«Ньурба оройуона» МТ үөрэҕириитин управленията

Дмитрий Иванович Павлов аатынан Өҥөлдьө орто оскуолата

Проект аата:

«Мин тɵрɵɵбүт тɵрүт түɵлбэм»

(3 сыл)

Толордо: Иванова Любовь Егоровна

история уонна обществознание учуутала Степанова Ульяна Ивановна, тэрут култуура учуутала

Өҥөлдьө,2014

***Үлэ актуальноһа:***

Бу билиҥҥи информационнай техника, сибээс сайдан турар кэмигэр оҕо аралдьыйара элбэх буолан норуотун, төрөөбүт дойдутун туһунан билэрэ татым соҕус буолла. Ол иһин кэлэр көлүөнэ ыччатыгар хас биирдии уруоктан туох эрэ сонуну, саҥаны бэйэлэрэ чинчийэн ыыталларын ситиһии, ону тэҥэ интернет ситимин көмөтунэн оҕо интэриэһин тардыы, нэһилиэк баай историятын интернет ситимигэр таһаарыы билиҥҥи кэм биир туһааннаах суолтата буолар.

***Үлэ сыала:*** О5ону тɵрɵɵбүт дойдуну таптыырга иитии олуктара, уонна нэhилиэк историятын интернет ситимигэр таhаарыы

***Үлэ соруктара:***

1. Уруоктарга патриотическай хабааннаах фрагменнары туттуу;

2.Нэhилиэк киэн туттар дьонуттан интервью ылааhына, хаhыакка уонна сайтка сырдатыы;

3. Сирдэри-уоттары хаартыска5а туhэрии, уонна ааттарын топонимикатын чинчийии;

***Үлэ проблемата:*** төрөөбүт дойду историятын ахсарбат буолуу, анаан үөрэтии, чинчийии, билиҥҥи оҕолорго олох көстүбэт буолла, музейга эбии матырыйаал хомуйуу. (Кэтээн көрүү түмүгэ-(наблюдение).

Хас биирдии оҕо төрөөбүт дойдутун билбэт буоллаҕына, атын дойду историятын үөрэтиигэ уустуктары көрсөрө чахчы. Степанова У.И. бырайыак чэрчитинэн араас хайысхалаах улэлэри ыытта: 1.Нэьилиэк трактористарын альбомун оноруу, фолклор киэьэлэрин ыытыы, нэьилиэк киэн туттар дьоннорун хаьыакка сырдатыы, кылаас чаастарыгар ыалдьыттатыы, нэьилиэк ураты угэстэрин хомуйан кыракый кинигэ онотторуу, хаартыска5а туьэттэрии оскуола5а уонна кабинеттарга быыстапка онотторуу.

Фольклор киэьэлэрин утумнаахтык тэрийии, норуот ырыаьыттарын кытта корсуьуннэрии. Степанов Александр Иванович - норуот ырыаьытын кытта кэрсуьуу.

Ньурба олоҥнхоһуттарын үлэлэрин кѳрүү Тылы чинчийэр институту уонна ХИФУ тыл кафедратын кандидаттарын кытта сибээс олохтооһун научнай былаан оҥостуу.

Маны ситиһэр сыалтан, бастаан оскуолаҕа бэйэм ыыппыт история нэдиэлэтигэр общешкольнай фотовыставка ыыппытым, онно биһирэммит, үчүгэй хаартыскалар история кабинетыгар анал стендаҕа киирбиттэрэ. Сылын ахсын бу стенда саҥа кыайыылаахтар үлэлэринэн саҥардыллан иһэр, ол түмүгэр кабинет иһигэр «Мин төрөөбүт кыраайым» диэн Өҥөлдьө кэрэ сирдэрин көрдөрөр патриотическай хабааннаах стенда оҥорон таһаардыбыт. Стенда үлэтин сэргэ биир сүрүн түһүмэҕинэн буолар оҕолорго «Кэпсиэхпин баҕарабын…» ааҕыы күрэҕэ, манна оҕо төрөөбүт дойдутун историятын, киэҥ туттар дьоннорун туһунан бэйэтэ булбут, чинчийбит матырыйаалын аҕалан сырдатан кэпсиир.

Бу кэнники икки сылга история предметын нэдиэлэтигэр, сана киллэрбит «Кэпсиэхпин баҕарабын…», «Мин төрөөбүт кыраайым» күрэхтэр оскуола иһинэн сылын ахсын ыытыллар үгэс буоллулар.

Бэйэм история уруогар оҕо билиитин кэҥэтээри бу буола турар событиелары билиһиннэрэр сыаллаах хас уруок ахсын оҕолорго бүтэһик тиһэх сонуннары уочаратынан аҕалан уруок саҕаланыытыгар эмиэ сырдатабын. Маннык тэрээһиннэргэ оҕо бэйэтэ чинчийэр, толкуйдуур ньымата сайдар, кэлэр көлүөнэ ФГОС ирдэбилинэн УУД хас да көрүҥэ арыллар, таарыллар.

