**Габдулла Тукай иҗаты буенча: "Тукай белгечләре".**

 **Максаты:** укучыларның татар халык язучысы Габдулла Тукайның тормышы һәм иҗаты турында белемнәрен ачыклау, системалаштыру һәм ныгыту.

**1 бирем: Интеллектуаль разминка.**

1. Г. Тукай кайчан туган? (26.04.1886)

2. Г. Тукайның әнисе (Мәмдүдә) исеме)

3. Г. Тукай ничә тел белә? (5-татар, рус, гарәп, төрек, фарсы теле)

4. Г. Тукай кайсы рус язучыларының әсәрләрен яраткан һәм аларны татар теленә тәрҗемә иткән? (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Крылова)

5. Г. Тукайның үлем елы? (1913 ел)

6. Ул кайда җирләнгән? (Казанда)

7. Безнең шәһәрдә Г. Тукай исемен йөртә торган урыннар бармы?

(Г. Тукай ур., Тукай һәйкәле)

8. Г. Тукай премиясе лауреаты исеме кайсы өлкәдә эшләүчеләргә бирелә? (сәнгать һәм әдәбият хезмәткәрләренә: артистларга, язучыларга, шагыйрьләргә, рәссамнарга)

9. Татар халкы Г. Тукай сүзләренә нинди җыр җырлый?(Туган тел)

10. Г. Тукай шигырьләрен атагыз.

**2 бирем: Музыкаль пауза**

Һәр команда Г. Тукай сүзләренә язылган 1 җыр башкара.

**3 бирем: Кара тартма. «Кайсы әсәрдән бу предмет?”**

(Балта-Шүрәле, Су, чиләк-Кәҗә һәм тәкә, клин - Шүрәле, Бала һәм мотылка, утын - Кәҗә һәм тәкә, киска - күлмәк, Кувшин-сөткә эләккән тычкан, капчык - кәҗә һәм Бара).

**4 бирем « Нинди әкиятләрнең, шигырьләрдән өзек?»**

 Менә Кояш та бата

Мин дә йокларга яттым.. (Су анасы)

 Икесе дә ботка ашап,

 Иртәнге ашка кадәр йокладылар (Кәҗә белән сарык).

Мин урман рухы, миңа тиз генә ярдәм итегез!

Ул мине алдады, явызлык кылучы залимне һәлак итте. (Шүрәле)

 - Әй, шәкерт, тизрәк тор!

 Менә Казан синең алда! (Пар ат).

Җиңел түбә ясап, озак эшләде,

 Ә аннан соң ояларында кош чыгарды. (Карлыгач)

Кешеләргә игелек, юл өлкәннәргә үз чиратларында бирелә,

Бәхетсезлекне теләми, кулын йоммый. (Бәхетле бала)

**5 бирем: Г. Тукайның 1 шигырен сөйләү.**

**6 бирем: Кем тизрәк җавап бирер?**

"Мәзәк укучы" шигырендә эт исемен атагыз.( Акбай)

Су анасы янында нәрсә урлаганнар? (Тарак)

Гали кем белән дус? (Кәҗә Белән)

"Шүрәле» әкиятендә кеше исеме.(Былтыр).

Кәҗә һәм сарык нәрсә тапканнар? (Бүре башын)

Мәдрәсәдә укучыларны ничек атадылар? (Шәкерт)

Шәкерт бер пар атта кая киткән? (Казан Шәһәренә)

Тычкан кая эләккән? (Сөткә)

**7 бирем: чылбырны кем тизрәк җыя?**

Һәр командага Габдулла Тукай биографиясеннән өзекләр-тәкъдимнәр бирелә, аларны эзлеклелекне саклап җыярга кирәк.

 1886 елның 26 апрелендә Кушлавыч авылында туа.

 Әтисе Габдуллага нибары өч ай булганда вафат була.

 Әнисеннән ул дүрт ел гомерен өзгән.

 Ул тулы ятим булгач, аны үзенә тәрбиягә бабасы Зиннәтулла, Өчиледә ала.

 Аны бер ямчыга утырталар һәм Казанга җибәрәләр, анда Печән базарында аны үтеп баручыларга тәрбия бирергә тәкъдим итәләр.

 Тәрбиягә бала алган ата-аналар кулга алына һәм аны кире Өчилегә озаталар.

 Шуннан ятимне Кырлай авылына озаталар.

 Кырлайга мәдрәсәдә укый башлаган.

 9 яшендә Тукайны Уральск шәһәренә алалар.

 Уральск шәһәрендә «Мотыгия»мәдрәсәсенә укырга керә.

 "Уралец «газетасының типографиясендә эшли, шигырьләр, мәкаләләр яза.

 Күптән хыялланган Казанга килә һәм гомеренең ахырына кадәр шунда кала.

Солтанова Айгөл Җәмил кызы, башлангыч сыйныф укытучысы. РТ, Әлмәт районы, Чупай авылы.