****

**Программæ ирон литературон кæсынадæй**

**2-4 кълæстæн**

**Æмбарынгæнæн фыстæг**

Райдайæн скъолайы (2-4 кълæсты) ахуырадон предмет «Литературон кæсынад» æххæст кæны ахуырадон æмæ хъомыладон хæстæ. Уый нывæфтыд кæны алыварсы дуне, сабиты ахуыр кæны адæймаджы хуыздæр миниуджытыл, æвдисы сын царды алыхуызон фæзилæнты хи дарыны æгъдæуттæ, æвзæрын сæм кæны сыгъдæг бӕллицтæ, рæсугъд фæндтæ æмæ хъуыдытæ. Кæсыны уроктæ сывæллоны хонынц æрдзы æмæ адæймаджы сусæгдзинæдтæм. Царды чиныг сыфгай фæлдахгæйæ, адæймаджы фæзминаг миниуджытæм амонынц фæндаг, хонынц ахуыры æмæ царды бæрзæндтæм, хъæздыг кæнынц сабийы миддуне, дæттынц ын хъару æмæ ныфс. Уымæ гæсгæ сын ис стыр ахадындзинад ахуырады æмæ хъомылады.

Литературон кæсынад райдайæн скъолайы у сæйрагдæр предметтæй иу, уымæн æмæ ам сабитæ базонынц кæсын, текстимæ кусын, ныв æмæ фæлгонц уынын, мадæлон æвзаг æмбарын æмæ ахуыр кæнын, аив литературæйæн аргъ кæнын. Уый та ахъаз у иумæйаг рæзтæн, удварны æмæ эстетикон хъомыладæн.

Райдайæн скъолайы литературон кæсынады урокты æнтыстджынæй чи ахуыр кæны, уыдонæн иннæ предметтæ дæр æнцондæр бамбарæн вæййынц.

Ирон литературон кœсынады размœ œвœрд ис ахœм **нысантӕ æмæ хæстæ:**

- сывæллæтты кæрæдзиимæ иронау дзурын сахуыр кæнын;

- иумæйаг ахуырадон зонындзинæдтæ бæрзонддæр кæнын;

- ныхасы рæзтыл кусын;

- фылдæр базонын æмæ интеллект уæрæхдæр кæнын;

- мадæлон æвзаджы фæрцы сывæллоны алывæрсыгæй хъомыл кæнын;

- хъазты хуызы кæнæ æндæр методикон фæрæзты фæрцы сывæллæтты эмоциона-лон уавæр рæзын кæнын;

- зонындзинæдтæ фылдæр кæнынмæ тырнындзинад гуырын кæнын.

Ног стандартты домæнтæ арӕзт сты уымӕ, цæмæй Уæрæсейы цæрæг алы адæмыхаттæн дæр йе ΄взаджы кад сæхи ΄хсæн бæрзонддæр ист æрцæуа, цæхгæр фæхуыздæр уа йæ ахуыр кæныны уавæр. Уыцы домæнтæ сæххæст кæнынæн бындур райдайæн скъолайы æвæрд кæй æрцæуы, уымœ гœсгœ бæрæггонд æрцыдысты программæйы:

**сӕйраг идея** - скъоладзауы ахуыры процессы сӕйраг архайӕг уӕвынмӕ сразӕнгард кӕнын.

**сӕйраг хицӕндзинад** – скъоладзаутӕн комплексон ӕгъдауӕй ирон литературон кӕсынады ӕгъдӕуттӕ бацамонын.

**спецификон хицӕндзинӕдтӕ**:

- текстыл бакусын куыд ныхасы иуӕгыл;

- ирон литературон уацмысы дзырдты аивдзинад ӕмӕ сӕ хицӕндзинӕдтӕ жанр-тӕм гӕсгӕ ӕвзарын;

- ирон литературон уацмысы ӕвзаг ӕмӕ сывӕллӕтты ныхасыл уыцы иумӕ кусын;

- уацмысыл ӕмӕ ирон сывӕллӕттӕн фыст чингуытыл иумӕйагӕй кусын;

- сывӕллӕттӕн тексты тыххӕй зонындзинӕдтӕ дӕттын;

- ирон аивадон-литературон уацмысы мидис ӕмбарын кӕнгӕйӕ сабиты миддуне хъӕздыгдӕр кӕныныл кусын.

**Программæ домы, цæмæй 2 - 4-æм кълæсты скъоладзаутæ зоной:**

-тексты сæйрагдæр хъуыды рахицæн кæнын,

-уацмысы мидис хи ныхæстæй радзурын,

-тексты аивадон æууæлтæ иртасын,

- дзырдты нысаниуæг æмбарын.

**Кæсыны программӕйы сӕйраг нысантœ сты:**

1.Сабиты чиныг кӕсынмӕ разӕнгард кӕнын;

2. Ахуырдзауты сахуыр кӕнын хъуыды кӕнын;

3. Ирон, уырыссаг æмæ ӕппӕтдунеон литературӕйы хуыздӕр уацмысты фӕрцы сывӕллӕтты миддуне хъӕздыгдӕр кӕнын.

**Кæсыны программӕйы сӕйраг** **хӕстӕ**:

1. Чиныг кӕнӕ хицӕн уацмысы мидис ӕмбарын.

2. Литературон уацмыстӕ жанртӕм гӕсгӕ ӕвзарын зонын.

3. Сывӕллӕттӕн фыст ирон литературӕйы зындгонддӕр авторты зонын; цы уацмыстӕ ахуыр кӕнынц, уыдоны авторты зӕрдыл дарын.

4. Уацмысы архайджыты мидуавæр æнкъарын.

5. Цардмæ эстетикон æнкъарæнтæ гуырын кæнын.

6. Сывæллæтты дунеæмбарынад уæрæх кæнын.

7. Сывæллæтты ныхас хъæздыг кæнын.

8. Скъоладзауты чиныг кæсынмæ разæнгард кæнын.

**Текстыл кусгæйæ 2-4-æм кълæсты ахуырдзауты ныхасы арӕхстдзинад рœзынгӕнӕн мадзӕлттӕ сты:**

1) *кӕсыны арæхстдзинад* ( дзырдгай каст, хъуыдыйадгай каст, абзацгай каст, раст ӕмӕ ӕмбаргӕ каст, хуыздӕр кӕсӕджы конкурстӕ ӕмӕ ерыстӕ аразын, тагъд кӕсыныл фӕлтӕрын);

2) *аив кӕсын ӕмӕ дзурын*: (хъӕрӕй ӕмӕ хинымӕры каст, раст дикци аразын, хъӕлӕсонтӕ ӕмӕ ӕмхъӕлӕсонты раст артикуляцийыл кусын, тагъддзуринӕгтӕ кӕсын, орфоэпийы нормӕтӕ хынцын, рольтӕм гӕсгӕ кӕсын).

**2-4-æм кълæсты кæсыны программæ бæрæг кæны практикон хæстæ дæр**:

- текст æмбарын æмæ иумæйаг культурон кæсыны арæхстдзинадæй пайда кæнын;

- чиныг кæсыныл æнувыд уæвын;

- алыхуызон информацитимæ кусын;

- ныхас кæныны, фыссыны æмæ коммуникативон культурæйы зонындзинæдтæй пайда кæнын;

- аив литературæйы царды æцæгдзинадмæ цы эстетикон цæстæнгас ис, уымæ гæсгæ хи дарын;

- уацмысы архайджыты удварны хорз миниуджытæ фæзмын.

**Ахуырадон предмет «Литературон кæсынад»- ы иумæйаг характеристикæ:**

2-4-æм кълæсты скъоладзаутæн кæсыны æрмæгæн æвзæрст æрцыдысты: ирон, уырыссаг æмæ æппæтдунеон адæмон сфæлдыстыды уацмыстæ, ирон, уырыссаг æмæ æппæтдунеон классикты аивадон æмæ зонынадон уацмыстæ. Программæмæ хаст æрцыдысты литературæйы æппæты сæйрагдæр жанрты уацмыстæ: аргъæуттæ, æмдзæвгæтæ, баснятæ, радзырдтæ.

Сывæллæттæ чиныджы тексттимæ кусгæйæ базонынц алыварсы дунейы сусæгдзинæдтæ, зонгæ кæнынц се 'мгæртты цардимæ, ахуыр кæнынц фæллой кæныныл, сæ кæрæдзиимæ хæларæй цæрыныл, сæвзæры сæм Райгуырæн бæстæмæ уарзондзинады æнкъарæнтæ. Ахуыры процессы рæзы сæ социалон-удварнон æмæ эстетикон фæлтæрддзинад.

**Ныхасы æмæ кæсыны хуызтæ.** Ацы хаймæ хаст æрцыдысты ныхасы æмæ кæсыны архайды æппæт хуызтæ дæр (кæсын, хъусын, дзурын æмæ фыссын) æмæ алыхуызы тексттимæ куыст. Ам сæйрагдæр у скъоладзауты ныхасы культурæйыл куыст, сæ коммуникативон арæхстдзинад сын æххæст кæнын. Сæйрагдæр арæхстдзинад дзы у кæсын.

**Кæсыны арæхстдзинад.** Скъоладзаутæн 4 азы дæргъы сæ кæсыны арæхстдзинæдтæ ивгæ цæуынц. Фыццаг уал базонынц уæнггай, дзырдгай кæсын. Уый фæстæ дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ, чысыл радзырдтæ, æмдзæвгæтæ, аргъæуттæ æмæ а.д. Дарддæр базонынц интонацимæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ иртасын, тагъддæр кæсын, хи ныхæстæй дзурын. Уый фæстæ базонынц орфоэпион æмæ интонацион нормæтæ, тексты алы хуызтæй пайда кæнын. Уыцы иумæ фæцæуы дзургæ ныхасыл (хъусын æмæ дзурын) æмæ кæсыныл ахуыр кæныны куыст.

Скъоладзаутæ куыдфæстæмæ базонынц хинымæры кæсын æмæ æрмæг æмбарын , тагъддæр кæсын æмæ бæлвырд ныхасы хæстæ æххæст кæнын. Афтæмæй фидардæр æмæ бæрзонддæр кæнынц сæ кæсыны арæхстдзинæдтæ.

Программæйы сæрмагонд бынат лæвæрд цæуы аивадон текстимæ куыстæн. Литературон кæсынады урокты скъоладзаутæ базонынц:

1) текст хæйттыл дих кæнын;

2) алы хай дæр анализ кæнын;

3) тексты сæйраг хъуыды хицæн кæнын;

3) текстæн сæргонд хъуыды кæнын;

4) текстмæ кæнæ тексты хаймæ пълан аразын;

5) æндæр кæрон хъуыды кæнын, æмæ а. д.

6) тексты сæргондмæ гæсгæ мидис базонын;

7) текстты хуызтæ (æрфыстон, таурæгъон, тæрхæттæ);

Программæйы лæвæрд æрцыд литературæйы теорийæ хуымæтæг зонындзинæдтæ:

-литературон уацмысы сæйраг темæ æмæ идея (радзырды, æмдзæвгæйы, аргъауы); -

-фольклоры чысыл жанрты хицæндзинæдтæ (уыци-уыциты, æмбисæндты, тагддзуринæгты, ирхæфсæнты æмæ а. д.).

Сывæллæттæ райдайæн кълæсты базонынц метафорæ, эпитет, абарст, ритм, рифмæ цы сты, уый.

Базонынц аивадон текст анализ кæнын, наукон-зонадон текстимæ йæ барын.

Текст кæсгæйæ æмæ йын анализ кæнгæйæ сывæллæттæ базонгæ вæййынц геройты хорз миниуджытимæ: хи дарыны æгъдæуттæ, сæ характертæ, фæзминаг æууæлтæ, удварны хæзнамæ æмæ а. д.

2-4-æм кълæсты программæйы домæнтæ раст œххœстгонд куы œрцœуой, уœд сывœллœттœн сœ къухы бафтдзœн ахœм фœстиуджытœ:

**Удгоймагон:**

1) Райгуырœн бœстœ – Ирыстон œмœ Уœрœсейы историйœ сœрыстыр уæвын. Æппœт адœмы хœттытœн дœр аргъ кœнын œмœ семœ хœларœй цœрын;

2) œнœхъœн дунемœ (йœ œрдзы, адœмы, культурœты алыхуызондзинадимœ) сœм œххœст цœстœнгас уыдзœн;

3) аив литературон уацмыстœ ахуыр кœнгœйœ сабитœм аивадон-эстетикон œнкъарœнтœ œвзœрдзœн;

4) рœздзысты сœ этикон œнкъарœнтœ, уыдзысты цœстуарзон œмœ зœрдœхœлар;

5) œндœр адœмы хатты минœвары хъуыдыйœн, культурœйœн, историйœн аргъ кœнын зондзысты;

6) скъолайы коллективы сœхи хорз дарыныл архайдзысты;

7) æмбардзысты, œхсœнады сын ахуыргœнинаджы роль кœй ис, уый; рœздзœн сœм разœнгарддзинад ахуыры архайынмœ;

8) удварны нормœтœм гœсгœ рœздзӕн сœ хœдбарад, бœрнондзинад сœхи раконд хъуыддœгты фœдыл,;

9) рœздзысты œмгœрттœ œмœ хистœртимœ œмгуыстады арæхстдзинæдтæ, сахуыр уыдзысты конфликттœ œмœ быцœутœй сœхи хизын, уацмысты геройты œмœ сœхи конд хъуыддœгтœ бардзысты œмœ сыл хъуыды кœндзысты;

10) сфœлдыстадон куыстмœ сœм мотиваци рœздзœн, материалон œмœ удварнон хœзнатœм аудгœ цœстœй кœсдзысты, тырндзысты œдас œмœ œнœниз царды уагмœ.

**Метапредметон:**

1) сахуыр уыдзысты ахуырадон нысантœ œмœ хœстœ фидар кœнын œмœ сын сœ сœххœст кœныны мадзœлттœ агурын;

2) базондзысты, ахуырадон архœйдтытœ сœххœст кœнынмœ сœ размœ цы хœстœ œвœрын хъœуы, œмœ сын аргъ кœнын куыд хъœуы, уый;

3) œмбардзысты, ахуырадон архайды сœ къухы цы œнтыстдзинœдтœ бафтыд, кœнœ нœ бафтыд, уыдоны аххосœгтœ, œмœ сœ сœххœст кœнынœн цœуыл бакусын хъœуы, уый;

4) зондзысты, коммуникативон œмœ зонындзинœдтœ райсыны хœстœ сœххœст кœнынœн цавœр ныхасы мадзœлттœй спайда кœнын хъœудзœн, уый;

5) базонгœ уыдзысты информаци агурыны алы фœрœзтимœ: бœрœгуœттœ, дзырдуœттœ, энциклопедитœ œмœ æнд.

6) базондзысты, нысан œмœ хœстœм гœсгœ, тексттœ œмбаргœ каст кœнын, дзургœ œмœ фысгœ ныхас раст рацаразын;

7) сœ бон уыдзœн диалогы архайын, искœйы хъуыдыимœ разы уœвын, œмгœртты цœстœнгасœн аргъ кœнын;

8) арœхсдзысты иумœйаг хъуыддæгты архайынмæ, хи œмœ кœрœдзийы куыст бœрœг кœнынмœ;

9) сахуыр уыдзысты сœхи œмœ се 'мбœлтты хидарыны œгъдœуттœн аргъ кœнын;

10) базондзысты, конфликттœ куыд мынœггœнгœ сты, уый œгъдœуттœ.

**Предметон:**

1) œмбардзысты, литературœйы фœрцы (куыд националон œмœ œппœтдунеон культурœйы хай) хъахъхъœд кæй цœуынц удварны хœзнатœ œмœ традицитœ;

2) œнкъардзысты, хи рœзтœн чиныджы кœсын цы пайда у, уый; фидар кœндзœн сœ дунеœмбарынад: Райгуырœн бœстœ œмœ йœ адœм, культурœ, хуымœтœг этикон œгъдœуттœ, хорздзинад œмœ хœрамдзинад, цœсгом œмœ намыс; рœздзœн сœм иудадзыг кœсыны домœн;

3) фœнддзœн сœ, цœмœй дарддœры ахуыры œнтыстджындœр уой, ома сœ иумœйаг ныхасы рœзт бœрзонддœр кœна, хъœрœй œмœ хинымœр кœсын базоной; аив, наукон, ахуырадон тексттœн хуымœтœг анализ кœнын фœразой;

4) зондзысты касты алы хуызтœй (хъуыдыгœнгœ, œвзаргœ, агургœ) пайда кœнын; œмбардзысты алыхуызы текстты спецификœ, архайдзысты сœ анализы, архайджыты раконд хъуыддœгтœн аргъ кœндзысты, сœ удварны хорз кœнœ œвзœр миниуджытœ сын иртасдзысты;

5) сахуыр уыдзысты цымыдисаг литературœ œвзарын, информаци агурын;

6) базонгœ уыдзысты тексты хœрз хуымœтœг анализы хуызтимœ: уацмысы сœйраг хъуыды œмœ цœимœ баст у, уый иртасын, текст хœйттыл дих кœнын, сœргонд ын œвзарын, хуымœтœг пълан ын аразын, хи ныхœстœй йœ дзурын œмœ тексты аивгœнœн мадзœлттœ агурын;

7) арœхсдзысты тексты алы хуызтимœ кусын, агурдзысты наукон, аивадон, ахуырадон уацмысты хицœндзинœдтœ. Практикон œгъдауœй зондзысты иу-цалдœр фысгœ ныхасы хуызœй пайда кœнын (таурœгъон – хуызœгмœ гœсгœ текст саразын, тœрхœттœ – фысгœ дзуапп фарстœн, œрфыст – геройы характеристикœ). Бакаст уацмысœн аргъ скœнын.

