„Өймөкөөн орто оскуолата“ муниципальнай орто үөрэхтээһин тэрилтэтэ

„Көрүлүннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „Сөбүлэһилиннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „Бигэргэтилиннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_

Гум.ц. МХ салай-та Сивцева И.Ф.. Үөрэх чааһыгар директоры солб-чы Степанова Е.К. Директор Посельская Е.Г.

„\_\_\_\_\_\_\_“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 с. „\_\_\_\_\_\_“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 с. «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017с.

Үлэлиир программа

саха тыла

6 кылаас

2017 – 2018 ү.с.

Учуутал: Сивцева С.У.

**БЫhААРЫЫ СУРУК**

Норуот олорбут оло5о, тыына-дьылҕата тылыгар сɵӊɵн сылдьар. Оҕо тɵрʏɵҕʏттэн ийэ тылын эйгэтигэр иитилиннэҕинэ, омук кутун-сʏрʏн, ɵр ʏйэлэргэ муспут муудараhын этигэр-хааныгар иӊэринэр, тɵрɵɵбʏт тылын, бэйэтин омугун ытыктыыр-харыстыыр киhи буолар. Ийэ тылах киhи атын омук дьонун кытта тэӊнээҕин билинэн, дьиӊ интернациональнай тыыӊӊа иитиллэр. Саха тылын оскуолаҕа ʏɵрэтии бары предметтэри ʏɵрэтиини кытта быhаччы ситимнээх, онно акылаат буолар ураты суолталанар.

Саха Республикатыгар орто оскуолаҕа саха тылын ʏɵрэтии государственнай суолталаах икки докумуоӊӊа олоҕурар:

1. 1992 с. Муус устар 4 кʏнʏгэр ылыллыбыт Саха Республикатын Конституциятын 46-с ыстатыйатыгар «Саха Республикатын государственнай тылларынан саха уонна нуучча тыллара буолаллар» диэн суруллубута. Ол аата саха тыла ʏɵрэххэ, ʏлэҕэ-хамнаска, дьыала-докумуон толоруутугар, уопсастыба бары эйгэтигэр толору туттуллар бырааптаах тыл буолар.
2. СР Правительствота 1991 с. Ыам ыйын 23 кʏнʏгэр «Саха Республиеатын национальнай оскуолаларын саӊардан сайыннарыы концепциятын» бигэргэппитэ. Концепция оҕо кыра сааhыттан орто оскуоланы бʏтэриэр диэри тɵрɵɵбʏт тылынан иитиллэр, ʏɵрэнэр конституциянан кɵрʏллʏбʏт демократическай быраабын олоххо киллэрэр бириинсиби тутуhар.

Билигин тɵрɵɵбʏт тыл, федеральнай государственнай ʏɵрэх стандартын ирдэбилинэн, уопсай ʏɵрэхтээhин булгуччулаах чааhыгар киирэн, базиснай ʏɵрэх былааныгар (федеральнай) миэстэтэ, ʏɵрэтиллэр чааhа чопчу ыйыллан ʏɵрэтиллэр таhыма ʏрдээтэ.

Саха тылын орто оскуолаҕа ʏɵрэтии маннык сыалы-соругу туруорар:

1. Саха тылын барҕа баайын, тутулун, уратытын оҕо ɵйʏгэр-сʏрэҕэр тиийэр курдук арыйан кɵрдɵрʏʏ.
2. Орто оскуоланы бʏтэрэр ʏɵрэнээччигэ араас эйгэҕэ, араас наадаҕа сахалыы сатаан саӊарар, суруйар дьоҕуру иӊэрии.
3. Саха тылын талыы-талба кэрэтин биллэрэн, ийэ тылын сɵбʏлʏʏр-харыстыыр, тɵрʏт култууратын биhириир, омугун сыаналыыр, убаастыыр ыччаты иитэн таhаарыы

**Үɵрэх предметин ʏɵрэтии тʏмʏгэ**

Ытык ɵйдɵбʏллэри иӊэрии:

Саха тылын оскуолаҕа ʏɵрэтии кэмигэр оҕо маннык ытык ɵйдɵбʏллэри (духуобунай сыаннастары) иӊэриннэҕинэ тɵрɵɵбʏт тыла сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх буоларыгар, бэйэтин кыаҕын толору туhанарыгар эрэниэххэ сɵп:

* Тɵрɵɵбʏт тыл омугу сомоҕолуур тыл буоларын ɵйдʏʏр
* Тɵрɵɵбʏт тыл тɵрʏт айылгыта, ʏйэлээх ʏгэhэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕа сɵӊмʏтʏн билэр.
* Тɵрɵɵбʏт тылын сайыннарар, кэлэр кɵлʏɵнэҕэ тириэрдэр ытык иэстээҕин, ийэ тыл ʏйэлэргэ чɵл туруктаах буоларыгар тус оруоллааҕын ɵйдʏʏр.
* Тɵрɵɵбʏт тыл иитиллэр, ʏɵрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр.
* Элбэх омук алтыhан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тылланыы усулуобуйатыгар хас биирдии киhиттэн тɵрɵɵбʏт тылга харыстабыллаах сыhыан эрэйиллэрин ɵйдʏʏр.

Үɵрэх сатабылларын сайыннарыы тʏмʏгэ:

*Бэйэни салайынар, дьаhанар сатабыл*

* Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох-ханнык тʏмʏккэ кэлиэхтээҕин сабаҕалыыр. Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри ʏɵрэтиэхтээҕин арааран ɵйдʏʏр
* Тылы сэрэйэр дьоҕуру (языковое чутье) сайыннарар
* Тылы сайыннарар баҕаны ʏɵскэтии. Тɵрɵɵбʏт тылын барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл кыаҕын, кʏʏhʏн толору туhанарга, тылын-ɵhʏн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиhилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуhар.
* Хонтуруолланыы. Бэйэ саӊаатын ɵрʏʏ кэтэнэр, кɵрʏнэр. Алҕаhа суох саӊарарга, санаатын ыпсаран хомоҕойдук этэргэ кыhаллар.

*Билэр-кɵрɵр сатабыл - сʏрʏн ʏɵрэнэр сатабыл*

* Үлэ сыалын-соругун таба туруоруу. Тɵрɵɵбʏт тылын ʏɵрэтэригэр сыал-сорук туруорунан, кɵдьʏʏстээхтик ʏлэлиир
* Билиини-кɵрʏʏнʏ кэӊэтэр араас матырыйаалы туhаныы. Сахалыы ʏɵрэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туhааннаах информацияны, билиини дɵбɵӊнʏк булар, бэлиэтэнэр, тʏмэр, ситимниир араас ньыманы сатабыллаахтык туhанар. Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах араас хаhыаттары-сурунааллары («Чуораанчык», «Кэскил», «Хатан») тиhигин быспакка ааҕар, араас информацияны ʏɵрэҕэр, чинчийэр, айар ʏлэтигэр кɵдьʏʏстээхтик туhанар. Сахалыы ʏɵрэҕи сайыннарар интернет-сайтартан туhалаах-наадалаах информацияны булан, сɵпкɵ наардаан туhанар. Тиэкиhи компьютерга сахалыы шрибинэн тэтимнээхтик бэчээттиир, интернет нɵӊʏɵ сахалыы ыытыллар араас тэрээhиӊӊэ тɵрɵɵбʏт тыл литературнай нуорматын тутуhан, кɵхтɵɵхтʏк кыттар.

