Ынырар, угуйар о5о саас кустуга

Сана уерэх дьыла са5аланан о5о –аймах уерэх –билии ылаары сананы

сонуну, истээри кун аайы оскуола, диэки тиэтэйэ –саарайа хааман иьэллэрин кун аайы керебут. Маны таьынан кинилэр эбии уерэхтээьин тэрилтэлэригэр дьарыктанан, дьо5урдарын сайыннараллар.

Быйылгы уерэх дьылыгар О.П. Иванова – Сидоркевич аатынан Амматаа5ы о5о айымнньытын дьиэтин иьинэн - 21 куруьуок биэс араас хайысханан улэлэрин са5алаатылар. Ол курдук «Эдэр дизайнер» уонна «Симэх» куруьуоктар сал. Надежда Ивановна Абрамова. Надежда Ивановна о5олору кытта ер сыл улэлээбит опыттаах уьуйааччы. Кини дьарыктарыгар о5о уруьуйдуурга, саха терут ииьигэр, кырыйарга, айарга уерэнэр.Сахалыы танас уратытын, суолтатын чинчийэн уерэтэллэр уонна араас бырайыактарга, быыстапкаларга ситиьиилээхтик кытталлар.

Ирина Петровна Васильева салайар «Гитарнай ырыа» куруьуок гитаралаах уолаттара, кыргыттара нэьилиэк, оройуон, республика араас тэрээьиннэригэр кехтеехтук кытталлар. Кинилэр олохтоох Амма мелодистарын ырыаларын ыллыыллар, киэн арана5а тар5аталлар. Сылын аайы араас таьымнаах курэхтэргэ кыттан миэстэлэьэллэр.

«Саьар5а» о5о телестудията уонна «Эдэр техник» куруьуогу Полина Михайловна Новикова уонна Илья Владимирович Лыткин салайан ыыталлар. О5олору телевидение, киинэ, эйгэтигэр сыьыараллар. Тележурналист, монтаж оператор идэтигэр уьуйаллар. Араас темалаах о5олорго аналлаах тэттик киинэлэри, интэриэьинэй биэриилэри, музыкальнай видеороликтары усталлар. Улэлэрин олохтоох Амма –ТВ уонна НВК «Саха» «Сэргэлээх» студиятыгар кердереллер.

«Эдэр суруналыыс» пресс- студия сал. Александра Егоровна Егорова. Студия5а сылдьар о5олор хаьыат эйгэтин кытта ыкса билсэллэр. Журналистика жанрдарын, хаьыат тылын еьун, таныллыытын уерэтэллэр. Хаьыакка кылгас сонуннары, заметкалары, ыстатыйалары суруйан ыыталлар.

«Подари тепло» диэн доруобуйаларынан хааччахтаммыт, дьиэ5э олорон уерэнэр о5олору кэрэ эйгэтигэр угуйар, инникигэ эрэли са5ар куруьуок, «Саха терут оонньуулара» сал. Валентина Васильевна Иванова.

«Юный бутафор» куруьуокка сал. Мария Дмитриевна Спиридонова о5олор театральнай бутафорияны эрэ буолбакка араас илиинэн оноьуллар оноьук керуннэригэр уерэнэллэр. Ол курдук о5олор тимэ5и тигэртэн са5алаан, араас матырыйаалларынан улэни баьылыыллар. Пластиктан куукула оцорон тацыннараллар, сценарий геройдарын оцорон остуоруйа устарга былаанныыллар.

«Исток» кыраайы уерэтэр куруьуок сал Скрябина Феврония Владимировна, манна о5олор Амматаа5ы о5о айымньытын дьиэтин теруттээччилэри О.П.Иванова-Сидоркевич уонна Гелярий Владимирович Сидоркевич айымнньылаах улэлэрин тумугун, историческай, архивнай докуменнарын сааьылаан компьютерга киллэрэллэр, ис хоьоонунун дьоццо тиийимтиэтик кэпсииргэ уерэнэллэр. Культурнай нэьилиэстибэни хаалларбыт О.П.Иванова-Сидоркевич айбыт хоьооннорун, ырыаларын, о5ону иитиигэ улэлэрин керуцнэрин: айыл5аны харыстааьыцца, А5а дойдуну кемускээччилэри кердееьун, испиэьэктээбит улэлэрин ырытыы ыстатыйалары, докладтары суруйуу сергутуу, сырдатыы,

«Ситик» сал. Светлана Дмитриевна Ефремова бу куруьуокка о5олор тацас муодалаан айарга, быьарга, тигэргэ уерэнэллэр, улэлэрин тумугун керееччу иннигэр сыана5а сатаан кердерер буолаллар.