**Скъоладзаутœ сахуыр уыдзысты:**

• дарддœры ахуыры кœсыны ахадындзинадœн аргъ кœнын;

• алы хуызты текстты спецификœ иртасын;

• алы хуызы ситуациты диалогы архайын;

• дзырдимœ кусын;

• уацмысы сœйраг хъуыды раст œмбаргœйœ, рœвдз кœсын;

• тексты анализы хœрз хуымœтœг мадзœлттœй пайда кœнын;

• коллективон œгъдауœй бакаст уацмысыл ныхас кœнын;

• цыбыр аннотаци аразын;

• рольтœм гœсгœ кœсын;

• прозаикон текст поэтиконœй хицœн кœнын;

• геройы удыхъœд œвдисын;

• аив литературœ, куыд аивады иу хай, зœрдœмœ хœссын;

• тексты эстетикон œмœ удварны хœзнатœ œмбарын œмœ сыл хи хъуыдытœ дзурын;

• авторы позици бœрœг кœнын œмœ героймœ хи цœстœнгас œвдисын;

• текст хи ныхœстœй аив (сфœлдыстадон хуызы) дзурын;

• уацмысы мидисмœ гœсгœ иллюстрацитœ аразын.

Ирон литературон кœсынады программӕ арӕзт ӕрцыд ног стандартты домӕнтӕм гӕсгӕ.

Ирон литературон кӕсынадӕн 2-4 кълæсты лӕвӕрд цӕуы къуыри 1,5 сахаты (ӕдӕппӕт 34 ахуырадон къуырийы - 51 сах.)