*Билиини сааhылааhын (структурирование знаний)* Саӊа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир (интеграция знаний).

*Тобулук ɵйʏ сайыннарар ʏɵрʏйэхтэр. Т*ɵрɵɵбʏт тыл оскуолаҕа оҕону сайыннарар ʏɵрэх тутаах салааларыттан (предметтэриттэн) биирдэстэрэ. Онон ʏɵрэнээччи саха тылын ʏɵрэтэр кэмигэр ʏɵрэнэргэ тɵрʏт буолар ɵй ʏлэтин сʏрʏн ʏɵрʏйэхтэрин баhылыыр. Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн, ɵй ʏлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик толорор: тэӊнээhин (сравнение), ырытыы (анализ), холбооhун (синтез), тʏмʏктээhин (обобщение), ханыылатан сааhылааhын (классификация), майгыннатыы (аналогия), сааhылаан ситимнээhин (систематизация). Итини сэргэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык туhанан дьону итэҕэтэр, ылыннарар курдук санаатын сааhылаан этэр ʏɵрʏйэҕэ сайдар.

*Рефлексия..* Сыалы-соругу ситиhэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын тɵhɵ сɵпкɵ талбытын сыаналыыр. Үлэ хаамыытын хайдах салайан иhэрин кэтээн кɵрɵр. Үлэ тʏмʏгʏн дьон интэриэhин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир.

*Бэлиэни-символы туhанар ʏɵрʏйэхтэр.* Дорҕоон, буукуба, тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туhанар. Анал бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын оӊорор. Бэриллибит моделга тирэҕирэн, тылы, этиини толкудуур, тиэкиhи айар. Этиини, тиэкиhи кɵннɵрɵргɵ анал корректорскай бэлиэлэри сатаан туhанар. Лингвистическэй билиини араас таблица, схема, модель, диаграмма кɵмɵтʏнэн кɵрдɵрɵр. Таблицанан, схеманан, моделынан, диаграмманан кɵрдɵрʏллʏбʏт лингвистическэй билиини ɵйдʏʏр уонна кэпсиир.

*Бодоруhар сатабыл*

* Бииргэ ʏлэлииргэ ʏɵрʏйэх. Дьону кытта бииргэ ʏɵрэнэр, ʏлэлиир араас ньыманы баhылыыр (пааранан, бɵлɵҕʏнэн, хамаанданан о.д.а.) Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыhыы туругар кэбэҕэстик киирэр (продуктивное взаимодействие), биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таhаарыылаахтык, кɵдьʏʏстээхтик ʏлэлиир ʏɵрʏйэхтэнэр (продуктивное сотрудничество).
* Кэпсэтэр ʏɵрʏйэх. Кэпсэтии уратыларын ɵйдʏʏр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киhитин убаастыыр, сэӊээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, кɵҕʏлʏʏр сатабылы табан туhанар. Кэпсэтэр кэмӊэ бэйэ кɵрбʏтʏн, истибитин, аахпытын сиhилии сэhэргиир. Дьон ɵйдɵспɵт, тыл тылга киирсибэт буолар тɵрʏɵттэрин сɵптɵɵхтʏк сыаналыыр, сатаан ырытар, ɵйдɵhʏʏ суолун дɵбɵӊнʏк тобулар.
* Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) тутуhар ʏɵрʏйэх. Дьону кытта алтыhыыга кэпсэтии сиэрин тутуhар, туттан-хаптан бодоруhуу ньымаларын тоҕоостоохтук туттар. Сахалыы дорооболоhор, билсиhэр, быраhаайдаhар, кɵрдɵhɵр, бырастыы гыннарар, буойар, телефонунан кэпсэтэр о.д.а. ʏгэстэри иӊэриммит, кʏннээҕи олоҕор ɵрʏʏ туттар.

Тустаах ʏɵрэх предметин ʏɵрэтии тʏмʏгэ:

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическай, лексическай, грамматическай) тутуhар. Дорҕоону, буукубаны, тыл сʏhʏɵҕʏн, саӊа чааhын, этии чилиэнин, судургу этиини, сирэй саӊаны, ойоҕос саӊаны, этии биир уустаах чилиэнин булар, быhаарар, наардыыр.

Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуhар.

Тиэкис ɵйдɵбʏлʏн, бэлиэтин билэр (Темата, сʏрʏн санаата, аата, эпиграф, тутула, этиилэрин ситимэ)

Саныыр санаатын сааhылаан дьоӊӊо ɵйдɵнʏмтʏɵтʏк, тиийимтиэтик этэр, тиэкис тутулун тутуhан суруйары сатыыр.

Тиэкис тииптэрин сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун диэн араарар.

Монолог (сэhэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, санаа ʏллэстии, ыйыталаhыы) арааhын сатаан туhанар.

Бэйэ саӊатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэкиhин ис хоhоонун, тылын-ɵhʏн сыаналанар, алҕастарын булар, чочуйар, тупсарар.

Тиэкистэн аат тылы ыйытыы туруоран булар, арааьын ыйар. Суолтатын бэйэтэ холобур а5алар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быьаарар. Тылдьыттан аат тыл арааьын булар, суолтатын быьаарар, этиигэ туттар. Уоскээбит ааты тиэкистэн булар. Уоскээбит ньыматын , туох уратылаа5ын быьаарар. Аат тылы араас ньыманан сатаан онорор, санарар санатыгар туьанар. Элбэх ахсаан халыыбын сыыьа туттар миэстэни булар. Санарар санатыгар туьук литературнай нуорматын тутуьар. Уустук тардыы ситимин сатаан онорор.холобурдуур, ханнык этии чилиэнэ буоларын быьаарар, сылы-куну бэлиэтиир уонна бытархай ахсаан ааты с

Да5ааьын ааты ыйытыы туруоран булар, арааьын быьаарар. Уосккээбит да5ааьыны тиэкистэн булар, ньыматын быьаарар, сатаан уоскэтэр, сатыгар сатаан туьанар, Да5ааьынннаах олонхо олугун ойугэр хатыыр, сатаан туттар. Таба суруйуу быраабылатын сатаан быьаарар.

