Мойльтын Богданов Г.Н.

нэрэмжэтэ юрынхы болбосоролой hургуули

Хоёрдохи ангида ɣнгэргэгдэhэн буряад хэлээр хэшээл.

Сэдэб: Аялган ɣзэгɣɣдые зɣб бэшэхэ дɣримɣɣдые дабталга.

Дɣɣргээ: буряад хэлэнэй багша Задоров Э.А.

Буряад хэлэн 2 анги.

Сэдэб: Аялган ɣзэгɣɣдые зɣб бэшэлгэ. Дабталга.

Зорилго: 1. Эрэ, эмэ, эрсэ аялгануудые зɣб илгажа, ɣгэ соо зɣбөөр хэрэглэхэ дадал бэхижɣɣлхэ.

2.Аялгануудай тааралдал ба hубарил бэшэг дээрэ зɣбөөр хэрэглэхэ дадал бэхижɣɣлхэ.

3. Ћурагша бɣхэниие эли тодоор, ойлгосотойгоор хөөрэжэ ɣгэхэ дадалтай болгохо ажал ɣргэлжэлɣɣлхэ, ɣгын нөөсэлгые шэнэ ɣгэнɣɣдээр баяжуулха , хэлэлгэ соонь хэрэглɣɣлжэ hургаха, ухаан бодолые хɣгжөөхэ.

**Личностнэ:**

Ћурагшад ном соо дурадхагдаhан харилсаанай ушарнуудаар хөөрэлдэхэ, хөөрэхэ, уншаха, шагнаха, бэшэхэ дадалтай болохо.

Ћурагшадые даабари дɣɣргэhэнэйнь hɣɣлээр зɣб гɣ, али буруу хэhэнээ, хэр зэргэ ойлгоhоноо элирɣɣлхэ, мэдэсэеэ шалгаха, багшатаяа болон нɣхэдтэеэ дɣн гаргаха шадабаритай болгохо.

**Метапредметнэ:**

Ћурагша бɣхэндэ өөрынгөө уншалга, шагналга, аман хэлэлгэ**,** бэшэлгэ шалгаха дадал , мэдэхэ дээрээ шэнэ юумэ ойлгоhоноо,шадабари нэмэн олоhоноо мэдэрхэ, дадал шадабарияа даабари дɣɣргэхэдээ хэрэглэхэ дадал олгогдохо. Гадна бɣлэглэжэ, сасуулжа, шалгажа, дɣн гаргажа hургагдаха.

**Предметнэ:** Аялган абяануудые зɣбөөр бэшэхэ дадал шадабаритай болохо.Буулгажа бэшэжэ hураха, бэшэхэдээ аялган ба хашалган ɣзэгɣɣдые гээхэгɣй,тɣргэн ба удаан аялгануудые зɣб буулгаха, харуулха, мэдɣɣлэлнɣɣдые зɣбөөр бэшэхэ.

Хэрэгсэлнɣɣд : ном, дэбтэр, таблицанууд, карточканууд, презентаци.

Хэшээлэй тɣхэл: Хэшээл- мɣрысөөн.

Хэшээлэй ябаса.

I. Эмхидхэлэй ɣе.

II. Оролто хөөрэлдөөн.

- Хɣн бɣхэн алтан бɣмбэрсэг дэлхэй дээрэ юунэй тɣɣлөө тɣрэдэг гээшэб?

- Таанар ямар яhатанай хɣбɣɣд басагад гээшэбта?

- Юундэ буряад яhатанайб гэжэ hананат? / Эхэ, эсэгэтнай буряад зон, тɣрэл хэлэнтнай – буряад хэлэн гээшэ/. Мɣнөө тɣрэл хэлэнэмнай хэшээл болохо.

**Самбар дээрэ: / уншагты/**

Ћураhан хɣн толон соо ябаха,

hураагуй хɣн манан соо ябаха

Энэ юун гээшэб? / оньhон ɣгэ - сэсэн мэргэн ɣгэнɣɣд /

Толон – гэрэл /свет / -ондоогоор

Манан - туман /тьма /

Юун гэжэ ойлгонобта? Энэ сэсэн мэргэн ɣгэнɣɣдтэ хэшээлэй hɣɣлдэ дахин бусахабди.

Буряад хэлэнэй хэшээлдэ ямар юумэ мэдэжэ, юундэ hуража байна гээшэбибди? / Аялгануудые мэдэжэ, зɣɣбөөр бэшэжэ hуранабди /

Аялгануудые зɣбөөр ɣгэ соо бэшэхын тɣлөө юу мэдэхэ хэрэгтэйб? / эрэ, эмэ, эрсэ аялгануудые, дɣримɣɣдые /

**Мɣнөө хэшээлдэ аялган ɣзэгɣɣдые хэр зɣбөөр бэшэжэ hураhыетнай шалгахабди.**

Хэшээлнай мɣрысөөн шэнгеэр ɣнгэрхэ. Мɣрысэхэ дуратай гɣт? 2 команда болоё /1 ряд - 1-дэхи команда, 2 ряд – 2-дохи команда/ Команда бɣхэндэ капитан хэрэгтэй,хэлсээд, шэлэгты.