**Тематикон пълан 2 кълас**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Урочы**  **№** | **Урочы**  **темӕ** | **Урочы мидис æмæ равзаринаг**  **фарстатӕ** | **Скъоладзауты зонындзинӕдтӕм**  **домӕнтӕ** | |
| **Сӕрды мысинӕгтӕ (6 сах)** | | | | |
| 1 | Фыццаг урок  Хонӕм уӕ литературӕйы цымыдисаг дунемӕ  Чеджемты Геор  «Ӕрдзы диссӕгтӕ» | Ног чиныгимӕ зонгӕ кӕнын. Чиныгимӕ кусын зонын: чингуыты хуызтӕ кӕрӕдзийӕ иртасын (ахуыргӕнӕн, наукон, аивадон); чиныджы автор чи у, уый зонын; йӕ арӕзт ын зонын. Хъӕугӕ уацмыс куыд ссарӕн ис. Куыд зилын хъӕуы чиныгмӕ.  Уацмысы жанр зонын.  Ӕрдзы рӕсугъддзинад ӕмӕ хъӕздыгдзинад ӕмбарын ӕмӕ йын аргъ кӕнын. Чиныджы нывмӕ гӕсгӕ халсарты нӕмттӕ зонын. Ӕмдзӕвгӕ раст хъœлœсы уагœй кœсын. | Зонын:  - чиныджы арӕзт (цъар, сӕргонд, титулон сыф, иллюстраци)  - уацмысы сӕргонд, жанр, йӕ авторы ном, йӕ сӕйраг мидис, нывмӕ гӕсгӕ халсарты нӕмттӕ.  Арӕхсын**:**  - чиныгимӕ архайын, зилын ӕм, хъӕугӕ уацмыс дзы ссарын  - æмдзæвгæ аив, раст, ӕмӕ ӕмбаргӕ кӕсынмӕ; | |
| 2 | Гаглойты Владимир «Хъæды чиныг» | Радзырдӕн сӕргонд ӕвзарын. Ӕрдзон зонинӕгтӕ бахъуыды кӕнын. Текст ӕмбаргӕ каст кӕнын. Йӕ сӕйраг хъуыды йын ӕмбарын. Текст хи ныхæстæй дзурын. Мæргътæ æмæ цæрæгойты миниуджытæ. Фæрстытæн дзуæппытæ дæттын. | Зонын:  - сӕргонд ӕвзарын;  - ӕмбаргӕ каст кӕнын;  - текст хи ныхӕстӕй дзурын;  Арӕхсын:  - фӕрстытӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - мӕргътӕ ӕмӕ цӕрӕгойты миниуджыты тыххӕй радзурынмӕ. | |
| 3 | Токаты Алихан Æмдзæвгæ «Изæрæй» | Уацмысы автор æмæ жанр.  Лирикон герой æмæ йæ æнкъарæнтæ.  Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй ахуыр кæнын. | Зонын:  - уацмысы жанр æмæ авторы;  - æмдзæвгæ аив кæсын.  Арæхсын:  - лирикон геройы æнкъарæнты тыххæй радзурынмæ;  - ӕмдзӕвгӕ зæрдывæрдæй ахуыр кæнынмæ. | |
| 4 | Тъехты Амыран «Худæй ахстон» | Уацмысы автор æмӕ жанр. Радзырды темæ, йæ мидис, сæйраг хъуыды. Æрдзмæ уарзондзинад гуырын кæнын æмæ цæрæгойтыл узæлын, æххуыс сын кæнын.  Дзырдуат: тулдз, къох, саджил. | Зонын:  - радзырды темæ, мидис æмæ сæйраг хъуыды;  - уацмысы жанр æмæ авторы.  Арæхсын:  - радзырд хи ныхæстæй дзурынмæ. | |
| 5 | Борис Сергуненков  «Кæм бамбæхсы сæрд» | Жанр. Литературон аргъау. Йӕ хицӕндзинӕдтӕ. Афæдзы афонты æрдзы ивддзинæдтæ иртасын.Æвзаргæ каст кæнын.  Текст хи ныхæстæй дзурын, хæйттыл æй дих кæнын зонын.  Прозæ æмæ поэзийы хицæндзинад æмбарын. | Зонын:  - афæдзы афонты ивддзинæдтæ;  - литературон аргъау.  Арӕхсын:  - текст æвзаргæ каст кæнынмæ;  -прозæ æмæ поэзийы хицæндзинæдтæ иртасынмæ. | |
| **Тагъддæр уайут уе скъоламæ (4 сах.)** | | | | |
| 6 | Хетæгкаты Къоста  «Лæгау» | Автор æмæ йæ уарзондзинад сабитæм. Æмдзæвгæйы мидис æвзарын, зæрдывæрдæй йæ ахуыр кæнын.  Поэты фæдзæхст. | Зонын:  - авторы æмæ йæ фæдзæхст;  - цы у рифмæ.  Арæхсын:  - уацмысы мидисмæ æмбисæндтæ æрхæссынмӕ;  - æмдзæвгæ зæрдывæрдæй ахуыр кæнынмæ. | |
| 7-8 | Лидия Даскалова «Алæмæты диссæгтæ» | Автор. Тæлмацгонд уацмыс. Уацмыс æмбаргæ æмæ аив кӕсын. Текстæй хъæугæ скъуыддзаг æвзарын. Алы хъуыдыйады мидис дæр интонацийы фæрцы раст бакӕсын.  Къæйттæй куыст.  Диалогы архайын.  Нывтыл куыст. | Зонын:  - æмбаргæ æмæ аив кæсын;  - тексты хъæугæ бынат агурын.  Арæхсын:  - диалогы архайынмæ;  - къæйттæй кусынмæ;  - нывтыл кусынмæ. | |
| 9 | Виктор Голявкин «Партæйы бын» | Уацмысы автор æмæ жанр. Йæ сæйраг хъуыды. Хорз æмæ æвзæр миниуджытæ. Рæдыдыл сæттын. Радзырды диалогон ныхас хицæн кæнын. Диалогы архайджыты ныхас рольтæм гæсгæ кæсын. Аив æмæ раст кæсын. | Зонын:  - уацмысы жанр æмæ авторы;  - диалогы архайын.  Арæхсын:  - сæйраг архайæджы митæн аргъ кæнынмæ;  - хи ныхæстæй дзурынмæ. | |
| **Уарзын дӕ сызгъӕрин фӕззӕг (4 сах.)** | | | | |
| 10 | Чеджемты Геор «Буркуырӕт-джын» | Афӕдзы афонтӕ. Фӕззыгон ӕрдзы миниуджытӕ. Ӕмдзӕвгӕйы сӕйраг архайӕг. Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын.  Адӕймаджы хуызы ӕвдыст бынӕттӕ. Ӕмбисӕндтыл куыст.  Тагъддзуринаг. | Зонын:  - афӕдзы афонтӕ, фӕззыгон ӕрдзы миниуджытӕ;  - чи у «буркуырӕтджын».  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнынмӕ;  - ӕмдзӕвгӕйы арӕхдӕр цы дзырд ӕмбӕлы, уый тыххӕй радзурынмӕ; | |
| 11 | Николай Сладков  «Фӕззӕг къӕсӕрыл» | Литературон аргъау. Аргъауы архайджытӕ, сӕ миниуджытӕ. Сӕ цӕттӕдзинад фӕззӕгмӕ. Рольтӕм гӕсгӕ каст. Аргъауы куырыхон ӕмӕ мӕтгӕнаг Халоны миниуджытӕ.  Дзырдуат: дзедзыкка, еуу, куырыхон, уырынгон, гӕркъӕраг, дзылы, ӕнтъыснӕг. | Зонын:  - аргъауы архайджыты ӕмӕ сӕ миниуджытӕ;  - хъӕуы цӕрджыты;  - аргъауы куырыхон ӕмӕ мӕтгӕнаджы.  Арӕхсын:  - рольтӕм гӕсгӕ кӕсынмӕ; | |
| 12 | Быгъуылты Чермен  «Мыст æмæ сырддонцъиуы аргъау» | Аргъауы сæйраг хъуыды. Архайджыты митæн аргъ кæнын. Диалогы архайын.  Цы зонд амоны аргъау?  Фæрстытæн дзуапп дæттын. Пълан аразын.  Аив æмæ æмбаргæ каст кæнын. | Зонын:  - аргъауы сæйраг хъуыды;  - литературон аргъауы хицæндзинад.  Арæхсын:  - фæрстытæн дзуапп дæттынмæ;  - пълан аразынмæ. | |
| 13 | Ситохаты Саламджери  «Сырддонцъиу» | Афæдзы афонтæ. Адæймаг æмæ цæрæгойты 'хсæн ахастытæ. Уацмыс хæйттыл дих кæнын. Рольтæм гæсгæ кæсын. Адæймаджы хуыздæр миниуджытæ æвдисын. Аргъауы сырддонцъиуимæ йæ абарын. Аив кæсын, орфоэпийы нормæтæ хынцгæйæ. | Зонын:  - уацмысы сæйраг хъуыды;  - адæймаджы хуыздæр миниуджытæ.  Арæхсын:  - рольтæм гæсгæ кæсынмæ;  - уацмыс хæйттыл дих кæнынмæ;  - фæрстытæн дзуапп дæттынмæ. | |
| **Хорзӕй хорз зӕгъын хъӕуы, ӕвзӕрӕй та – ӕвзӕр (7 сах.)** | | | | |
| 14 | Дзесты Куыдзӕг «Ӕххуысгӕн-джытӕ» | Уацмысы темӕ æмæ сӕйраг хъуыды. Радзырды сӕргондыл кусын. Радзырды ӕцӕг ӕххуысгӕнӕг. Рольтӕм гӕсгӕ аив кӕсын. Адӕймаджы хорз ӕмӕ ӕвзӕр миниуджытӕн аргъ кӕнын. Фӕрстытӕн дзуапп дӕттын.  Хи хъуыдытӕ дзурын. | Зонын:  - уацмысы темӕ;  - йӕ сӕйраг хъуыды.  Арӕхсын:  - рольтӕм гӕсгӕ аив кӕсынмӕ;  - хорз ӕмӕ ӕвзӕрӕн аргъ кӕнынмӕ;  - хи хъуыдытӕ дзурынмӕ. | |
| 15 | Тъехты Амыран  «Хивӕнд лӕппу» | Темӕ, сӕйраг хъуыды. Ӕмбаргӕ каст. Уацмыс хӕйттыл дих кӕнын. Пълан аразын. Адӕймаджы хуыздӕр миниуджытӕн аргъ кӕнын. Рӕдыдыл сӕттын ӕмӕ йӕ раст кӕнын. Радзырдӕн ӕндӕр сӕргонд дӕттын. Нывтыл кусын, «сдзурын сӕ кӕнын». Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын». | Зонын:  - уацмыс хӕйттыл дих кӕнын;  - пълан аразын;  - хорз ӕмӕ ӕвзӕр миниуджытӕ иртасын.  Арӕхсын:  - радзырдӕн ӕндӕр сӕргонд дæттынмæ. | |
| 16-17 | Михаил Зощенко «Сайын нӕ хъӕуы» | Радзырд кæсын. Сæйраг архайæджы сбæрæг кæнын. Радзырды сæргонд æмæ сæйраг хъуыды. Минькæ йæ урок цæй аххосæй нæ сахуыр кодта, ууыл æрдзурын. Лёляйы уынаффæйы æвзæрдзинад бамбарын кæнын. Минькæ æмæ Лёляйы абарын. Чи сæ уыд растдæр? Куыд хъомыл кæны баба йæ кæстæрты? Радзырды ныхас кæй номæй цæуы, уый бæрæг кæнын.  Проблемон фарст: Цы æрцæуы сайæгойыл алы хатт дæр? Æмбисонды мидис æмæ радзырды хъуыдыйы бастдзинад. Тексты хъуыдыйæдтæй пълан аразын. Литературæйы теори: персонаж. | Зонын:  - уацмысы мидис;  - радзырды сæйраг архайæджы миниуджытæ;  - сайын цавæр миниуджытæм хауы, уый;  - цы у персонаж.  Арӕхсын:  - радзырды архайджыты раконд хъуыддæгтæн аргъ кæнынмæ.  - проблемон фарстæн дзуапп дæттынмæ;  - пълан аразынмæ | |
| 18 | Плиты Илья. «Тӕргайгӕнаг» | Ӕмдзӕвгӕйы сӕргонд ӕмӕ йӕ темӕ. Адӕймаджы ӕвзӕр миниуджытӕ раргом кæнын. Бинонтӕ: мад ӕмӕ ӕфсымӕрты 'хсӕн ахастытӕ. Ӕмбисонды мидис ӕмбарын. Уыци-уыци бахъуыды кӕнын. Хъуыдыйӕдтӕ хъӕугӕ дзырдтӕй ӕххӕст кӕнын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕйы темӕ, йæ сӕргондыл кусын;  - сæйраг архайæджы ӕвзӕр миниуӕг.  Арӕхсын:  - ӕмбисонд ӕмӕ ӕмдзӕвгӕйы мидис барынмӕ;  - хъуыдыйӕдтӕ хъӕугӕ дзырдтӕй ӕххӕст кӕнынмӕ. | |
| 19 | Валентинӕ Осеева «Хӕларзӕрдӕ чызг» | Литературон аргъауы хицӕндзинад. Ирони (дӕлгоммӕ ныхас). Уацмыс кӕсын ӕмӕ хи ныхӕстӕй дзурын. Хи цӕстӕнгас ӕвдисын. Хӕлардзинадӕн уӕйгӕнӕн нӕй, ӕууӕнкӕн та – хӕрӕн. Уацмысӕн ӕндӕр кӕрон ӕрхъуыды кӕнын. | Зонын:  - дӕлгоммӕ ныхасы хицӕндзинад;  - уацмыс кӕсын ӕмӕ хи ныхӕстӕй дзурын.  Арӕхсын:  - уацмысӕн ӕндӕр кӕрон хъуыды кӕнынмӕ;  - раст дзуапп ӕвзарынмӕ. | |
| 20 | Хъантемыраты Кларӕ «Аслӕнбег» | Радзырд кӕсын. Йӕ сӕйраг хъуыды йын хицӕн кӕнын. Адӕймаджы ӕвзӕр миниуджытӕ. Бинонтӕ: мад, фыд ӕмӕ сӕ лӕппуйы 'хсӕн ахастдзинӕдтӕ. Диалогтӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын. Ӕмбисӕндты хъуыды æвзарын. Пъланмӕ гӕсгӕ радзырд хи ныхӕстӕй дзурын. | Зонын:  - радзырды сӕйраг хъуыды хицӕн кӕнын;  - рольтӕм гӕсгӕ кӕсын.  Арӕхсын:  - ӕмбисӕндты хъуыды ӕвзарынмӕ;  - пъланмӕ гӕсгӕ радзырд хи ныхӕстӕй дзурынмӕ. | |
| 21 | Сечъынаты Ладемыр «Трамвайы» | Уацмысы темӕ, сӕйраг хъуыды. Адӕймаджы хорз ӕмӕ ӕвзӕр миниуджытӕ. Бинонты 'хсӕн ахастытӕ. Рӕстдзинад ӕмӕ сайын. Уацмысы сӕйраг персонаж. Рӕдыд ӕмӕ йӕ раст кӕнын. Уацмысы цаутӕ фӕд-фӕдыл равӕрын, сӕйрагдӕры дзы рахицӕн кӕнын. Тексты хъуыдыйӕдтӕй пълан аразын. Хи ныхӕстӕй дзурын. Æмбисӕндтыл кусын. | Зонын:  - уацмысы темӕ;  - йӕ сӕйраг хъуыды;  - адӕймаджы хорз ӕмӕ ӕвзӕр миниуджытӕ.  Арӕхсын:  - сӕйраг персонажӕн характеристикӕ дӕттынмӕ;  - уацмысы сӕйрагдӕр цау рахицӕн кӕнынмӕ;  - пълан аразынмӕ. | |
| 22 | Б.Юнгер «Урс уарди» | Уацмыс бакæсын. Йæ сæйраг хъуыды йын сбæрæг кæнын. Цæмæн æй схуыдта автор «Урс уарди»? Хæрæг æрмæст урс уардитæ цæмæн хордта, уый скъоладзаутæн бамбарын кæнын. Цæй аххосæй хус кодта урс уарди?  Проблемон фарст: алкæуыл æууæндæн ис? Хи хъахъхъæныны æгъдæуттæ. Уардийæн йæхи хъахъхъæныны хос – йæ сындзытæ. Адæймаджы хи хъахъхъæныны мадзæлттæ. | Зонын:  - радзырд раст кæсын;  - уацмысы сӕйраг хъуыды;  - цæмæн хус кодта уарди.  Арӕхсын:  - сӕйраг хъуыды иртасынмæ;  - проблемон фарстæн дзуапп дæттынмæ;  - сæйраг архайджытæн характеристикæ дæттынмæ. | |
| 23 | Чеджемты Геор  «Сӕныччы фыццаг балц хъӕдмӕ» | Æмдзæвгæ раст кæсын. Авторы уацмыстæ зæрдыл æрлæууын кæнын. Уацмысы сæргондыл бакусын. Сæныччы фыццаг фембæлд бирæгъимæ. Цæмæй балхæдта бирæгъ сæныччы зæрдæ? Куыд спайда кодта бирæгъ гыццыл сæныччы æууæнкæй? Æмдзæвгæйы мидисмæ гæсгæ зæрдылдаринаг: æнæзонгæ адæймагæн дæ хабæрттæ макуы кæн. Уацмысы сæйраг хъуыдымæ гæсгæ хатдзæгтæ скæнын. | Зонын:  - æмдзæвгæ раст кæсын;  - авторы уацмыстæй раздæр кæй рацыдысты, уыдоны нæмттæ;  - æмдзæвгæйы сæйраг хъуыды.  Арæхсын:  - бирæгъ æмæ сæныккæн характеристикæ раттынмæ;  - хатдзæгтæ кæнынмæ. | |
| 24 | Астемыраты Изет «Мызыхъхъы ӕмбисонд» | Литературæйы теори: басня. Уацмыс раст кæсын. Æмбисондыл бакусын. Цæмæн сæтты цæваг галæн йæ сыкъа? Читæ вæййынц басняйы сæйраг архайджытæ? Адæймаджы цавæр миниуæг æвдыст æрцыд басняйы? Ног дзырдтыл бакусын. | Зонын:  - басня раст кæсын;  - сæргондыл кусын;  - басняйы сæйраг хъуыды.  Арæхсын:  - сæйраг архайæгæн характеристикæ дæттынмæ;  - хатдзæгтæ кæнынмæ. | |
| **Скодта Митын Лӕг йӕ урс кӕрц (4 сах.)** | | | | |
| 25 | Хъайтыхъты Геор «Зымӕг» | Лирикон ӕмдзӕвгӕ. Зымӕгон ӕрдзы ивддзинӕдтӕ. Абарст (мит ӕмӕ ссад). Сабиты ӕнкъарӕнтӕ. Ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын. Уыци-уыцитӕ. | Зонын:  - æмдзæвгæйы мидис;  - æрдзы ивдзинæдтæ.  Арæхсын:  - сабиты æнкъарæнтæ æвдисынмæ. | |
| 26 | Къадзаты Станислав «Залты мит»  Къадзаты Станислав «Зымӕгон райсом» | Сфӕлдыстадон куыст – нывтӕй пайда кӕнгӕйӕ радзырд баххӕст кӕнын.  Мидис хи ныхӕстӕй дзурын.  Равдисын сабиты циндзинад залты митыл.  Хибарӕй кусын – ӕнӕ ахуыргӕнӕджы ӕххуысӕй радзырд бакӕсын.  Хи ныхӕстӕй дзурын.  Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. | Зонын:  - нывты нӕмттӕ;  - радзырд тагъд кӕсын.  Арӕхсын:  - нывты бӕсты дзырдтӕй кӕнынмӕ;  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ.  Зонын:  - радзырды мидис;  - йӕ сӕйраг темӕ ӕмӕ хъуыды.  Арӕхсын:  - текст раст ӕмӕ аив кӕсынмӕ;  - Аланы митӕн аргъ кӕнынмӕ; | |
| 27 | Чеджемты Геор  «Зымӕгон уазал бон» | Æмдзæвгæ аив кæсын. Йæ мидис ын æвзарын. Сæргондыл бакусын. Тæхæг цъиутыл аудын зымæджы. Æмдзæвгæмæ гæсгæ чи у цъиуты æххуысгæнæг? Цавæр лæппу хоны фыссæг Гæбисы? Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. Уыци-уыци бахъуыды кæнын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын æмæ сæргондыл кусын;  - æмдзæвгæйы мидис.  Арӕхсын:  - фæрстытæн дзуæппытæ дæттынмæ;  - авторы хъуыдытæ райхалынмæ;  - хи хъуыдытæ дзурынмæ. | |
| 28 | Цӕрукъаты Валодя  «Заз» | Ног азы бӕрӕгбон. Митын Лӕджы лӕвӕрттӕ. Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын.  Зӕрдывӕрдӕй йӕ ахуыр кӕнын.  Палиндром кӕсын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  - æмдзæвгæйы мидис.  Арӕхсын:  - зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнынмӕ;  - Ног азы тыххӕй радзырд аразынмӕ. | |