Ахсаан ааты булар, арааьын быьаарар, суолтатынан сатаан аа5ар. Таба суруйуу тубэлтэтин быьаарар, быраабыланы тутуьан бэйэтэ таба суруйар. Судургу уонна паараласпыт ахсаан аат кэнниттэн аат тылы биир ахсаанна, соптоох туьуккэ туттар. Кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга, дьыала истиилигэр туттар ньыманы то5оостоох кэмнэ туьанар. Ахсааны сыыьа туттар тубэлтэни булан коннорор.

Солбуйар ааты тиэкистэн булар, арааьын ыйар, холобур а5алар. Солбуйар ааты истиил ирдэбилигэр дьуорэлээн туттар. Литературнай нуорматтан туоруур тубэлтэни булан быьаарар.

Сэьэргээьин тиэкиьи сатаан ырытар. Тиэмэтин, сурун санаатын быьаарар, ыйынньыгынан сирдэтэн айыл5аны, хамсыыр-харамайы, дьиэни-уоту ойуулуур. Араас ойуулуур-дьуьуннуур ньыманы туттар. Сэьэргээьин тиэкискэ ойуулааьыны, тойоннооьуну киллэрэр. Тиэкис араастарынан бэриллибит аахпыттан суруйар.

Судургу дьыала кумаа5ытын ыспыраапканы, сайабылыанньаны, араспыысканы, автобиографияны холобуру туьанан сатаан суруйар. Уорэх тылыгар-оьугэр наука истиилин ирдэбилин тутуьар. Атын предметтэргэ саха тылын уруогар ылбыт уоруйэ5эр тирэ5ирэр. Тиийимтиэ научнай истиилинэн суруллар тиэкиьи аахпыттан суруйар.

**Бырагыраамма ис хоьооно:**

Морфология ойдобулэ. Саха тылыгар сана чааьын арааьа: ааттар, туохтуурдар, сыьыат, комо тыллар.

Аат тыл.

Аат тыл суолтата. Барамайы уонна ойдобулу бэлиэтиир аат тыл. Уопсай уонна анал аат. Аат тыл морфологическай бэлиэтэ. Этиигэ ханнык чилиэн буолара.

Ахсаана. Биир уонна элбэх ахсаан халыыбын суолтата. Элбэх ахсаан халыыба.

Туьугэ, сыьыарыыта. Туьук сыьыарыытын таба суруйуу быраабылата. Тардыылаах аат. Суолтата ахсаана. Аат тылы таба суруйуу. Анал аакка улахан буукубаны туруоруу.

Сэргэстэьэр бутэй дор5оонунан бутэр аат тылы таба суруйуу.

Да5ааьын аат.

Да5ааьын суолтата, арааьа: торут, уоскээбит, киирии, ааттыйбыт. Д. морфологичкскай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Да5ааьын уоскуур ньымата: сыьыарыы, аттарыы. Барамай бэлиэтин кууьурдэн эбэтэр кыччатан кордоруу, Таба суруйуу, киирии уонна торут да5ааьыны таба суруйуу.

Да5ааьыны олонхо5о, уус-уран литература5а, санарар сана5а туттуу.

Ахсаан аат.

Ахсаан аат суолтата, морфологическай бэлиэтэ, ханнык чилиэн буолара.Арааьа: тутулунан (судургу, уустук, паараласпыт), суолтатынан (тоьо, кэрискэ, уллэьик, барыллатаьын, бытархай). Туьугунэн уларыйыыта. Аат тыл суолтатын ылыыта. Таба суруйуу. Кэпсэтии тылыгар, ос хоьоонугар, таабырынна, чабыр5ахха, олонхо5о туттуу, кээмэйи бэлиэтиир сахалыы тыллар. Ахсаан ааттаах сомо5о тыллар. Ахсаан ааты ситим тыл быьыытынан, тиэкис ис хоьоонун сааьылыыр кыбытык тыл быьыытынан туттуу.

Солбуйар аат.

Суолтата, Морфологическай бэлиэтэ. Арааьа: сирэй, тардыылаах, бэйэни, ыйар, ыйытар, быьаарыылаах, быьаарыыта суох. Сирэйинэн, туьугунэн уларыйыыта. Санарар сана5а туттуу. Паараласпыт солбуйар ааты туттуу. Синоним солбуйар ааттар. Солбуйар ааттаах сомо5о тыллар. Солбуйар ааты тиэкискэ этиини ситимнииргэ туттуу. Саха тылын уонна нуучча тылын уоруйэ5э.

Ситимнээх сана.

Сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун тиэкис ойдобулэ, тутула, араастара. Былаан. Сэьэргээьин тиэкискэ ойуулааьыны киллэрии. Айыл5аны ойуулааьын. Хамсыыр харамайы ойуулааьын. Дьиэни – уоту ойуулааьын. Тойоннооьун тиэкис тутула: тезис, дакаастааьын, тумук. Кылгас тойоннооьун. Сэьэргээьин тиэкискэ тойоннооьуну киллэрии.

Санарар сана истиилин ойдобулэ, арааьа, кэпсэтии, уус-уран, наука, дьыала, публицистика истиилэ.

**Үɵрэнээччи ситиhиитин сыаналааhын кэриӊэ**

*Суругунан ʏлэлэр:*

*Истэн суруйуу:*

«5» сыана турар: тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр алҕаhа суох ыраас эбэтэр биир куруубайа суох алҕастаах ʏлэҕэ

«4» сыана турар: тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр холбоон 5-тэн ордуга суох алҕастаах ʏлэҕэ

«3» сыана турар: тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр холбоон 7-тан ордуга суох алҕастаах ʏлэҕэ

«2» сыана турар: тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр 8-10 алҕастаах ʏлэҕэ

«1» сыана турар: олус элбэх алҕастаах ʏлэҕэ

*Аахпыттан суруйуу:*

Аахпыттан суруйууга икки сыага туруоруллар (1 – суругунан ʏлэ ис хоhоонун, тутулун, этиилэр ситимнэhэр ньымаларын, истиилин, тиибин, тылын-ɵhʏн барытын хабар, 2 – таба суруйууга, сурук бэлиэтин таба туруорууга)

*Өйтɵн суруйуу:*

Өйтɵн суруйууга икки сыага туруоруллар (1 – суругунан ʏлэ ис хоhоонун, тутулун, этиилэр ситимнэhэр ньымаларын, истиилин, тиибин, тылын-ɵhʏн барытын хабар, 2 – таба суруйууга, сурук бэлиэтин таба туруорууга)

*Тылынан эппиэт:*

«5» сыана турар:

* Бырагыраамманан кɵрʏллэр матырыйаал ис хоhоонун толору арыйыы
* Тыл ʏɵрэҕин тиэрминнэрин сɵпкɵ туhанан санаатын сааhылаан, сɵпкɵ ситимнээн саӊарыы
* Сирдэтэр ыйытыыта суох бэйэ эппиэтэ, эппиэккэ эрдэ ылбыт билии, сатабыл толору кɵстʏʏтэ
* Эппиэккэ, учуутал ыйыытынан кɵннɵрʏлʏннэҕинэ,биир-икки кыра алҕас баар буолуон сɵп

«4» сыана турар: эппиэт, сʏрʏннээн, «5» сыана ирдэбиллэригэр сɵп, ол эрээри маннык алҕастардаах:

* Эппиэти ситэтэ суох оӊорор биир-икки кɵтʏтʏʏ;
* Эппиэти ситэтэ суох оӊорор, учуутал этиитинэн бэйэ кɵннɵрбʏт биир-икки ал5ас.

