« Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Майинская средняя общеобразовательная школа им.В.П.Ларионова

с углубленным изучением отдельных предметов»

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ «Майинскасредняя общеобразовательная

школа им.В.П.Ларионова

с углубленным изучением отдельных предметов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Игнатьева С.К./

**Рабочая программа фольклорного кружка** от 30 августа 2020г. №\_\_\_

**«Дьүрүлгэн»**

**Киириитэ**

Оҕо күн сирин көрөрүгэр барыта сатабыллаах буола төрөөбөт. Айылҕаттан кини дьоҕур, талаан төрүттээх буолар. Бу төрүттэр дьоҕур, талаан буолалларыгар элбэх билии – көрүү, сатабыл наада. Кырдьыга даҕаны тугу да гыммакка олорор киьи дьоҕура, сатабыла хантан сайдыай?

Манан сиэттэрэн эттэххэ, оҕолор айар дьоҕурдара, талааннара уонна бэйэлэрэ киһи быһыытынан сайдалларыгар үөрэтэр кыһа баар буолуохтаах. Бу кыһа ис оҥоһуута, үлэтин ис - хоһооно хайдах тэрилиннэҕинэ оҕо сайдарыгар туһалаах буоларын туһугар үлэлиэхтээхпит. Саха киһитэ бэйэтин үтүө угэһин, үөрүйэҕин, олоҕун сиэригэр тугу билбитин – көрбүтүн сайыннаран, кэлэр көлүөнэҕэ хаалларар санааланыыта мээнэҕэ буолбатах. Тоҕо диэтэххэ, киһи өйө-санаата омугуттан, олорор сириттэн-уотуттан, тулаллыр эйгэтиттэн быһаччы тутулуктаах эбит. Төрөөбүт төрүт тылын, силиґин-мутугун билбэт, сиэрин-туомун аанньа ахтыбат, суолталаабат киһи олоххо да сыһыана үрдүттэн эрэ буоларын бүгүҥҥү олохпут илэ-бааччы көрдөрөр. Куруһуокка овз-лаах оҕолор дьарыктаныахтарын сөп.

Көлүөнэ инники оҕолоро тус олохторун туһаннахтарына, атыттары үөрэттэхтэринэ, үгэс эргиирин халбаннаабаттык тутуһан Саха норуотун үгэһин салҕыахтара.

Куруһуокка 5-11 кылаас оҕолоро дьарыктаныахтарын сөп.

**Сыала-соруга:**

1. Саха норуотун барҕа баайын, күндү кылаатын олоҥхону уонна норуот баҕа санаатын остуоруйаны сиһилии үөрэтии. Театр искусствотыгар хардыылары оҥоруу.
2. Саха норуотун омук быһыытынан ураты ырыаларын үйэтитии, өбүгэлэр ырыаларын салҕааһын, сиэрин-туомун тутуһуу.
3. Оһуохайы үйэтитии. Түһүлгэлэри төрүттээччилэри иитэн таһаарыы.
4. Ийэ тыл сүмэтин туһанан о5ону туойарга умсугутуу.
5. Үгэҕэ, өс-хоһоонугар олох эриэннэрин таба көрдөрүү.
6. Норуот уус- уран айымньытыгар интириэьи уескэтии
7. Кылыьахтаах ырыаны- тойугу, ункуу тылын этэргэ, хомуска оонньуурга уьуйуллуу.

**Тустаах үөрэх үөрэтии түмүгэ:**

1. Сааһыгар сөптөөх саха фольклорун ис хоһоонун сырдатар араас өйдөбуллэрин билэр уонна туһанар
2. Санаа ситим сайыннырарга:

- турукка киирэр

- толкуйа тобуллар

- тэҥниир тэгитэр

- ырытар ырыҥалыыр

3. Бэйэтин таһымыгар төрөөбут тылын араас дэгэтин өйдүүр, фольклор жанырдарын толоро үөрэнэр

**Үөрэтии түмүгэр ирдэнэр**:

Бу тирэх өйдөбүл сахалыы толкуй, санаа кыыма күөдьүйэн, киһи удьуор, сиэр-майгы, өй-санаа өттүнэн ыраас буоларга дьулуһуута. Айыы сырдык тыыннара таарыйан, саха киһитин сүрэҕэр иҥнэҕинэ, кини кэскилэ аһаҕас буолуутун ситиһиитэ.

Сорох үгэстэр дарбаана да суох эккэ-сииҥҥэ иҥэннэр, оттон сорох төрүт өйдөбүллэри анаан быһааран үөрэтиитэ.