«Амма чэчирэ» ырыа-уцкуу этнографическай ансамбль сал. Сахаяна Васильевна Фелегонова; Ансаамбыл репертуарыгар тылынан уус-уран айымньылары (олоӈхону, угэни, чабырҕа5ы, тойугу, норуот ырыаларын, хомуска сахалыы матыыптары, оһуохайы), саха сирин мелодистарын, композитордарын ырыаларын толоруу, музыкальнай театральнай туруоруулар, испиэхтээхтэр, остуоруйалар бааллар.

«Эстраднай вокал» сал. Иван Семенович Горохов, аныгы ырыаны сатаан ыллыырга, истээччигэ иэйиилээхтик тиэрдэргэ, сыана культуратыгар уьуйуллаллар.

«Проектная работа» сал. Розалия Александровна Бураева, бырайыактааьын бастакы хардыыларын билэллэр, уерэнээччи бэйэтин талбыт тематынан улэтин сааьылаан, сатаан кэпсиир, кемускуур буолар.

Амма №2 орто оскуолатыгар «Звезда» диэн байыаннай –патриотическай кулууп сал Неустроев Иван Иванович; «Робототехника» сал.Кузьмин Владислав Михайлович; «ВИА» сал Карпов Григорий Анатольевич куруьуоктар улэлэрин са5алаатылар.

Чапчыл5ан орто оскуолатын базатыгар «Уус кыьата» куруьуогу Игнатий Александрович Устинов улэлэтэр. Манна о5олор тимири уьаараллар араас тимиртэн оноьуктары онороллор. О5олор техническэй, прикладной быыстапкаларга кытталлар.

Быйылгыттан Амма-Наахара, Болугур, Сата5ай, Эмис оскуолаларыгар ДДТ филиаллара арыллан, улэлэрин са5алаатылар.

Хас биирдии куруьуок ураты уерэнээччи интэриэьин тардар ис хоьоонноох, араас хайысхалаах буолар. Дьарыкка кэлии расписанията хас биирдии уерэнээччи ба5атын учуоттаан оцоьуллар. Белехтерге араас кылаас о5олоро бииргэ тумсэн себулуур дьарыктарынан сылдьаллар. Тереппут о5отун дьарыкка сылдьарын курдук хонтуруоллуур, кэтээн керер буолла5ына о5о дьарыга кестуулээх тумуктээх буолар. Дьарык тумугэ курэхтэргэ, конкурстарга, фестивалларга кестерун таьынан о5о сайдыытыгар улахан оруоллаа5ын элбэх тереппут бэлиэтээьиннэрин тиэрдэллэр. Ону тэцэ кылаас салайааччылара иитэр улэлэрин былаанынан манна биьиэхэ кэлэн киэц, сырдык саала5а тэрээьиннэрин сайаапка быьыытынан педагогка ыыттараллар. Маассабай тэрээьиннэр детсад иитиллээчилэригэр кытары тэриллэллэр, саца дьыллаа5ы утренниктар, детсадка тиийэн остуоруйалары кердеруу, аралдьытар оонньуулары миэстэтигэр тэрийии эмиэ ыытыллар.

Амматаа5ы о5о айымньытын дьиэтиттэн уунэн-сайдан тахсыбыт выпускниктарбыт дьарыктаммыт куруьуоктарын хайысхатынан уерэххэ киириилэрэ сыл ахсын уксуурэ бэлиэтэнэр. Выпускниктар педагогтарын кытта сибээстэрин быспаттар. Себулуур дьарыктаах о5о сайдар, иллэц кэмэ сааьыланар.

Александра Егорова

Феврония Скрябина

О.П.Иванова – Сидоркевич аатынан

Амматаа5ы о5о айымньытын дьиэтин методистара