«3» сыана турар:

* Матырыйаал ис хоhоонун ситэтэ, ситимэ уонна толорута суох арыйыы, ол эрээри ʏɵрэнээччи теманы ɵйдɵɵбʏтэ кɵстɵр, салгыы саӊа матырыйаалы ʏɵрэтиигэ бэлэмнээх.
* Теоретическай матырыйаалы билиигэ тирэх сатабыллары сатаан туhамматах буоллаҕына;
* Үɵрэнээччи саӊа билиини практическай дьарыкка сатаан туhамматах, ол эрээри матырыйаалы билэр буоллаҕына.

«2» сыана турар:

* Үɵрэх матырыйаалын сʏрʏн ис хоhооно арыллыбатах;
* Үɵрэх матырыйаалын сʏрʏн чааhын эбэтэр улахан аӊарын ɵйдɵɵбɵтɵх эбэтэр билбэт буоллаҕына;
* Хас да сирдэтэр ыйытыы кэннэ эппиэт сыыhа буоллаҕына.

«1» сыана турар:

* Бэриллибит ыйытыыларга биир да сɵптɵɵх эппиэт суох, ʏɵрэнээччи ʏɵрэх матырыйаалын олоччу билбэт буоллаҕына.

*Суругунан тургутар ʏлэлэр:*

«5» сыана турар:

* Үлэ толору оӊоhуллубут;
* Үлэ сыыhата суох (эппиэккэ биир суолтата суох кыра алҕас баар буолуон сɵп).

«4» сыана турар:

* Икки сыыhа эбэтэр икки-ʏс алҕас оӊоhуллубут.

«3» сыана турар:

* Үлэ аӊара сɵп буоллаҕына, ол эрээри ʏɵрэнээччи теманы ɵйдɵɵбʏтэ кɵстɵр, салгыы саӊа матырыйаалы ʏɵрэтиигэ бэлэмнээх.

«2» сыана турар:

* Үɵрэх матырыйаалын сʏрʏн ис хоhооно арыллыбатах;
* Үɵрэх матырыйаалын сʏрʏн чааhын эбэтэр улахан аӊарын ɵйдɵɵбɵтɵх эбэтэр билбэт буоллаҕына;

«1» сыана турар:

* Биир да сɵптɵɵх эппиэт суох, ʏɵрэнээччи ʏɵрэх матырыйаалын олоччу билбэтэ кɵhʏннэҕинэ.

**Учебник:** Неустроев Н.Н., Васильев Е.К., Семенова С.С. «Саха тыла», Дьокуускай, «Бичик», 1999 сыл

**Программа:** Семенова С.С. уо.д.а. «Сахалыы оскуола программата. Саха тыла: 5-11 кылаас», Дьокуускай, 2000 сыл

„Өймөкөөн орто оскуолата“ муниципальнай орто үөрэхтээһин тэрилтэтэ

„Көрүлүннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „Сөбүлэһилиннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „Бигэргэтилиннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_

Гум.ц. МХ салай-та Сивцева И.Ф.. Үөрэх чааһыгар директоры солб-чы Степанова Е.К. Директор Посельская Е.Г.

„\_\_\_\_\_\_\_“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 с. „\_\_\_\_\_\_“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017с. «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017с.

Саха тылыгар календарнай - тематическай былаан.

(уопсайа 68 ч., нэдиэлэҕэ 2 ч.)

6 кылаас

2016- 17 үө.с

Учуутал: Сивцева С.У.