1-дэхи командын капитан…….

2-дохи командын капитан……

Командада нэрэ hанагты…../хэлсэнэ/

II. Мɣрысөөн /Дɣриимынь: илахадань 1 балл ɣгэхэ. Олые абаhан команда шɣɣхэ. / Самбарта командануудай нэрэ бэшэгдэнэ:/дɣнгɣɣдые тоолохобди /

1. Тɣрɣɣшын даабари капитануудта : Эрдэм hургаал тухай нэгэ оньhон ɣгэ хэлэхэ ( жэшээнь: Сэбэршье hаа, хубсаhан хэрэгтэй,сэсэншье hаа, hургуули хэрэгтэй) - баллнуудые табиха

2) Багша таабари хэлэнэ, туруун тааhан команда 1 балл ба тɣрɣɣн харюусаха эрхэтэй болоно.

Хиир-хюур, хиир –хюур- гээд лэ ходо

Хɣхюун абяатайб.

Хилээмэнэй орондо хуурай модо

Химэлдэг зантайб /хюрөө/

Юун гээшэб? ( ядаа hаань, зурагууд сооhоо шэлɣɣлхэ)

**3)Мэдɣɣлэлнɣɣдые зохёохо, дэбтэр соогоо бэшэхэ (эмдэрхэй текст)**

«Ћонирхолтой асуудал» Г. Бадмаева. (1 команда)

Сонхынь шэлдэ гоё сэсэг, набшаhануудынь хээлэгдэшэhэн байба.

«Боосоогоо алдаhан Булад». Д. Ошоров. (2 команда)

Бишни хɣнэй ɣзөө хараагɣй костюм бэлэдхэнэб.

Илгажа хэблэгдэhэн аялгануудай бэшэлгэ тайлбарилха.

Шалгалта, дɣн (сигнальна карточканууд)

**4)Физминутка:**

Хɣбɣɣд, басагад,шагнагты

Шандаган мэтэ харайгты.

Нэгэн,хоёр,гурба,дɣрбэ,таба

Шандаган ɣШɵɵ харайба

Урагшаа,хойшоо,

Иишээ,тиишээ

Гараа дээшэнь ɣргэе,

Бэеэ дээшэнь татая

Урагшаа хойшоо дэбхэрэе.

**5) Номоор худэлмэри.**

н. 63, Nº7. Д. Улзытуев (1936-1972).

Дондок Аюшеевич Улзытуев Бэшɣɣрэй аймагай Шэбэртэ нютагта тɣрэhэн юм.Yхибɣɣдтэ зорюулжа олон шɣлэгɣɣдые бэшэhэн.

Богонихон наhанай хугасаа соо Д. Улзытуев 11 номуудые буряад хэлэн дээрэ хэблɣɣлээ.

Тэрэнэй олон тоото шɣлэгɣɣдьень ород. латыш, украин, белорус, хальмаг, эстон, таджик, болгар, венгри хэлэнɣɣд дээгɣɣр зэдэлээ hэн.

Поэт тɣрэл буряад хэлэндэ ехэ дуратай, ɣнэн зɣрхэнhөө, арюун haйxaн hанаанhаа уран гоё шɣлэгɣɣдээ бэшэhэн.

«Буряад хэлээр эрхимзэр hураhан

Байгалай уhандал арюун тунгалаг.»

«Эхын альгандал, энэрхы дулаан лэ буряад хэлэмнай» гэжэ поэт «Буряад хэлэн» гэhэн шɣлэг соогоо бэшэ. Поэдэй зохёолнуудые ахамад 7 класста ɣзэхэт

Мɣнөө нэгэ шулэгыень бадаг абажа харая:

1) аман соогоо уншаха;

2) багшын дуудалгаар: Хɣн яахадаа хɣмэдхөө буулганаб?

3) словарна хɣдэлмэри: Хɣмэдхөө буулгаба (нахмурил брови);

4) дабтан уншалга.

- Юун тухай хэлэгдэнэб? (Жабар).

- Жабар тухай юун гэжэ хэлэгдэнэб? Гэтэнги нюдөөр адаглан гэнтэ

буулгаба хɣмэдхеөө

- Юун гэжэ ойлгобот?

5) Точконуудай орондо өө – ээ дɣримэй ёhоор бэшэхэ:

1 команда 2 команда

ɣбгэж..л hэбш..л

нюдр hэбш..хэн

хɣмэдх.. hэрюухэн..р

/ сигнальна карточканууд /

6) Презентаци харалга .

III.Хэшээлэй дɣн.

Тɣрэл буряад хэлэнэй хэшээлдэ булта ажаллабат. Даабаринуудаа ядамаггɣй хэжэ шадабат .

Аялгануудаа hайнаар мэдэхэ, дɣримɣɣдээ ( аялганай тааралдал, hубарил) hайн мэдэхэ дээрэhээ таанад бɣхы даабаринуудые яhала зɣб дɣɣргэбэт.Тиимэhээ таанар толон соо ябана гɣт, али манан соо гɣ? Төөрихэе гɣ, али алдуу хэжэ зобохоёо болёо байнат. Бэрхэнɣɣд!