| 29 | Будайты Милуся «Зӕронд Ног азы ӕхсӕв» | Радзырд хайгай кæсын. Хи ныхæстæй йæ дзурын. Хæдзаронты тыххæй радзурын. Цы сты дедатæ æмæ сæ цæмæн кæнынц ирон адæм зæронд Ног азы? Цавæр къаба бахуыдта Тетейæн йæ нана? Радзырдмæ гæсгæ сывæллæттæ сæхи куыд дардтой? Нывыл бакусын. Фæрстытæн дзуæппытæ раттын. | Зонын:  - уацмысы мидис;  - зæронд Ног аз цы нысан кæны, уый.  Арӕхсын:  - радзырд хи ныхæстæй дзурынмæ;  - фарстытæн дзуапп дæттынмæ;  - сæйраг архайджытæн характеристикæ дæттынмæ. | |
| **Ӕнӕзивӕг куы уай – хуыздӕр бынат ды бар! (8 сах.)** | | | | |
| 30 | Ӕмбалты Цоцко «Скъоламӕ» | Ӕвдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды. Фӕззӕг ӕмӕ скъола. Фӕззыгон ивддзинӕдтӕ ӕрдзы. Адӕм, цӕрӕгойтӕ ӕмӕ цъиуты цӕттӕдзинад фӕззыгон уазӕлттӕм.  Ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын. Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды;  - фӕззыгон ивддзинӕдтӕ ӕрдзы.  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕ ӕмбаргӕ каст кӕнынмӕ;  - зӕрдывӕрдӕй йӕ ахуыр кӕнынмӕ;  - фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттынмӕ. | |
| 31 | Ӕмбисонд «Сӕрдасӕн» | Адӕмон сфӕлдыстады уацмыс-ӕмбисонд. Ӕмбисонды сӕйраг хъуыды.  Хинымӕры кӕсын.  Хи ныхӕстӕй дзурын.  Уацмысы сӕйраг хъуыды ӕвдисӕг рӕнхъытӕ агурын. | Зонын:  - адӕмон сфӕлдыстады чысыл хуызтæ;  - ӕмбисонды сӕйраг хъуыды.  Арӕхсын:  - хинымӕры кӕсынмӕ;  - ӕвзаргӕ каст кӕнынмӕ. | |
| 32 | Баситы Мысост «Хъӕбулы зӕрдӕ»  Джиоты Катя  «Хӕдзармӕ куыст» | Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын. Йӕ мидис ын ӕмбарын. Сӕйраг хъуыды – коммӕгӕс уӕвын. Мады фӕллад ӕмбарын ӕмӕ йын ӕххуыс кӕнын. Коммӕгӕсы тыххӕй ӕмбисӕндтӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнын.  Радзырд ӕмбаргӕ каст кӕнын.  Ӕмдзӕвгӕ «Хъӕбулы зӕрдӕ» - имӕ йӕ абарын. Сайын – ӕвзӕр миниуӕг. Рӕдыд ӕмбарын ӕмӕ йӕ раст кӕнын.  Радзырдӕн хорз кӕрон хъуыды кӕнын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  - ӕмдзӕвгӕйы мидис;  - ныййарджытӕн ӕххуыс кӕнын.  Арӕхсын:  - темӕмӕ гӕсгӕ ӕмбисӕндтӕ ӕрхӕссынмӕ.  Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ ӕмбаргӕ каст кӕнын;  - хи рӕдыд ӕмбарын ӕмӕ йӕ раст кӕнын.  Арӕхсын:  - дыууӕ уацмысы мидистӕ барынмӕ;  - радзырдӕн хорз кӕрон хъуыды кӕнынмӕ. | |
| 33 | Евгений Пермяк «Филя» | Радзырд рольтӕм гӕсгӕ раст кӕсын. Сӕйраг архайӕджы митӕн аргъ кӕнын. Адӕймаджы ӕвзӕр миниуджытӕ – хивӕнд, хиппӕлой ӕмӕ рӕузонд.  Радзырдӕн анализ кӕнын. Пълан аразын. Радзырды мидис ӕмбисӕндты хъуыдытимӕ бӕттын.  Мӕстӕймарӕн зӕрдыл дарын. Къӕйттӕй куыст. | Зонын:  - рольтӕм гӕсгӕ раст кӕсын;  - радзырдӕн пълан аразын.  Арӕхсын:  - радзырды мидис ӕмбисӕндты хъуыдыимӕ бӕттынмӕ;  - сӕйраг архайӕджы митӕн аргъ кӕнынмӕ;  - къӕйттӕй кусынмӕ. | |
| 34 | Тъехты Амыран  «Ӕгънӕг» | Радзырд ӕмбаргӕ ӕмӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын. Уацмысы мидис ӕмбарын. Сӕйраг хъуыды хицӕн кӕнын. Мад йæ чызджы хуыйын сахуыр кодта. Проблемон фарст: «Мад ӕцӕгӕй дӕр ӕвзӕр уыдта?» Ӕмбисӕндты хъуыды ӕвзарын. | Зонын:  - ӕмбаргӕ ӕмӕ рольтӕм гӕсгӕ каст;  - радзырды сӕйраг хъуыды хицӕн кӕнын.  Арӕхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп дæттынмӕ. | |
| 35 | Юрий Ермолаев  «Дыууӕ адджын гуылы» | Радзырд аив ӕмӕ ӕвзаргӕ каст кӕнын. Мад ӕмӕ чызджыты митӕн аргъ кӕнын. Адӕймаджы ӕвзӕр миниуджытӕ: ӕгоммӕгӕс, хивӕнд, хистӕры ныхасӕн аргъ нӕ кӕнын.  Мады хъомыладон мадзӕлттӕ.  Проблемон фарст: « Мад раст бакодта?»  Рольтӕм гӕсгӕ каст.  Ирхӕфсӕн кӕсын. | Зонын:  - радзырд аив ӕмӕ ӕвзаргӕ каст кӕнын;  - адӕймаджы ӕвзӕр миниуджытӕн аргъ кӕнын;  - раст хъомыладон мадзӕлттӕ.  Арӕхсын:  - рольтӕм гӕсгӕ кӕсынмӕ;  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - мидисмӕ гӕсгӕ ирхӕфсӕн иртасынмӕ. | |
| 36 | Гæдиаты Секъа «Кæсаг, хæфс æмæ цъиусур» | Уацмысы жанр æмæ йæ автор. Æмбаргӕ æмæ йæ раст хъæлæсы уагæй кæсын. Басняйы сӕйраг хъуыды. Йæ архайджыты миниуджытæ. Беседӕ аразын: «Æнгом бинонтæ цард арынц». | Зонын:  - уацмысы жанр;  - фӕзминаг ӕмӕ ӕвзӕр миниуджытӕ;  - уацмысы сӕйраг хъуыды.  Арӕхсын:  - беседæйы архайынмæ; | |
| **Мӕргътӕ ӕмӕ цӕрӕгойты дунейы (5 сах.)** | | | | |
| 37 | Чеджемты Геор  «Сырдты бӕрӕгбон» | Темӕйы хицӕндзинад.  Нывы ӕмӕ ӕмдзӕвгӕйы ӕнахуырӕй цы ис? Ӕмдзæвгӕйы архайджытӕ ӕцӕгӕйдӕр кафын зонынц?  Аргъӕутты иууылдӕр сӕ кӕрӕдзимӕ хӕлар цӕстӕй кӕсынц? Сырдты миниуджытыл  ӕрдзурын.  Ирхӕфсӕн бахъуыды кӕнын. | Зонын:  - темӕйы хицӕндзинад;  - нывмӕ гӕсгӕ кусын;  - хъӕддаг цӕрӕгойты миниуджытӕ.  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕйы ӕнахуырӕй цы ис, уый иртасын;  - ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнынмӕ;  - ирхӕфсӕныл кусынмӕ. | |
| 38 | Аргъау  «Рувас ӕмӕ зыгъарӕг» | Аргъауы сӕйраг хъуыды - хӕларыл хинӕй цӕуын хорз нæу. Литературон ӕмӕ адӕмон аргъауы хицӕндзинад. Аив кӕсын, хи ныхӕстӕй дзурын. Хи хъуыдытӕ дзурын. Цӕрӕгойты миниуджытӕ. | Зонын:  - литературон ӕмӕ адӕмон аргъауы хицӕндзинад;  - аив кæсын, хи ныхæстæй дзурын.  Арæхсын:  - рувасы хиндзинады тыххæй хи хъуыдытæ дзурынмæ. | |
| 39 | Хъӕйтмазты Аслӕмырзӕ  «Сидзӕр» | Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын. Лирикон геройы ӕнкъарӕнтӕ ӕмдзӕвгӕйы. Сидзӕры сагъӕстӕ. Сæныччы аирвӕзт. Ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  - ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын.  Арæхсын:  - лирикон геройы æнкъарæнтæ равдисынмæ; | |
| 40 | Хаджеты Таймураз «Рувас, уасӕг ӕмӕ лӕг» | Æмдзæвгæ ирониимæ кæсын. Цæрæгойты миниуджытæм хъус æрдарын. Рувас æмæ уасæгæн характеристикæтæ раттын. Кæй фæрцы аирвæзт уасæг? Уацмысы сæйраг хъуыды иртасын. Цæмæн хоны фыссæг уасæджы сæлхæр? Цавæр зонд райсæн ис ацы уацмысæй? Проблемон фарст: чи у тыхджындæр – уасæг, рувас æви лæг? Палиндромыл куыст. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ ирониимæ кæсын кӕсын;  - уацмысы сæйраг хъуыды.  Арæхсын:  - хæдзарон æмæ хъæддаг цæрæгойты миниуджытæ иртасынмæ;  - проблемон фарстн дзуапп дæттынмæ:  - уацмысы сæйраг хъуыдымæ гæсгæ æмбисонд æвзарынмæ. | |
| 41 | Астемыраты Изет  «Ӕртӕ лӕппын мысты» | Ӕмдзӕвгӕ хъӕлдзӕг хъӕлӕсы уагӕй кӕсын. Ӕмдзӕвгӕ хӕйттыл дих кӕнын. Йӕ мидис ын æмбарын. Ӕмдзӕвгӕ кӕсгӕйӕ цӕстытыл цы мыстытӕ ауад, уыдоны ныв скӕнын. Ӕмбисондыл кусын.  Дзырдуат: местӕ, тӕгӕр фынӕй, лалым. | Зонын:  - уацмысы мидисмӕ гӕсгӕ хъӕлӕсы уаг ивын;  - ӕмдзӕвгӕ хӕйттыл дих кӕнын;  - мидис ӕмбарын.  Арӕхсын:  - уацмысы цымыдисаг цаумӕ ныв скӕнынмӕ;  - ӕмбисонд ӕмӕ ног дзырдтимӕ кусынмӕ. | |
| **Ӕгас цӕуай, уалдзӕг! (7 сах.)** | | | | |
| 42 | Нигер  «Сабиты зарӕг» | Ӕмдзӕвгӕ хъӕлдзæг хъӕлӕсы уагӕй кӕсын. Уалдзыгон ивддзинӕдтӕ ӕрдзы. Мӕргъты хъӕлдзӕг зарджытӕ. Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. Ӕмбисӕндтӕ ахуыр кӕнын. | | Зонын:  - æмдзæвгæ раст хъæлæсы уагæй кæсын;  - æрдзы ивддзинæдтæ æмæ мæргъты миниуджытæ уалдзыгон.  Арæхсын:  - фæрстытæн дзуæппытæ дæттынмæ. |
| 43 | Хетӕгкаты Къоста  «Дзывылдар»  «Зæрватыкк» | Ӕмдзӕвгӕтӕ аив кӕсын. Уалдзыгон мӕргъты ӕрбатахт. Дзывылдар ӕмӕ зӕрватыччы миниуджытӕ. Цӕмӕн тӕхуды кӕны поэт дзывылдармӕ. Цӕмӕн у зӕрватыччы зарӕг уалдзӕггӕнӕг? Ӕмдзӕвгӕтӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын. | | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕтӕ аив кӕсын;  - ӕрдзы ивддзинӕдтӕ уалдзӕджы.  Арӕхсын:  - тӕхгӕ цъиуты миниуджытӕ дзурынмӕ;  - ӕмдзӕвгӕтӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнынмӕ. |
| 44 | Джанни Родари  «Хур ӕмӕ мигъ» | Литературон аргъау. Авторы зонын. Аргъауы сӕйраг хъуыды. Хур ӕмӕ мигъты быцӕу. Хуры цин – йӕ лӕвар цӕрӕгойтӕн ӕмӕ зайӕгойтӕн. Мигъы къуымбилы маст – их къӕвда.  Проблемон фарст: «Цавӕр адӕймӕгты равдыста фыссӕг хур ӕмӕ къӕвдайы хуызы?» Ӕмбисонды хъуыды бамбарын. | | Зонын:  - уацмысы жанр;  - аргъауы сӕйраг хъуыды;  - уалдзӕджы мӕйты нӕмттӕ.  Арӕхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - уацмыс анализ кӕнынмӕ. |
| 45 | Токаты Алихан  «Уалдзыгон хур хъазыди»  Хъодзаты Ӕхсар «Уалдзыгон нывтӕ» | Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын. Уалдзыгон ивддзинӕдтӕ ӕрдзы. Ӕмдзӕвгӕ кӕсгӕйӕ цӕстытыл цы нывтӕ ауад, уыдонӕй иу сныв кӕнын. Ӕмдзӕвгӕмӕ гӕсгӕ мыдыбындзты миниуджыты тыххӕй чысыл радзырд кӕнӕ аргъау ӕрхъуыды кӕнын. Уыци-уыцитӕн дзуӕппытӕ ссарын.  Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын. Ӕмдзӕвгӕмӕ гӕсгӕ уалдзыгон нывтӕ скӕнын. Нывтӕм гӕсгӕ радзырд ӕрхъуыды кӕнын.  Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. Уыци-уыцийæн дзуапп агурын.  Дзырдуат: ӕмбойны, билцъ, тихалӕг. | | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  - уалдзыгон ӕрдзы ивддзинӕдтæ.  Арӕхсын:  - радзырд кӕнӕ аргъау ӕрхъуыды кӕнынмӕ;  - ныв кӕнынмæ;  Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  - нывтӕм гӕсгӕ радзырд аразын.  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕмӕ нывтӕ кӕнынмӕ;  - фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттынмæ. |
| **Кӕм райгуырдтӕн, мӕхи кӕм базыдтон (6 сах.)** | | | | |
| 46 | Хозиты Петр  «Райгуырӕн бӕстӕ» | Радзырд. Йӕ сӕйраг хъуыды. Нывмӕ гӕсгӕ куыст. Цы у ирон лӕгӕн Фыдыбӕстӕ? Райгуырӕн бӕстӕ ныййарӕг мадимæ барын. Уарзон хъӕбул ӕмӕ хъӕбулы уарзондзинад. Фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ мадӕлон ӕвзагыл узӕлын. Ирыстоны дыууӕ хайы. Сӕ сӕйраг горӕттӕ. Нӕ иумӕйаг стыр паддзахад Уӕрӕсе ӕмӕ йӕ сӕйраг горӕт Мӕскуы. | Зонын:  - радзырды сӕйраг хъуыды;  - Ирыстоны сæйраг горӕтты нӕмттӕ;  - нӕ иумӕйаг стыр паддзахад ӕмӕ йӕ сæйраг горӕты ном.  Арӕхсын:  - нывмӕ гӕсгӕ кусынмӕ;  - Райгуырӕн бӕстӕмæ хи цӕстӕнгас æвдисынмӕ. | |
| 47 | Джыккайты Шамиль  «Мӕсгуыты хабар» | Текст раст, ӕмбаргӕ каст кӕнын. Радзырды сӕйраг хъуыды. Мӕсгуыты нысаниуӕг хохаг адӕмы царды. Персы сахы ӕрбабырст. Хӕххон адӕмы хъӕбатырдзинад ӕмӕ Персы сахы фæтард Зӕрӕмӕгӕй. Ныв цы бынатмӕ ахӕссӕн ис, уый ссарын ӕмӕ бакӕсын.  Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. | Зонын:  - текст раст, ӕмбаргӕ каст кӕнын;  - радзырды сӕйраг хъуыды;  - мӕсгуыты нысаниуӕг хӕххон адӕмы царды;  - Персы сахы ӕрбабырст ӕмӕ йӕ фӕлыгъд;  - Зæрӕмӕджы хъӕбатырдзинад.  Арӕхсын:  - хи хъуыдытӕ зӕгъынмӕ. | |
| 48 | Ходы Камал. «Цин» | Автор Лирикон ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын. Нывмӕ гӕсгӕ кусын. Ӕнӕзонгӕ дзырдтӕ бӕрӕг кӕнын. Раст кӕсын (хъӕлдзӕг хъӕлӕсы уагӕй). Аив кӕсыны конкурс аразын (жюрийы скъоладзаутӕ сӕхӕдӕг). Палиндром бахъуыды кӕнын. | Зонын:  - лирикон ӕмдзӕвгӕ ӕмӕ йӕ авторы;  - аив ӕмӕ хъӕлдзӕг хъӕлӕсы уагӕй кӕсын.  Арӕхсын:  - аив кӕсыны конкурсы архайынмӕ;  - жюрийы уӕнг уæвгæйæ раст аргъ кӕнынмӕ. | |
| 49 | Хъайтыхъты Азæмæт  «Баба, уӕлахиз мӕ хъӕуы» | Автор. Уацмысы жанр. Текст раст, аив кӕсын. Цӕггӕй (абзацгай) каст. Радзырды сæйраг хъуыды. Фыдыбӕстæйы Стыр хӕсты тыххӕй хуымӕтӕг зонинӕгтӕ. Гыццыл лӕппуйы сагъӕс. Хӕстон адӕмы хъӕбатырдзинад.  Ног царды тыххӕй дзурын.  Дзырдуат: рейхстаг, хӕрзиуджытӕ, хӕрзӕгурӕггаг, хордзен. | Зонын:  - уацмысы жанр, йӕ авторы;  - Фыдыбӕстӕйы стыр хӕсты тыххӕй.  Арӕхсын:  - текст абзацгай кӕсынмӕ;  - хӕсты фыдбылызтӕ ӕмбарынмӕ;  - хӕрзӕггурӕггаджы гуыл цы нысан кæны, уый ӕмбарынмӕ;  - хъӕбатырдзинады миниуджытӕ иртасынмӕ. | |
| 50 | Джыккайты Шамиль  «Уызыны хӕдзар» | Уацмысы жанр. Аргъауы сӕйраг хъуыды. Уызыны цард кӕйдӕр хӕдзары. Фысымты цӕстӕнгас уызынмӕ. Цы нӕ фаг кӕны уызынӕн? Цы у хи хӕдзар? Дойны ӕмӕ ӕххормаг цӕуылнӕ тых кӕнынц уызыныл? Хи хӕдзар ӕмӕ хи бӕстӕмӕ уарзондзинад. Ӕмбисонды хъуыды зӕрдыл бадарын. | Зонын:  - уацмысы жанр ӕмӕ авторы;  - аргъауы сӕйраг хъуыды;  - уызыны ӕнкъарддзинад.  Арӕхсын:  - фӕрстытӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - ӕмбисондыл кусынмӕ. | |
| 51 | Джыккайты Шамиль.  «Бӕрзонд ӕфцӕгыл»  Ӕмбисонд | Уацмысы жанр. Автор. Радзырды сӕйраг хъуыды. Дыууӕ суадоны ӕмӕ дыууӕ гагайы - иу хох иу зӕххы сой (сӕ нысаниуӕг сын ӕмбарын кӕнын). Цӕгат ӕмӕ Хуссар. Хӕлардзинад ӕмӕ ӕфсымӕрдзинад. Цӕргӕс – зӕххы фарн, хӕхты уд. Фысгӕ кӕнӕ дзургӕ сочинени. Дзырдуатон куыст. Ӕмбисонд бамбарын кӕнын ӕмӕ йӕ бахъуыды кӕнын. | Зонын:  - радзырды сӕйраг хъуыды;  - цӕгаты ӕмӕ хуссары суадӕттӕ ӕмӕ скъамотӕ иу ад цӕмӕн кодтой;  - Мурат ӕмӕ Сӕрмӕт цы рагъыл лӕууыдысты, уый нысаниуӕг.  Арӕхсын:  - хӕлардзинад ӕмӕ ӕфсымӕрдзинадӕн аргъ кӕнынмӕ;  - дзургӕ кӕнӕ фысгӕ сочинени хъуыды кӕнынмӕ;  - ӕмбисондыл кусынмӕ. | |

