

**Программаялъе баян**

Программа хIадур гьабуна РФ Лъайкьеялъул министерствоялъ 2021 с. 31 маялда тасдикъ гьабураб (№ 287) аслияб школалда лъай кьеялъул федералияб пачалихъияб стандартги тарбия кьеялъул мисалияб программаги кьочIое росун. Программа гIуцIун буго жакъа къоялъ школалда лъайкьеялде ругел цIиял тIалабалги, гьабсагIат кIвар бугел методикабазул ресалги хIисабалде росун, мугIалимзабазе «Авар адабият» цIалул предметалъул хIалтIул программа гIуцIизе кумек гьаби мурадалда. Программаялъ аслияб школалда стандарталъ бихьизабураб авар адабият малъиялъул мурадалда рекъон стандарталъул хIасил рагьула ва рагIа-ракьан бахъун мухIканлъизабула, гьединго цIалул предметалдалъун цIалдохъабазе лъай ва тарбия кьеялъул нух бихьизабула. Гьелъ рес кьола гьединго мугIалимзабазе адабият малъулаго стандарталъ тIалаб гьабулел напсиял, предметиял, метапредметиял хIасилал гIумруялде рахъинаризе ресал ралагьизе, адабияталъул дарсазда чара гьечIого кьезе кколеб лъай баян гьабизе, малъизе кколел асаразул сияхI чIезабизе, гьел киналго тIалабалги лъайги щибаб классалъе мухIкан гьаризе. Программа ккола мисалияб, ай гьелъул кьучIалда мугIалимзабаз гIуцIизе бегьула авторазул программаби (цIалдохъабазул къадар, лъаялъул даража, гьезулгун классалда хIалтIи гьабизе ругел шартIазде балагьун, школалъул ва мугIалимзабазул ресал хIисабалде росун) ва цIалул тIахьал.

**«Авар адабият» малъиялъул мурадал**

Аслияб школалда авар адабият лъазабула гьал хадусел аслиял мурадазде щвезе:

– Дагъистаналъул халкъазул рухIияб бечелъиялъул кьучIалда гIолилазе тарбия кьей;

– рухIияб рахъалъ цеветIурав, гIадамазул адаб-хIурмат гьабулев, жиндирго миллат ва ВатIан бокьулев, кинабго рахъалъ камилав инсан куцай;

– жиндирго пикру билълъанхъизабизе, творческияб къагIидаялъ хIалтIизе цIалдохъанасул бугеб бажари цебетIезаби;

– аваразул ва дагъистаналъул цогидал миллатазул художествиял асарал ричIчIи, гьел цIали ва

гьезул анализ гьаби;

– жамагIаталъ къабул гьабурал рухIиялгин эстетикиял нормаби лъазариялъеги, инсанасул гIумруялъул киналго рахъазул хIакъалъулъ лъай щвезабиялъеги, цоцазулгун гьоркьоблъи

(ай бухьен) гьабиялъеги адабияталъ квербакъулеблъи бичIчIи;

– авар адабияталъул эстетикияб бечелъи ва авар мацIалъул берцинлъи, гьайбатлъи, пасихIлъи бичIчIи;

– художествияб текст цIализеги, гьелъул анализ гьабизеги, магIна бичIчIизабизеги, баян кьезеги бугеб бажари борхизаби;

– батIи-батIиял къагIидабаздалъун художествияб тексталъул хIасил бичIчIизабизеги, жиндирго текст гIуцIизеги, цIалараб жоялъе къимат кьезеги, гьелда тIаса жиндирго пикру загьир гьабизеги гъваридго лъазаби;

– щибаб къойилаб гIумруялъулъги, цIалулъги, хIалтIулъги авар адабияталъул асараздаса пикраби хIалтIизаризе бажари;

– калам камиллъизабизе, каламалдалъун цоцада ричIчIизе ва цоцада гьоркьоб бухьен чIезабизе бугеб бажари цебетIезаби;

– цIалиялда хурхарал батIи-батIиял хIалтIаби (ай мурад лъезеги, план гIуцIизеги, жиндирго каламалда хадуб халкквезеги, цIалараб бичIчIизеги, гьелъул анализ гьабизеги, материал балагьизеги ругьунлъи.

«Авар адабият» малъиялъул мурадал Аслияб школалда авар адабият лъазабула гьал хадусел аслиял мурадазде щвезе:

– Дагъистаналъул халкъазул рухIияб бечелъиялъул кьучIалда гIолилазе тарбия кьей;

– рухIияб рахъалъ цеветIурав, гIадамазул адаб-хIурмат гьабулев, жиндирго миллат ва ВатIан бокьулев, кинабго рахъалъ камилав инсан куцай;

– жиндирго пикру билълъанхъизабизе, творческияб къагIидаялъ хIалтIизе цIалдохъанасул бугеб бажари цебетIезаби;

– аваразул ва дагъистаналъул цогидал миллатазул художествиял асарал ричIчIи, гьел цIали ва гьезул анализ гьаби;

– жамагIаталъ къабул гьабурал рухIиялгин эстетикиял нормаби лъазариялъеги, инсанасул гIумруялъул киналго рахъазул хIакъалъулъ лъай щвезабиялъеги, цоцазулгун гьоркьоблъи (ай бухьен) гьабиялъеги адабияталъ квербакъулеблъи бичIчIи;

– авар адабияталъул эстетикияб бечелъи ва авар мацIалъул берцинлъи, гьайбатлъи, пасихIлъи бичIчIи;

– художествияб текст цIализеги, гьелъул анализ гьабизеги, магIна бичIчIизабизеги, баян кьезеги бугеб бажари борхизаби;

– батIи-батIиял къагIидабаздалъун художествияб тексталъул хIасил бичIчIизабизеги, жиндирго текст гIуцIизеги, цIалараб жоялъе къимат кьезеги, гьелда тIаса жиндирго пикру загьир гьабизеги гъваридго лъазаби;

– щибаб къойилаб гIумруялъулъги, цIалулъги, хIалтIулъги авар адабияталъул асараздаса пикраби хIалтIизаризе бажари;

– калам камиллъизабизе, каламалдалъун цоцада ричIчIизе ва цоцада гьоркьоб бухьен чIезабизе бугеб бажари цебетIезаби;

– цIалиялда хурхарал батIи-батIиял хIалтIаби (ай мурад лъезеги, план гIуцIизеги, жиндирго каламалда хадуб халкквезеги, цIалараб бичIчIизеги, гьелъул анализ гьабизеги, материал балагьизеги ругьунлъи.

***ЦIАЛУЛ КУРСАЛЪУЛ ГIУЦIИ V КЛАСС XAЛКЪИЯБ КIАЛЗУЛ ГЬУНАР***

«ГанчIил вас». «Лъабго гьунар гьабурав бахIарчи». «ХIамаги БацIги» «Кьурулъ хутIарав ГIали» Кицаби ва абиял БицанкIаби ЛъарагIазул халкъияб кечI «Янгъизасул кечI» Табасараназул халкъияб кечI «Мискинлъи» Даргиязул халкъияб кечI «Рагъ рикIкIад бугониги...» ***ХЪВАДАРУХЪАБАЗУЛ МАРГЬАБИ ВА КЪИСАБИ***

ЦIадаса ХIамзат. «ГъалбацIги ГIанкIги» ГIабдулмажид Хачалов. «Шахламаз» ГIабасил МахIамад. «ЧIибирикъ»

***XIX ГIАСРУЯЛЪУЛ АДАБИЯТ***

Инхоса ГIалихIажияв. «ТIабигIат берцинаб жо» Элдарилав. «Хъуру-хъара» ЦIадаса ХIамзат. «ГIалибегил гьве»

***11 ДАГЪИСТАНАЛЪУЛ ХАЛКЪАЗУЛ АДАБИЯТАЛДАСА***

Кочхюралдаса СагIид. «Милъиршо», «AxIe кечI, ле гIащикъ» АбутIалиб Гъапуров. «Дир гIумру» ГIазиз Иминагъаев. «ХIалтIухъанасул гIумру»

***XX ГIАСРУЯЛЪУЛ АДАБИЯТ***

ЦIадаса ХIамзат. «Гьудуллъи лъилгун кквелеб?» МухIамад Шамхалов. «Зурмихъабазул нохъода» МухIамад Сулиманов. «ХIинкъараб сапар» Расул ХIамзатов. «Вера Васильевна», «Маша». ГIабдулмажид Хачалов. «TIaca лъугьа, гьалмагъ майор» Фазу ГIалиева. «Рии тIадбан буго дир тIалъиялда», «ЦIад» (1/2 бутIа) МухIамад ГIабдулхIалимов. «Инсул мина»

***ДАГЪИСТАНАЛЪУЛ ХАЛКЪАЗУЛ АДАБИЯТАЛДАСА***

Абумуслим Жафаров. «СихIираб ци» Кадрия. «Дир лъимерлъиялда хиял букIана»

***АДАБИЯТАЛЪУЛ ТЕОРИЯ:***

• Фольклоралъул xIaкъалъулъ баян. Маргьаби ва гьезул тайпаби.

