Рассмотрено на заседании МО «Согласовано» «Утверждаю»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заместитель директора по УМР: Директор:

Протокол№\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бучугасова Я.С./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Татаринова А.К./

Руководитель МО \_\_\_\_\_\_\_\_ /Соловьева С.К./ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г.

***Сылгы иитиитэ***

***предмет***

Учуутал: С.Р.Бучугасов

Кыйы- 2013

**Киириитэ**

Саха сиригэр сылгыны иитиигэ былыр-былыргаттан саха омук улаханнык идэтийбит, киґи кэрэхсиир элбэх опыттаах, ону кілµінэттэн кілµінэ±э биэрэн иґэр. Ол да иґин саха сылгытын курдук айыл±а ыарахаттарыгар чочуллубут бор, дьэбир, µірдµгэс, иччитимсэх, кыґыннары ата±ынан хаары хаґан сыл тахсар ураты дьо±урдаах сылгыны булар уустук. Ити іртµнэн саха сылгытыгар тэІнэґэр сылгы суо±ун да кэриэтэ.

Норуот былыргы оло±ун, ібµгэ са±аттан µірэппит µгµс учуонайдар саха киґитэ сµіґµтµттэн ордорон туран сылгыны таптыырын бигэргэтэллэр. Ол кырдьык. Саха киґитин иитэр сµіґµтэ эрэ буолбатах іссі дьиІнээх ійібµлэ, ону ааґан кµндµ аґылыга (эмис эт, халыІ хаґа), миинэр миІэтэ, кілµллэр кіліті, тардыстар ата±а. Саха сиригэр сылгыны иитии уґулуччу туґалаах, ілгім дохуоттаах бэйэтэ биир бідіІ салаа.

**Уопсай методическай быґаарыы**

Саха омук бэйэтин о±отун кыратыттан бииргэ илдьэ сылдьан олох-дьаґах бары мындырыгар такайар µгµстээ±э. Ол иґигэр кілµнэр, мииниллэр аттан са±алаан о±о кыратыттан сылгыга сыстара.

БилиІІи бириэмэ±э о±о детсадтан быґа оскуола±а киирэр. О±о тэрилтэтигэр, оскуолаларга о±ону µірэтэр сылгыга сыґыаннаах программа суох, ол иґин о±олорбут сылгы буолла да ат диэн тылтан са±алаан сылгыны кытта билсиґэллэр. Улаатан истэхтэринэ кулун, убаґа, тый, тиІэґэ, биэ, атыыр диэн тыллары, онтон сиэннээн сылгы диэн уопсай аат буоларын, ыччат сылгы, субай сылгы, µір сылгы диэн араартыыр гына µірэтиэххэ сіп. Онон сылгы иитиитин предмет программата 10-11 кылаас уолаттарыгар «Сылгы иитиигэ – саха омукка уол о±о дьарыга», - диэн салайтаран оІоґулунна. Уолаттарга аналлаах сылгы иитиитэ диэн предмет саха ыччатын норуот µтµі µгэстэригэр тирэ±ирэн, саха тірµт идэтигэр сылгыга уґуйан, айыл±а±а сыґыаран, сиэр-майгы, ій-санаа іртµнэн иитэр-сайыннарар сыалы-соругу туруорар, онон орто оскуоланы бµтэрэр уолаттар дьиэ-уот тэринэргэ, сµіґµ-сылгы иитэргэ, олох олорорго бэлэмнээх буолуохтара.

Сылгы иитиигэ уол о±о тугу билиэхтээ±э:

- сылгы сµрµн аґылыгын, аґылыгын хаачыстыбатын;

- аґатыы, кірµµ-истии сµрµн кірдібµллэрин;

- сылгы тас кістµµтµн сыаналааґыны;

- сылгы дьµґµнµн араарыыны;

- сылгыттан ылыллар продукцияны, сµтµгэ суох туґа±а

таґаарыыны.

- эт-µµт, кымыс оІорор сµрµн кірдібµллэрин;

- сылгыны кірµµ сан. уонна вет. сµрµн кірдібµллэрин;

- сылгыны кытта µлэ±э сэрэхтээх буолуу сµрµн быраабылаларын.

- сылгы µлэтигэр бастыІ опыты наука биэрэр кірдібµллэрин;

Сылгы иитиитигэр саха уола тугу сатыахтаа±а:

- сылгыны сааґынан уонна атыырын-тыґытын тус-туспа

арааран, кинилэри сатаан аґатыы уонна кірµµ;

- сылгы ілірµµтµгэр сылдьыґан сылгыны сатаан астаґары,

таІастаґары;

- сылгы быатын-туґахтарын абырахтаґар, оІорор, кµрµінµ

хаґааны сатаан туґанар;

- сылгы сµрµн дьµґµнµн, ураты бэлиэтин арааран билэр;

- сылгы моґуоруутун, быстыбытын билэн дьаґал ылар.

