***Литература аа5ыыта предмет аннотацията***

**Үѳрэх былааныгар үѳрэх предметин миэстэтэ**

Үѳрэх былаанынан алын сүһүѳх оскуолаҕа "Литература ааҕыыта" биридимиэти үѳрэтиигэ барыта 238 чаас кѳрүллэр.

Ол иһигэр:

3 кылааска — 68 чаас;

* Захарова, Лариса Васильевна. Литература аа5ыыта: улэлиир бырагыраама: 1-4 кылаас / [ааптардар: Л.В. Захарова, У.М. Флегонтова]; Саха Ересп. Уерэ5ин мин-бэтэ. – Дьокуускай: Бичик, 2017. – 56 с. – (Саха оскуолата» систиэмэ

Улэ бырагыраамата Федеральнай уерэх стандардыгар оло5уран сурулунна.

Уус-уран литература оскуолаҕа оҕону кыра сааһыттан ийэ тыл эйгэтигэр киллэрэр, уран тылга уһуйар, иитэр-үѳрэтэр сүрүн хайысха. Умсугуйан ааҕар оҕо ѳйѳ-санаата сайдыылаах, билиилээх-кѳрүүлээх, олох бүгүҥҥүтүн эрэ буолбакка, бэҕэһээҥҥитин ырыҥалыыр, cарсыҥҥытыгар эрэллээх буолар. Онон «Литературнай ааҕыы» үѳрэх предметин анала — оҕоҕо ааҕар дьоҕуру олохсутуу, ааҕыы бэйэ кыаҕын сайыннарыыга суолталааҕын ѳйдѳтүү.

 «Литература аа5ыыта» биридимиэт о5о сааьыгар септеех ейу санааны инэрэр, айар, толкуйдуур дьо5урун, майгытын-сигилитин, тылын –еьун сайыннарар, кинигэ5э интириэьи уескэтэр.

«Литература аа5ыыта» биридимиэт сурун сыалы быhаарар:

* Аа5ыы арасс керунун олохсутуу
* Уус-уран айымньы тиэкиьин кытта улэ5э о5о тылын –еhун сайыннарыы
* Араас керуннээх информациянан улэлиир уеруйэхтэри инэриии
* О5о тус оло5ун айымньы ненуе сиэр-майгы сыаннастарынанан байытыы
* Тиэкиьи уонна кинигэни кытта улэлиир уеруйэ5и инэрии, уерэх уонна научнай-биллэрэр тиэкиьинэен улэ бастакы уеруйэхтэрин олохсутуу. Литература аа5ыыта уерэх кинигэтэ икки аа5ар кинигэлээх «Бэйэ аа5ыыта». «Ыалынан аа5ыы» уонна электроннай сыьыарыылаах.

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ.

1. Араас тиэкиьи ис хоьоонноохтук аа5ар, учугэйдик толкуйдаан санарар, тылынан уонна суругунан тиэкиhи онорор
2. соруда5ы толорорго сана араас керуннэрин, ньымаларын баьылыыр
3. сэьэргхэьэр киьитин бол5ойон истэр, кэпэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас санаа уескуурун ейдуур, бэйэ санаатынтиэрдэргэ кыьаллар, дакаастыы сатыыр
4. тэнниир, ырытар, тумэр, тумуктуур, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээьи, теруету булар, хайа ба5арар тиэмэ5э кэпсэтиьиигэ кыттар.
5. уерэх дьарыгын сыалын уонна соругун ейдуур, септеех ньымалары булан туттар, туьанар.Уерэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга оло5уран былаанныыр, хотуруолланар уонна сыаналанар, ситиьиигэ тиэрдэр ордук кедьуустээх тньымалары быьаарар.

календарно-тематическай былаан.

**Литература аа5ыыта**

**3 кылаас Литературнай аа5ыы ис хоһооно**

“Литературнай аа5ыы” үөрэх предметин анала - о5о5о төрөөбүт тылынан аа5ар кыа5ы биэрии.