• Микьго гьижаялъул кочIолаб гIуцIи. Хабарияб ва шигIруяб калам. КочIол чвахи, аллитерация.

• Хабарияб ва шигIруяб каламалъул xIaкъалъулъ баян гъварид гьаби. Рифма ва чвахи — кочIолаб каламалъул пасихIлъиялъул форма. КочIол 7 ва 8 гьижаялъул роцен. Адабиял маргьабазул хIакъалъулъ бичIчIи. Халкъияздаса гьезул батIалъи.

• Эпитеталъул хIакъалъулъ баян.

• Дандекквеялъул баян. РагIул битIарабги хъвалсарабги магIна.

• Дандекквеялъул рахъалъ баян гъварид гьаби. РагIул хъвалсараб магIнаялъул хIакъалъулъ бичIчIи гIатIид гьаби.

• Асаралъул теория. Асаралъул темаялъул ва аслияб пикруялъул хIакъалъулъ авалияб баян.

• Дандекквей такрар гьаби, гьелъул кIвар кочIолъ рагьи.

• Адабияв багьадурасул хIакъалъулъ авалияб баян. Гаргар ва авторасул калам рекъонккеялъул кIваралъул бичIчIи гIатIид гьаби.

• Эпитеталъул хIакъалъулъ баян гIатIид гьаби.

• Хабаралъул хIакъалъулъ баян.

***КЛАССГУН КЪВАТ1ИСЕБ Ц1АЛИ***

1. Гьабигьанасул лъимал» (маргьа).

2. «Рахъухъирщ» (маргьа).

3. «Бечелъи кIваричIо, махщел бокьила» (маргьа).

4. «Дир санал тIикъваялда хъван руго» (маргьа).

5. Аваразул кицаби, абиял, бицанкIаби (3. Алиханов).

6. ГIабдулмажид Хачалов. «Кусачиясулги бесдалазулги хIакъалъулъ маргьа».

7. Фазу ГIалиева. «ВатIаналъул махI».

8. МухIамад ГIабдулхIалимов. «Нилъералго рицине бегьуларо».

9. ЦIадаса ХIамзат. «Их», «Хасел», «Оцол гIумру», «Радиоялъул хIакъалъулъ».

10.Заид ХIажиев. «ТIогьол магIдан».

11.Расул ХIамзатов. «ЛекIи», «Алазан», «Херал магIарулал».

12.МухIамад Шамхалов. «ЧIегIераб чу».

13.ГIарип Расулов. «КантIи».

14.Асадула МухIамаев. «ГьитIинав найихъан».

15.Тажудин Таймасханов. «Лъадал парччи».

13 16.ХIажи Гъазимирзаев. «Дир Дагъистан».

17.Джамалудин Яндиев. «КучIдул».

ЦIалул предмет лъазабиялъул хIасилал Федералияб пачалихъияб лъай кьеялъул стандарталъул (хадубккун – ФГОС) тIалабазда рекъон, «Авар адабият» лъазабун хадуб, цIалдохъаби гьал хадусел напсиял, метапредметиял ва предметиял хIасилазде щола: Напсиял хIасилал «Авар адабият» лъазабиялъул лъикIал хIасилал ккола цIалул ва тарбия кьеялъул хIаракатал цадахъ хIалтIизаруни, адабияталъул социалияб, маданиябгун-рухIияб къимат бугел, жамагIаталъ къабул гьарурал хьвадачIвадиялъул, тIадегIанаб гIамал-хасияталъул, яхI-намусалъул бицарал асарал малъиялдалъун. Гьез кумек гьабула цIалдохъанасе живго жиндаго лъазе, тарбия щвезе, цеве тIезе, жиндирго пикру ккун чIезе. «Авар адабияталъ» малъиялъул хIасилаз бихьизабула цIалдохъан кин хIадур вугевали жиндирго лъай гIатIид ва гъварид гьабизе, гьеб аслиял тарбия кьеялъулал мурадал тIураялде буссинабизе.

**Тарбия кьеялъул аслиял бутIаби ккола:**

**Гражданияб тарбия кьеялъул рахъалъан**

• щивав инсанасул ихтияразул, эркенлъабазул, цогидал гIадамазул закониял ихтияразул, хIажалъабазул хIурмат гьаби;

• адабияталъул асаразулъ кколел лъугьа-бахъиназда рекъон хъизаналъулъ, цIалулъ, росдал ва пачалихъалъул гIумрудулъ жигараб гIахьаллъи гьаби;

• экстремизм ва дискриминация къабул гьабунгутIи;

• инсанасул гIумруялъулъ социалиял институтазул бакI бичIчIи;

• адабияталъул асараздасан мисал босун, ккаралъур цоцазе кумек гьабизе хIадурал рукIине;

• школалъул хасал тадбиразда жигар бахъун хIалтIизе ва гIадамазе пайдаялъе хIалтIизе (волонтёрство). ВатIан бокьиялъул тарбия кьеялъул рахъалъан 26

• жив Россиялъул ва Дагъистаналъул гражданин вукIин бичIчIи;

• ВатIаналдехун рокьи ва адаб-хIурмат бижизаби, ВатIаналдаса ва миллатал гIемераб Республикаялдаса чIухIи;

• жив магIарулав вукIин бичIчIи, гIагараб ракьалъул ва жиндирго миллаталъул маданият, тарих, мацI лъай;

• ВатIаналда цебе жиндирго налъи тIубазе кколеблъиялъул ва жавабчилъиялъул асар куцай;

• маданияб, динияб гIумруялъулъ гражданияб цолъи цIуни;

• адабияталъул асаразулъ загьирлъарал пачалихъалъул бергьенлъабазе – гIелмиял, маданиял, спорталъул, технологиязул рахъалъ, захIматалъул, рагъулал – битIараб къимат кьей;

• пачалихъалъул символазул, байрамазул, тарихияб ва тIабигIияб ирсалъул, батIиял миллатазул гIадатазул адабхатир гьаби.

**РухIияб тарбия кьеялъул рахъалъан**

• гIадамазул гIумруялъул, маданияталъул, мацIалъул рахъалъ ругел батIалъаби хIисабалде росараб жакъасеб гIелмуялъул даражаялда ва жамгIияб практикаялда дандекколеб цогояб бичIчIи лъугьинаби;

• асаразул багьадурзабазул рухIияб дуниялалъе битIараб къимат кьезе бажари;

• ккараб мехалъ тIадегIанаб гIамал-хасияталъул, яхI-намусалъул, хьвада-чIвадиялъул гIадамазул рахъалде цIайи гьаби;

• жамагIаталда рилълъанхъарал моралиял къагIидабазда рекъон хьвади;

• асоциалиял ишал нахъчIвазе бажари, жидерго ва цогидазул рукIа-рахъиналъе, хьвада-чIвадиялъе битIараб къимат кьезе бажари;

• живго эркенав инсан вукIин бичIчIи;

• жинца гьарулел ишаздехун жавабчилъиялъул бербалагьи куцай;

• жамагIаталъе пайдаял ишалги, цIалулгин гIелмиял, цIех-рехалъулал, творческиял ва цогидал хIалтIабиги гьарулаго, чIахIиязулгун ва гIисиназулгун, цадахъ хIалтIулел гIелцоязулгун гьоркьоблъи гьабизе бажари;

27 • инсанасул ва жамгIияталъул гIумруялъулъ хъизаналъул кIвар бичIчIи, хъизамалда гьоркьоб гьабулеб гIумруялъул къиматал рахъал къабул гьари, ва жидерго хъизамалда гьоркьоре унел гIадамаздехун хIурматияб ва тIалабалъулаб бербалагьи гIуцIи.