**Саха тыла 6 кылаас Сылга-68 чаас, нэдиэлэҕэ - 2 чаас.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уруок темата** | **Чаһы ахс** | **Уруок кэмигэр ылар билэр көрөр сатабыл** | **Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ** | Бэрилл.Күнэ- дьыла | Фактич. |
| 1. | Киирии уруок. Ийэ тыл. | 1 | Ийэ тыл баайынан киэн туттуу. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:**Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох-ханнык түмүккэ кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр.**Билэр-көрөр сатабыл:**Төрөөбүт тылын үөрэтэригэрсыал-сорук туруорунан көдьүүстээхтик үлэлиир. **Бодоруґар сатабыл.** Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэґэргиир. | 06.09 |  |
| 2-3  4  5 | V кылааска үөрэппити хатылааһын:  Этии. Фонетика.  -Бэрэбиэркэлиир диктант.  -Эргэрбит тыллар, идэ тыллар. | 2  1  1 | **Хатылааһын. 1.Этии.**  **Билиэхтээх:** этии өйдөбүлун, судургу уонна уустук этии чилиэннэрин, биир уустаах чилиэннэрдээх этии уратытын, туһулуу туттуллуутун, этии чилиэннэрин.  **Сатыахтаах**: этиини ырытыыны, сүрүн быраабылаларга олоҕуран сурук бэлиэтин туруорууну, таба интонациялаан ааҕыыны, саҥарыыны.  **2.Фонетика.**  **Билиэхтээх**: дорҕооннордьүөрэлэһиилэрин,саха дорҕооннорун уратытын.  **Сатыахтаах:** аһаҕас уонна бүтэй дорҕооннор, уһун аһаҕас дорҕоон. бүтэй дорҕоон хоһулаһыытын таба саҥарыыны, дифтону, дорҕоону таба суруйууну.  **3.** Тыл олоҕо уонна сыһыарыыта.  **Билиэхтээх**: саха төрүт тылларын өйдөбүлүн, сыһыарыы эбиллиитигэр дорҕоон дьүөрэлэһиитин, киирии тылларга сыһыарыы уратытын. **Сатыахтаах:** сыһыарыы эбил- лиитигэр тахсыбыт уларыйыыны учуоттаан тылы таба суруйууну. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:**  Тугу билэрин-билбэтин,  тугу ситэри µірэтиэхтээ±ин арааран өйдүүр.  .**Билэр-көрөр сатабыл:** Сахалыы  үөрэх-наука  литературатыттан (тылдьыттартан,  ыйынньыктартан, энциклопедиялартан,  араас кинигэттэн)  туґааннаах информацияны, билиини  дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр,  түмэр, ситимниир араас  ньыманы табыгастаахтык туһанар.  **Бодоруґар сатабыл.** Саастыылаахтарын, улахан дьону  кытта айымньылаах алтыґыы туругар кэбэҕэстик киирэр | 08.09  13.09  15.09  20.09 |  |
| 6 | **Лексика**  Тыл сүрүн баайа. Түөлбэ тыл. Идэ тыла. | 1 | **Билиэхтээх**: лексика тугу үөрэтэрин, тыл лексическэй суолтатын,тыл сүрүн баайын, түөлбэ тылын, идэ тылын өйдөбүллэрин.  **Сатыахтаах:** тыл баайын саҥаҕа, сурукка туттууну,тылдьыттарынан үлэлии. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Төрөөбүт тылын бар±ҕ баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылын-іґµн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар.  **Билэр-кірір сатабыл:** Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир  **Бодоруґар сатабыл.** Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. | 22.09 |  |
| 7-8 | Киирии, эргэрбит уонна саҥа тыллар. | 2 | **Билиэхтээх**:киирии. эргэрбит. саҥа тыллар өйдөбүллэрин.  **Сатыахтаах:** тыл баайын саҥаҕа, сурукка туттууну. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:**Бэйэ саҥатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаґа суох саҥарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар. **Билэр-көрөр сатабыл:** Лингвистическэй билиини араас таблица, исхиэмэ, модель, диаграмма көмөтүнэн көрдөрөр. **Бодоруһар сатабыл:** Ханнык ба5арар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар*.* | 27.09  29.09 |  |
| 9  10 | Сомоҕо домох. Өйдөбүлэ, туттуллар эйгэтэ.  Сомо5о домох этиигэ туттуллуута | 1  1 | **Билиэхтээх**:синоним. антоним, омоним.сомоҕо домох өйдөбүллэрин, суолтатын өйдүүр  **Сатыахтаах:** тыл баайын саҥаҕа, сурукка туттууну,тылдьыттарынан үлэлии.  Сомо5о домо5у этииттэн булан араарар, этиигэ таба туһанар, | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Бэйэ саҥатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаґа суох саҥарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Сахалыы үөрэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиини дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туһанар. **Бодоруһар сатабыл:** Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыһыы туругар кэбэҕэстик киирэр. | 04.10  06.10 |  |
| 11  12 | **Аат тыл-саҥа чааһа.**  Аахпыттан суруйуу | 1  1 | **Билиэхтээх:** аат тыл морфологическай бэлиэтин, этиигэ ханнык чилиэн буоларын.  **Сатыахтаах:** . Суолтатынан бэйэтэ холобур аҕалар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быһаарар.  толкуйдуур,былаанныыр,сааһылаан суруйар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Саҥа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир.  **Бодоруһар сатабыл:** Ыйытыыны сөпкө биэрэргэ, санаа үллэстэргэ, истибитин сиһилии кэпсииргэ эрчиллэр. | 11.10  13.10 |  |
| 13 | Ааттар кылаастара. Аат тыл, даҕааһын аат, солбуйар аат, ахсаан аат (алын кылааска барбыттарын санатыы, хатылааһын).  Аат тыл суолтата, өйдөбүлэ (имя существительное) | 1 | **Билиэхтээх:** морфология өйдөбүлүн, сүрүн бэлиэлэрин - грамматическай, морфологическай. синтаксическай. Аат тыл суолтата. Предмети уонна өйдөбүлү бэлиэтиир аат тыл. Уопсай уонна анал аат. Аат тыл морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара.  **Сатыахтаах:**  Тиэкистэн аат тылы ыйытыы туруоран булар, арааһын ыйар. Суолтатынан бэйэтэ холобур аҕалар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быһаарар.  Тылдьыттан аат тыл арааһын булар, суолтатын быһаарар, этиигэ туттар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:**Саҥаны билэргэ ис санаатыттан дьулуһар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** болҕомтолоохтук истэр,урут барбыкка тирэҕирэн билиитин хаҥатар,бэйэтэ учебниктан наадалааҕын булар.  **Бодоруґар сатабыл:**бэйэтин санаатын сааһыылаан этэр,ыйытыы биэрэр уонна эппиэттиир. | 18.10 |  |
| 14  15 | Аат тыл үөскүүр ньымата | 2 | **Билиэхтээх:**Аат тыл үөскүүр ньымата: сыһыарыы, аттарыы, пааралаһыы. Паараласпыт аат тыл уратыта. **-ааһын, -ыы, --ааччы, -чаан**  **Сатыахтаах:** Үөскээбит аат тылы тиэкистэн булар, үөскээбит ньыматын, туох ***уратылааҕын быһаарар.***  Аат тылы араас ньыманан сатаан уөскэтэр, саҥарар саҥатыгар таба туһанар.Аат тыл сатамньыта суох туттуллар миэстэтин булан көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Энциклопедиялартан, араас кинигэттэн туһааннаах информацияны, билиини дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туһанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. | 20.10  25.10 |  |