“Литературнай аа5ыы” үөрэх предметин **сыаллара**:

-аа5ар үөрүйэ5и олохсутуу;

-аа5ыы нөнүө сиэр-майгы үтүө өрүттэрин олохсутуу;

-Саха сирин, Россия уонна тас дойду норуоттарын култууратыгар убаастабылы иитии;

Сыалы ситиһэргэ маннык **соруктар** тураллар:

-төрөөбүт уонна араас омук литературатын араара өйдөөн, ол нөнүө норуоттар до5ордуу сыһыаннарын олохсутуу;

-олох араас көстүүтүгэр сиэрдээх сыһыаныы үөскэтии

- аа5ыыга интэриэһи үөскэтэн, сахалыы кинигэ5э, хаһыакка, сурунаалга тапталы инэрии;

**Үөрэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ.**

**Бэйэни салайынар –дьаьанар сатабыл.**

- истии култууратын тутуьар;

- санарыы култууратын тутуьар;

- паарта5а сатаан олорор, суруйарыгар тэтэрээтин иннигэр сепке тутар;

-ал5аьы булууга. ырытыыга дьон санаатын бол5ойон истэр, кэпсэтии сиэрин тутуьар;

**Билэр-керер сатабыл. Үөрэнэр сатабыл.**

-анал бэлиэлэринэн тыл, этии моделын онрор, бэриллибит моделга оло5уран, тылы, этиини толкуйдуур;

- сахалыы сахсар о5о5о аналлаах хаьыаттары, сурунааллары аа5ар, сахалыы биэриилэри тэлэбиисэринэн керер, ырытар.

-сана билии ыларыгар баар билиигэ тирэ5ирэр;

- атын биридимиэттэргэ ылбыт билиитин кытта ситимниир.

**Биридимиэт ис хоһооно:**

- "Саҥа үлэтин көрүҥнэрэ. Бодоруһуу култуурата";

- "Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ. Саҥа-иҥэ үлэтэ";

- "Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр үлэ";

- "Оҕо ааҕар эйгэтэ. Ааҕыы култуурата".

**Бодоруһуу култуурата** Оҕо ааҕар уонна суруйар, ситэр уонна саҥарар дьоҕурун, араас түгэҥҥэ үлэтин саҥа көрүҥүн сайыннарыыта көрүллэр. Бырагыраама таска сүһүөхтээн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан, онтон интонацияҕа, ааҕыы тэтимигэр, ис хоһоонноохтук ааҕыыга, сыыйа искэ ааҕыыга болҕомто уурар, бастакы сүһүөх саха оскуолатын үөрэнээччитэ мүнүүтэҕэ ааҕар нуорматын быһа холоон биэрэр. Начаалынай оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччи быһа холоон мүнүүтэҕэ 80-100 тылы ааҕар. Маннык нуорма оҕо бэйэтигэр эрэллээх буолуутун, аахпыт тиэкиһи ис хоһоонун өйдүүрүн үөрэх тиэкистэрин кытта үлэҕэ көҕүлүүр.

Биридимиэт ис хоһоонугар истии диэн салаа оҕо тылга, дьон саҥатыгар болҕомтолоох буоларын, этиллибит кэрчик сүрүн санаатын араарарын, өйдүүрүн, ырытарын, өйдөммөт түгэҥҥэ туоһулаһар ыйытыылары биэрэрин ирдиир.

Саҥаны сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, ыйытыыга эппиэт, кэпсэтиһии, кэпсээһин) саҥа этикетин кытта тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруоллаан, атын киһини болҕойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ эрэйиллэр.

 Улахан болҕомто сурук үлэтигэр ууруллар. Ааҕыы уруогар үөрэнээччи аахпыт тиэкиһигэр олоҕуран бэриллэр тиэмэҕэ бэйэ санаатын, аахпыттан, өйтөн (ойуулаан, ырытан, кэпсээн) суруйа үөрэнэр. Бастакы сүһүөх оскуола5а о5о истэр, саҥарар, аа5ар уонна суруйар дьоҕурун сайыннарар.

 **Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ.**

Уус-уран айымньыны кытта үлэҕэ үөрэнээччи тиэкиһи чаастарга үллэрэ, чаастарга аат биэрэ, былаан оҥоро, аахпыт тиэкиһин кылгатан уонна сиһилии кэпсии, сүрүн санаатын араара уонна ону бэйэ тылынан этэргэ үөрэнэр. Бу салаа тиэкис араас көрүҥүн өйдүү (ойуулуур, ырытар, кэпсиир), тиэкис аатын ис хоһоонун кытта ситимнии, үөрэх, научнай-биллэрэр уонна усс-уран тиэкиһи араара, суолтатын быһаара үөрэтэр. Үөрэнээччи бодоруһуу арааһын, сыалын- соругун өйдүү үөрэнэр, учуутал көмөтүнэн кэтээн көрөр.