**Эстетикияб тарбия кьеялъул рахъалъан**

• батIияв чиясдехун ва гьесул пикруялдехун, щивав чиясул цо сундениги бугеб бербалагьиялдехун, диналдехун, мацIалдехун, маданияталдехун, гIадатаздехун ва тарихалдехун хIалбухълъи гьечIеб балагьи лъугьинаби;

• цогидазулгун гар-гар гьабизе, гьел ричIчIизе хIадураллъун ва бажари бугеллъун куцай;

• гIел бащадазда ва чIахIиязда гьоркьоб хьвада-чIвадизе лъай, школалъул жидецаго жидеего нухмалъи гьабулел гIуцIабазулъ ва жидерго гIелалъе дандеккараб жамгIияб гIумруялъулъ гIахьаллъи гьаби;

• искусствоялъул, адабияталъул эмоционалияб (рекIее асар гьабулеб) хасият бихьи;

• адабияталъулъ ва искусствоялъул цогидал тайпабазулъ жалго загьир гьаризе бугеб рес бихьи ва гьеб ресалдаса пайда босизе ругьунлъи;

• Россиялъул ва Дагъистаналъул халкъаз нилъее тарал искусствоялъул, адабияталъул, кIалзул гьунаралъул бечелъиги къиматги бичIчIи.

**Сахлъи цIуниялъул тарбия кьеялъул рахъалъан**

• цIаларал асаразул мисалалда, жиндирго гIумруялъул хIалбихьи хIисабалде босун, инсанасул гIумруялъул кIвар, къимат бичIчIи;

• жиндирго сахлъиялдехун жавабчилъиялъулаб бербалагьи куцай, ва гьеб цIунизе пайдаял тадбирал гьаризе ккей бичIчIи;

• заралиял гIамалал (гьекъей, хъалиян цIай, наркотикал хIалтIизари) ва гьел хьвадизариялъул хIасил бичIчIи;

• сахлъи цIуниялъул мурадалда интернеталдаса ва тIабигIаталдаса битIун пайда боси;

• хIинкъи гьечIеб ва сах-саламатаб гIумру гьабизе лъай;

• гIадамазул сахлъиялъеги гIумруялъеги хIинкъи бугел лъугьа-бахъинал ккараб мехалъ, хьвада-чIвадиялъул къагIидабиги лъай;

• жиндирго ва сверухъ ругезул эмоционалияб хIалалъе къимат кьезе ва гьеб низамалда чIезабизе бажари, адабияталдаса мисалазде мугъчIвайги гьабун;

• жиндирго ва цогидазул хьвада-чIвадиялъулъ гъалатI ккезе рес ва ихтияр букIин бичIчIи. **ЗахIматалъул тарбия кьеялъул рахъалъан**

• бокьараб хIалтIул ва хIалтIухъанасул къимат ва адаб гьаби;

• адабияталъул асараздаса ва жидерго гIумруялъул лъаялдаса, хIалбихьиялдаса пайда босун, батIи-батIиял пишабазул, хIалтIабазул хIакъалъул лъай ва баянал гIатIид гьари;

• жиндирго пиша камилъизабиялъул мурадалда тIубараб гIумруялъ цIалдезе ккей бичIчIи, литературиял багьадурзабаздасаги мисал босун;

• сверухъе ругел тIасарищизе бегьулел, жиндиего рокьулел махщелазул хIисабги гьабун, лъай босиялде жиндирго бугеб чIарахьараб гъираги хIисабалде босун, лъай босиялъе хадубккун жиндаго хасаб нух бичIчIун тIаса бищи ва гьелда рекъон цIали гIуцIи.

**Экологияб тарбия кьеялъул рахъалъан**

• жамгIиял ва тIабигIиял гIелмабазул кумекалдалъун жиндиего щвараб лъаялдаса пайдаги босун, гьелда рекъон рорцине жиндирго ишал ва гьезул ккезе бегьулел хIасилал;

• рухIчIаголъабазул ва хурдузул сверухъ бугеб дунялалдехун ва цоцаздехун бугеб бухьеналъул яги гьоркьоблъиялъул бицунеб гIелмуялъул (экология) лъай ва маданияб даража борхи;

• сверухъ бугеб тIабигIаталъе рекIкI гьабулел ишал гьарунгутIи ва гьединал ишал хIехьезе кIунгутIи, адабияталъул мисалаздеги мугъчIвай гьабун;

• сверухъ бугеб тIабигIаталдехун цIуна-къараб бербалагьи букIинаби, тIабигIат цIуниялъул мурадалда ишал гьаризе хIадурав вукIин.

**ГIелму малъиялъул кIвар**

• щай жив цIалулев вугев, щиб мурадалъе гIоло жинца лъай борхизабулеб бугебали бичIчIун, жиндирго лъай босиялдехун ва борхизабиялдехун, пикру-гIакълу цебетIезабиялдехун жавабчилъиялъул бербалагьи лъугьинаби;

• хъвада-чIвадиялъул, вукIа-вахъиналъул суалазулъ инсан ва тIабигIат, жамагIат цебетIеялъул хIакъалъулъ ругел ахирисел гIелмиял баяназде, бербалагьиялде, хасго жамгIиял ва тIабигIиял гIелмабазде мугъчIвай гьаби;

• малъарал ва жинцаго цIаларал асаразде мугъчIвайги гьабун, тIабигIатгун ва жамагIатгун инсанасул бугеб бухьен бичIчIи;

• сверухъ бугеб дуниял бичIчIизе, гьелда нахъгIунтIизе мурадалда каламалъул ва цIалдохъанлъиялъул даража борхизаби;

• адабият малъиялдаса пайдаги босун, цIех-рех гьабиялъул лъай ва бажари щула гьаби;

• мацI ва адабият лъазабиялъ тIолго дуниял лъазе нух рагьи.

**Метапредметиял хIасилал**

• Жинца гьабулеб цIалиялъул, живго жиндаго чIун, мурад бихьизабизе, цIалиялъулъ жиндиего цIиял масъалаби лъезе, лъай борхизабиялъулъ гъира цIикIкIинабизе;

• жиндирго мурадал тIуразариялъе гIоло, живго жиндаго чIун, планал гьаризе; цIалул ва лъай борхизабиялъул масъалаби тIуразе, хIасил кьолел къагIидаби ричIчIун тIаса рищизе;

• калам ва гаргар гьабиялъул къагIидаби дандрекъон кколедухъ хIалтIизаризе лъазе, каламалъул монологиял ва диалогиял формабаздаса ва гьезул батIи-батIиял тайпабаздаса пайда босизе;

• жинцаго тIоритIулел хIалтIаби планалда рухьинаризе (дандеккезаризе); жинцаго гьабулеб хIалтIуда хадуб халкквезе; цере лъурал масъалабазул ва тIалабазул гIорхъода гьарулел хIалтIабазул къагIидаби чIезаризе;

• цIалул масъала тIубаялъул дуруслъиялъе ва гьеб тIубазабизе жиндирго бугел ресазе битIараб къимат кьезе лъай;

• жиндиего битIараб къимат кьезеги жиндаго хадуб халкквезеги бажари; цIалул ва нахъгIунтIиялъул хIалтIаби тIасарищизе лъай;