- уоту оттунар, быґа±ынан, сµгэнэн бэйэтин кыґал±атын

толунар;

- кілі атын миинэн, кілµйэн, кіІµл сылдьар, µлэлиир

бултууругар туґанар.

**Теманан былааннааґын**

**Õ êûëààñ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¹** | **Òåìàòà** | **×àà´à** |
|
| 1 | Кèèðèèòý.  Сàõà ñèðèãýð ñûëãû äüèýòèéáèò èñòîðèÿòà. Сàõà îìóê ñûëãûíû èèòèèòý. Ñûëãû íîðóîò õà´ààéûñòûáàòûãàð ñóîëòàòà. Ñàõà ñèðèí àëáàí ààòòààõ ñûëãûòà. | 1 |
| 2 | Сылгы боруодата.  Áîðóîäà òó´óíàí ³éä³áµë. ¥³ñêµµð ñèðдэðèíýí îëîõòîîõ, çàâîäñêàé äýãèòòýð òó´àíûëëàð áîðóîäàëàð. Ñàõà ñûëãûòûí áîðóîäàòûí µëý±ý òó´àíûëëàðûíàí àðààðûû. Ñàõà ñûëãûòûí áîðóîäàòûí ñµðµí á³ë³±³: Âåðõîÿíñêàé, Õàëûìà, Ìýãýäüýõ óîííà кèèí ñèðäýð ñûëãûëàðà óîííà óðàòûëàðà. | 1 |
| 3 | Ñàõà ñûëãûòûí ñààñòàðûíàí àðààðûû äüµ´µííýý´èí ÷èí÷èëýý´èí ê³ðµ²íýðý.  Ñàõà ñûëãûòûí ñààñòàðûíàí ààòòàòàëàà´ûí, ñààñòàðûíàí àðààðàí á³ë³õò³ðã³ àðààðûû. | 2 |
| 4 | Ñàõà ñûëãûòà ³²³-äüµ´µíý óîííà õîñ áýëèýëýðý. | 1 |
| 5 | Ñûëãûíû òàñ ³òòµòòýí, ê³ñòµµòµòòýí ñàíààëàà´ûí (ýêñòåðüåð). Ñûëãû èñ îðãàííàðà õàéäàõ ñûòàëëàðûí µ³ðýòèè (èíòåðüåð). Ñûëãûíû ìèýñòýëýðèíýí àðààðàí ààòòàòàëàà´ûí. | 1 |
| 6 | Сылгыны сыл устата кірµµ-истии.  Сылгыны сайын кірµµ-истии. Сайылык мэччирэІэ, ходуґа бµтэйэ, тµптээґин, куйаастан хахха сирдэр. | 1 |
| 7 | Сылгыны кµґµІІµ кірµµ-истии. Уу, бадараан тоІон сылгыга кутталлаах кэм. Убаґа араарыыта Эккэ туттуллар уонна иитиллэр убаґалары араарыы, талыы. Сылгыга кµґµІІµ ветеринарнай обработка. Сылгыны инвентаризациялааґын. | 1 |
| 8 | Сылгыны кыґыІІы кірµµ-истии. Сылгыны аґатыы ньымалара, µір атыыры кірµµ, туруктарын билгэлээґин, ырыганнаабыт сылгылары аґылыкка киллэрии, хаардааґын. | 1 |
| 9 | Сылгы хаґыыта. Сир-уот уонна тиэргэн уратылара, суолталара. СылгынС кірдііґµн уонна µµрµµ ньымалара. | 1 |
| 10 | Сылгыны сааскы кірµµ-истии. Ырыгыннаабыт сылгылары аґылыкка киллэрии. Хоруотаабыт биэлэри тірітµµгэ бэлэмнээґин, тірітµµ. Сылгыны сааскы µірдээґин, бэчээттээґин, сэлээґин. | 1 |
| 11 | Саха сылгытыттан ылыллар бородууксуйаларлар.  Сылгы этэ, суорда, эт стандарта. Сылгы уойуутун туругун характеристиката. Эт ас кірµІµн характеристиката, кіті±µн-эмиґин быґаарар бэлиэлэр. Сылгыны ілірір кэм. | 1 |
| 12 | Кымыстыыр кэм, болдьох кымыска стандарт. Кымыстыыр биэни талы. | 1 |
| 13 | Сылгыттан ылыллар эбии бородууксуйалар. Тириини, сиэли, кылы норуот оІоґугар туттуу. Сылгы тириитигэр госстандарт, таІастааґын. | 1 |
| 14 | Сылгы аґылыга.  Сылгы сµрµн аґылыга от аґылык. Оту бэлэмнээґин, хомуур болдьо±о, от хаачыстыбата Сылгыга сенаж аґылак суолтата. | 1 |
| 15 | Сылгы аґыыр рациона. Аґатыы ньымата уонна кірдібµлэ. Ырбыт сылгылары чілµгэр тµґэриигэ бастыІ опыттары туґаныы. Эбиэс от, сенаж химическай састааба. | 1 |
| 16 | Сылгы иитиитигэр азоттаах-витаминнаах эбии аґылыктары туґаныы уонна мэччирэІи тупсарыы ньымалара. | 1 |
|  | **Барыта:** | **17** |