Оҕо уус-уран айымньы нөҥүө сиэр-майгы туһунан өйдөбүлэ кэҥииригэр, эстетическэй уонна айар дьоҕура сайдыытыгар туһуланар. Оҕо уус-уран айымньыга да, биллэрэр да тиэкискэ тулалыыр эйгэ ойууланар ньыматын араара, уратылаһар өрүтүн өйдүү, бэйэ тиэкиһин оҥоро үөрэнэр. Бырагыраама оҕо эрэ уус-уран литературатын кытта буолбакка, искусство атын көрүҥнэрин тиэкистэрин (айымньыларын) кытта билиһиннэрэр.

 Үөрэнээччи уус-уран айымньыны научнай-биллэрэр ис хоһоонноох тиэкистэн араара үөрэнэр. Уус-уран айымньы - ааптар айымньыта, кини баай тыл-өс көмөтүнэн ааҕааччыга тулалыыр эйгэ уонна дьон араас сыһыанын, ытык өйдөбүллэри, майгыны-сигилини иҥэрэр, кэрэҕэ угуйар искусство ураты көрүҥэ диэн өйдүүр. "Литература ааҕыыта" ис хоһоонугар уус-уран айымньыны судургу ырытыы: ол эбэтэр тиэкиһи бастаан сабаҕалаан, истэн, онтон ааҕан, ырытан, хат-хат төннөн, ис хоһоонун, саҕаланыытын, бүтүүтүн ырытан, айымньы аатын, сүрүн санаатын, ис хоһоонун кытта тэҥнээн көрүү ыытыллар. Айымньыны ырытыыга тиэрмин бобуллубат. Айымньы уус-уран тыла ааҕыы бары түһүмэҕэр болҕомтоҕо ылыллар. Тиэкиһи ырытыыга тыл (эпитет, тэҥнэбил) туспа тутан ырытыллыбат, айымньыга сыһыаран, туох суолталаахтык туттуллубутун тоһоҕолоон бэлиэтэнэр, көрүллэр.

 Ааҕыы ис хоһоонугар оҕо сааһыгар өйдөнөр тиэмэ уонна уус-уран айымньы проблемата, онно этиллэр майгы-сигили сыаннастара, тыла-өһө көрүллэллэр. Айымньыны ырытыы араас таһымнаах: сюжет таһымыгар (дьоруойдары кытта билсиһии, кэпсэнэр түгэни ырытыы); дьоруой таһымыгар (дьоруой тугу эмэ гынар сүрүн ис хоһооно, киниэхэ ааҕааччы сыһыана); ааптар таһымыгар (ааптар дьоруойугар сыһыана, ааптар этэр санаата уонна айымньы уопсай ис хоһооно). Маннык ырытыы айымньыны кэлимник көрөргө сүрүн хайысха буолар. Айымньыны араастаан ырытыы оҕо айымньы ис хоһоонун өйдүүрүгэр, тылга болҕомто уурарыгар, өйө-санаата байарыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар көдьүүстээх. Оҕо айар дьоҕура сайдарыгар айымньыны оонньоон көрдөрөрө, онно кыттара улахан оруоллааҕын бырагыраама учуоттуур.

Ис хоһоонун уонна ааҕыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар. Манна саха, Саха сирин хотугу омуктарын, Россия араас омуктарын, тас дойду суруйааччыларын уус-уран айымньылара, научнай-биллэрэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону таһынан норуот тылынан уус-уран айымньыта (остуоруйа, үһүйээн, ырыа, өс хоһооно, таабырын о.д.а.) киирэллэр. Бырагыраама кыра оҕо интэриэһин учуоттаан, олох араас өттүн хабар айымньыларга болҕомто уурар: бэйэ саастыылааҕын уонна улахан дьону кытта сыһыан, мүччүргэннээх сырыы о.д.а. Оҕо ааҕар үөрүйэҕэ сайдыытын көрөн, тулалыыр эйгэтин туһунан билиитэ дириҥээн истэҕин аайы, ааҕар эйгэтэ кылаастан кылааска кэҥээн, эбиллэн, байытыллан иһэр. Сыыйа оҕо библиографическай култуурата олохсуйар.

**Уерэтэр учебниктар:**

3 кылаас. Захарова Л.В., "Литература аа5ыыта" алын суhуох оскуола 3 кылааhыгар уорэнэр кинигэ.Дьокуускай:. «Бичик» , 2017 с.