• рагIабазул магIна бихьизабизе, гIаммаб хIасил гьабизе, цоцада релълъинаризе, цоцада релълъарал предметал тайпабазде рикьизе; гьел тайпабазде рикьиялъе кьучI ва роцен балагьизе;

• гIиллаялъулаб бухьен чIезабизе, цIех-рех гьабизе, цоцалъ рекъезарун пикраби загьир гьаризе, ургъун хIасил гьабизе ва цIияб хIасилалде вачIине бажари;

• мугIалимасда ва гIел бащадазда цадахъ цIалиялда хурхарал хIалтIаби гьаризе, къокъаялъулъ живго цохIо, батIаго хIалтIизе;

• дагIба-рагIи ккараб мехалъ, киназулгогунги рекъезабун, киназулго ругел мурадалги хIисабалде росун, гIаммаб хIукмуялде вачIине;

• жиндирго пикру загьир гьабизе бажари;

• жинца загьир гьабураб пикру битIараб букIин бихьизабизе, далил бачине ва къеркьезе бажари;

• жиндирго ишалъул план гьабизе ва гьеб рукIалиде ккезабизе,

• жиндирго рекIел асар, пикраби ва тIалабал ричIчIизаризе, гара-чIвари гьабиялъул мурадалда калам гьабиялъе хIажалъулел къагIидаби ричIчIун хIалтIизаризе бажари;

• информациялъулабгин-коммуникативияб технологиялдаса пайда босизе бажари;

• батIи-батIиял пикраби загьир гьаризе ихтияр букIиналъе мукIурлъизе ва, гьебги хIисабалдеги босун, цадахъ рекъон хIалтIизаризе жигар бахъи;

• жиндирго пикру ва ракIчIей цогидазда бичIчIизабизе, гьелъие кьучIал хIужжаби рачине;

• цадахъ рекъон хIалтIулаго ва гIаммаб хIукмуялде рачIунаго, жиндирго пикру цогидазул пикругун рекъезабизе бажари;

• хIукму гьабилалде ва битIараб пикру тIаса бищилалде цебе батIи-батIиял пикраби мухIкан гьаризе ва дандекквезе бажари;

• цадахъ хIалтIулаго, дандекколарел мурадал ругониги, гIаммаб хIукмуялде рачIине бажари;

• жиндирго иш гIуцIиялъе ва дандиявгун рекъон хIалтIиялъе дандекколел суалал лъезе бажари. **Предметиял хIасилал:**

• МагIарулазул ва цогидал халкъазул фольклоралъул, авар ва цогидал Дагъистаналъул миллатазул адабияталъул лъазарурал асаразул аслиял темаби ва церечIарал масъалаби ричIчIизе;

• жинцаго цIализе фольклоралъул асарал тIасарищизе;

• жинцаго загьир гьабураб кIалзул ва хъвавул каламалъулъ фольклоралъул гIисинал жанрал (кицаби, абиял ва гь.ц.) хIалтIизаризе;

• дандекколеб интонацияги цIунун, маргьаби ва къисаби пасихIго цIализе;

• жиндирго каламалъулъ халкъиял маргьабазе хасиятал художествиял къагIидабиги хIалтIизарун, маргьаби рицине;

• маргьабазулъ гьезие хасиятал художествиял къагIидаби ратизе ва гьелъул кьучIалда маргьабазул жанрал ратIагьаризе, литературияб маргьа фольклориялдаса батIабахъизе;

• батIи-батIиял халкъазул маргьаби дандекквезе, гьезулъ щибаб халкъалъул хьвада-чIвадиялъул мурадлъун бугел рахъал кин рихьизарун ругелали бихьизе (цогидал халкъазулги жиндирго халкъалъулги мурадлъун ругел хасиятазулъ (идеалазулъ) гIаммаб жо ва батIалъи батизе);

• маргьа яги къиса ургъизе (цо кициялда рекъонги бегьула), яги хадуб-цебе рекъараб, цо магIнаяб мухъ цIунараб хабар ургъизе;

• батIи-батIиял халкъазул кочIодалъун хъварал бахIарчилъиялъул тарих бицунел асарал дандекквезе ва гьезул миллиял хаслъаби ратIагьаризе;

• мухIканал хасал рихьизариялги нухмалъиялъе росун, живго жиндаго чIун цIализе, батIи-батIиял халкъазул кIалзул асарал тIасарищизе;

• темабазул, церечIарал масъалабазул ва сипатазул рахъалъ батIи-батIиял халкъазул фольклоралъул асаразда гьоркьор ругел хурхенал чIезаризе (ре-лълъенлъи ва батIалъи хIисабалде босун);

• тексталъул жанралъулгин-сипаталъул тIабигIатги хIисабалде босун, дандекколедухъ анализ гьабулеб къагIида тIасабищизе;

• художествияб тексталъулъ поэтикаялда хурхарал бакIал ратизе, гьелъул художествияб ва магIнаялъулаб кIвар бихьизе;

• баян кьураб хасияталъул цогидазул текстал дандекквезе ва хIужжабаздалъун гьезие къимат кьезе; • искусствоялъул батIиял алатаздалъун гIуцIарал художествияб тексталъул баяназе (интерпретациялъе) къимат кьезе;

• литературиял асараздаги гьел хъвараб заманалдаги гьоркьоб бугеб бухьен бичIчIизе; гьезулъ бугеб заманалъ хисизабулареб, ай киналго заманазе дандекколеб рухIияб бечелъиялъул жакъа къоялдехун бугеб хурхен загьир гьабизе;

• литературияб асаралъул анализ гьабизе, гьеб кинаб тайпаялъул, жанралъул бугебали чIезабизе, литературияб асаралъул тема, идея, рухIияб пафос баян гьабизе ва бичIчIизе, гьелъул героязе къимат кьезе, цо яги чанго асаралъул героял дандекквезе бажари;

• асаралъулъ сюжеталъул, композициялъул бутIаби, мацIалъул хаслъаби рихьизари, асаралъул идеялъулабгинхудожествияб магIна рагьизе гьезул бугеб кIвар (филологияб анализалъул бутIаби) бичIчIи, литературияб асаралъул анализ гьабулаго, бищунго гIадатаб литературоведениялъул терминология лъай;

• авар адабияталъул ва маданияталъул рухIиялгин-хьвада-чIвадиялъул, адабалъул къиматал жалазда ракI хурхинаби, гьел цогидал халкъазул рухIиялгин-хьвада-чIвадиялъул къиматал жалгун дандекквей; 33

• адабияталъул асараздехун жиндирго хасаб пикру лъугьин ва гьезие къимат кьей;

• малъарал, лъазарурал литературиял асаразул хIакъалъулъ (цо-цо мехалъ, хIажалъиялда рекъон) жиндаго бичIчIулеб баян кьей;

• героялдехун авторасул ва жиндирго гьоркьоблъи загьир гьаби;

• гIенеккун батIи-батIиял жанразул литературиял асарал ричIчIи, пикру гьабун цIали ва цIалараб асар дандрекъон кколедухъ битIун бичIчIи;

• харбидалъун, ай прозаялдалъун хъварал асарал яги гьезул бутIаби, рахьдал мацIалъул сипатиял алатаздаса ва тексталдаса росарал цитатаздаса пайдаги босун, цIидасан рицинеги, цIалараб яги гIенеккун рагIараб тексталда тIаса лъурал суалазе жавабал кьезеги, кIалзул формаялда батIи-батIияб тайпаялъул монологал загьир гьаризеги, диалог гIуцIизеги бажари;

• лъазарурал асараз тематикаялда, проблематикаялда хурхарал темабазда тIаса изложениял яги сочинениял, классалда яги рокъор кьурал творческиял хIалтIаби, адабияталъул ва гIаммал культуриял темабазда тIаса рефератал хъвай;

• рагIабаздасан гIуцIараб искусствоялъул гьунар хIисабалда, адабияталъул дандекквеязул тIабигIат, адабияталъул асаразул берцинлъи, эстетика бичIчIи;

• рахьдал мацIалъул рагIул бугеб эстетикияб кIварги адабияталъул асаразул художествиял сипатал гIуцIиялъулъ, мацIалъул батIи-батIиял алатазул бугеб кIварги бичIчIи.