**Азы кæронмæ скъоладзаутæ хъуамæ базоной:**

- æмбаргæ, аив æмæ раст кæсын;

- уацмысы мидисæй фæрстытæн дзуапп дæттын;

- хъуыдымæ гæсгæ кæрæдзимæ хæстæг дзырдтæ иртасын;

- хъæлæсы уаг раст аразын;

- чысыл текст хинымæр кæсын;

- литературон жанртæ кæрæдзийæ хицæн кæнын;

- зындгонд фысджыты нæмттæ зонын, сæ уацмыстæ сын нымайын;

- чысыл текст хи ныхæстæй дзурын.

**Тематикон пълан 3 кълас**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Урочы**  **№** | **Урочы**  **темӕ** | **Урочы мидис æмæ равзаринаг**  **фарстатӕ** | **Скъоладзауты зонындзинӕдтӕм**  **домӕнтӕ** |
| **1. Сӕрды мысинӕгтӕ (3 сах.)** | | | |
| 1 | Хетӕгкаты Къоста «Сӕрд» | Афӕдзы афонтӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнын. Сӕрдыгон ӕрдзы ивддзинӕдтӕ. Ӕмдзӕвгӕ аив ӕмӕ хъӕлдзӕг хъӕлӕсы уагӕй кӕсын. Рифмӕ. Сӕрдыгон куыстытӕ. Ӕмдзӕвгӕйы хъуыдымӕ гӕсгӕ ӕмбисӕндтӕ ӕрхӕссын. Æмдзæвгæ зӕрдывӕрдӕй сахуыр кӕнын. Тагъддзуринаг раст ӕмӕ тагъд дзурын. | Зонын:  - афӕдзы афонтӕ;  - ӕрдзы ивдддзинӕдтӕ сӕрдыгон;  - ӕмдзӕвгӕ раст хъæлӕсы уагӕй кӕсын.  Арӕхсын:  - ӕмбисӕндтӕ ӕрхӕссынмӕ;  - ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнынмӕ;  - тагъддзуринаг раст ӕмӕ тагъд дзурынмӕ. |
| 2 | Аргъау «Рувас ӕмӕ уӕрыкк» | Адӕмон сфӕлдыстад ӕмӕ йӕ хъуыды. Аргъауы мидис, йӕ сӕйраг хъуыды. Диалог рольтӕм гӕсгӕ кӕсын. Рувасы хиндзинад ӕмӕ уӕрыччы куыстуарзондзинадӕн аргъ кӕнын. Проблемон фарст: «Рувасы сайӕн митӕ цӕуылнӕ сӕххӕст сты?». Ӕмбисонд ӕмӕ Ирхӕфсæныл кусын. | Зонын:  - аргъауы мидис, йӕ сӕйраг хъуыды;  - рольтӕм гӕсгӕ кӕсын.  Арӕхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - царды алыхуызон фӕзындтӕм хи цӕстӕнгас ӕвдисынмӕ. |
| 3 | Хозиты Макар «Сӕрдыгон райсом» ӕмӕ «Нал баззади бонӕй» | Ӕмдзӕвгӕтӕ аив кӕсын. Сӕ авторты бахъуыды кӕнын. Бон ӕмӕ ӕхсӕвы нывтӕ абарын. Ӕрдзы фӕзындтӕ, сӕ рӕсугъдддзинад.  Дзырдуат: ӕркъуым, ӕрх. | Зонын:  - аив кӕсын;  - авторы ном ӕмӕ йӕ уацмыстӕ.  Арӕхсын:  - ӕрдзы нывтæ уацмысы агурынмӕ;  - иу фӕзынд иннӕимӕ абарынмӕ. |
| **2. Дуне у уыци-уыцитӕй конд, уыдонмӕ сызгъӕрин дӕгъӕл – зонд (5 сах.)** | | | |
| 4 | Эзоп «Рувас ӕмӕ сӕгъ» | Литературон жанртӕ. Басня кӕсын. Басняйы сӕйраг хъуыды бӕрӕг кӕнын. Сӕгъ ӕмӕ рувас цъайы. Проблемон фарст: «Чи разынд зондджындӕр? Рувас хин у ӕви зондджын? Цавӕр зондыл ахуыр кӕны ацы басня? Кӕцы рӕнхъыты ӕвӕрд ис сæйраг хъуыды? Англисаг фольклорӕй «Ӕртӕ зондабийы» кӕсын. | Зонын:  - литературон жанртӕ нымайын;  - басняйы сæйраг хъуыды;  - сӕгъ ӕмӕ рувасы миниуджытӕ;  - цавӕр зондыл ахуыр кӕны басня.  Арӕхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - сӕйраг хъуыды цы рӕнхъыты ис, уыдон агурынмӕ. |
| 5 | Чеджемты Геор «Санаты Сем» | Радзырд ӕвзаргӕ каст кӕнын. Санаты Сем Ирыстоны хъуыстгонд цыргъзонд лӕг. Хосгӕрдӕны сӕ кӕрдзын халонмӕ куыд бафтыд. Сем ӕй цӕмӕй базыдта? Халоны миниуджыты тыххӕй Семы хъуыдытӕ. Радзырдӕн пълан аразын, хи ныхӕстӕй йӕ дзурын. Къордтӕй куыст.  Дзырдуат: хъӕбӕрхор, хуыснӕг, ӕрду, хордзен, тӕрхъусгӕрдӕг. | Зонын:  - ӕвзаргӕ каст кӕнын;  - Санаты Семы цыргъзонддзинады тыххӕй дзурын;  - уацмысмӕ гӕсгӕ халоны миниуджытӕ.  Арӕхсын:  - уацмыс хӕйттыл дих кӕнынмӕ;  - хӕйттӕн пълан аразынмӕ;  - къорды кусынмӕ. |
| 6 | Михаил Зощенко «Ӕппӕты сӕйрагдӕр» | Радзырд хайгай кӕсын. Сӕйраг хъуыды рахицӕн кӕнын. Лӕппуйы тӕппудддзинад ӕмӕ мады мӕт. Мады хъомыладон фӕрӕзтӕ. Радзырды алы хайӕн дӕр сӕргонд ӕрхъуыды кӕнын. Уацмысы сӕргондыл ныхас кӕнын. Авторы цӕстӕнгас бæрæг кӕнын.  Дзырдуат: бӕлӕгъ, донвыййаг, сыфцӕй ласын, ӕвзидын. | Зонын:  - уамысы сӕйраг хъуыды;  - цӕуыл уыд мады мӕт;  - мады зондамынд йӕ фыртӕн.  Арӕхсын:  - сӕргӕндтӕ хъуыды кӕнынмӕ;  - авторы цӕстӕнгас иртасынмӕ. |
| 7 | Джыгкайты Шамил  «Хӕмӕты балц сахармӕ» | Ӕмдзӕвгӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын. Йӕ мидис ын æмбарын. Уацмысы сӕйраг хъуыды. Хӕмӕты балц сахармӕ гуыбыны фӕдыл. Йе 'мбӕлтты цӕстӕнгас Хӕмӕты митӕм. Аргъ сын скӕнын. Хӕмӕты балц ӕмбисӕндтимӕ абарын.  Къӕйттӕй куыст. | Зонын:  - уацмысы сӕйраг хъуыды;  - ӕмдзӕвгӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын;  Арӕхсын:  - Хӕмӕты митӕн аргъ кӕнынмӕ;  - къӕйттӕй кусынмӕ. |
| **3. Байрай, бӕркадджын бурзачье фӕззӕг! (3 сах.)** | | | |
| 8 | Хетӕгкаты Къоста  «Фӕззӕг» | Фӕззыгон ивдддзинӕдтӕ ӕрдзы.  Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын.  Фӕззыгон бӕркад – фӕллойы руаджы. Ӕмбисӕндтӕ фӕззӕджы тыххӕй.  Дзырдуат: ӕхсӕлы, лӕджирттӕг, мус.  Ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын. | Зонын:  - ӕрдзы ивдддзинӕдтӕ фӕззӕджы;  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнынмӕ;  - хистӕртӕн ӕххуыс кӕнынмӕ. |
| 9 | Хозиты Яков «Сабитӕ ӕмӕ фӕззӕг» | Уацмысы автор, йӕ жанр, темӕ ӕмӕ сӕйраг хъуыды. Ӕмдзӕвгӕ аив ӕмӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын. Фӕззӕг – царды хос хӕссӕг.  Проблемон фарст: «Цӕмӕн нымайы фӕззӕг йе стырдӕр лӕварыл чиныг ӕмӕ скъола?»  Англисаг фольклорӕй «Хъуылӕгцӕгъдӕджы зарӕг» бакӕсын. | Зонын:  - аив ӕмӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын;  - фӕззджы бӕркад;  - фӕззыгон ивдддзинӕдтӕ ӕрдзы.  Арӕхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмæ. |
| 10 | Чеджемты Геор «Афтӕ райдыдта фӕззӕг» | Радзырд хайгай бакæсын. Къордтæй йыл бакусын. Алы къорды хайæн дæр пълан аразын. Ног дзырдтæ æмæ нывтыл бакусын. Куыд фæивы æрдз йæхи фæззæджы райдайæны? Йæ кæроны та? Цавæр цъиу атæхы æппæты фæстаг хъарм бæстæм? Раг æмæ æрæгвæззæджы æууæлтыл бæстон æрдзурын. Æнцойгæнæн дзырдтыл бакусын. Хатдзæгтæ скæнын. | Зонын:  - уацмыс хæйттыл дих кæнын;  - къордты кусын;  - раг æмæ æрæгвæззæджы æууæлтæ.  Арӕхсын:  - пълан аразынмæ;  - нывтыл кусынмæ;  - ӕнцойгӕнӕн дзырдтӕ агурынмӕ. |
| 11 | Хъодзаты Æхсар «Парчы»  Чеджемты Геор «Хърихъупп» | Радзырд кӕсын ӕмӕ ӕвзарын. Фӕззӕджы миниуджытӕ. Мæйы хъуырдухæн. Афтид парк. Доны хъазтæ - æнусон уæздандзинады æвдисæнтæ.  Æнæмбаргæ сабитæ… Ӕрӕгвӕззӕджы миниуджытӕ. Литературæйы теори: олицетворени. Ӕнцойгӕнӕн дзырдтӕ.  Дзырдуат: гæзæмæ, нæлхæ, хъуырдухæн, æмхиц.  Æмдзæвгæйы мидис. Райгуырæн бæстæмæ уарзондзинад. Фæззæджы кæцы афон дзы æвдыст цæуы? | Зонын:  - рагвӕззӕг ӕмӕ ӕрӕгвӕззӕджы ивддзинӕдтӕ ӕрдзы;  - радзырд кӕсын ӕмӕ йӕ ӕвзарын;  - олицетворени.  Арӕхсын:  - ӕнцойгӕнӕн дзырдтӕ агурынмӕ.  Зонын:  - цæрæгойтæн дæр райгуырæн бæстæ зынаргъ кæй у. |
| **4. Мӕргътӕ ӕмӕ цӕрӕгойты дунейы (6 сах.)** | | | |
| 12 | Хетӕгкаты Къоста  «Цъиу ӕмӕ сывӕллӕттӕ» | Ӕмдзӕвгӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын. Зарӕгмӕ байхъусын. Сывӕллӕтты цин ӕмӕ цъиуы мӕт хъӕлӕсы уагӕй ӕвдисын. Къӕйттӕй кусын.  Ӕмдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды. Проблемон фарст: «Куыд ӕмбарут ацы рӕнхъытӕ: «Къалати сызгъӕрин уӕд, ахӕстон ӕй хонын!»  Ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ рольтӕм гӕсгӕ кӕсын;  - ӕмдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды.  Арӕхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп агурынмӕ;  - ӕмдзӕвгӕ зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнынмӕ;  - къӕйттӕй кусынмӕ. |
| 13 | Михаил Пришвин  «Дыууӕ дзывылдары» | Радзырд абзацгай кӕсын.  Скъоладзауты фӕндонмӕ гӕсгӕ иу абзацӕн пълан скӕнын. Хи ныхӕстӕй дзурын. Тӕхгӕ цъиуты миниуджытӕ. Дзывылдарты ныхас сӕ кӕрӕдзиимӕ.Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын.  Ирхӕфсӕн ахуыр кӕнын. Проектон хӕстӕ ӕххӕст кӕнын: ныв скӕнын, радзырдӕн ӕндӕр кӕрон ӕрхъуыды кӕнын. | Зонын:  - абзацгай кӕсын;  - пълан кӕнын;  - радзырд хи ныхӕстӕй дзурын.  Арӕхсын:  - проектон хӕстӕ ӕххӕст кӕнынмӕ;  - фӕрстытӕн дзуапп дӕттынмӕ. |
| 14 | Астемыраты Изет «Тикис ӕма мистӕ» | Диалогон ныхас.  Диалог кӕсын. Ӕмдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды.  Чи уыд ӕмдзӕвгӕйы зондджындӕр?  Ирхӕфсӕн кӕсын. | Зонын:  - диалогон ныхасы хицæндзинæдтæ;  - æмдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды. |
| 15 | Джыккайты Шамил «Ӕхсары цуан»  Тагъддзуринаг | Уацмысы жанр, автор. Темӕ, сӕйраг хъуыды.  Цавӕр лӕппу схонӕн ис Ӕхсары? Куыд аивта йæ миддуне?  Сабиты хъуыдытӕ Ӕхсары миты тыххӕй.  Радзырд хӕйттыл дих кӕнын, алы хайӕн дӕр сӕргонд хъуыды кӕнын; радзырдӕн ӕндӕр райдайӕн хъуыды кӕнын. Тагъддзуринагыл куыст. | Зонын:  - уацмысы жанр, авторы;  - темӕ ӕмӕ сӕйраг хъуыды;  - Ӕхсары миддунейы аивд.  Арӕхсын:  - уацмыс хӕйттыл дих кӕнынмӕ;  - радзырдӕн ӕндӕр райдайæн хъуыды кӕнынмæ. |
| 16 | Витали Бианки  «Уыг» | Уацмысы жанр, автор. Литературон аргъауы хицæндзинад, йæ сӕйраг хъуыды. Уыг æмæ зæронд лæджы 'хсæн ахаст. Зæронд лæджы рæдыд. Цæмæ йæ æркодта уыцы рæдыд? Кæд æмæ йæ куыд сраст кодта? Адæймаг æмæ æрдзы бастдзинад. Уацмысы æвзаг.  Дзырдуат: *хъылдым, мыдадз, баруайын*, *æртæсыфон.* Ирхæфсæныл куыст. | Зонын:  - уацмысы авторы, йæ жанр æмæ сӕйраг хъуыды;  - литературон аргъауы хицæндзинад;  - зæронд лæджы рæдыд æмæ йæ куыд сраст кодта.  Арӕхсын:  - уацмыс аив кæсынмæ;  - аргъауы сæйраг хъуыды иртасынмæ. |
| 17 | «Мӕлдзыг ӕмӕ ӕхсӕнкъ» | Аргъауы сӕйраг хъуыды. Литературон ӕмӕ адӕмон аргъауы хицӕндзинад. Аив кӕсын, хи ныхӕстӕй дзурын. Хӕларыл иузӕрдион уӕвын, цыфӕнды зындзинадӕн дӕр фӕразын. Проблемон фарст: «Ӕнӕ хи пайда ӕххуыс чи бакодта ӕхсӕнкъӕн?»  Хӕдзарон цӕрӕгойты миниуджытӕ.  Нывтыл куыст.  Ирхӕфсӕн зӕрдыл бадарын. | Зонын:  - аргъауы сӕйраг хъуыды;  - аив кӕсын, хи ныхӕстӕй дзурын.  Арӕхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - хӕдзарон цӕрӕгойты миниуджытӕ ранымайынмӕ;  - мæлдзыджы архайдæн аргъ скæнынмæ. |
| **5. Скодта Митын лӕг йӕ урс кӕрц. (7 сах.)** | | | |
| 18 | Хозиты Яков  «Сабитӕ ӕмӕ зымӕг». Тагъддзуринаг | Афӕдзы афонты хицӕндзинӕдтӕ. Зымӕджы миниуджытӕ. Уацмысы жанр, автор, темӕ ӕмӕ сӕйраг хъуыды. Зымӕджы ӕртхъирӕн. Сывӕллӕтты курдиат. Зымӕг фӕфӕлмӕн. Цӕмӕн? Диалогон ныхасы хицӕндзинад.  Диалогы архайын. Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. Нывтӕм гӕсгӕ сочинени фыссын кӕнӕ дзурын. Тагъддзуринаг зӕрдыл бадарын.  Зымӕджы мӕйты нӕмттӕ.  Къӕйттӕй куыст. | Зонын:  - афӕдзы афонты нӕмттӕ, сӕ хицӕндзинӕдтӕ зӕрдыл лӕууын кӕнын;  - уацмысы жанр, темӕ ӕмӕ йӕ авторы;  - ӕмдзӕвгӕйы мидис;  - диалогон ныхасы хицӕндзинад.  Арӕхсын:  - зымӕджы мӕйты нӕмттӕ иронау дзурынмӕ;  - къӕйттӕй кусынмӕ. |
| 19 | Дзугаты Геуӕрги «Зымӕг» | Уацмысы сæргонд. Авторы ном. Нывимæ куыст. Аргъауы архайджытæ. Хинымæры каст. Абзацгай каст. Аргъау хæйттыл дих кæнын. Алы хайæн дæр сæргонд хъуыды кæнын. Къордтæй кусын. Уыци-уыцитæ базонын.  Дзырдуат: хæтæн, тинтычъи, зæмбын, фæсал, æфтауи. | Зонын:  - уацмысы сӕргонд, авторы ном;  - аргъауы архайджыты;  - хинымӕры ӕмӕ абзацгай кӕсын;  - аргъау хӕйттыл дих кӕнын.  Арӕхсын:  - аргъауы хӕйттӕн сӕргӕндтæ дӕттынмӕ;  - къордты кусынмӕ. | |
| 20 | Кокайты Тотрадз «Зымӕг хӕхты»  Къадзаты Станислав. «Цымыдис» | Æмдзæвгæты сæргæндтæ мидисыл барын. Авторты нæмттæ.  Æмдзæвгæ «Зымæг хæхты» строфагай бакæсын. Ахуыргæнæджы каст: «Цымыдис». Æмдзæвгæтæ аив кæсын.  Зымæгон æрдзы рæсугъддзинад. Пейзаж.  Дзырдуат: æндæрг, фадыг, сæццæниз, дымæг. | Зонын:  - авторты нӕмттӕ ӕмӕ ӕмдзӕвгӕты сӕргӕндтӕ;  - текст строфатыл дих кӕнын;  Арӕхсын:  - зымӕгон пейзажы рӕсугъддзинады тыххӕй дзурынмӕ. |
| 21 | Чеджемты Геор «Зымӕгон цуан» | Уацмысы сæргонд.  Йӕ жанр. Литературон æви адæмон аргъау.  Сæйраг архайæг.  Абзацгай каст комментаритимæ.  Нывимæ куыст. Уыци-уыци базонын.  Аргъауæн хорз кæрон хъуыды кæнын.  Дзырдуат: зæрæстон, саузым. | Зонын:  - уацмысы сӕргонд;  - фыццаг хъуыдыйадмӕ гӕсгӕ жанр бӕрӕг кӕнын;  - литературон ӕмӕ адӕмон аргъауы хицӕндзинад.  Арӕхсын:  - абзацгай комментаритимӕ кӕсынмӕ;  - аргъауӕн хорз кӕрон хъуыды кӕнынмӕ. |
| 22 | Хозиты Макар «Зымӕгон»  Уалыты Лаврент «Зымӕгон ныв» | Нывтимæ куыст. Архайды бынат. Æмдзæвгæ «Зымæгон» строфагай кæсын.  Хъæды уавӕр зымӕгон. Æмдзæвгæ «Зымæгон ныв»-ы сæргондыл кусын.  Æмдзæвгæтæ аив кæсын.  Уыци-уыцитæ базонын. | Зонын:  - сӕргондыл æмæ нывтыл кусын;  - строфагай аив кӕсын;  Арӕхсын:  - зымӕгон хъӕды тыххӕй радзурынмӕ;  - ӕмдзӕвгӕтӕ аив кӕсынмӕ; |
| 23 | Хетæгкаты Къоста «Нæуæгбонты зарæг» | Æмдзæвгæ раст хъæлæсы уагæй кæсын. Нывимæ кусын.  Æмдзæвгæйы мидис. Хæдзаронты арфæ фысымтæн.  Хъæрон нысаны ахадындзинад æмдзæвгæйы..  Дзырдуат: фæрныг, басыл, тыр. | Зонын:  - уацмыс раст хъæлæсы уагæй кæсын;  - нывимæ кусын;  - уацмысы мидис;  Арæхсын:  - лæвæрд темæмæ гæсгæ палиндром аразынмæ; |
| 24 | Сергей Михалков «Ног азы чи рцыд, ахæм æцæг хабар» | Аргъау аив кæсын. Фæрстытæм гæсгæ аргъауы мидис æвзарын. Пълан ын аразын. Хæйттыл æй дих кæнын. Алы хай дæр хи ныхæстæй дзурын. Къордтæй кусын.  Авторы цæстæнгас сæйраг архайæгмæ.  Диалогон ныхас.  Аргъауы æцæг æмæ æрымысæггаг цаутӕ.  Дзырдуат: рæхснæг, гуызавæ, сагъæс кæнын. | Зонын:  - фæрстытæм гæсгæ аргъауы мидис æвзарын;  - пълан аразын;  - авторы цæстæнгас сæйраг архайæгимæ.  Арæхсын:  - къордтæй кусынмæ;  - диалогон ныхасы архайынмæ;  - æцæг æмæ æрымысæггаг хабӕрттӕ иртасынмæ. |