**Теманан былааннааґын**

**XI кылаас.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¹** | **Òåìàòà** | **×àà´à** |
|
| 1 | Сылгыны ууґатыы  Сылгы тірµµр, ууґуур сааґа. Биэ буоґуур кэмэ. Ґір атыырын талыы, кірµµ-харайыы, саптарыыга бэлмнээґин | 1 |
| 2 | Сылгыны µіскэтии  Ыччат сылгы, улахан сылгы, сылгы µірэ. Иитиигэ хаалар убаґалары талыы. Сылгыны группаларынан µірдээґин, саастарынан наардааґын. Сылгы структурата. | 1 |
| 3 | Сылгыны удьуордуур µлэ  Иитиллэр убаґалары тірдµн-ууґун учуоттаан талы (отбор), холбооттооґун (подбор). Ґіргэ атыыр буолар сылгыны сµµмэрдээґин. Сылгылары бонитировкалааґын уонна кілі атын талыы. Таґа±асчыт, сэлиик, сµµрµµк сылгылар уратылара. Ипподром. | 1 |
| 4 | Сылгыга хаан уларытыы. Кэлин атыырдары туґунан тутуу усулуобуйата, саІа сиргэ дьиэтитии. Удьуордаммыт (талыллыбыт) сылгылары кірµµ-истии, аґатыы. | 1 |
| 5 | Сылгыны кілµнµµ уонна миинии  Сылгыга туттуллар быа-туґах – сылгыґыт арахсыспат тэрилэ. Быаны баайарга µірэнии. ЫІыыр, сыар±а, тэлиэгэ, сэп-сэбиргэл арааґа уонна аата-суола | 1 |
| 6 | МиІэ, кілі атын кытта µлэ±э дэІтэн-оґолтон сэрэхтээх буолуу быраабылалара. Сылгыны айааґааґын кідібµллэрэ уонна уратылара | 1 |
| 7 | Сылгыны быа±а, ол кэнниттэн сыар±а±а, ыІыырга µірэтии. АйааґааґыІІа бэлэмнэнии µлэлэр. | 1 |
| 8 | Сылгыны таґа±ас тардыытыгар бэлэмнээґин уратылара уонна туґаныы. Кілі, ыІыыр атын сыл устата кірµµ-истии. Аты сойбутун быґаарыы, сойутуу суолтата. | 1 |
| 9 | Аты ыІыырга миинии, сыар±а±а кілµйµµ | 1 |
| 10 | Аты кірµµ-харайыы. Туйа±ы кіннірµµ, кырыаччылааґын уонна суолтата | 1 |
| 11 | Ат ыраах барбатын бопсор ньымалар | 1 |
| 12 | Аты ыІыырдааґын, кілµйµµ уонна айаннааґын | 1 |
| 13 | Сылгыга туттуллар техника, тыа хаґаа-йыстыбатын массыыналара | 1 |
| 14 | Сылгыны кірір-истэр, аґатар-сиэтэр, кµрµі-хаґаа. Ґлэлиир дьиэ-уот, араас тутуулар | 1 |
| 15 | Саха сылгытын ыарыылара  Сылгы ис µінµн тµґэрии ньымалара уонна болдьохторо. Сыстыганнаах ыарыылар: сибирскай язва, хабар±аґыт, биэ сыстыганнаах кулуннааґына. Хирургическай ыарыылар: ат ар±аґын ыарыыта, сылгы ата±ын ыарыылара, сылгыны аттааґын. Сыстыгана суох ыарыылар: оґо±ос ыарыыта, хабах ыарыыта, эт буґуута, ырыганнааґын. | 2 |
| 16 | Гиннес кинигэтигэр киирбит уІмат тыІалаах, чиргэл иІиирдээх сылгылар. Сылгыга сэдэх тµбэлтэлэр, тµгэннэр. | 1 |
|  | **Барыта:** | **17ч.** |