***5 класс. Авар адабият.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Темы | Часы | Словарная  работа | Наглядность | Повторение темы | Домашнее  задание | Дата  по  плану | Дата  по  факту |
| 1 | Халкъияб к1алзул гьунар «Ганч1ил вас» | 1 | Тепи, караван, ралъхъаби, чадираби, ц1об бук1унаро, | Маргьабазул  т1ахьал | Фольклориял асарал | Г1адатаб анализ | 06.09. |  |
| 2 | «Лъабго гьунар гьабурав бах1арчи» | 1 | Аштархан, куй, къоролай, щербеталъул, | Журнал «Лачен» | «Ганч1ил вас» | Х1асил бицине | 13.09. |  |
| 3 | «Дир сонал т1икъваялда хъван руго» (маргьа) | 1 | Х1илла, рек1к1, | Журналал «Лачен» ва «Гьудуллъи» | «Лъабго гьунар гьабурав бах1арчи» | 5 куплет рек1ехъе | 20.09. |  |
| 4 | «Кьурулъ хут1арав Г1али» | 1 | Г1арщ, можоро, нухъи, хъвак1дей, милъир | Халкъиял куч1дузул мажмуг1 | ««Дир сонал т1икъваялда хъван руго» » |  | 27.09. |  |
| 5 | Бицанк1аби. Кицаби. | 1 |  | Журнал «Лачен» | «Кьурулъ хут1арав Г1али» | Бицанк1аби хъвазе тетр. | 04.10. |  |
| 6 | **Изложение «Х1амаги г1анк1ги»** | 1 |  | Изложениязул мажмуг1 |  |  | 11.10. |  |
| 7 | «Янгъизасул кеч1»  «Мискинлъи»  «Даргиязул халкъияб кеч1» | 1 |  | Маргьабазул т1ахьал | Кицаби ва абиял |  | 18.10. |  |
| 8 | Ц1.Х1амзат «Гъалбац1ги г1анк1ги» | 1 | Бахъин, х1ал-зулмуялда, пурман, парчах1, гъванщуяб, т1епун, | Хъвадарухъа-насул сурат | «Ягъизасул кеч1» | Г1адатаб анализ | 25.10. |  |
| 9 | Ц1.Х1амзат «Гъалбац1ги г1анк1ги» | 1 | заг1фиран, г1анграл, айгъур, | Хъвадарухъа-насул сурат ва т1ахьал | «Мискинлъи» | II бут1аялъул 5 куплет рек1ехъе | 08.11. |  |
| 10 | Г1абдулмажид Хачалов «Шахламаз» | 1 |  | Хъвадарухъа-насул сурат | Ц1.Х1амзат «Гъалбац1ги г1анк1ги» | Х1асил бицине | 15.11. |  |
| 11 | Г1абасил Мух1амад «Ч1ибирикъ» | 1 | нуцал, бика, харанги, гъараваш, махмар, лъунка, хъундахъ, руг1ел, ссуй. | Хъвадарухъа-насул сурат | Г1. Хачалов «Шахламаз» | Пасих1го ц1ализе | 22.11. |  |
| 12 | И.Г1алих1ажияв «Бечедал чаг1азде» | 1 | Зайну, щокълъич1ого, рикъзи, дадал | Хъвадарухъа-насул сурат | Г1абасил Мух1амад «Ч1ибирикъ» | Рек1ехъе лъазабизе | 29.11. |  |
| 13 | «Т1абиг1ат берцинаб жо» | 1 | Ваг1за, сух1мат, зулму, |  |  |  | 06.12. |  |
| 14 | Ругъжаса Эльдарилав «Хъуру-хъара» | 1 | Далил, Эхул Г1амирхан, Г1уртан, ч1ух1би, Айтамир, Г1али. | Хъвадарухъанасул куч1дузул т1ахьал | И.Г1алих1ажияв «Бечедал чаг1азде» | Г1адатаб анализ | 13.12. |  |
| 15 | **Изложение «Наби»** | 1 | Т1уцаб, т1аг1ам, къасд, вилълъун, т1арамагъадаги, | Изложениязул мажмуг1 |  |  | 27.12. |  |
| 16 | Кочхюралдаса Саг1ид «Милъиршо» | 1 | Милъиршо |  | Ругъжаса Эльдарилав «Хъуру-хъара» | Х1асил бицине | 10. 01. |  |
| 17 | Абут1алиб Гъапуров  «Дир г1умру» | 1 |  | Хъвадарухъа-насул сурат | Милъиршо | Пасих1го ц1ализе | 17. 01. |  |
| 18 | Абут1алиб Гъапуров  «Дир г1умру» | 1 |  | Хъвадарухъа-насул сурат | К/ Саг1ид «Мурсалханасе наг1ана» | Г1адатаб анализ | 24.01. |  |
| 19 | Г1азиз Иманагъаев «Х1алт1ухъанасул г1умру» | 1 | Заг1иплъун, бокъун, десятник, къавм, | Хъвадарухъа-насул сурат | Абут1алиб Гъапуров  «Дир г1умру» | Г1адатаб анализ | 31.01. |  |
| 20 | Мух1амад Шамхалов «Зурмихъабазул нохъода» | 1 | Чванта, мигьлъун, | Хъвадарухъа-насул сурат | Г1азиз Иманагъаев «Х1алт1ухъанасул г1умру» | Х1асил бицине | 07. 02. |  |
| 21 | М. Сулиманов «Х1инкъараб сапар» | 1 |  | Хъвадарухъа-насул сурат | М.Ш.«Зурмихъаба-  зул нохъода» | Г1адатаб анализ | 14. 02. |  |
| 22 | М. Сулиманов «Х1инкъараб сапар» | 1 |  | Хъвадарухъа-насул сурат |  | Х1асил бицине | 21.02. |  |
| 23 | **Сочинение «Дир эбел»** | 1 |  |  |  |  | 28. 02. |  |
| 24 | Расул Х1амзатов «Вера Васильевна» | 1 | г1азизаб, бугьтанал, панаяб, комунарал, | Хъвадарухъа-насул сурат ва т1ахьал | М. Сулиманов «Х1инкъараб сапар» | 5 куплет рек1ехъе | 06. 03. |  |
| 25 | Расул Х1амзатов «Маша» | 1 | Рейхстагалъул къед, россег1ан, х1анкъва, гурга, гурмендо, лепек, | Хъвадарухъа-насул сурат ва т1ахьал | Расул Х1амзатов «Вера Васильевна» | Пасих1го ц1ализе | 13. 03. |  |
| 26 | Г1. Хачалов «Т1аса лъугьа, гьалмагъ майор» | 1 | Землянка, фашистал, хъабарча, | Хъвадарухъа-насул сурат | Расул Х1амзатов «Маша» | Х1асил бицине | 20.04. |  |
| 27 | Г1. Хачалов «Т1аса лъугьа, гьалмагъ майор» | 1 | хъанч, килиса, | Хъвадарухъа-насул сурат |  | Г1адатаб анализ | 03.04. |  |
| 28 | Фазу Г1алиева «Рии т1ад бан буго дир т1алъиялда» | 1 |  | Хъвадарухъа-налъул сурат. | «Т1аса лъугьа, гьалмагъ майор» | Пасих1го ц1ализе | 10.04. |  |
| 29 | Мух1амад Г1абдулх1алимов «Инсул мина» | 1 | Хит1аб | Хъвадарухъа-налъул сурат ва т1ахьал | Фазу Г1алиева «Рии т1ад бан буго дир т1алъиялда» . | Г1адатаб анализ | 17.05. |  |
| 30 | М.Г1абдулх1алимов «Инсул мина» | 1 |  | Хъвадарухъа-налъул сурат ва т1ахьал |  | Х1асил бицине | 24.04. |  |
| 31 | **Изложение «Ясги ц1ц1еги»** | 1 | Фашистал, партизанал, разведчикал, | Изложениязул мажмуг1 |  |  | 08.05. |  |
| 32 | Абумуслим Жафаров «Сих1ираб ци» | 1 |  | Журнал «Лачен» | Мух1амад Г1абдулх1алимов «Инсул мина» | Х1асил бицине | 15.05. |  |
| 33 | К. Темирбулатова.  «Дир лъимерлъиялда хиял бук1ана» | 1 |  | Хъвадарухъа-налъул сурат ва т1ахьал | Абумуслим Жафаров «Сих1ираб ци» | Пасих1го ц1ализе | 22.05 |  |
| 34 | Класс тун къват1иб ц1али Ц1. Х1амзат «К1иго кетуги церги». | 1 |  | Хъвадарухъа-налъул сурат ва т1ахьал | К.Темирбулатова.  «Дир лъимер.хиял бук1ана» | Г1адатаб анализ | 29.05 |  |