Билигин кабинетка кыра патриотическай муннук оҥоро сылдьабыт, ону таһынан нэһилиэк историятын саайтын оҥоробут, ол онно хомуллубут информациябыт барыта кэмиттэн кэмигэр тиһиллэн иһиэ.

«Дойду сонуннара»

«Кэпсиэхпин баҕарабын…» оҕолор дакылааттарын архыыба

«Мин төрөөбүт кыраайым» хаартыска стендата

Проект аата:

«Мин торообут торут туолбэм»

(5 сыл)

Фольклор киэhэлэрэ

«Үһүйээн, торообут дойдубут сиэрэ-туома

Интервьюлар

***Нэһилиэк историятын саайта***

Бу биэс хайыска мин оскуолаҕа, нэһилиэккэ биир улахан проегым буолар. Билигин «Мин төрөөбүт кыраайым» хаартыска стендата, «Кэпсиэхпин баҕарабын…» оҕолор дакылааттарын архыыба, «Дойду сонуннара» хронологическай таблица, «Үһүйээн, номох, ахтыы» архыыба, «Фольклор киэьэлэрэ» матырыйааллара икки сыл устата хомулунна, билигин сайт оҥоруутун үлэтэ саҕаланна.

Хомуллубут матырыйаал, ону таһынан кэлин эбиллэр матырыйааллар бары электроннай форматка көһөн бу саайтка киириэхтэрэ, уонна нэһилиэккэ интэриэстээх, матырыйаалларга наадыйар киһиэхэ интернет ситимин нөҥүө көмө буолуоҕа. Маны таһынан сайтка «Мин дойдум, төрөөбүт алааһым», «Дойдум сонуннара» диэн форум улэлиирэ күүтүллэр, бу форумҥа ким баҕалаах санаа- оноо уллэстэрэ бэйэтин матырыйаалларын администратор нөҥүө тиһэр кыаҕа баар буолуоҕа. Сайт үлэтэ аҥаардас инэн эрэ муҥурдаммакка анал «Ыйытыылар уонна хоруйдар» диэн страницалаах буолар, манна хайа баҕар баҕалаах киһи нэһилиэк туһунан ыйытыытыгар эппиэттэри ылыан сөп. Сайт кун ахсын история куруһуогар дьарыктанар оҕолорунан, уонна учууталынан кэтэнэр, саҥардыллар.

Салгыы бу үлэ күүстээхтик бардаҕына официальнай саайтка, ол эбэтэр нэһилиэк саайтыгар страница быһыытынан киирэригэр баҕа санаа баар.

Бу маннык тэтиминэн үлэлээтэххэ, оҕо кырдьык бэйэтин үөрэтэр программатынан эрэ муҥурдаммакка кини төрөөбүт дойдутунан, киэҥ туттар дьоннорун бэйэтэ көрдөөн-ирдээн кэпсэтэн билэрэ бу чиҥ билии буолуо этэ.

**История уруогар сүрүннээн маннык улэ коруннэри туттабын**

1. Көрдөрөр иһитиннэрэр матырыйааллар, ол курдук, араас хартыыналары, портреттары көрдөрүү, ону таһынан оҕоҕо сөптөөх анал теманы биэрэн дьиэҕэ иллюстрациялары, карикатуралары онотторуу. Оҕолор болҕомтолорун тардар сыалтан араас презентациялары, видеолары туттабын. Учуутал бэйэтэ эрэ туттар наабыктарынан муҥурдаммакка бу сатабылын оҕоҕо эмиэ тириэрдиэхтээх.
2. Оонньуу форматын туттан оҕоҕо билиини тириэрдии. Араас тииптээх викториналар, кроссворд таайыылара.
3. Киинэттэн быһа тардыы. Бу форманы оҕо ордук бэйэтигэр чугастык ылынар. Киинэ көрдөрүөн иннинэ боппуруос туруоран баран киинэни ыытаҕын.оччоҕо оҕо киинэ устата толкуйдуу, ырыта олорор.

Түмүккэ даҕатан эттэххэ оҕо чинчийэр, бэйэтэ үөрэнэр ньымаларын туһанан улэҕэ киллэрии, онон билиҥҥи үөрэх ирдэбилинэн, чуолаан ФГОС ирдэбилигэр сөптөөх занятиялары, уруоктары ыытыы буолар.

**Туһаныллыбыт литература**

1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи: проблемы и стратегия. // Преподавания истории и обществознания в школе// 2007. №7

2. Концепция гражданского образования в общеобразовательных учреждениях. // Преподавания истории и обществознания в школе// 2002. №4

3. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «гражданское воспитание» в педагогике 20 в. // Преподавания истории и обществознания в школе// 2006. №9

4. Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе. – М., Айрис-пресс, 2002 – 224 с.

5. Кобылянский В. А. Национальная идея и воспитание патриотизма // Педагогика – 1998 - №5 – С. 52.

6. «Өҥөлдьө» // Типография г. Нюрба 2010г.