --- |
| **Кулун тутар**  |
| **Б/к** | **Оонньуу темата**  | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Куобахчаан-күнчээн»№4 стр12 | Көрөр билимньини сайыннарыы, сырдык уонна хараңа диэн өйдөбүлү үөскэтии. | Түннүгүнэн күн сырдыктык тыгар кэмигэр, күн сардаңатын сиэркилэ5э тыктаран, хайдах «күнчээн0куобахчаан» истиэнэнэн, дьиэ үрдүнэн, олоппосторунан ойуоккалыырын көрдөрөн о5олор бол5омтолорун тардыы. О5олор күнчээни-куобахчааны тута сатыылларын сүбэлээⱨин. Күн сардаңатын бастаан бытааннык онтон түргэнник хамсатыллар. Оонньууну киэң сиргэ ыытыллар, о5олор мебель уо.д.а. предметтэргэ анньыаласпаттарын курдук. О5олор оонньууну сөбүлээтэхтэринэ биир эмит о5о5о салайааччы оруолун биэрэн иитээччи бэйэтэ о5олору кытта оонньоⱨор. | Сиэркилэ  |
|  | «Фигуралары дьиэлэринэн уурталаа»№10 стр 28 | Предметтэри быⱨыыларынан көрөн араарарга үөрэтии. | О5о иннигэр араас өңнөөх фигуралары уонна хоруопкалары ууруң. Иккиэн ахсааннара тэң. Холобур: «Бу хоруопка5а квадраттары угаттаа. Онтон бу хоруопка5а үс муннуктары уг» .Салгыы о5о бэйэтэ угаттыыр. Бастаан о5о5о биир кээмэйдээх фигуралары биэрэр үчүгэу. Фигура ахсаанын сыыйа элбэтиллэр.  | Араас өңнөөх хапта5ай геометрическай фигуралар (төкүнүк, квадрат, үс муннук) биэстии устуука, хоруопкалар. |
|  | «Пазлтан турар картинкалары хомуй»№7 стр52 | Ойууламмыт предмет кэлимин иңэрэр сатабылын бө5үргэтии, бол5омтону сайыннарыы. | О5олорго пазлтан турар ойууну хомуйан көрдөрүү. Онтон о5олор бэйэлэрэ хомуйаллар.  | Улахан картоннай эбэтэр поролонтан оңоⱨуллубут ойуулаах пазллар. |
|  | «Илиилэрбитин кистиэххэ»№5 стр64 | Бигээн билиини сайыннарыы, араас курууппалар свойстваларын кытта билиⱨиннэрии.  | Дириң иⱨиттэргэ курууппалары кутуллар уонна иитээччи илиитин онно угар, тарбахтарын хамсатар, суунан көрдөрөр. Онтон о5олор илиилэрин угаллар уонна суунар курдук хамсаталлар. Курууппалаах иⱨиккэ оонньуур кистээн баран көрдүөхтэрин сөп. | Курууппалар: гречка, рис, манка, горох уонна да атыттар. |

|  |
| --- |
| **Бэс ыйа**  |
| **Б/к** | **Оонньуу темата**  | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Былаатынан саб»№2 стр 31 | Предмет кэриңин кытта билиⱨиннэрии, улахан-кыра өйдөбүлү үөскэтии. | Оонньууга бастаан икки оонньуур уонна биир былаат туттуллар. Онно кыра оонньуур былаат анныгар батыахтаах, онтон улахан баппат. Саⱨыалаⱨыннара оонньуурга этиң - оонньуурдары былаатынан сабарга. Былаат анныттан көстүбэт ол кыра оонньуур, онтон былаат анныттан көстөр ол улахан оонньуур. Кэлэр дьарыкка икки араас кэриңнээх былааты туттуң. Оонньуу бүтэⱨигэр түмүк оңоро5ут: «Кыра оонньууру кыра былаат анныгар кистээтибит, онтон улаханы улахан былаат анныгар». Улахан оонньууру кыра былаат анныгар кистиэххэ сөп? Боруобалааң. Сатаммат дуо. Онтон кыра оонньууру улахан былаакка кистиэххэ сөп дуо? Сөп. Кыра оонньуурдары кистииргэ чэпчэки». | Араас кэриңнээх оонньуурдар, кыра уонна улахан былааттар. |