**КЛАССАЗДЕ РИКЬУН ПРЕДМЕТИЯЛ ХIАСИЛАЛ: 5 класс**

1) адабияталъул инсанияталъулаб кIвар ва гьелъ ватIаналде рокьи, халкъазда гьоркьоб гьудуллъи бижизабизе;

2) хъвадарухъанлъи махщел букIин ва адабияталъул асаразул гIелмиял, публицистикиял асараздаса батIалъи бичIчIизе;

3) художествияб асар бичIчIиялъул, гьелъул анализ гьабиялъул, гьелъие баян кьеялъул аслиял гьунарал церетIезаризе;

• асаралъул тема ва идея битIун чIезабизе, адабияталъул тайпабазул ва жанразул хIакъалъулъ аслияб бичIчIи букIине, героязул сипатал рахъизе лъай, шигIрияб ва прозаялъулаб мацIалъул батIалъи чIезабизе;

• аслиял адабияталъул терминазул магIна бичIчIизе, лъазе ва гьел асаралъул анализ гьабулаго битIун хIалтIизаризе бажаризе, гьезие битIараб баян кьезе бажаризе: художествияб адабият ва халкъияб кIалзул гьунар; проза ва поэзия; художествияб образ; адабияталъул жанрал (халкъияб маргьа, хабар, къиса, кечI, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; адабияталъул героязул мацIалдалъун гьезул сипат бахъизе; портрет, пейзаж, художествияб алат; эпитет, дандекквей, метафора, олицетворение; аллегория; наку (ритм), рифма;

• цIаларал асаразул темаби, сюжетал ва образал цоцада дандекквезе лъазе;

• фольклоралъул ва адабияталъул асарал цогидал махщалил тайпабигун (кино, театр, суратал рахъи, музыка) учителасул кумекалдалъун яги живго жиндаго чIун дандекквезе лъазе;

4) пасихIго цIализе ва 5 кечI рекIехъе лъазабизе, гьез жиндиего гьабураб асар загьир гьабизе бажаризе;

5) цIалараб асаралъул хIасил бицине бажари (дурусаб, къокъ гьабураб яги тIаса бищараб бутIаялъул), цIаларалда тIасан суалазе жавабал кьезе ва жинцаго суалал лъезе бажари;

6) цIаларал асаразда тIасан гьабулеб накъиталда, хабаралда гъорлъ гIахьаллъизе, асаралъе битIараб къимат кьезе хIужаби ралагьизе лъазе; 35

7) кIалзулаб ва хъвавулаб калам цебетIезабизе, батIи-батIиял жанразул хIалтIаби тIуразариялдалъун (70 ва цIикIкIун рагIиялдаса гIуцIараб);


8) фольклориял ва адабияталъул асаразе къимат кьезе ва гьезул баян гьабизе бажаризе;

9) сверухъ бугеб дуниял лъикI лъаялъе, рухIияб цIебетIеялъе, эстетикияб ва эмоционалияб асар щвеялъе фольклоралъул ва адабияталъул бугеб кIвар бичIчIизе;

10) паракъатаб заманалда цIалулел асаразул сияхI мугIалимгун данд-бай, цIиял асарал цIалиялдалъун гIакълу камил гьабизе;

11) мугIалимасул нухмалъиялда гъоркь цIалул проектал гIуцIиялда гъорлъ гIахьаллъизе ва гьел рихьизаризе ругьунлъизе;

12) Словарал, справочникал, электронниял ресал битIун хIалтIизаризе бажаризе.



# **ПРОГРАММАЯЛЪЕ БАЯН**

...Школалъул ц1акъго к1вар бугеб масъалалъун ккола г1ун бач1унеб г1елалъе щулияб ва гъваридао лъайкьей, гьезулъ гьеб лъай практикаялда х1алт1изабизе бажари ва ругьунлъи лъугьинаби, дунялалдехун материалистияб бербалагьи бижизаби.

Авар литературияб мац1алъул кьуч1 ккола болмац1, амма литературияб мац1 бечелъизе к1вар бугеб маг1данльун ккола киналго диалектал ва наречиял. Цогидал мац1азго г1адин, авар мац1алъги г1аммаб куцалда т1олго маг1арулазул рух1ияб бечелъи жанибе бачуна.

Ахираб заманалда г1исинал миллатазул мац1ал церет1еялде ц1ик1к1араб к1вар кьолеб буго. Гьел миллатазул рук1а-рахъин цебет1еялдаго цадахъ, гьезул мац1алги бечелъула, церет1ола ва хадубккунги гьел церет1езаризе руго.

**Школалда авар ма1 мальиялда цереч1арал масъалаби.**

Авар мац1 школалда лъазабиялда цереч1арал масъалабилъун ккола: ц1алдохъабазул к1алзул ва хъвавул калам цебет1езаби, пасих1го ц1али камиллъизаби ва каламалъул культура борхизаби.

Школалда авар мац1 малъиялъул мурад буго: ц1алдохъабазе фонетикаялъе, лексикаялъул, раг1и лъугьинальул ва хисиялъул, грамматикаялъул, стилистакаялъул х1акъалъулъ лъайщвей, жамг1ияб г1умруялда жаниб гьелъул к1варалъул х1акъалъулъ баянал кьей, бит1унхъваялъул ва лъалхъул ишараби лъеялъул иш камиллъизари, лъималазул раг1ул нахърател бечелъизаби.

V - IX классазда авар мац1альул курсалъул г1уц1и Рахьдал мац1алъул программаялда рекъон, V - IX классазда ц1алдохъабазда малъизе ккола фонетика, графика, лексика, раг1и лъугьин, грамматика (морфология, синтиксис). Гьединго ц1алдохъабазда лъазе ккола стилистикаялъул ва мац!алъул х!акъалъулъ г1аммал г1елмиял баянал.

Ц1алдохъаби ругьунлъизе ккола бит1ун хъвазе, бит1ун ц1ализе, калам г1уц1изе ва лъалхъул ишараби лъезе.

Авар мац1алъул материал гьадин бикьун буго: V, V1 ва VII классазда малъула фонетика, лексика, раг1и лъугьин, морфология ва бит1унхъвай. Синтаксис лъазабула VIII - IX классазда. Амма синтаксисалъул ва лъалхъул ишарабазул х1акъалъулъ бищун г1адатал (авалиял) баянал V классалдаго кьола, морфологияб курс синтаксисалъул кьуч1алда лъазабизе, калам цебет1езабиялъул ва пунктуациялъул х1алт1аби гьаризе рес бук1ине. Гьел церехун рехсарал рахъазул х1исабги гьабун, программаялда материал линейно-ступенчатый принципалда рекъон кьун буго. Гьединаб принципги кьоч1ое босун, «лексика», «раг1и льугьин», «предметияб ц1ар» г1адал темаби V ва VI классазда, «глагол» V, VI ва VII классазда кьун руго. «Бит1араб ва хъвалсараб калам» абураб тема V ва IX классазда малъулеб буго. Хут1арал темаби цадахъго малъизе рихьизарун руго. Такрарлъулел темаби хадусел классазда малъула гьваридго ва г1ат1идго. Гьединго программаялда дандч1вала байбихьул классазда лъималаз лъай- хъвай гьабурал темабиги. Гьединал темаби г1ат1идго малъизе ккола. Программаялда т1олабго материал кьун буго лъималазул г1елазул хаслъабиги х1исабалде росун . Ц1алдохъабазул калам цебет1езаби ва гьел пасих!го ц!ализе ругьун гьари.