| **6. Кæмæн цы… (12 сах.)** | | | |
| 25 | Хетæгкаты Къоста  «Кæмæн цы…» | Темæйы æмæ æмдзæвгæйы сæргондимæ кусын.  Авторы ном. Цæггай каст. Фæрстытæм гæсгæ æмдзæвгæйы мидис æвзарын. Скъоладзауты аив кастмæ цæттæ кæнын. Зондамонæн интонацийæ кæсын. Тагъддзуринаг раст кæсын. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй ахуыр кæнын.  Дзырдуат: рад, кад, дзидзидай, сонт, кæф. | Зонын:  - темæ æмæ сæргонды бастдзинад;  - фæрстытæм гæсгæ æмдзæвгæйы мидис æвзарын;  Арæхсын:  - цæггай кæсынмæ;  - зондамонæн интонацийæ кæсынмæ;  - æмдзæвгæ зæрдывæрдæй ахуыр кæнынмæ. |
| 26 | Джыгкайты Шамил  «Хъохъо» | Æмдзæвгæ кæсын.  Фæрстытæм гæсгæ æмдзæвгæйы мидис æвзарын.  Хъохъойы миниуджытæ. Хъохъо æмæ иннæ мæргъты 'хсæн ахастытӕ. Хиппæлой æмæ къæйныхдзинад. Æмдзæвгæйы сæйраг хъуыдымæ æмбисонд æвзарын. Æмдзæвгæ аив кæсын.  Дзырдуат: хъан, буцхаст, æхсиуын, æмбонд, гон. | Зонын:  - æмдзæвгæйы мидис, йæ сæйраг хъуыды;  - Хъохъойы æвзæр миниуджытæ;  - уацмыс раст хъæлæсы уагæй кæсын.  Арæхсын:  - сæйраг хъуыдымæ æмбисонд æвзарынмæ;  - Хъохъойы миниуджытæн аргъ кæнынмæ. |
| 27 | Сергей Михалков «Бирæгъыл сайд куыд æрцыд» | Уацмысы жанр. Зондамонæн хъуыды. Басня хи ныхæстæй дзурын. Абзацгай комментаритимæ каст. Нывимæ куыст. Проблемон фарст: «Цавæр адæймæгтæ æвдыст æрцыдысты бирæгъ æмæ пылы хуызы?» Рольтæм гæсгæ каст. Къæйттæй куыст.  Дзырдуат: халагъуд, заууат, æнæбары. | Зонын:  - басняйы хицæндзинад иннæ литературон жанртæй;  - комментаритимæ кæсын.  Арæхсын:  - проблемон фарстæн дзуапп дæттынмæ;  - къæйттæй кусынмæ. |
| 28 | Астемыраты Изет «Фыдфыдуæгты Фыдбылыз, кæнæ Амындтытæ – ардыдтытæ» | Нывмæ гæсгæ уацмысы сæйраг архайæджы фæлгонц. Æмдзæвгæ аив кæсын базонын.  Уацмысы сæйраг хъуыды. Йæ хæйттæн сæргæндтæ дæттын. Пъланмæ гæсгæ йæ дзурын. Фыссæджы ахаст йæ персонажмæ.  Дзырдуат: фыдцъылыс, зыгъуыммæгонд, амидингæнæг, стауын æ. а. д. | Зонын:  - æмдзæвгæйы сæйраг хъуыды;  - фыссæджы ахаст йæ персонажмæ;  - æмдзæвгæ аив кæсын.  Арæхсын:  - пълан аразынмæ, хи хъуыдытæ дзурынмæ;  - сæйраг персонажы митæн аргъ кæнынмæ. |
| 29 | Виктор Голявкин «Скъаппы» | Сæргондмæ гæсгæ уацмысы темæ бæрæг кæнын. Радзырд аив кæсын. Фæрстытæм гæсгæ йын йæ мидис æвзарын, хи ныхӕстӕй йӕ дзурын.  Рольтæм гæсгæ кӕсын.  Къæйттæй кусын.  Авторы ахаст йæ персонажмæ – тæригъæд æви мæсты? | Зонын:  - радзырды мидис;  - радзырды авторы æмæ йæ сæйраг хъуыды;  Арæхсын:  - сæргондмæ гæсгæ радзырд цæуыл уыдзæн, уый базонынмæ;  - хи ныхæстæй дзурынмæ;  - персонажы митæн аргъ кæнынмæ. |
| 30 | Колити Витали  «Кудзиго». | Уацмысы автор, йæ жанр.  Æмдзæвгæйы мидис фæрстыты руаджы сбæрæг кæнын.  Кудзигойы фæлгонц. Йӕ царды уаг.  «Æмбæлттæ кæмæн нæ вæййы?» – проблемон фарст.  Авторы цæстæнгас йæ персонажмæ.  Дзырдуат: дæлмус, лæхъума, дзебæл кæнун, уæс. | Зонын:  - уацмысы жанр, йæ авторы;  - æмдзæвгæйы мидис æвзарын;  - фыссæджы цæстæнгас йæ персонажмæ.  Арæхсын:  - персонажы царды уагæн аргъ кæнынмæ;  - хи хъуыдытæ дзурынмæ;  - уацмысы хъуыдымæ æмбисонд æвзарынмæ. |
| 31 | «Робин-Бобин» | Уацмысы жанр. Фольклоры хицæндзинæдтæ. Уацмысы мидис фæрстыты руаджы сбæрæг кæнын. Англисæгты цæстæнгас фыдхæрдмæ. Робин-Бобины фæлгонц. | Зонын:  - фыдхæрд – худинаг, æнæниздзинадæн - зиан ;  - Робин-Бобины фæлгонц. |
| **7. Хорз зæрдæйæн – уарзт (6 сах.)** | | | |
| 32 | Дзасохты Музафер «Ныстуантæ» | Ног темæйыл ныхас. Æмдæзвгæ раздæр хинымæры, уый фæстæ раст æмæ æмбаргæ каст кæнын. Фæрстытæн дзуæппытæ дæттын. Поэты фæдзæхст – æгъдауыл хæцын. Æмдзæвгæйы сæйраг хъуыды. Æмбисæндтæ зæрдыл дарын. | Зонын:  - ног темæйы мидис;  - хинымæры кæсын;  Арæхсын:  - уацмысы сæйраг хъуыды хицæн кæнынмæ;  - ирон æгъдæутты мидис дзурынмæ. |
| 33 | Багаты Лади «Æцӕг ӕмбал» | Уацмысы автор, йæ сæргонд. Радзырд ролтæм гæсгæ кæсын. Ирбег æмæ Додтийы фæлгонцтæ. Æцæг æмбалы миниуджытæ. Чи разынд радзырды æцæг æмбал? Хи хъуыдытæ зæгъын. Радзырд хи ныхæстæй дзурын. Дзырдуат: дзедыр, хъамыл, дæркъæ.  Ирхæфсæныл куыст. | Зонын:  - уацмысы авторы,  - сæргондыл кусын;  - рольтæм гæсгæ кæсын;  Арæхсын:  - адæймаджы миниуджытæн харктеристикæ дæттынмæ;  - хи хъуыдытæ дзурынмæ. |
| 34 | Тъехты Амыран «Бæтæг раст бакодта?» | Нывыл куыст. Радзырд хæйттыл дих кæнын æмæ йæ радгай кæсын. Фыд æмæ фырты ныхæстæ рольтæм гæсгæ кæсын. Фыды æмæ фырты митæн аргъ кæнын. Радзырды сæргонды тыххæй хи хъуыдытæ дзурын. Ирхæфсæн кæсын.  Дзырдуат: Куырдалæгон, дзæбекхур, гинкъос, геркъи. | Зонын:  - нывыл кусын;  - радзырд хæйттыл дих кæнын;  - рольтæм гæсгæ кæсын.  Арæхсын:  - фыд æмæ фырты архæйдтытæн аргъ кæнынмæ; |
| 35-36 | Ганс Христиан Андерсен «Фондзæй иу кæрддзæмы | Андерсены сфæлдыстад. Къордтæй куыст.  Аргъауы 1 хай кæсын (1-аг къорд), йæ мидис ын фæрстытæм гæсгæ æвзарын. Хъæдурты хъысмæт.  2-аг хай хинымæры кæсын (2-аг къорд).  Фæрстытæм гæсгæ йын йæ мидис бæрæг кæнын.  Рынчын чызгæн æххуыс. Чызджы цин æмæ мады зылд хъæдуры гагамæ. 3-аг хай хъæрæй кæсын (3-аг къорд). Хатдзæгтӕ скæнын. | Зонын:  - Андерсен - зындгонд аргъæуттæ фыссæг;  - аргъауы сæйраг архайджыты;  - аргъауы сæйраг хъуыды.  Арæхсын:  - аргъауы сæйраг архайджыты миниуджытæн аргъ кæнынмæ;  - хатдзæг кæнынмæ. |
| 37 | Адæмон аргъау «Узун æмæ паддзах» | Адæмон сфæлдыстад. Адæмон æмæ литературон аргъау. Адæмон аргъæутты хуызтæ. Аргъауы мидис. Адæм æмæ цæрæгойты дзуæппытæ паддзахы фарстæн. Аргъауы фæзминаг персонаж.  Рольтæм гæсгæ каст. Æмбисæндты хъуыды æвзарын. Аргъау хи ныхæстæй дзурын.  Дзырдуат: æнцъухæй, æрбахъæртун. | Зонын:  - адæмон сфæлдыстады жанртæ;  - аргъау «Узун æмæ паддзахы» мидис;  - адæм æмæ цæрæгойты дзуæппытæ паддзахы фарстæн;  - аргъауы фæзминаг персонаж.  Арæхсын:  - рольтæм гæсгæ кæсынмæ;  - аргъау хи ныхæстæй дзурынмæ. |
| **8. Чи фехъуыста диссæгтæ, диссæгтæ – тæмæдиссæгтæ? (3 сах.)** | | | |
| 38 | Чеджемты Геор «Диссæгтæ» | Чиныджы ног темæйыл ныхас.  Диссæгтæ – тæмæссæгтæ.  Авторы зæрдыл æрлæууын кæнын.  Æмдзæвгæ аив кæсын. Йæ мидис ын фæрстытæм гæсгæ æвзарын.  Тагъддзуринагыл куыст. | Зонын:  - цы ис диссагӕй ӕмдзӕвгӕйы?  Арæхсын:  - æмдзæвгæ аив кæсынмæ;  - æмдзæвгæйы мидис фæрстытæм гæсгæ æвзарынмæ; |
| 39 | Къадзаты Станислав «Алцы иннæрдæм фæцис»  «Кадтæй-цадтæй» (Англисаг фольклорæй) | Æмдзæвгæты сæргæндтыл куыст, аив сӕ кæсын. Йæ мидисы æнахуырдзинад иртасын. Æрхъуыдыгонд персонаж.  Проблемон фарст: «Цæуыл ахуыр кæнынц ахæм уацмыстæ?».  Дзырдуат: æрвад, мыстулæг, хæргæфс. | Зонын:  - сæргæндтыл кусын;  - æмдзæвгæты авторты.  Арæхсын:  - проблемон фарстæн дзуапп агурынмæ;  - æмдзæвгæтæ аив кæсынмæ. |
| 40 | «Сырдон уæйгуыты куыд фæсайдта» | Адæмон сфæлдыстад. Нарты кадджытæ. Сæ бастдзинад адæмы цардимæ. Нарты кадджыты сæйраг архайджытæ. Сырдоны фæлгонц.  Сырдон уæйгуытыл куыд фæтых.  Кадæг рольтæм гæсгæ кæсын. Нарты уынаффæ Сырдоны тыххæй. Кадæг хи ныхæстæй дзурын.  Дзырдуат: хæтæн, бонасадæн, æрдуз, æрчъиаг, иннабонæй – иннабонмæ. | Зонын:  - ирон адæмон сфæлдыстады жанр - Нарты кадджытæ;  - Нарты кадджыты сæйраг архайджыты;  - Сырдоны сæйраг миниуджытæ.  Арæхсын:  - кадæг рольтæм гæсгæ кæсынмæ;  - хи ныхæстæй йæ дзурынмæ;  - Сырдонæн характеристикæ дæттынмæ. |
| **9. Æфтауы бæстæ дидинæг, сыфтæр! (4 сах.)** | | | |
| 41 | Хетæгкаты Къоста  «Чи дæ?»  (скъуыддзаг) | Ног темæйыл ныхас кæнын. Афæдзы афонтæ. Уалдзыгон ивддзинæдтæ æрдзы. Ирон нывгæнджыты уалдызгон репродукцитæй спайда кæнын (Хетæгкаты Аслан, Абысалты Юрий, Цæллагты Виктор æмæ æнд.). Æмдзæвгæ раст хъæлæсы уагæй кæсын. Нывмæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ хъуыды кæнын. Рагуалдзæджы ивддзинæдтæ ныв кæнын.  Дзырдуат: мил, хуссæрттæ. | Зонын:  - ног темæйы сæргондыл кусын;  - афæдзы афонтæ;  -рагуалдзæджы ивддзинæдтæ;  - æмдæзвгæ раст хъæлæсы уагæй кæсын.  Арæхсын:  - репродукцитæм гæсгæ æрдзы уалдзыгон ивдддзинæдты тыххæй дзурынмæ;  - лæвæрд хæсмæ гæсгæ нывтæ кæнынмæ. |
| 42 | Гæдиаты Секъа «Уалдзæг Ирыстоны» | Уацмысы автор – хæдахуыр поэт, ирон прозæйы бындурæвæрæг. Прозæйæ фыст æмдзæвгæ. Цæрæгойтæ æмæ зайæгойты уавæр. Нывимæ куыст. Цæггай каст.  Фæрстытæн дзуæппытæ дæттын. Уацмыс аив кæсын. Ирхæфсæны мидисыл кусын.  Дзырдуат: сгæллад, ирдгæ, хъырны, дзывыр, ныхасы бадын, дзæнæт, сфæлдисæг. | Зонын:  - уацмысы авторы биографийæ хуымæтæг зонинæгтæ;  - уалдзыгон ивддзинæдтæ æрдзы;  - аив кæсын.  Арæхсын:  - фæрстытæн дзуæппытæ дæттынмæ;  - нывимæ кусынмæ. |
| 43 | Чеджемты Геор  «Уалдзыгон бæрæгбон» | Æмдзæвгæ аив кæсын. Чи дзы у лирикон герой? Цæуыл у йæ цин? Мады фæлгонц аразын. Нывыл бакусын – чысыл радзырд æрхъуыды кæнын уалдзæджы тыххæй. Æмбисондыл бакусын. | Зонын:  - æмдзæвгæ аив кæсын;  - лирикон геройы бæллиц.  Арæхсын:  - фæлгонц аразынмæ;  - радзырд æрхъуыды кæнынмæ. |
| 44 | Коцойты Арсен  «Тулдз æмæ Мæцкъор» | Уацмысы автор. Йе сфæлдыстад. Аргъау кæсын. Адæмон æмæ литературон аргъау кæрæдзийæ иртасын. Абарст: Тулдз æмæ айнæг къæдзæх. Нывимæ куыст. Уацмысы сæйраг хъуыды. Ирхæфсæн кæсын.  Дзырдуат: уад, мæцкъор, тала. | Зонын:  - уацмысы авторы æмæ йе сфæлдыстад;  - аргъау кæсын;  Арæхсын:  - адæмон æмæ литературон аргъæуттæ кæрæдзийæ иртасынмæ. |
| **10. Уæлахизы бæрæгбон (5 сах.)** | | | |
| 45 | Баситы Мысост «Хъæбатыр Иссæ» | Фыдыбæстæйы Стыр хæст. Нæ адæмы уæлахиз. Плиты Иссæйы царды хабæрттæ. Йæ ингæн. цыртдзæвæн Терчы был, уынг, музей. Радзырд кæсын. Фæрстытæм гæсгæ йын йæ мидис æвзарын. Къæйттæй куыст: рольтæм гæсгæ кæсын. Хи ныхæстæй дзурын. | Зонын:  - Фыдыбæстæйы Стыр хæсты тыххæй хуымæтæг зонинаг;  - Плиты Иссæйы ном, йе сгуыхтдзинӕдтæ;  Арæхсын:  - хи ныхæстæй дзурынмæ, къæйттæй кусынмæ. |
| 46 | Дзаттиаты Тотырбег «Илитæ» | Дауыраты Илитæйы сгуыхтдзинад. Нывимæ куыст (хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнын). Радзырд кæсын. Фæрстытæм гæсгæ немыцаг уацайраджы фыдми æргом кæнын. Фашисты дис Илитæйы сгуыхтдзинадыл. Рольтæм гæсгæ каст. Æмбисæндты хъуыдыйыл кусын.  Дзырдуат: штаб, æнæрвæссон дзагъултæ. | Зонын:  - Дауыраты Илитæйы сгуыхтдзинад;  - нывимæ кусын;  Арæхсын:  - æмбисæндтыл кусынмæ;  - рольтæм гæсгæ кæсынмæ. |
| 47 | Бесаты Тазе «Цыколайаг лæппутæ» | Ныхас Фыдыбæстæйы Стыр хæсты фыдбылызтыл. Адæмы сыстад Райгуырæн бæстæ хъахъхъæнынмæ. Радзырд хайгай кæсын. Цыколайаг гыццыл лæппуты хъæбатырдзинад.  Се ‘нувыддзинад сæ хъæу æмæ сæ бинонтыл. Проблемон фарст: «Цæуылнæ мæлынц хъæбатыртæ?». | Зонын:  - хæсты фыдбылызты тыххæй дзурын;  - цы у патриот;  - Цыколайаг лæппутæ Ханафи æмæ Омарбийы хъæбатырдзинад.  Арæхсын:  - хъæбатырты сгуыхтдзинæдты тыххæй радзурынмæ;  - проблемон фарстæн дзуапп дæттынмæ;  - иумæйаг проектон куысты архайынмæ. |
| 48 | Цæрукъаты Валодя «Æнæном салдат» | Æнæном салдаты цыртдзæвæн. Йе сгуыхтдзинад. Нывы мидис райхалын.  Æмдзæвгæ аив кæсын. Йæ мидис ын бæрæг кæнын.  Фæрстытæн дзуæппытæ дæттын. | Зонын:  - æнæном салдаты цыртдзæвæн;  - æмдзæвгæ аив кæсын;  - æмдзæвгæйы мидис зонын.  Арæхсын:  - фæрстытæн дзуæппытæ дæттынмæ. |
| 49 | Цæгæраты Гиго «Иумæйаг у зæхх» | Нывыл куыст. Æмдзæвгæ хинымæр æмæ хъæрæй кæсын. Фæрстытæн дзуапп дæттын. Æмдзæвгæйы арæхдæр цы дзырд æмбæлы, уый рахицæн кæнын дзырдбасты хуызы.  Поэты сидт сабыр цардмæ. Йæ бæллиц – иумæйаг зард.  Литературæйы теори: строфа.  Дзырдуат: фыдæх, хъысмæт, ихзæй. | Зонын:  - æмдзæвгæйы авторы;  - хинымæр кæсын;  - фæрстытæн дзуæппытæ дæттын;  - цы у поэты бæллиц.  Арæхсын:  - уацмысы арæхдæр цы дзырд æмбæлы, уый агурынмæ;  - нывы мидис райхалынмæ. |
| **11. Кæм райгуырдтæн, мæхи кæм базыдтон (2 сах.)** | | | |
| 50 | Гæдиаты Цомахъ «Цæмæн æй уарзын æз мæ Фыдыбæстæ?»  Къадзаты Станислав «Фыдыбæстæ» | Автортæ æмæ сæ уацмыстæ. Сæргондыл куыст. Фарстæн дзуапп раттыныл иумæйаг куыст. Нывыл куыст (хъуыдыйæдтæ йæм æрхъуыды кæнын, æнахуырæй дзы цы ис, уый раиртасын).  Хинымæры, уый фæстæ хъæрæй кæсын. Дыккаг æмдзæвгæ аив кæсын. Дзырбæстыты мидис равзарын: «мады бæстæ», «фынты бæстæ»,  «фыды хæрзтæ», «фырты хæстæ» | Зонын:  - авторты нӕмттæ æмæ сæ уацмыстæ;  - нывыл кусын;  - хинымæры æмæ хъæрæй кæсын.  Арæхсын:  - авторы сæрмагонд ныхæстæ æвзарынмæ, сæ мидис сын райхалынмæ. |
| 51 | Бзарты Руслан «Ирыстон» | Уацмысы автор. Ахуыргæнæджы раныхас. Нæ рагфыдæлты истори. Уацмысы мидис. Ирыстоны дыууæ хайы – Цæгат æмæ Хуссар. Сæйраг сахартæ – Дзæуджыхъæу æмæ Цхинвал. Ирыстоны герб æмæ тырыса. Уацмыс кæсын, хи ныхæстæй дзурын.  Æнцойгæнæн дзырдтæ: Ирыстоны дыууæ хайы, Терк æмæ Леуахи, Дзæуджыхъæу æмæ Цхинвал, рагон бæстæ, алайнаг адæм, паддзахад, герб, тырыса. | Зонын:  - уацмысы авторы;  - нæ рагфыдæлтæ чи уыдысты, сæ истори хуымæтæг хуызы;  - уацмысы мидис.  Арæхсын:  - уацмыс хи ныхæстæй дзурынмæ.  - æнцойгæнæн дзырдтæй пайда кæнынмæ. |