| 16 | Чиэппэрдээ5и хонтур. диктант | 1 | Хонтуруоллуур үлэ. Билбитигэр олоҕуран, сорудаҕын оҥорор. | Барбыкка тирэҕирэн билиитин бэрэбиэркэлэнэр. Алҕастарын таба булар, көннөрөр. | 27.10 |  |
| 17 | Суругунан үлэ. Этиигэ аат тыл туттуллуута | 1 | Хонтуруоллуур үлэ. **Билиэхтээх:** аат тыл сүрүн уратытын.  **Сатыахтаах:** морфологическай ырытыыны. аат тыл уларыйар сыһыарыытын. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Оңорбут үлэтин сыанатын сөпкө быhаарар.Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр. **Билэр-көрөр сатабыл:** Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар. **Бодоруһар сатабыл:** Дьону кытта бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы баһылыыр (пааранан, бөлөҕүнэн, хамаанданан о.д.а). | 08.11 |  |
| 18 | Аат тыл суолтатыгар  атын тылы туттуу. | 1 | **Билиэхтээх:** Атын саҥа чааһын аат тыл суолтатыгар туттуу уратыта.  **Сатыахтаах:** Аат тыл сатамньыта суох туттуллар миэстэтин булан көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир **Билэр-көрөр сатабыл:** Бэйэ саңатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тылын-өhүн сыаналанар, алҕастарын булунар, тупсарар. **Бодоруґар сатабыл;** Араас түгэҥҥэ кэпсэтиини сатаан саҕалыыр, түмүктүүр. | 10.11 |  |
| 19-  20 | Аат тыл ахсаана. Аат тыл ахсаанын сөпкө туттуу. | 2 | **Билиэхтээх:** Аат тыл ахсаана. Биир уонна элбэх ахсаан халыыбын суолтата. Элбэх ахсаан халыыба үөскээһинэ.  Саха тылыгар элбэх ахсаан суолтатын биир ахсаан халыыбынан биэрэр ньымалар: ахсаан ааты кытта (4 *дьиэ, 9 хонук),*предмет биир буолбатаҕын ыйар тылы кытта (элбэх *кинигэ, хас да* оҕо*),* паараласпыт аат тыл *[доҕор - атас, үөрүү-көтүү),*айылҕаттан ахсаана биллэр предмет (*хара харахтаах, кэчигирэспит тиистээх),*аиылҕа көстүүтэ *(кыраһа түстэ, ардах тохтоото),* кэлимсэ предмет (*арыы атыыланар, чалбах тахсыбыт),* хомуур ейдөбүл (*сибэкки үүннэ, кус кэлбит),*сыһыарыыта суох туохтуу падеж *{сылгы иитэр, алмаас кырыылыыр).* Билиҥҥи саха тылыгар литературнай нуорманы кэһии.  **Сатыахтаах:**Элбэх ахсаан халыыбын кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга, наука кинигэтигэр туттуу уратыта. Аат тыл ахсаанын сатаан араарар, халыыбын үөскэтэр.Ахсаан халыыбын саҥарар саҥатыгар сөпкө туттар.  Элбэх ахсаан халыыбын сыыһа туттар миэстэни булан көрөр,араас ньыманы туттан көннөрөр ***(үгүс кэпсэтиилэр, дъоннор элбэхтэр*** о.д.а.). | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Үлэ хаамыытын хайдах салайан иhэрин кэтээн көрөр.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сөпкө туһанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Бэйэтин санаабыт, баҕатын сиэрдээхтик этэр. | 15.11  17.11 |  |
| 21-  22 | Тардыылаах аат тыл.  Тардыылаах аат тыл түһүктэниитэ, ахсаана | 2 | **Билиэхтээх:** Тардыылаах аат тыл. Суолтата, ахсаана, үөскээһинэ. Тардыы ситими атын ситим үтүрүйүүтэ ***(үүккэ былаан, сөтөлтөн эмп).*** Уустук тардыылаах аат тыл ахсааҥҥа сөпсөһүүтэ ***(Алаас күөлүн хомуһа).*Сатыахтаах:**Тардыылаах аат суолтатын араарар.Уустук тардыы ситимин сатаан үөскэтэр (ахсаан халыыбын сөпкө туттар).  Тардыы ситими атын ситим үтүрүйэр миэстэтин булан көрөр, көннөрөр. Түһүгүнэн ырытар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир **Билэр-көрөр сатабыл:** Бэйэ саҥатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тылын-өhүн сыаналанар, ал5астарын булунар, тупсарар.  **Бодоруґар сатабыл:** Араас түгэҥҥэ кэпсэтиини сатаан саҕалыыр, түмүктүүр. | 19.11  22.11 |  |
| 23 | Практическай үлэ. Аат тылы таба суруйуу | 1 | Хонтуруоллуур үлэ. **Билиэхтээх:** Анал аакка улахан буукубаны суруйуу. Хабыычыканы, дефиһи туттар түбэлтэ.  Сэргэстэһэр бүтэй дорҕоонунан бүтэр аат тылы таба суруйуу быраабылата.  **Сатыахтаах:** Аат тылы таба суруйар түбэлтэни сатаан быһаарары. Быраабыланы тутуһан аат тылы сөпкө суруйары. Сыыһа суруллубут тылы булан көрөр, көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Оңорбут үлэтин сыанатын сөпкө быhаарар;Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр. **Билэр-көрөр сатабыл:** Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар.  **Бодоруґар сатабыл:** Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. | 24.11 |  |
| 24-  25 | Аат тылы саҥа чааһынан ырытыы бэрээдэгэ | 2 | **Билиэхтээх:** аат тыл суолтатын, арааһын: төрүт, үөскээбит, киирии, ааттыйбыт.  **Сатыахтаах:** Тиэкистэн аат тылы ыйьпыы туруоран булар, арааһын быһаарар. Саҥа чааһынан ырытар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.**Билэр-көрөр сатабыл:** Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар.  **Бодоруґар сатабыл:** Дьону кытта бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы баһылыыр *(пааранан, бөлөҕүнэн, хамаанданан о.д.а).* | 29.11  01.12 |  |
| 26 | “Ыһыах” диэн тиэмэҕэ өйтөн суруйуу | 1 | **Билиэхтээх:** тиэкискэ аат тылы таба туһанарын. **Сатыахтаах**: этиигэ таба туттууну, текси уус – уран тылынан байытыыны. Санаатын сааһылаан суруйууну. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.Тугу билэрин билбэтин арааран өйдүүр.**Билэр-көрөр сатабыл:** Хартыынаны ис хоһоонун таба биэрэр, сөпкө туhанар.**Бодоруґар сатабыл:** Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. | 06.12 |  |
| 27 | Даҕааһын аат (имя прилагательное). | 1 | **Билиэхтээх:** Даҕааһын аат суолтатын, арааһын: төрүт, үөскээбит, киирии, ааттыйбыт.  **Сатыахтаах:** Тиэкистэн даҕааһын ааты ыйьпыы туруоран булар, арааһын быһаарар. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар.  **Бодоруґар сатабыл:** Дьону кытта бииргэ алтыґан µірэнэр, µлэлиир араас ньыманы баґылыыр *(пааранан, бөлөҕүнэн, хамаанданан о.д.а).* | 08.12 |  |
| 28 | Даҕааһын аат суолтата, этиигэ туттуллуута. | 1 | **Билиэхтээх:** Даҕааһын аат морфологическай бэлиэтин, этиигэ ханнык чилиэн буоларын.  **Сатыахтаах:** . Суолтатынан бэйэтэ холобур аҕалар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быһаарар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Саҥаны билэргэ ис санаатыттан дьулуһар.**Билэр-көрөр сатабыл:** араас кинигэттэн туһааннаах информацияны, билиини дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туһанар.  **Бодоруґар сатабыл;** Кэпсэтэр киґитин убаастыыр, сэІээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. | 13.12 |  |