Школалда авар мац1 малъиялъ ц1алдохъабазул логикияб пикру ва калам цебет1езабула.

Калам цебет1езабиялъе цоцада хурхараб лъабго нух буго.

Калам цебет1еялъул т1оцебесеб нух буго авар мац1алъул дарсазда лъималазул раг1ул нахърател бечед гьаби.

Авар мац1алъул дарсазда лъималазул раг1ул нахърател бечед гьабула бат1и-бат1иял словариял х1алт1абаздалъун, учебникалда ругел ругьунлъиялъул х1алт1абазул текстаздалъун, к1алзул ва хъвавул изложенияздалъун, сочиненияздалъун.

Ц1алдохъабазулгун словарияб х1алт1и гьабулелъул, гьел, жалго жидедаго ч1ун, рич1ч1уларел раг1аби ратизе, гьезул магТна учителасда гьикъизе ругьун гьари, словараздаса бит1ун пайда босизе лъай - бищунго к1вар бугел х1алт1абилъун ккола.

**Калам цебет1езабиялъул к1иабилеб нух** буго авар литературияб мац1алъул раг1аби лъугьиналъул, гьел дандраялъул, предложениял г1уц1иялъул, бит1ун ц1алиялъул ва гь. ц. нормаби лъай. Гьеб рахъалъ программаялда (жиб-жиб темаялъул к!иабилеб пункталда гъоркь) ч1ванкъог1ун бихьизабун буго щибаб классалда лъималазе щвезе кколеб лъайги лъугьине кколеб бажариги.

**Калам цебет1езабиялъул лъабабилеб нухги** буго авар мац1альул дарсазда бат1и-бат1ияб темаялъул ва жанралъул материалазда т1асан ц!алдохъаби к1алъазе ругьун гьари.

Калам г1уц1изе ц!алдохъаби ругьун гьариялъе лъик1алан заманги бихьизабун буго. (Авар мац1алъе рихьизарурал саг1тазул щуго бут1а гьабун цо бут1а). Калам г1уц1изе ругьун гьари ц1ик1к1араб к!вар бугеб иш бугелъул. гьелъие мац1алъул программаялда жиб-жиб классалъе бат1аго темабиги кьун руго.

Ц1алдохъанасда лъазе ккола тексталда т1ад х1алт1изе, гьелъул аслияб пикру батизе, къокъаб ва г1ат1идаб план г!уц1изе, гьелда рекъон материал тартибалдеги ккезабун, (бицунги хъванги) изложение т1обит1изе.

Авар мац1алъул дарсазда к1вар кьезе ккола ц!алдохъабазул к1алзул монологияб калам камиллъизабиялде. Гьелъие г!оло ц1алдохъаби т1амизе ккола бат1и-бат1иял темабазда т1асан к1алъазе.

Т1олабго лъаг1алида жанир гьарурал х1алт1абаздалъунги, изложенияздалъунги, сочиненияздалъунги ц1алдохъабазулъ бит1араб к1алзул ва хъвавул калам г1уц1иялъул бажари лъугьине буго.

Изложениязе текстал ва сочинениязе темаби т1аса рищулеб мехалъ, гьел тарбия кьеялъул ва г1елмияб рахъалъан дандекколел рук1ине ккола.

Ц1алдохъабазул калам цебег1езабиялъе бихьизабураб лъабабго нухалъ гьезул каламалъулъ

дандч!валел г1унгут1аби ва гъалат1ал т1аг1инаризе квербакъула.

Ц1алдохъабазул калам цебет1езабиялда бухьараб буго пасих!го ц!ализе лъазабиялъул ишги.

Пасих1го ц1алиялъул ругьунлъаби камиллъизаризе художествиял текстал (хабар, маргьа, кеч1) росула.

Пасих1го ц!ализе лъимал ругьун гьариялъе синтаксис лъаялъулги к1удияб к1вар буго. Гьелъ рес кьола калам камил гьабизе ва цебет1езабизе.

Бит1унхъваялъул рахъалъ бажари борхизабула, бат1и-бат1иял тайпаялъул (г1инзулаб, берзулаб, кант1изариялъулаб, баян гьабиялъулаб, творческияб г1адал) диктантал гьарун.

**Авар мац1алъул дарсазда цоги предметазулгун бухьен**

Школалда ц1алдохъабаз аслияб куцалда лъазабула литературияб мац!. Гьединлъидал щулияб бухьен бук!ине ккола адабияталъул курсалъулгун. Гьениб к1вар кьезе ккола художествиял асаразде. Гьелъ рес кьола мац!алъул цо-цо хаслъаби цереч1езаризе, раг1аби х1алт1изариялда, грамматикиял формабазда, бат1и-бат1иял синтаксисиял г1уц1абазда, тексталъул бут!абазул ва предложениязул бухьеналъул къаг1идабазда, калам х1алт1изабиялъул бат1и-батТиял рахъазда хурхарал суалал баян гьаризе.

К1удияб к1вар буго г1урус мац1алъулгун бухьен кквеялъулги. Гьелъги рес кьола к1иябго мац1алъул грамматикиял г!аммал ва хасал рахьал ч1езаризе, ай цого классалда гьеб к!иябго лъазабулелъул, гьезул дандекколелги кколарелги рахъазул х1исаб гьабун, дарскьей чара гьеч!еб методикияб къаг1идалъун

ккола. Гьебго абизе бегьула школалда лъазабулеб къват1исеб пачалихъалъул мац!алъул х1акъалъулъги.