|  | «Кувшины толор»№5 стр42 | О5олорго туттуллар матырыйаал төⱨөтүн быⱨаарарга үөрэтии, элбэх-а5ыйах диэн өйдөбүлү билиⱨиннэрии. | О5олорго кураанах кувшины көрдөрүң. Онтон кружканан гречка баⱨан кутуң. О5олор кувшины гречканан толороллор. О5олорго этиң: «Кувшин кураанах этэ, билигин толору буолла. Манна элбэх гречка баар». Мөⱨөөччүккэ хаалбыт гречканы атын кувшинна куталларын этин: «Гречка бүтэн хаалла, онон а5ыйах буолла. Бу кувшина элбэх, оттон манна а5ыйах». | Икки курдары көстөр кураанах кувшин, мөⱨөөччүккэ гречка, кружка. |
|  | «Предметтэр уонна хартыыналар»№3 стр50 | Хартыына5а билэр предметтэрин араарарга үөрэтии, бол5омтону сайыннарыы. | Иитээччи остуолга оонньуурдары уурар, о5олорго уруⱨуйдаммыт оонньуурдаах картинкалары биэрэр. Картинкалары оонньуурдары хайдах тэңнииллэрин көрдөрөр. Онтон о5олор картинкаларын оонньуурдары кытта тэңнииллэр, сөп түбэⱨэр буолла5ына картинканы оонньуур таⱨыгар уураллар  | Оонньуурдар, оонньуур уруⱨуйдаах картинкалар. |
|  | «Бүтүнү хомуй»№5 стр51  | Чаастартан турар бүтүн предмети хомуйарга үөрэтии, өйү сайыннарыы.  | Остуолга ыⱨыллар-хомуллар оонньуур чаастарынан арахсан сыталлар. О5олор ыⱨыллар-хомуллар оонньуур уруⱨуйун көрөллөр. Оонньууру ааттыыллар, уруⱨуйга оонньуур чаастарын араараллар уонна көрдөрөллөр. Онтон о5олор остуолга сытар оонньуур чаастары холбууллар.  | Ыⱨыллар-хомуллар оонньуурдар уонна уруⱨуйдара. |

|  |
| --- |
| **Ыам ыйа**  |
| **Б/к** | **Оонньуу темата**  | **Оонньуу соруга**  | **Оонньуу хаамыыта** | **Туттар тэрилэ** |
|  | «Бутылкалар»№6 стр43 | О5олорго биир кээмэйдээх иⱨиккэ кутуллубут уба5ас төⱨөтүн быⱨаарарга үөрэтии. | Биир бутылка5а түөрт гыммыт бииринэн уу кутуллар, бииргэ ортотугар диэри, үⱨүскэ толору. О5олору кытта бутылка5а кутуллубут уу кээмэйин тэңнээн көрүң: «Көрүң эрэ бу бутылкаларга уу кутуллубут. Манна элбэх уу, манна бутылка аңаарынан, оттон манна а5ыйах уу. Көрдөрүң эрэ ханнык бутылка5а элбэх уу баарын». | Биир кэриңнээх уонна быⱨыылаах пластиковай бутылкалар 2-3 устуука |
|  | «Манна уонна онно»№1 стр 45 | Манна, онно, ыраах, чугас диэн өдөбүлү билиⱨиннэрии. | 1.Уⱨун быа көнөтүнэн муоста5а улахан круг оңоⱨуллар. О5олорго оонньуу быраабылатын быⱨаарыы. «Мин манна диэтэхпинэ круг иⱨигэр түргэнник киирэ5ит. Онтон онно диэтэхпинэ круг иⱨиттэн тахсан круг тула хаама5ыт. Өйдөөң истин». 2.Хос ортотугар туран хамаанда бэриллэр «Ыраах, чугас» оччо5о о5олор араас хайысха5а сүүрэллэр.3. Мээчиги корзина5а хомуйаллар эбэтэр тула ыⱨан кэбиⱨэллэр. Атын оонньуурдары остуолга уураллар, онтон ол оонньуурдары хос араас муннуктарыгар уураллар  | Быа. |
|  | «Ким кэллэ?»№6 стр58 | Тылы истэри сайыннарыы | О5олорго кыыл оонньуурдары эбэтэр картинкалары көрдөрүү. Кыыллар хайдах саңаралларын өйдөтүү. Онтон улахан киⱨи аан кэннигэр кыыллар саңаларын үтуктэн саңарар. О5олор ханнык кыыл саңарарын таайаллар.  | Оонньуурдар: куоска, ыт, ат, сибиинньэ, куурусса, ынах уонна да атыттар. |
|  | «Кубиктан турар картинкалары хомуй»№8 стр53 | Ойууламмыт предмет кэлимин иңэрэр сатабылын бө5үргэтии, чаастартан турар бүтүн ойууламмыт предмет кэлимин хомуйтарыы, бол5омтону сайыннарыы. | О5олорго картинка быⱨыытын уонна кубиктартан картинканы хомуйан көрдөрүү. Сатаабатах о5олорго көмөлөⱨүү. | Кубиктаах наборга: 4 кубик баар, хомуйдахха боростуой предмет ойуута тахсар.  |