| 29-  30 | Даҕааһын аат үіскүүр ньымата | 2 | **Билиэхтээх:** Даҕааһын аат үіскүүр ньымата: сыһыарыы, аттарыы. Предмет бэлиэтин күүһүрдэн эбэтэр кыччатан көрдөрүү.  **Сатыахтаах:** Үөскээбит даҕааһын ааты тиэкистэн булар, ньыматын быһаарар. Даҕааһын ааты араас ньыманан сатаан үөскэтэр, саҥарарыгар таба туһанар. Даҕааһын аат сатамньыта суох тутгуллар миэстэтин булан көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр;**Билэр-кірір сатабыл:** болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сөпкө туhанар.**Бодоруґар сатабыл:** Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. | 15.12  20.12 |  |
| 31 | Суругунан үлэ. Даҕааһын аат этиигэ туттуллуута. | 1 | **Билиэхтээх:** даҕааһын аат уратытын. **Сатыахтаах**: этиигэ таба туттууну, текси даҕааһынынан байытыыны. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.Тугу билэрин билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр.**Билэр-кірір сатабыл:** Болдьох бэлиэлэри, сөпкө туhанар.**Бодоруґар сатабыл:** Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. | 22.12 |  |
| 32 | Чиэппэрдээ5и хонтуруолунай диктант. | 1 | Хонтуруоллуур үлэ. Билбитигэр олоҕуран, сорудаҕын оҥорор. Сурук бэлиэтин таба туруорар. | Барбыкка тирэҕирэн билиитин бэрэбиэркэлэнэр. Алҕастарын таба булар, көннөрөр. | 27.12 |  |
| 33 | Даҕааһын ааты таба суруйуу. | 1 | **Билиэхтээх:**Даҕааһын ааты таба суруйуу. Төрүг уонна киирии даҕааһын ааты таба суруйуу быраабылалара. **Сатыахтаах**: Даҕааһын ааты таба суруйуу быраабылатын сатаан быһаарар.Бэйэтэ быраабыланы тутуһан сөпкө суруйар.Сыыһа суруллубут тылы булан көрөр, көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.**Билэр-кірір сатабыл:** Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар.**Бодоруґар сатабыл:** Араас тугэҥҥэ кэпсэтиини сатаан саҕалыыр, түмүктүүр. | 10.01 |  |
| 34-  35 | Даҕааһын ааты саҥарар саҥаҕа туттуу. | 2 | **Билиэхтээх:** Даҕааһын ааты олоҥхоҕо, уус-уран литератураҕа, са²арар саҥаҕа туттуу.  Нуучча тылын сабыдыалынан даҕааһын ааты аат туохтуур үгүрүйүүтэ. **Сатыахтаах**:Даҕааһын ааттаах олоҥхо олугун (кубулуйбат эпитети, тэннээһини о.д.а.) өйүгэр хатыыр, сатаан туттар.  Синоним уонна көспүт суолталаах даҕааһын аат суолтатын быһаарар, истиил ирдэбилин тутуһан бэйэтэ сатаан туттар, тылы сыыһа туттар миэстэни булан көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Бэйэ саңатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саңарага, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар. **Билэр-кірір сатабыл:** Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сөпкө туһанар Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар.  **Бодоруґар сатабыл;** Дьону кытта бииргэ алтыґан µірэнэр, µлэлиир араас ньыманы баґылыыр. | 12.01  17.01 |  |
| 36 | Практическай үлэ  Да5ааһын ааты саҥа чааһынан ырытыы | 1 | **Билиэхтээх**: даҕааһын аат төрүт суолтатын хайдах уларыйарын, уратытын, морфологическай бэлиэтин.  **Сатыахтаах**: этииттэн таба булар, саҥа чааһынан ырытар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Санарбыт уонна суруйбут тылларыгар эппиэтинэстээх. Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр.**Билэр-кірір сатабыл:** Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар.**Бодоруґар сатабыл;** Бэйэтин санаабыт, баҕатын сиэрдээхтик этэр. | 19.01 |  |
| 37 | Ахсаан аат (имя числительное). Ахсаан аат суолтата, | 1 | **Билиэхтээх**:Ахсаан аат суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара.  **Сатыахтаах:** Ахсаан ааты тиэкистэн булар, ыйытыы туруоран арааһын быһаарар.Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быһаарар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри µірэтиэхтээ±ин арааран ійдµµр.  **Билэр-кірір сатабыл:** СаІа билии ыларга баар билиитигэр тирэ±ирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан туһанар. **Бодоруґар сатабыл:** Ыйытыыны с³пк³ биэрэргэ, санаа µллэстэргэ, истибитин си´илии кэпсииргэ эрчиллэр. | 24.01 |  |
| 38 | Ахсаан аат арааһа. | 1 | **Билиэхтээх**:Ахсаан аат арааһа: тутулунан (судургу, уустук, паараласпыт), суолтатынан (төһө, кэрискэ, үллэһик, барыллааһын, бытархай.  **Сатыахтаах:** Суолтатынан бэйэтэ холобур аҕалар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быһаарар.Сылы-күнү бэлиэтиир уонна бытархай ахсаан ааты сатаан ааҕар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр.**Билэр-кірір сатабыл:** Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сопко туһанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Дьону кытта бииргэ алтыґан µірэнэр, µлэлиир араас ньыманы баґылыыр. | 26.01 |  |
| 39 | Ахсаан ааты таба суруйуу уонна туттуу.Суругунан үлэ. | 1 | **Билиэхтээх:** ахсаан аат уратытын,атын ааттарга маарынныыр өрүтүн араастарын. Ахсаан ааты кэпсэтии тылыгар, өс хоһоонугар, таабырыҥҥа,чабырҕахха, олоҥхоҕо, о.д.а. туттуу.Кээмэйи бэлиэтиир сахалыы тыллар. Ахсаан ааттаах сомоҕо тыллар. Ахсаан ааты ситим тыл быһыытынан ***(икки),*** тиэкис ис хоһоонун сааһылыыр кыбытык тыл быһыытынан (***маҥнайгытынан***, ***иккиһинэн, µсµһµнэн)***туттуу.  **Сатыахтаах:** таба суруйууну. Ахсаан ааты кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга, дьыала истиилигэр туттар ньыманы тоҕоостоох кэмҥэ туһанар.  Ахсаан ааты сыыһа туттар түбэлтэни булан көрір, көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Оӊорбутүлэтин сыанатын сөпкө быhаарар;Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр.**Билэр-кірір сатабыл:** болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сіпкі туһанар. **Бодоруґар сатабыл:** Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. | 31.01 |  |
| 40 | Ахсаан ааты саҥарар саҥаҕа туттуу | 1 | **Билиэхтээх:** Паараласпыт ахсаан ааты туттуу. Ахсаан ааты тиэкискэ этиини ситимнииргэ туттуу. Кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга туттуллар түбэлтэ. **Сатыахтаах:** Солбуйар ааты истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. Литературнай нуорматтан туоруур түбэлтэни булан быһаарар, көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри µірэтиэхтээ±ин арааран ійдµµр.  **Билэр-кірір сатабыл:** туґааннаах информацияны, билиини дібіІнµк булар, бэлиэтэнэр, тµмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туґанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыґыы туругар кэбэ±эстик киирэр. | 02.02 |  |
