**Марий Эл Республик**

**Советский район Ушнур кыдалаш школ**

**Г. Ефрушын «Шошо» ойлымашыже**

**(5 класс)**

**Туныктышо:**

**Волкова З.А.**

**Ушнур**

**2006 ий**

**Теме:** Г. ЕФрушын «Шошо» ойлымашыже.

**Цель:** -Г. Ефрушын «Шошо» ойлымашыж дене палдараш, сылнын лудаш туныкташ;

- пуртусышто лийше вашталтышым шымлен, ужын мошташ, пуртусын сылнылыкшым умылаш, йораташ тунемше –влакын кумылыштым тарваташ;

-пашам йоратыше еным пагалаш, «пиал –пашаште» манмым умылаш, эллан пайдале паша дене чапланыше ен лияш кумыландаш.

**Оборудований:** йоча –влакын шошо нерген шке ыштыме суретышт, турло заданиян «маршрутный листок –влак», фонохрестоматий, паша нерген калыкмут –влакым возыман плакат, переносный доска, маршрутный карт, портрет.

**Литература:** Марий литератур 4 класс;

А.Е. Китиков Калыкмут;

А.Е. Китиков Марийские народные приметы.

**Йон:** заочный экскурсий.

Урокын эртымыже:

1. Организационный ужаш.

Йоча –влакым 4 групптылан шелалтын шындымаш. Кажне группышто –командир.

1. Монгысо пашам тергымаш:

Туныктышын йоча –влаклан урокышто мом ышташ туналмышт нерген увертарымыже.

Тунемше –влакын заочный экспедицийыш кайымышт. Экспедицийыш каяшлан кажне группо маршрутный кагазым налеш. Но тидлан кажне ен шошо нерген суретым пуышаш. Вара заданийым шукташ туналыт. Пытарымеке, шке группыжым картыште палемда.

1 группо –Куркумбал ял (ужар тусан кагазеш).

Заданий:

1. Шошым ялыште могай вашталтышым ужыда? Кузе шошо толмым шижыда?

2 группо – Кундыш энер воктене (канде тусан кагазеш).

1) Энерыште могай вашталтыш уло?

2 ) Могай йук –йуаным колыда?

3) Пушенге –влак энер воктене могайрак улыт?

3 группо –«У илыш» колхозысо машинавчыште (нарынче).

1) Колхозник –влак шошылан к узе ямдылалтыт?Могай пашам ыштат?

4 группо – Ушнур селаш шонго ен деке (йошкар кагазеш).

1) Шошо нерген марий калык пале –влакым йодышт толаш.

Командир –влак заданийым группо кузе шуктен, чыла каласкалат.

1. Тун ужаш:

Туныктышо кажне группын пашажым палемда, эскерымыштым иктешлен пашаштым акла, сурет –влакыштымат шотыш налеш.

Ме шошо пуртус манына. А мо тугай пуртус? Те кузе умыледа?

Пуртус –тиде пасу, ужар олык, пушенге –влак, курык, ер, энер –влак. А мемнан кундемыштына могай энер, ер, курык, лумым паледа? (йоча –влак ойлат).

Пуртус! Тиде мутым колмек, мемнан шинчаончылно шурнан кумда пасу, мотор да турло пушенган чодыра, ший гай волгалтше яндар вудан энер ден ер –влак суретлалтыт. (сурет –влакым кучылтмаш). Шке кундемысе пуртусым ончалын, тудын дене моктанен, тыгеракын каласыме шуэш: «Шочмо –кушмо вер –шор деч шерге нимат уке!».

Шочмо кундемын моторлыкшым суретлен ончыктымаште кажне автор шканже келшыше могай –гынат ойыртемым ужеш. Йоча –влак, те пуртусым онайын эскерен улыда. А Ефруш шошо пуртусым кузеужын моштен? Тидын нерген «Шошо» ойлымашыжым лудын кутырен налшаш улына.

Эн ондак Ефруш нерген мут. (Ик тунемше каласкала). «Шошо» ойлымашым лудмо деч ончыч икмыняр мут –влакым рашемдаш кулеш:

тукывуй чача (мать –и –мачеха) йомакзе, кудыр. «Шошо» ойлымашым туныктышо лудеш.

Ойлымашын содержанийжым лончылымаш:

1. Ойлымашыште мо нерген ойлалтеш?
2. Ефруш шке произведенийыштыже шошын могай жапшым суретлен ончыктен?
3. Йоча –влак кузе модыт?
4. Мигыта кугыза колхозышто могай пашам ышта?
5. Тудым молан чыланат пагалат?
6. Мигыта кугызан пуртус, вольык деке шуман улмыжо кушеч коеш?
7. Молан шошым паша пайрем маныт?

Ойлымашым ужашын –ужашын лудмаш, вуймутым пуымаш:

А) Шошо толын, шошо!

Б) Йоча –влакын модмышт.

В) Мигыта кугыза –пашаче айдеме.

Г) Шошо –паша пайрем.

(тиде переносный доскаш возымо).

Книгасе сурет дене пашам ыштымаш.

1. Суретыште мом ужыда?
2. Шокшо элла гыч могай кайык –влак толыт?
3. Йоча –влак нуным кузе вашлийыт?
4. Те кайык –влакым вашлияш кузе ямдылалтыда?

1 –ше сурет: «Шошо толын. Шошо!»

2 –шо сурет: Коремыште Вуд шоргыктымо шокта.

3 –шо сурет: Мигыта кугызан пашаже нерген каласкалаш.

1. Молан Мигыта кугызам Шушпык Мигыта мныт?
2. Могай ойыртемалтше койыш –шоктышыжым палемдаш лиеш?
3. А те ялыштыда Мигыта кугыза гай тыршен пашам ыштыше еным ком паледа?

Паша нерген калыкмут –влакым лудмаш (плакат).

Иктешлымаш:

1. Урокышто мо нерген пален налда?
2. «Шошо» ойлымашым ко возен?
3. Ойлымаш молан мемнам туныкта?

М/п. 1. Ефрушын «Шошо» ойлымашым лудын, йодыш –влаклан вашмутым пуэн мошташ.

2. Танастарымаш, эпитет нерген шарналташ.

3. Ойлымашысе туналтыш ужашым наизусть тунемаш.