**Ахуыры азы кæронмæ скъоладзаутæ хъуамæ базоной:**

- рæвдз æмæ æмбаргæ каст кæнын;

- ныхасы хицæн уаг иртасын;

- текст хинымæр кæсын;

- цы уацмыс бакастысты, уый хи ныхæстæй дзурын;

- уацмысы архайджыты миниуджытæ фиппайын;

- литературæйы жанртæ кæрæдзийæ иртасын;

**Арæхсой:**

- сæхи хъуыдытæ зæгъынмæ;

- хæдзары цы чингуытæ кæсынц, уыдоны авторты нæмттæ ранымайынмæ;

- ахуыргæнæджы æххуысæй уацмысы архайджытæн характеристикæ дæттынмæ;

- фæрстытæм гæсгæ текст хæйттыл дих кæнынмæ.

- зындгонд фысджыты нæмттæ зонын, сæ уацмыстæ сын ранымайын.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тематикон пълан 4 кълас** | | | |
| **Урочы**  **№** | **Урочы**  **темӕ** | **Урочы мидис æмæ равзаринаг**  **фарстатӕ** | **Скъоладзауты зонындзинӕдтӕм**  **домӕнтӕ** |
| **Ахуырад ӕмӕ наукӕ (2 сах)** | | | |
| 1 | Цӕрукъаты Володя «Чиныг» | Ӕмдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды – чиныджы фӕрцы зонындзинӕдтӕ райсын.  Поэты ныхӕстӕ: «Сси фӕндагамон Цӕрайӕн»- ы нысаниуæг  Дзырдуат: сыкъафындз, стъалыбазыртӕ, адæмыхæттытæ.  Литературӕйы теори: эпиграф.  Ӕмбисӕндтӕ хъӕугӕ дамгъӕтӕй ӕххӕст кӕнын.  Уыци-уыцитӕн дзуӕппытӕ дӕттын. | Зонын:  - эпиграф ӕмӕ ӕмдзӕвгӕ;  - ӕмдзӕвгӕйы мидис;  - авторы хъуыды.  Арæхсын:  -ӕмдзӕвгӕ аив кӕсынмӕ;  - вазыгджын дзырдты нысаниуджытӕ ӕмӕ арӕзт ӕмбарын кӕнынмӕ;  - хъӕугӕ дамгъӕтӕ ӕвӕрынмӕ. |
| 2 | Дзасохты Музафер «Амондджын бон» (скъуыддзаг роман «Дӕллаг Ир-ӕй») | Авторы тыххӕй хуымӕтӕг зонындзинӕдтӕ.  Радзырды сӕйраг архайӕг автор йӕхӕдӕг. Автор цавӕр рӕстӕджы кой кӕны?  Йӕ тырнындзинад ахуырмӕ. Цавӕр чиныг ын ӕрхаста стыр цин ӕмӕ сси йӕ бирӕ чингуытæн сӕрӕвӕрӕн?  Ӕмбисӕндтыл куыст.  Уыци-уыцитӕн дзуæппытæ дӕттын. | Зонын:  - автор ӕмӕ йӕ радзырды сӕйраг геройы;  - радзырды сӕйраг архайӕджы бӕллиц;  - циндзинад ын цы чиныг ӕрхаста, уый ном.  Арæхсын:  - радзырды геройӕн йӕ зӕрдӕ скъолайӕ цӕуылнӕ рухс кодта, уый радзурынмӕ;  - сӕйраг геройӕн цины лӕвар чи бакодта, уымӕн аргъ кӕнынмӕ. |
| **Куыст – цардӕн фӕрӕз (6 сах)** | | | |
| 3 | Хацырты Сергей «Фӕллойы зарӕг» | Ӕмдзӕвгӕ бакӕсын, сӕ хъуыды сын раргом кӕнын.  Райгуырӕн бӕстӕмӕ уарзондзинадыл беседӕ.  Тагъдзуринаг бакӕсын.  Вазыгджын дзырдты арӕзт бацамонын: куыствӕллой, цардуалдзӕг, гауызӕвӕрд. | Зонын:  - уацмысы автор ӕмӕ йӕ жанр;  - ӕмдзӕвгӕ кӕсын, анализ ын кӕнын;  - вазыгджын дзырдты растфыссынад.  Арæхсын:  - тагъддзуринаг тагъд кӕсынмӕ;  - ӕмбисӕндты хъуыды ӕргом кӕнынмӕ. |
| 4 | Чеджеты Геор «Сауцъиу ӕмӕ ӕхсыргур» | Радзырд бакӕсын. Кусаг мыдыбындзы хъӕлдзӕг зарӕджы мидис. Ӕхсыргур – хъал ӕмӕ сӕрыстыр. Фыссӕджы цӕстӕнгас ӕхсыргур, сауцъиу ӕмӕ мыдыбындзмӕ. Дыргъдӕттӕн пайда цавӕр цъиутӕ сты? Цӕрӕгойтӕм, цъиутӕм уарзондзинад гуырын кӕнын. | Зонын:  - мыдыбындз ӕмӕ ӕхсыргуры миниуджытӕ;  - ӕхсыргур ӕмӕ сауцъиуы быцӕу.  Арæхсын:  - дыргъдӕттӕн пайда цы цъиутӕ сты, уыдон ранымайынмӕ.  - фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттынмæ. |
| 5 | Айларты Измаил «Уарз фӕллой» | Авторы тыххӕй цыбыр хъусынгӕнинаг. Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын.  Цӕмӕн ис алы хъуыдыйады фӕстӕ дӕр фарсты нысан?  Ирон рагон царды уагыл ныхас кӕнын. Дзырдты нысаниуджытæ æмæ арæзт амонын. Ӕмбисӕндты хъуыды ӕргом кӕнын. | Зонын:  - авторы ӕмӕ йӕ уацмысы сӕйраг хъуыды;  - вазыгджын дзырдты арӕзт.  - фарсты нысаны ӕвӕрд алы хъуыдыйады фӕстӕ дӕр;  Арæхсын:  - ӕмбисӕндты хъуыды ӕргом кӕнынмӕ;  - уацмысы хъуыдымӕ гӕсгӕ фӕллойӕн аргъ скӕнынмӕ. |
| 6 | Хуыгаты Ленӕ «Авджы сӕстытӕ» | Радзырд ӕмбаргӕ каст кӕнын. Йӕ мидис ын бамбарын. Хӕйттыл ӕй дих кӕнын. Алы хайӕн дӕр пълан саразын. Къордтӕй йыл бакусын. Уацмысы сӕйраг хъуыды: «Ныййарӕджы ӕвӕгӕсӕй макуы ныууадз». ӕрдзурын.  Хатдзӕгтӕ скӕнын. | Зонын:  - радзырд ӕмбаргӕ каст кӕнын;  - радзырды мидис;  - пълан аразын.  Арæхсын:  - уацмыс хӕйттыл дих кӕнынмӕ;  - хатдзӕгтӕ кӕнынмӕ. |
| 7 | Чеджемты Ӕхсар «Цъырцъы-  раг» | Басня аив, раст хъӕлӕсы уагӕй кӕсын. Цъырцъыраджы царды уагыл ӕрныхас кӕнын. Кусын чи нӕ уарзы, уымӕн фидӕн нӕй – басняйы сӕйраг хъуыды. Мӕлдзыг сӕрд йӕхи зымӕгмӕ куыд цӕттӕ кодта. Фӕллойуарзаг мӕлдзыгыл зымӕг дӕр нӕ тых кӕны. Проблемон фарст: «Мӕлдзыг раст бакодта, цъырцъырагӕн кӕй нӕ баххуыс кодта, уымӕй?»  Литературӕйы теори: басня.  Ӕмбисӕндтыл куыст. | Зонын:  - аив раст хӕлӕсыуагӕй кӕсын;  - басняйы сӕйраг хъуыды.  Арæхсын:  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ;  - хи хъуыдытӕ дзурынмӕ.  - Цъырцъыраджы царды уагæн аргъ кæнынмæ. |
| 8 | Дзесты Куыдзӕг «Тегайы бӕлас» | Радзырд бакӕсын. Йӕ сӕйраг хъуыды йын бамбарын. Тега цы фӕд ныууагъта йӕ фӕдыл? Цӕмӕн баззад йӕ кой? Фӕллой кӕнын у царды сӕйрагдӕр фӕрӕз. Тегайы хуызӕттӕ сты цардаразджытӕ. Радзырды хъомыладон нысаниуӕг. Хи ныхӕстӕй дзурын. Проектон куыстӕн темӕтӕ: «Тегайы бӕлас».  «Ногдзауты хъӕд». | Зонын:  - радзырд ӕмбаргӕ каст кӕнын;  - Тегайы фӕд йӕ фӕстӕ;  - фӕллойы нысаниуӕг.  Арæхсын:  - проект аразынмӕ;  - радзырд хи ныхӕстӕй дзурынмӕ;  - йӕ сӕйраг хъуыды ӕвзарынмӕ. |
| **Сӕрд (9 сах)** | | | |
| 9 | Плиты Харитон «Найынмӕ» | Ӕмдзӕвгӕ кӕсын. Сӕрдыгон ӕрдзы нывтӕ. Адӕймаг ӕмӕ ӕрдзы бастдзинд. Сабитӕ сӕ улӕфт доны был уадзынц. Нывмӕ гӕсгӕ радзырд ӕрхъуыды кӕнын. Ӕмбисондыл куыст.  Уыци-уыцийӕн дзуапп дӕттын.  Литературӕйы теори: тагъддзуринаг. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕйы авторы;  - аив кӕсын;  - сӕрдыгон ӕрдзы ивддзинӕдтӕ;  Арæхсын:  - нывмӕ гӕсгӕ кусынмӕ;  - хи ныхӕстӕй дзурынмӕ. |
| 10 | Дзасохты Музафер «Хъӕддаг бабызы лӕппын» | Радзырды сӕйраг хъуыды: адӕймаг хъуамӕ хъӕддаг цӕрӕгойты ӕххуыс кӕна. «Ацы радзырды чи разынд хъӕддаг?» – проблемон фарст. Фыссӕджы цӕстӕнгас кӕсагахсӕг лӕппуты митæм. Бабызы лӕппыны цард æнӕ мадӕй?  Хи хъуыдытӕ дзурын.  Нывтӕ текстмӕ гӕсгӕ фӕд-фӕдыл равӕрын. | Зонын:  - ӕмдзæвгӕ ӕвзаргӕ каст кӕнын;  - фыссӕджы цӕстӕнгас лӕппуты мимӕ.  Арæхсын:  - проблемон фарстыл ахъуыды кӕнын ӕмӕ йын дзуапп раттынмӕ;  - хи хъуыдытӕ дзурынмӕ. |
| 11-12 | Ситохаты Саламджери «Зилгӕ мал» | Радзырд кӕсын ӕмӕ йын йӕ мидис ӕмбарын. Дыууӕ ӕфсымӕры ахаст. Радзырды сӕйраг хъуыды.  Проектон куыст бакӕнын. Цӕмӕн схуыдта автор йӕ уацмыс «Зилгӕ мал»?  Цӕуылнӕ сӕххӕст Бӕппийы бӕллиц?  Литературӕйы теори: радзырд | Зонын:  - ӕфсымӕрты ахаст сӕ кӕрӕдзимӕ;  - радзырды сӕйраг архайӕг чи уыди;  - авторы цӕстӕнгас йӕ персонажтӕм;  Арæхсын:  - проектон хӕстӕ ӕххӕст кӕнынмӕ;  - проблемон фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттынмӕ. |
| 13 | Хаджеты Таймураз «Сӕрдыгон изӕр» | Ӕмдзӕвгӕ раст ӕмӕ аив кӕсын.  Цавӕр ӕнкъарӕнтӕ ӕвзӕрын кӕны?  Сӕрдыгон хъӕуккаг изӕр. Ӕрдз, цӕрӕгойтӕ, хӕдзарон фос ӕхсӕвмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсынц.  Фыссӕджы ӕнкъарӕнтӕ.  Литературӕйы теори: олицетворени. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕйы мидис;  - фыссӕджы ӕнкъарӕнтӕ;  - цы у олицетворени.  Арæхсын:  - ӕмдзӕвгӕ раст хъӕлӕсы уагӕй кӕсынмӕ;  - хи ӕнкъарӕнтӕ ӕвдисынмӕ. |
| 14 | Ситохаты Саламджери «Сӕгуыты лӕппын» | Радзырд кӕсын, хи ныхӕстӕй йӕ дзурын.  Диссаджы ныв: бирӕгъы лӕппынтӕ ӕмӕ сӕгуыты лӕппыны хъазт.  Сӕгуыты лӕппыны мады фесæфт…  Адӕймаджы ӕмӕ хъӕддаг сырдты митӕн аргъ скӕнын.  Сывӕллӕттӕн хи хъуыдытӕ зӕгъын кӕнын.  Ӕмбисӕндты хъуыды раргом кӕнын. | Зонын:  - хъӕддаг цӕрӕгойты миниуджытӕ;  - радзырды мидис;  - радзырды сӕйраг хъуыды;  - адӕймаджы митӕн аргъ кӕнын.  Арæхсын:  - хи хъуыдытӕ дзурынмӕ;  - ӕрдзы диссӕгтӕн аргъ кӕнынмӕ;  - проблемон фарстӕн дзуапп дӕттынмӕ. |
| 15 | Коцойты Арсен «Куысыфтӕг ӕмӕ дурын» | Литературон аргъау. Йӕ хицӕндзинад адӕмон аргъауӕй.  Аргъауы сӕйраг архайджыты хӕлардзинад. Кӕрӕдзийы куыд фервӕзын кодтой зын сахат.  Цӕсгӕмттӕм гӕсгӕ каст. Аргъауӕн анализ кӕнын. Ӕцӕг хӕлардзинады ӕууӕлтӕ.  Къӕйттӕй куыст. | Зонын:  - аргъауы авторы;  - ӕцӕг хӕлардзинады ӕууӕлтӕ;  - цӕсгӕмттӕм гӕсгӕ кӕсын.  Арæхсын:  - аргъауы сӕйраг архайджытӕн аргъ кӕнынмӕ;  - къӕйттӕй кусынмӕ. |
| 16-17 | Бӕдоаты Хъазыбег «Жоркӕ» | Радзырд бакӕсын. Йӕ мидис ын бамбарын. Сӕйраг архайджыты хæлардзинад. Ӕрдзы ӕрфыст радзырды.  Æмбӕлтты уарзондзинад ӕмӕ ӕххуыс хърихъуппы лӕппынӕн. Дзырдты растфыссынад бацамонын: арвыллӕугӕ, хосгӕрдджытӕ, ӕрыскъӕфдзуан, хӕрзӕггурӕггаг, цыргъкъуымон. | Зонын:  - радзырды авторы;  - сӕйраг архайджытæ æмæ сӕ миниуджытӕ;  - ӕвзаргӕ каст кӕнын.  Арæхсын:  - лӕппутӕн характеристикӕ раттынмӕ;  - тексты бæлвырд бынат ссарынмӕ;  - лӕппуты хӕлардзинадӕн аргъ кӕнынмӕ. |
| **Зӕххы сой – царды сой (6 сах)** | | | |
| 18 | «Ӕвдадзы хос»  (вьетнамаг аргъау) | Аргъауы мидис.  Аргъауы сӕйраг хъуыды.  Сылгоймаджы лӕггад фӕндаггонӕн.  Цы у «Ӕвдадзы хос»?  Хатдзӕгтӕ скӕнын.  Ӕмбисӕндтыл куыст. | Зонын:  - аргъауы мидис;  - сӕйраг архайӕджы миниуджытӕ.  Арæхсын:  - хатдзӕг скӕнынмӕ;  - сӕйраг архайӕгӕн аргъ скӕнынмӕ. |
| 19 | Хъазиты Мелитон «Иу къусы» | Аргъау кӕсын, йӕ мидис ын ӕмбарын. Цӕхӕрадоны халсарты быцӕу.  Рольтӕм гӕсгӕ кӕсын ӕмӕ беседӕ аразын. Халсарты фембæлд иу къусы.  Нывтыл кусын, схемӕтӕ кӕсын.  Литературӕйы теори: абзац. | Зонын:  - аргъауы мидис ӕмӕ авторы;  - цы у абзац;  - цӕхӕрадоны халсарты нӕмттӕ ӕмӕ сӕ пайда адӕймагæн  Арæхсын:  - беседӕйы архайынмӕ;  - халсарты быцӕуӕн æмæ фембæлдæн аргъ кӕнынмӕ. |
| 20 | Дзесты Куыдзӕг «Мӕкъуылтӕ фервӕзын кодта» | Радзырд хӕйттыл дих кӕнын. Къордты куыст. Нывтыл кусын.  Азӕмӕт ӕмӕ йӕ фыды фӕлгонцтӕ. Фыссӕджы цӕстӕнгас йӕ радзырды архайджытӕм.  Цы у ӕхсӕнадон мулк? Куыд ӕй хъӕуы хъахъхъӕнын?  Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын.  Ӕмхуызон дзырдты нысаниуӕг бӕрӕг кӕнын. | Зонын:  - сӕргондимӕ кусын;  - нывыл кусын.  Арæхсын:  - текст хӕйттыл дих кӕнынмӕ;  - хи ныхӕстӕй дзурынмӕ;  - Азӕмӕт ӕмӕ йӕ фыды ахастытӕн аргъ кӕнынмӕ;  - архайӕджы раконд хъуыддагмӕ гӕсгӕ миддуне бӕрӕг кӕнынмӕ. |
| 21-22 | Ганс Христиан Андерсен «Дыргъдонгӕс ӕмӕ уӕздӕттӕ» | Литературон аргъауы хицӕндзинад радзырдӕй.  Аргъауы сӕргонд ӕмӕ йӕ сӕйраг архайджытӕ. Уӕздӕттӕ ӕмӕ сӕ кусӕджы фӕлгонцтӕ.  Аргъауы дыккаг хайӕн сӕргонд ӕрхъуыды кӕнын.  Уӕздӕттӕ ӕмӕ Ларсены удварны миниуджытӕ. Фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. | Зонын:  - аргъауы мидис;  - литературон аргъауы хицӕндзинад радзырдӕй.  Арæхсын:  - уӕздӕттӕ ӕмӕ Ларсены удварны миниуджытӕн аргъ кæнынмæ;  - аргъауы дыккаг хайӕн сӕргонд ӕрхъуыды кӕнынмæ;  - фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттынмæ. |
| 23 | Будайты Милуся «Дидинджытӕ» | Уацмысы жанр. Уацмысы архайджытӕ. Радзырды хъомыладон нысаниуӕг. Тырнындзинад хистӕртӕн ӕххуыс кӕнынмӕ.  Хъӕуккаг царды сӕрдыгон нывтӕ. Дидинджыты рӕсугъддзинад. Авторы цӕстӕнгас архайджытӕм. Дидинджыты фесӕфт ӕмӕ йӕ аххосаг. Сыхӕгты ахаст сӕ кӕрӕдзимӕ. Радзырдӕн ӕндӕр кӕрон ӕрхъуыды кӕнын. | Зонын:  - текст хинымӕр ӕмӕ хъӕрӕй кӕсын;  - Тетейӕн характерисикӕ дӕттын йӕ митӕм гӕсгӕ;  - радзырды мидис дзурын.  Арæхсын:  - урочы активон уӕвынмӕ;  - авторы цӕстӕнгас ӕмбарынмӕ;  - сыхӕгтӕ ахастытӕн аргъ кӕнынмӕ. |
| **Фӕззӕг ралӕууыд йӕ рады (3 сах)** | | | |
| 24 | Кочысаты Мухарбег «Фӕззӕджы нывтӕй» | Эпиграфыл кусын.  Темӕйы сӕргондмӕ гӕсгӕ ныхас цӕуыл цӕудзӕн, уый сбӕрӕг кӕнын.  Нывыл куыст.  Фӕззӕджы бӕрӕггӕнӕнтӕ ӕмӕ миниуджытӕ.  Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын.  Бӕркад ӕмӕ сой. | Зонын:  - фыссӕджы царды ахсджиагдӕр хабӕрттӕ хуымӕтӕг хуызы;  - нывмӕ гӕсгӕ радзырд аразын.  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын ӕмӕ ӕвзарынмӕ;  - ӕмдзӕвгӕйы райдайӕн ӕмӕ кӕрон ӕмбарынмӕ;  - хи хъуыдытӕ дзурынмӕ. |
| 25 | Айларты Чермен «Бӕркадхон» | Уацмыс кӕсын.  Нывыл кусын.  Сюжеты ӕнахуырдзинад. Бурдзалыг Бӕркадхон хоны халсартӕ ӕмӕ дыргъты йӕ къӕбицмӕ.  Фӕртстытӕн дзуӕппытӕ дӕттын. | Зонын:  - нывыл кусын;  - хи ныхӕстӕй дзурын;  - Бӕркадхон бурдзалыг цӕмӕн у?  Арӕхсын:  - фӕрстытӕн дзуӕппытӕ дӕттынмӕ. |
| 26 | Цӕрукъаты Алыксандр «Бӕркадджын фӕззӕг» | Фӕззыгон ивддзинӕдтӕ ӕрдзы.  Поэты цӕстӕнгас фӕллоймӕ, бӕркадмӕ.  Ӕмдзӕвгӕ аив, раст хъӕлӕсыуагӕй кӕсын.  Аивгӕнӕн мадзал – олицетворени.  Ӕмдзӕвгӕйы хъуыдымӕ хӕстӕг ӕмбисонд равзарын. Тагъддзуринаг зӕрдывӕрдӕй ахуыр кӕнын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив, раст хъӕлӕсыуагӕй кӕсын;  - фӕззыгон ивддзинӕдтӕ ӕрдзы;  - ӕмдзӕвгӕйы хъуыдымӕ ӕмбисонд ӕвзарын;  - поэты цӕстӕнгас ӕрдзмӕ, бӕркадмӕ. |
| **Нӕ адӕмы ивгъуыд дуджы нывтӕ (7 сах)** | | | |
| 27 | Хетӕгкаты Къоста «Мӕгуыры зӕрдӕ» | Ног темӕйыл ныхас. Зӕронд дуджы нывтӕ Хетӕгкаты Къостайы ӕмдзӕвгӕйы.  Нывмӕ гӕсгӕ куыст – хӕхбӕсты цард зымӕгон.  Абоны хӕхбӕсты цардимӕ йӕ абарын.  Æмдзæвгæйы аивадон мадзӕлттӕ. Ӕмдзӕвгӕйы мидис ӕмбарын кӕнын.  Ӕмбисӕндты мидисыл куыст.  Ӕмхуызон дзырдты нысаниуӕг бӕрӕг кӕнын.  Дзырдуат: зыгуым, лыстӕн. | Зонын:  - æмдзæвгæйы мидис;  - зӕронд дуджы царды нывтӕ;  - хӕхбӕсты уӕззау царды бӕрӕггӕнӕнтӕ;  - аивадон мадзӕлттӕ.  Арæхсын:  - нывмӕ гӕсгӕ хохӕгты уӕззау царды тыххӕй дзурынмӕ;  - абоны хӕхбӕсты цардимӕ йӕ барынмæ;  - ӕмхуызон дзырдты нысаниуӕг бӕрӕг кӕнынмӕ. |
| 28 | Гӕдиаты Секъа «Уӕййаг сывӕллӕт-тӕ» | Рагзаманты адӕмы ӕбар цард. Ӕххормаг рӕстӕг. Хъӕздгуыты фыдмитӕ. Сывӕллӕттӕ уӕй кӕнын – ӕппӕты стырдӕр фыдракӕнд. Сывӕллӕтты абоны царды уавӕртӕ.  Ӕмбисонд зӕрдыл бадарын.  Дзырдуат: мӕрт, дзӕнӕтон лӕнчытӕ, фарсдар, сӕрхъуызой, уацайрӕгтӕ. | Зонын:  - радзырды мидис ӕмӕ йӕ авторы;  - рагзаманты адӕмы ӕнӕбар цард;  - царды раивд.  Арæхсын:  - рагон царды нывтӕ абоны цардимӕ барынмӕ. |
| 29 | Айларты Чермен «Задалески Нана» | Задалески Нанайы сгуыхдзинад. Авторы цӕстӕнгас Задалески Нанамӕ. Сывӕллӕттӕм ӕмӕ Райгуырӕн бӕстӕмæ уарзондзинад – тыхдӕттӕг фӕрӕзтӕ. Аивадон мадзал – абарст. Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын. Ӕмбисӕндтыл куыст.  Ӕмхуызон дзырдты нысаниуӕг бӕлвырд кӕнын. | Зонын:  - Задалески Нанайы сгуыхтдзинад;  - авторы цӕстӕнгас Нанамӕ.  Арӕхсын:  - автор абарстӕй кӕм спайда кодта, уыдон агурынмӕ;  - аив кӕсынмæ. |
| 30 | Лев Толстой «Мӕгуыр адӕм» | Радзырд хӕйттыл дих кӕнын. Къордтӕй куыст – иумӕйаг беседӕ аразын. Адӕмы мӕгуырдзинадыл дзурын. Кӕрӕдзийы ӕмбарындзинад фӕуӕлахиз. Ӕмбисӕндты хуызы радзырдӕн хатдзӕг кӕнын. Боныхъӕды зонӕнтӕ зӕрдыл дарын. | Зонын:  - къорды кусын;  - беседӕйы активонӕй архайын.  Арӕхсын:  - Жаннӕйы мийӕн аргъ скӕнынмӕ;  - ӕмбисӕндты хуызы радзырдӕн хатдзӕг скӕнынмӕ. |
| 31-32 | Константин Ушинский «Куырм бӕх» | Радзырд кӕсын. Йӕ архайды рӕстӕг ӕмӕ бынат.  Уседомы фӕлгонц. Йӕ диссаджы саргъы бӕх Уадсур.  Уадсуры æххуыс йæ хицауæн.  Уседом йӕ дзырд нӕ сӕххӕст кодта.  Адӕмы тӕрхон Уседомæн.  Литературӕйы теори: этюд. | Зонын:  - радзырды архайд кӕд ӕмӕ кӕм ӕрцыд;  - сӕйраг архайджыты;  - сӕ ахастытӕ кӕрӕдзимӕ;  - уседомы рӕдыд;  - бӕхы фӕлгонцы тыххӕй дзурын.  Арӕхсын:  - адӕймаг ӕмӕ хӕдзарон цӕрӕгойты ахастытӕн аргъ кӕнынмӕ. |
| 33 | Чеджемты Геор «Уӕйыджы цӕссыгтӕ» | Сæргондыл кусын. Радзырды мидис. Болайы характеристикӕ. Йæ сывӕллоны бонтӕ. Мады мӕт. Бола - хосгӕрдӕнты. Рольтӕм гӕсгӕ кӕсын. Болайы ӕххуыс хъӕлдым мыстӕн. Тагъддзуринаг зӕрдыл дарын. | Зонын:  - Болайы фӕлгонц;  - Болайы мады мӕт;  - йӕ хицӕндзинад иннӕ сывӕллӕттӕй.  Арӕхсын:  - Болайы зӕрдӕхӕлардзинадӕн аргъ кӕнынмӕ. |
| **Зымӕг (4 сах)** | | | |
| 34 | Хетӕгкаты Къоста «Зымӕг» | Рагзаманты хӕхбӕсты цӕрӕг адӕмы зындзинӕдтӕ зымӕгон. Абоны хӕхбӕсты цардимӕ сӕ барын. Ӕмбисӕндты хъуыды ӕргом кӕнын. Базон-базонӕн дзуапп дӕттын. Ӕмхуызон цы дзырдтӕ хъуысы, уыдоны нысаниуӕг бӕрӕг кӕнын. Тагъддзуринагыл куыст. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕйы темӕ;  - ӕмдзӕвгӕйы мидис;  - поэты зӕрдӕйы уаг ӕмбарын.  Арӕхсын:  - абоны царды ивддзинӕдтӕ ӕмбарынмӕ ӕмӕ сын аргъ кӕнынмӕ. |
| 35 | Ногбон алы бӕстӕты | Ӕппӕтдунеон бӕрӕгбон – Ног аз. Алы бӕстӕйӕн дӕр – йӕхи Ног аз. Вьетнам, Афганистан ӕмӕ Японы Ног аз. Уӕрӕсейы Заз бӕласы бӕрӕгбон. Петр Первый-йы тыххӕй зонинӕгтӕ. Зымӕджы мӕйтӕ. Базон-базонӕн дзуапп дӕттын. | Зонын:  - Ног азы тыххӕй дзурын;  - Вьетнам, Афганистан ӕмӕ Японы Ног аз куыд кӕнынц;  - Уӕрӕсейы заз бӕласы бӕрӕгбон;  - чи уыд Петр Первый. |
| 36 | Цӕрукъаты Александр «Фыццаг мит» | Ӕмдзӕвгӕ кӕсын. Зымӕгон ӕрдзы нывтӕ æмæ куыстытӕ. Сабиты зымӕгон хъӕзтытӕ. Мӕргътӕ ӕмӕ цӕрӕгойты зымӕгон цард. Аивадон мадзӕлттӕ ӕмдзӕвгӕйы.  Базон-базонӕн дзуапп дӕттын. Тагъддзуринаг зӕрдыл бадарын.  Ӕрдзы ивддзинӕдтыл æрдзурын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  - ӕрдзы зымӕгон нывты хицӕндзинад;  - сабиты зымӕгон хъӕзтытӕ.  Арӕхсын:  - поэт цы аивадон мадзӕлттӕй спайда кодта, уыдон агурынмæ. |
| 37 | Хӕмыцаты Албег «Ног аз» | Поэты курдиат Ног азмӕ. Йӕ уарзон ахаст Райгуырӕн бӕстӕмӕ. Зӕронд азӕн фӕндараст. Ног аз цины хабӕрттимӕ, ныфсытимӕ фарны къах ӕрбавӕрӕд!  Ӕмдзӕвгӕ – хынцинаг кӕсын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕйы сӕйраг хъуыды;  - поэты ахаст Райгуырӕн бӕстӕмӕ;  - Ног азы нысаниуӕг сабиты царды. |
| **Мадӕлты фӕдзӕхст: «Макуы уал уӕд хӕст!» (5 сах)** | | | |
| 38 | Плиты Грис «Саби» | Авторы тыххӕй зонинаг. Ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын.  Хӕсты фыдбылызтӕ.  Зӕронд барӕг ӕмӕ сабийы фембӕлд.  Тексты синонимтӕ ссарын.  Вазыгджын дзырдтӕ: урсбоцъо, цинӕнхъæл. | Зонын:  - авторы ӕмӕ уацмысы мидис;  - ӕмдзӕвгӕ аив кӕсын;  - хӕсты фыдбылызтӕ.  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕйы мидис радзурынмӕ. |
| 39 | Къадзаты Станислав «Чысыл лӕвар» | Сӕргондыл кусын. Текст хӕйттыл дих кӕнын. Алы хаймӕ дӕр фӕрстытӕ дӕттын. Алы хайыл дӕр хицӕн къордтӕй кусын.  Иумӕйаг хӕслӕвӕрдтӕ: Нанайӕн, Батрадзӕн ӕмӕ Майорӕн характеристикӕ дӕттын.  Ӕрыгон афицерты мӕлӕт. | Зонын:  - сæргондыл кусын;  - къорды куысты архайын;  - характеристикӕ дӕттын;  - мидис ӕмбарын. |
| 40 | Плиты Исæйы зарæг | Адæмон зарджытæ, сæ нысаниуæг.  Иссæйы тох знаджы ныхмæ. Йæ ардбахæрд хæстмæ цæугæйæ. Иссæйы хæстон сгуыхтытæ. Зарæджы текст æмбаргæ каст кæнын. Æмбисонд зарæджы мидисимæ бæттын. | Зонын:  - адæмон зарджытæ кæуыл конд вæййынц;  - цæмæн хуыйнынц адæмон.  Арæхсын:  - зарæджы текст аив æмæ комментаритимæ кæсынмæ. |
| 41-42 | Юрий Яковлев «Дзулы дидинӕг» | Радзырд кӕсын ӕмӕ хи ныхӕстӕй дзурын.Йӕ сӕргондыл ын ӕрдзурын.  Радзырды сӕйраг хъуыды, йӕ мидис. Балцы фӕстӕ Коляйы мидуавӕры аивд йӕ бабамӕ. Дыккаг хайӕн сӕргонд ӕрхъуыды кӕнын. | Зонын:  - кӕсын ӕмӕ хи ныхӕстӕй дзурын;  - радзырды сӕйраг хъуыды ӕмӕ мидис;  - цӕмӕн уыди Коля иудадзыг ӕххормаг;  - радзырд «Дзулы дидинӕг» цӕмӕн хуыйны. |
| **Райгуырӕн бӕстӕ (3 сах)** | | | |
| 43 | Джыккайты Шамил «Фарны артдзӕст у мӕ бӕстӕ» | Нывыл кусын. Ӕмдзӕвгӕйы сӕргонд ӕмбарын кӕнын. Поэты сӕрыстырдзинад йӕ Райгуырӕн бӕстӕйӕ.  Нӕ рагфыдӕлты хӕрзӕгъдӕуттӕ: цыт, уӕздадзинад, уазӕгуарзон, адӕмӕн лӕггад кӕнын, ныфсхаст уӕвын.  Æмбисӕндтыл куыст. | Зонын:  - ныв ӕмӕ сӕргондыл кусын;  - нӕ фыдӕлты ӕгъдӕутты сӕйрагдӕртӕ;  - кад ӕмӕ бӕркады нысаниуӕг.  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕ раст хъӕлӕсыуагӕй аив кӕсынмӕ;  -дзырдты нысаниуджытӕ бӕрӕг кӕнынмӕ. |
| 44 | Айларты Чермен «Фыдӕлты уӕзӕг» | Радзырд кӕсын ӕмӕ хи ныхӕстӕй дзурын. Авторы ныхас ӕнӕуд предметтимӕ: гӕнах, быдыр ӕмӕ Ирыстон.  Нывмӕ гӕсгӕ хъуыдыйӕдтӕ хъуыды кӕнын.  Тагъддзуринаг кӕсын.  Полиндром зӕрдыл дарын. | Зонын:  - радзырд аив кӕсын;  - хи ныхӕстӕй йӕ дзурын;  - нывмӕ гӕсгӕ хъуыдыйӕдтӕ хъуыды кӕнын.  Арӕхсын:  - радзырды мидисмӕ хӕстӕгдӕр ӕмбисонд ӕвзарынмӕ. |
| 45 | Боситы Ирбег «Ӕмбаргӕ куыдз» | Радзырд кӕсын.  Йӕ мидис ын ӕмбарын – ӕфсӕддонты балц доны былмӕ, Пиратимӕ фембӕлд, ацӕргӕ сылгоймаджы раконд хабар, Пираты уавӕр йӕ хицауы фесӕфты фӕстӕ, йӕ ирвӕзынгӕнджытӕ, Пират Ирыстоны. Тагъддзуринаг бахъуыды кӕнын. | Зонын:  - радзырды мидис;  - радзырды сӕйраг архайджыты;  - хи ныхӕстӕй дзурын.  Арӕхсын:  - хъӕбатыр морякы сгуыхтдзинадæн аргъ кӕнынмӕ;  - Пираты ирвӕзынгӕнджытӕн характеристикӕ дӕттынмӕ. |
| **Нӕ уалдзӕг – нӕ дарӕг (6сах.)** | | | |
| 46 | Кочысаты Мухарбег «Уалдзӕг» | Ног темӕйыл ӕрдзурын.  Уалдзыгон ӕрдзы нывтӕ. Нывмӕ гӕсгӕ хъуыдыйӕдтӕ хъуыды кӕнын.  Æмдзӕвгӕ аив, раст хъӕлӕсы уагӕй кӕсын.  Поэты зӕрдӕйы цин.  Тагъддзуринаг зӕрдыл дарын.  Боныхъӕды тыххӕй зонинӕгтӕ. | Зонын:  - ног темӕйы мидис;  - нывмӕ гӕсгӕ кусын.  Арӕхсын:  - ӕмдзӕвгӕйы мидисмӕ нывтӕ кӕнынмӕ;  - ӕмдзӕвгӕ аив, хъӕугӕ хъӕлӕсыуагӕй кӕсынмӕ. |
| 47 | Соттиты Риммӕ «Малусӕг ӕмӕ бӕрз» | Уалдзыгон нывтӕ – Бӕрз бӕласы цин. Митдоны ӕрбайсӕфт. Малусӕджы фæзынд. Малусӕг ӕмӕ Бӕрзы лымӕндзинад. Ӕмбисӕндты мидис ӕргом кӕнын.  Ӕмхуызон дзырдты нысаниуӕг бӕлвырд кӕнын. | Зонын:  - уацмысы темӕ ӕмӕ мидис;  - уалдзӕджы миниуджытӕ.  Арӕхсын:  - уацмыс аив кӕсынмӕ;  - хъӕугӕ эпизодтӕ хицӕн кӕнынмӕ;  - рольтӕм гӕсгӕ кӕсынмӕ. |
| 48 | Чеджемты Геор «Ӕгас цӕуай, дзывылдар» | Ӕмдзӕвгӕ аив хъӕлӕсыуагӕй кӕсын.  Поэты ӕнкъарӕнтӕ дзывылдары тыххӕй. Дзывылдар – уалдзӕджы минӕвар. Хи ’нкъарӕнтӕ ӕвдисын уалдзӕг ӕмӕ дзывылдармӕ.  Ӕмбисонд бахъуыды кӕнын.  Тагъддзуринаг кӕсын. | Зонын:  - ӕмдзӕвгӕ аив ӕмӕ хъӕугӕ хъӕлӕсыуагӕй кӕсын;  - хи ӕнкъарӕнтӕ ӕвдисын.  Арӕхсын:  - поэты ӕнкъарӕнтӕ ӕмбарынмӕ;  - дзырды арӕзт ӕвзарынмӕ. |
| 49 | Мыртазты Барис «Ног хорз ӕгъдӕуттӕн царды нӕй кӕрон» | Поэты фӕдзӕхст – Иры хорз ӕгъдӕуттӕн нӕй кӕрон ӕмӕ сӕ ды ма фесаф.  Ӕмдзӕвгӕ комментаритимӕ кӕсын.  Хатдзӕгтӕ кӕнын.  Зӕрдылдаринаг ахуыр кӕнын.  Тагъддзуринаг бахъуыды кӕнын. | Зонын:  - комментаритимӕ кӕсын;  - зӕрдылдаринаг;  - тагъддзуринаг.  Арӕхсын:  - хатдзӕгтӕ кӕнынмӕ;  - поэты фӕдзӕхст хицӕн кӕнынмӕ. |
| 50 | Хъайтыхъты Азӕмӕт «Батыры ӕхцатӕ» | Авторы тыххӕй цыбыр раныхас.  Радзырд хайттыл дих кӕнын. Сæргæндтæ сын хъуыды кæнын, хи ныхӕстӕй сӕ дзурын.  Сӕйраг архайӕджы сабидуджы царды нывтӕ. Фыссӕджы фӕдзӕхст. Тагъддзуринагыл куыст. Ӕмхуызон дзырдты нысаниуӕг бӕрӕг кӕнын. | Зонын:  - уацмысы жанр ӕмӕ авторы ном;  - сӕргонд хъуыды кӕнын;  - хи ныхӕстӕй дзурын.  Арӕхсын:  - къорды кусынмӕ;  - хӕйттыл дих кӕнынмӕ ӕмӕ хайӕн сӕргонд дӕттынмӕ. |
| 51 | Туккаты Барис «Сомыгонд» | Радзырд кӕсын. Йӕ сӕйраг хъуыды йын ӕмбарын. Дадайы цардӕй ист ӕцӕг хабар лӕппуйӕн феххуыс.  Радзырды сӕргонд цӕуыл дзурӕг у? | Зонын:  - радзырды сӕйраг хъуыды;  - дадайы цӕстытӕ доны цӕмӕн разылдысты. |