Саха фольклорун анаара көрөн, наадалаах өйү-санааны, толкуйу булан иҥэриитэ. Бэйэ сайдыытыгар күннээҕи олох сиэригэр таба туһанар сыаллаах-соруктаах буолуутугар туһаайыы.

**Үөрэтии ис хоһооно**

**Бастакы туһумэх: Кылыьахха уһуйуу**

1. Оһуохай уус-уран тыл искусствотын киэргэлэ, импровизация.

2. Оһуохай иитэр, уерэтэр, сынньатар оруола.

3. Оһуохайы ункуу искусствотын киэргэлин быьыытынан уерэтии. Унуу-суктуу

4. Тойукка кылыһах үөскээһинэ. Кылыһахха эрчиллии.

5. Тойукка икки кылыһах баарын билиһиннэрии.

а) «ийэ» кылыһах,

б) «оҥоһуу» кылыһах

Эрчиллии:

а) Тыыныыга дьарык

б) кылыһаҕы оҥорууга дьарык,

г) тэтим арааһын дьарыга.

Алгыс итэҕэлэ, сиэрэ-туома.

1. алгысчыт сиэригэр – туомугар туттуллар маллар уонна алгысчыт таҥаһа,

2. алгысчыт арыалдьыттара,

3. хамсаныы арааһа – тэтимнэр,

4. алгыс хоһооно, темата,

**Иккис туьумэх- Саха хомуьун ньымалара**:

1. Традиционнай ньымалар: а) сыыйа тардыы, б) куерэгэйдэтии, в) хаастатыы, г) тарбах араас охсуулара.

2. Тылы сайыннарар керуҥнэр:

- хомус туһунан хоьооннор.

- хомус туһунан рефераттар.

3. Аан дойду хомуґун музея. Экскурсия.

7. Саха киһитэ ырыа-тойук аргыстаах.

1. Саха ырыата араас темалара: а) айылҕа көстүүтэ, б) төрөөбут сир, в) улэ-хамнас, г) ыһыах уонна уҥкуу ырыалара. Бу ырыалартан үөрэтии..

**Уһус туһумэх-Олоҥхолуун алтыһан**

1. Олоҥхо геройдара персонажтарын ырыалара:

а) абааһы уола, б) абааһы кыыһа, в) сорук-боллур, д) бухатыыр, айыы кыыһа, д) ойууттар, удаҕаттар.

2. Олоҥхо ис-хоһооно, идеята.1. Айыы дьонун образтара.2. Абааһылар образтара.3. Дьахталлар образтара.4. Үс дойду, олоҥхоҕо ойуулуур-дьуһуннуур ньымалара

**Төрдүс түһүмэх- Түмүү-дьарыктар**

1.Ебугэлэрбит оонньуулара – оЬуохай.

а) Уус-Алданныы вариант. б) Найахалыы вариант. в). Өлүөхүлүмэлии вариант.

2. Тойук – Саха норуотун ураты ырыата.

а). Бүлүү бөлөх улуустарын тойуга.

б) Киин улуустарын тойуга.

в) Илин энэр улуустарын тойуга.

5 Алгыс матыыба уонна дьарыга.

а) Алгыс айыыларга анаан. б) Алгыс иччилэргэ анаан. в) Алгыс киһиэхэ анаан.

г) Чаабы-чыыбы чабырҕах.

Чабырҕах куолас ус таьымыгар ааҕыылар, эрчиллиилэр – үрдүк, орто, намыһах. . Артикулярнай гимнастика. Бэйэ айыы, хоһуйуу, матыып булуу, үөрэтии.

6 Хомус тардыыта

1. Ыллаан-туойан тардыы, 2. Ырыа, үҥкуу матыыптарын тардыы, 3. Туойсуу-хоһуйуу (импровизация
2. **Бастакы туһумэх**: **Олоҥхолуун алтыһан**

1. Кун-дьыл эргиирэ ыйдарынан: 1.Танха ыйа. 2.Одун ыйа. 3.Дьеьегей ыйа. 4.Айыыһыт ыйа. 5.Иэйэхсит ыйа. 6.Уруҥ Айыы ыйа. 7.Аан- Алахчын ыйа. 8.Аан- Дьааьын ыйа. 9. Улуу Суорун ыйа. 10. Хотой Айыы ыйа. 11. Байанай ыйа. 12. Сэһэн - билгэ ыйа.

2. Олоҥхо ис-хоһооно, идеята.

1. Айыы дьонун образтара.

2. Абааһылар образтара.

3. Дьахталлар образтара.