***5 класс. Авар мац1.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тема | Часы | Словарная  работа | Наглядность | Повторение темы | Дата  по  плану | Дата  по  плану |
| 1 | Мац1 ва инсан .  Раг1ул г1уц1и, к1ирекъарал х1арпал. | 1 | Биххана, биччана, бакана, буссана, реч1ч1ана, | Таблица, | Каламалъул бут1аби | 04.09. |  |
| 2 | Каламалъул бут1аби  Раг1абазул дандрай. | **1** | Ях1-намус, гара-ч1вари, рик1к1ад, Рик1к1ад, рук1к1ине, | Таблица, | К1ирекъарал х1арпал Раг1абазул дандрай | 11.09. |  |
| 3 | **Контролияб диктант**  **Гъалат1азда т1ад х1алт1и.** | **1** |  | Диктантазул мажмуг1 |  | 18.09. |  |
| 4 | Предложение.Текст . | **1** | ч1ег1ерх1инч1, шур-шури, | Таблица |  | 25.09. |  |
| 5 | Абулеб жоялъул мурадалда балагьун , предложениеязул тайпаби. Ах1ул предложение. | **1** | Бихха-хочи, бихха-бичи, бихх-биххи, | Карточкаби | Предложение | 02.10. |  |
| 6 | Предложениялъул членал. Предложениялъул бет1ерал членал. Подлежащее, | **1** | Биххизаби, ихх, бихъ-бихъи, бихьа-лъай, | Таблица,  карточкаби | Суалияб предл. | 09.10. |  |
| 7 | Сказуемое. Бит1араб дополнение. | **1** |  |  | Ах1ул предл. | 16.10. |  |
| 8 | **Контролияб диктант**  **Гъалат1азда т1ад х1алт1и.** | **1** |  | Диктантазул мажмуг1 | Подлежащее Сказуемое.. | 23.10. |  |
| 9 | Предложениялъул бет1ерал гурел членал. Определение. | **1** | Ццинбахъин, багь-багьи, багьизаби, | Карточкаби | Бит1араб дополнение | 06.11. |  |
| 10 | Хъвалсараб дополнение. Х1ал. | **1** | ч1вай-хъвей. |  | Определение. | 13.11. |  |
| 11 | **Изложение «Оцолги къоркъолги х1акъалъулъ».** | **1** |  | Изложениязул мажмуг1. | Хъвалсраб дополнение. | 20.11. |  |
| 12 | Т1ирит1арал ва т1ирит1ич1ел предложениял. Тайпа цоял членалгун предложениял. | **1** | ц1вак-ц1ваки, ц1ех-рех, ц1ик1к1инаби, | Карточкаби | Х1алал. | 27.11. |  |
| 13 | Хит1аб.Хит1абгун лъалхъул ишараби. | **1** | Раххан, ххам, ххвел, |  | Т1ирит1ич1ел предложениял | 04.12. |  |
| 14 | Г1адатаб предложениялъул разбор.  Г1адаталги жураралги предложениял. | **1** | Ч1варкь-ч1варкьи, Баккари, бакк-бакки | Каблица,  карточкаби |  | 11.12. |  |
| 15 | Бит1араб калам. Диалог.  Синтаксис ва пунктуациятакрар гьаби | **1** | Ч1ег1ерх1айван, ч1ах1и-ч1ах1иял, |  | Бит1араб калам  Диалог. | 18.12. |  |
| 16 | **Контролияб диктант**  **Гъалат1азда т1ад х1алт1и** | **1** |  | Диктантазул мажмуг1 |  | 25. 12. |  |
| 17 | Фонетика . Рагьарал гьаркьал.. Рагьукъал гьаркьал. | **1** | Бихъ-бихъи, | Таблица |  | 15. 01. |  |
| 18 | Лабиалиял гьаркьал.ва геминатал.  Графика . Алфавит. | **1** | Сайигъат, гьаркьидалъун, кисан, | Таблица, | Рагьарал ва рагьукъал гьаркьал | 22.01. |  |
| 19 | Е, Ё, Ю, Я х1арпал. Ь ва Ъ.  Слог ва раг1и бикьун боси. Ударение. | **1** | Лах1ч1ег1ераб, билбаг1араб, баг1арккараб, | Таблица,  карточкаби | Е, Ё, Ю, Я х1арпал.  Ь ваЪ | 29.01. |  |
| 20 | Фонетика ,графика ва орфография такрар гьаби.  Раг1ул фонетикияб разбор. | **1** | Гьабсаг1ат, ч1ванкъот1ун, | Таблица | Ударение. | 05. 02. |  |
| 21 | **Контролияб диктант**  **Гъалат1азда т1ад х1алт1и** | **1** |  |  |  | 12. 02. |  |
| 22 | Раг1и ва раг1ул лексикияб маг1на.  Цо маг1наялъул ва г1емер маг1наялъул раг1аби.  Раг1ул бит1араб ва хъвалсараб маг1на. | **1** | Пуруц1-рукьги, къебелъи, Ессарухъан, коч1охъан кьурдухъан, зурмихъан, | Таблица,  карточкаби | Фонетикияб разбор. Раг1ул маг1на. | 19.02. |  |
| 23 | Омонимал.. Синонимал. Антонимал. | **1** | Гулла, х1илла, х1атта, | Таблица, | Раг1ул бит1араб ва хъвалсараб маг1на. | 26. 02. |  |
| 24 | Морфема –раг1ул бищун гьит1инаб маг1наяб бут1а.  Раг1ул ахир ва аслу. | **1** | Ццин, ицц, ц1ц1е, ц1ц1ани, | Таблица,  карточкаби | Риххизе бегьуларел раг1абазул дандраял. | 04. 03. |  |
| 25 | Раг1ул кьибил. Суффикс. | **1** |  |  | Раг1и хиси. | 11. 03. |  |
| 26 | Раг1ул кьибилалъулъ гьаркьазул хиси.  Морфемика .Орфография такрар гьаби. | **1** | Хъухъанчед, зулмучаг1и, | Таблица, | Раг1ул ахи рва аслу. | 18.04. |  |
| 27 | **Контролияб диктант**  **Гъалат1азда т1ад х1алт1и** | **1** |  | Диктантазул мажмуг1. |  | 01.04. |  |
| 28 | Морфология . Предметияб ц1ар. | **1** | г1исинпихъ, шиша, | Таблица | Раг1ул кьибил. | 08.04. |  |
| 29 | Хасал ва г1аммал ц1арал. Предметияб ц1арул жинс. Предметияб ц1аралъул форма. | **1** | Даг1ба-раг1и, дал-дали, дандекквей, | Карточкаби | Раг1ул кьибилалъулъ гьаркьазул хиси. | 15.05. |  |
| 30 | Предметияб ц1ар такрар гьаби.  **Сочинение «Их».** | **1** | Даран-базар, дару-сабаб, бет1ерч1вай, берреч1и, берккей, | Таблица, | Рагьарал гьаркьал хиси. | 22.04. |  |
| 31 | Глагол. Жинсиял ва жинсиял гурел глаголал. Глаголияб ц1ар. | **1** | Сук1-сук1и, руссун, цо-цоккун | Таблица,  Карточкаби | Хасал ва г1аммал ц1арал | 29.04. |  |
| 32 | Глаголалъул заманаби. | **1** | Рахъ-мухъ, х1ел-х1ели, хъвай-хъваг1ай, | Таблица,  карточкаби | Глагол | 13.05. |  |
| 33 | Г1ахьалаб ва гьанже заманалъул глаголал.  Глагол такрар гьаби. | **1** |  |  | Глаголияб ц1ар | 20.05 |  |
| 34 | **Контролияб диктант «Туристасе насих1ат».**  Араб материал такрар гьаби. | **1** | Вилълъунаго, ц1ик1к1ун, фляга, г1исинпихъ, шиша, | Диктантазул мажмуг1 |  | 27.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**V классалъул ц1алдохъабазул лъаялдехун ва бажариялдехун ругел аслиял т1алабал.**

**Ц1алдохъабазда лъазе ккола:**

- раг1ул бит1араб ва хъвалсараб, г1емер ва цо маг1на бук!ин, омонимал, синонимал ва антонимал;

- раг1ул фонетикияб, морфологияб ва г1уц1иялъул разбор гьабизе;

- бат1и-бат1иял тайпабазул г1адатал предложениял г1уц1изе;

г1адатал предложенияздаса союзаздалъунги союзал гьеч1огоги журарал сок1к1арал предложениял г1уц1изе;

- кьолболъ хиси кколел предметияз ц!аралдул г1емерлъул форма бит1ун лъугьинабизе.

**Ц1алдохъабазухъа бажаризе ккола:**

- орфографиялъул рахъалъан: г1адамазул ва географиял ц1аразулъ, къват1азул, байданазул ва пачалихъиял байрамазул ц1аразулл к1удияб xlapп хъвазе;

**-** т1ахьазул, газетазул, журналазул, суратазул, кинофильмабазул, литературиял асаразул ц1аразул бет1ералда к1удияб xlapп хъвазе ва кавычкаби лъезе;

**Пунктуациялъул рахъалъан:**

**-** хит1абазулъ лъалхъул ишараби лъезе; журарал сок1к1арал предложениязулъ запятаял лъезе;

**-** тайпа цоял членазулъ ва бит1араб каламгун предложениялъулъ лъалхъул ишараби лъезе.

**Орфоэпиялъул рахъалъан:**

**-**  геминатал ва лабиалиял гьаркьал бит1ун рахъизе; бак1алъул диалекталде дандеккун литературияб мац1алъулъ ругел бат1и- бат1иял гьаркьал бит1ун рахъизе

**Калам г1уц1иялъул рахъалъан:**

- тексталъул тема ва аслияб пикру ч1езабизе;

- хабарияб тексталъул г1адатаб план г1уц!изе;

- дурусго ва къокъго хабариял текстал рицине ва хъвазе;

- бихьизабураб темаялда т1асан сочинение хъвазе;

- жинцаго гьабураб х1алг1ул х1акъалъулъ хабар хъвазе ва бицине;

- жиндирго пикру баянго, дурусго бицине, берцинго хъвазе, х1ажат гьеч1еб такрарлъи биччангут1изе, жиндирго каламалъулъ лексикиял синонимал х1алт1изаризе.