**Азы кæронмæ 4-æм къласы скъоладзаутæ хъуамæ зоной:**

- æмбаргæ æмæ тагъд кæсын;

- уацмысы мидисмæ гæсгæ хъæлæсы уаг раст аразын;

- текст хинымæр æмæ хъæрæй кæсын;

- цы уацмыс бакастысты, уый мидисæй фæрстытæн раст дзуæппытæ дæттын;

- сæ хъуыдымæ гæсгæ кæрæдзимæ хæстæг дзырдтæ иртасын;

- тексты аивадон фæрæзтæ иртасын æмæ сын сæ нысаниуæг æмбарын;

- адæмон дзургæ сфæлдыстады жанртæ кæрæдзийæ иртасын;

- зындгонд фысджыты нæмттæ зонын, сæ уацмыстæ сын кæсын;

**Арæхсой:**

- уацмысы сæйраг геройы архæйдтытæн аргъ кæнынмæ, характеристикæ сын дæттынмæ;

- æмбисæндты хъуыды хибарæй æргом кæнынмæ;

- литературæйы теорийæ цы зонинæгтæ ис чиныджы, уыдонæй пайда кæнынмæ;

- тексты алы хуызтæ кæрæдзийæ иртасынмæ;

- библиотекæйы хъæугæ чиныг равзарынмæ;

- чиныджы ном, сæргæндтæ æмæ разныхасмæ гæсгæ, цæуыл фыст у, уый иртасынмæ;

- дзырдуæттæй пайда кæнынмæ.

Учебное издание

**ПРОГРАММА**

**ПО ОСЕТИНСКОМУ**

**ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ**

(2-4)

**Составитель:** Дзтиева Эмма Зелимхановна

**Редактор:** Дзампаева Лариса Гагузовна