4. Ус дойду, олонхо5о ойуулуур-дьуһуннуур ньымалара.

**Иккис туһумэх: Кылыһахха уһуйуу**

3. Оһуохай уус-уран тыл искусствотын көрүҥэ, импровизация.

1. Оһуохай иитэр, үөрэтэр, сынньатар оруола.

2. Оһуохайы үҥкүү искусствотын көрүҥүн быһыытынан үөрэтии. үҥүү-сүктүү.

4. Тойукка кылыһах үөскээһинэ. Кылыһахха эрчиллии.

1. Тойукка икки кылыһах баарын билиһиннэрии.

а) «ийэ» кылыһах,

б) «оҥоһуу» кылыһах

Эрчиллии: а) тыыныы дьарыга,

б) кылыһаҕы оҥорууга дьарык,

г) тэтим арааһын дьарыга.

5. Алгыс итэҕэлэ сиэрэ-туома.

1. алгысчыт сиэригэр – туомугар туттуллар маллар уонна алгысчыт таҥаһа,

2. алгысчыт арыалдьыттара,

3. хамсаныы арааһа – тэтимнэр,

4. алгыс хоһооно, темата,

6. Саха хомуһун ньымалара:

1. Традиционнай ньымалар: а) сыыйа тардыы, б) күөрэгэйдэтии, в) хаастатыы, г) тарбах араас охсуулара.

2. Тылы сайыннарар көрүҥнэр:

- хомус туһунан хоһооннор.

- хомус туһунан рефераттар.

3. Аан дойду хомуһун музея. Экскурсия.

7. Саха киһитэ ырыа-тойук аргыстаах.

1. Ыйдарынан сиэрдэр - туомнар.

1. Таҥха сиэрэ-туома. 2. Одун ый сиэрэ-туома. 3. Айыыһыт сиэрэ-туома.

4. Иэйэхсит сиэрэ-туома. 5. Үрүҥ Айыы ыйа. Ыһыах сиэрэ-туома. Күнү көрсүү сиэрэ-туома уо.д.а.

2. Олоҥхо геройдара персонажтарын ырыалара:

а) абааһы уола, б) абааһы кыыһа, в) сорук-боллур, д) бухатыыр, айыы кыыһа, д) ойууттар, удаҕаттар.

3. Өбүгэлэрбит оонньуулара – оһуохай.

1. Уус-Алданныы вариант. 2. Найахалыы вариант. 3.Өлүөхүмэлии вариант.

4. Тойук – Саха норуотун ураты ырыата.

1. Бүлүү бөлөх улуустарын тойуга.

2. Киин улуустарын тойуга.

3. Илин эҥэр улуустарын тойуга.

5. Алгыс матыыба уонна дьарыга.

1. Алгыс айыыларга анаан. 2. Алгыс иччилэргэ анаан. 3. Алгыс киһиэхэ анаан.

6. Чаабы-чыыбы чабырҕах.

1. Чабырҕах куолас ис таһымыгар ааҕыылар, эрчиллиилэр – үрдүк, орто, намыһах. 2. Артикулярнай гимнастика. 3. Бэйэ айыы, хоһуйуу, матыып булуу, үөрэтии.

7. Хомус тардыыта

1. Ыллаан-туойан тардыы, 2. Ырыа, үҥкүү матыыптарын тардыы, 3. Туойсуу-хоһуйуу (импровизация).

3 блок

1. Олоҥхо уонна театр:

1. Улуустарынан олоҥхоһуттар олоҥхолоро.

2. Олоҥхону толоруу.

2. Биһиги улууспут оһуохайа.

1. Бүлүү бөлөх улууһун оһуохайа: Сунтаар, Ньурба, Бүлүү.

2. Киин улуустар оһуохайдара: Нам, Кэбээйи, Хаҥалас.

3. Илин-эҥэр улуустарын оһуохайа: Таатта, Чурапчы, Мэҥэ-Ханалас.

3. Тойук тоҕойугар.

1. Туойуу – хоһуйуу (киһини)

2. Туойуу – дьүһүйүү (айылҕаны)

4. Алгысчыт айылҕатын ситиһии.

1. Алгыс ис-хоһоонун биэрии. 2. көрдөрөн-илии, сирэй-харах, уос, атах, корпус үлэлэрэ. 3. Элбэх алгыһы билии, үөрэтии.5. Хомус – киһи иэйиитэ.

1. Хомус хомуһуннаах дьүрүлгэнэ.

а) сайын, саас, айылҕа суугуна, алааспар күөрэгэй ырыата. Хомуска хоһуйуу (импровизация).

6..Түмүк.