| 41-  42 | Солбуйар аат суолтата, арааһа. | 2 | **Билиэхтээх:**Солбуйар аат суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Солбуйар аат арааһа: сирэй, тардыылаах, бэйэни, ыйар, ыйытар, быһаарыылаах, быһаарыыта суох.  Солбуйар аат сирэйинэн, падеһынан уларыйыыта.  **Сатыахтаах:** Солбуйар ааты истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар, литер-й нуорматтан туоруур түбэлтэни булан быһаарар, көннөрөр Солбуйар ааты тиэкистэн булар, арааһын ыйар. Суолтатынан бэйэтэ холобур аҕалар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быһаарар. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Былааны тутуһан сопко µлэлиир, бэйэтин кэтэнэн кірµнµіхтээх.  **Билэр-кірір сатабыл:** Лингвистическэй билиини араас таблица, исхиэмэ, модель, диаграмма кімітµнэн кірдірір.  **Бодоруґар сатабыл:** Дьону кытта бииргэ алтыґан µірэнэр, µлэлиир араас ньыманы баґылыыр. | 07.02  09.02 |  |
| 43 | Солбуйар ааты cаҥарар саҥаҕа туттуу. | 1 | **Билиэхтээх:** Паараласпыт солбуйар ааты туттуу. Синоним солбуйар ааттар. Солбуйар ааттаах сомоҕо тыл. Солбуйар ааты тиэкискэ этиини ситимнииргэ туттуу.Кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга ***биһи, эһи, миэхэҕэ, эйиэхэҕэ, миигинньик, эйигинньик*** халыыбы туттар түбэлтэ. **Сатыахтаах:** Солбуйар ааты истиил ирдэбилигэр дьүөрэлээн туттар. Литературнай нуорматтан туоруур түбэлтэни булан быһаарар, көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри µірэтиэхтээ±ин арааран ійдµµр.  **Билэр-кірір сатабыл:** туґааннаах информацияны, билиини дібіІнµк булар, бэлиэтэнэр, тµмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туґанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыґыы туругар кэбэ±эстик киирэр. | 14.02 |  |
| 44 | Солбуйар аат этиигэ, уус - уран айымньыга туттуллуута. | 1 | **Билиэхтээх:**Саха уонна нуучча тылын үөрүйэҕин уратыта. Биир киһиэхэ ***Эн, Эһиги***диэн туһаайыы. Нуучча тылын сабыдыалынан литературнай нуорманы кэһии: тиэкискэ этии ахсын сирэй солбуйар ааты туттуу; этиигэ бэйэни солбуйар ааты тардыы сыһыарыылаах**Сатыахтаах:** Литературнай нуорматтан туоруур түбэлтэни булан быһаарар, көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** Тыл литературнай нуормата саІарар эбэтэр суруйар киґи тылыгар тіґі сіпкі эбэтэр сыыґа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэ±эґин, ал±аґын быґаарар, кіннірір, бэйэтин тылыгар-іґµгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуґарга дьулуһар.  **Билэр-кірір сатабыл:** тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, араас кинигэттэн туґааннаах информацияны, билиини дібіІнµк булар, бэлиэтэнэр, тµмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туґанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ кірбµтµн, истибитин, аахпытын сиґилии сэґэргиир. | 16.02 |  |
| 45 | Практическай үлэ. Этии чилиэнинэн ырытыы. | 1 | Билиини бэрэбиэркэлэнии. Этииттэн этии грамматическай олоҕун уонна ойоҕос чилиэннэри билбитигэр олоҕуран, сөптөөхтүк булар. | Оңорбут үлэтин сыанатын сөпкө быhаарар; Былааны тутуhан сөпкө үлэлиир, сыыhаларын көннөрөр.Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабыларын тутуһар. | 21.02 |  |
| 46 | **Ситимнээх саҥа** Хатылааһын | 1 | **Билиэхтээх:**Тиэкис өйдөбүлэ, тутула, тиэмэтэ, сүрүн санаата. Кэрчик тиэмэ, абзац, абзацтаах этии, түмүктүүр этии. Тиэкис былаана. Тиэкис тиибэ: сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун. **Сатыахтаах:** тиэмэтин, сүрүн санаатын быһаарар. Тиэмэтэ төһө толору арыллыбытын сыаналыыр. Саҕаланыыта, түмүгэ төһө сөбүн толкуйдаан көрөр.Былаанын оҥорор.  Тиэкис итэҕэһин ыйан, көннөрөргө эрчиллэр. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** бэйэтин тылыгар-іґµгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуґарга дьулуһар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Саҥа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир.  **Бодоруґар сатабыл** Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон бол±омтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар*.* | 24.02 |  |
| 47-  48 | Сэһэргээһин өйдөбүлэ, тутула, арааһа | 2 | **Билиэхтээх:**Сэһэргээһин өйдөбүлэ, тутула, арааһа: кэпсээн, иһитиннэрии, ыстатыйа, о.д.а.  **Сатыахтаах:** Сэһэргээһин тиэкиһи сатаан ырытар: тиэмэтин, сүрүн санаатын быһаарар. Өйтөн суруйарга матырыйаалы хомуйары. текст былаанын оҥорору, сэһэргээһин тиибин, көрүҥнэрин, этии ситимнэһэр ньымаларын учуоттаан текси онорууну. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн, өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик толорор.  **Бодоруґар сатабыл:** Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. | 27.02  02.03 |  |
| 49 | Өйтөн суруйуу | 1 | **Билиэхтээх:** тиэкискэ аат тылы таба туһанарын. **Сатыахтаах**: этиигэ таба туттууну, текси уус – уран тылынан байытыыны. Санаатын сааһылаан суруйууну. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.Тугу билэрин билбэтин арааран өйдүүр.**Билэр-көрөр сатабыл:** Хартыынаны ис хоһоонун таба биэрэр, сөпкө туhанар.**Бодоруһар сатабыл:** Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. | 07.03 |  |
| 50  51  52 | Иһитиннэрии анала, уратыта.  Ыстатыйа анала, уратыта  Аахпыттан суруйуу | 1  1  1 | **Билиэхтээх:**Иһитиннэрии анала, уратыта. Араас истииллээх иһитиннэрии. Ыстатыйа анала, уратыта. Иһитиннэрии уонна ыстатыйа тиэмэтин сатаан булуу, ис хоһоонун арыйыы. Тылы-өһү сатаан туттуу.  **Сатыахтаах:**Ыстатыйаны уонна иһитиннэриини араарар, дакаастыыр. Ыйытыынан сирдэтэн бэйэтэ иһитиннэрии уонна ыстатыйа суруйарга эрчиллэр. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Бэйэтин сааһыгар сөп түбэһэр тиэкискэ үөрэппит матырыйаалын сүнньүнэн тыл литературнай нуормата саһарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыґа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэҕэґин, алҕаґын быһаарар, көннөрөр, бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуһарга дьулуһар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Араадьыйанан, телевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-көрөр, үөрэҕэр, чинчийэр, айар үлэтигэр көдьүүстээхтик туһанар.;  **Бодоруґар сатабыл:** Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар*.* | 09.03  14.03  16.03 |  |
| 53 | Чиэппэрдээҕи хонтуруолунай диктант | 1 | Хонтуруоллуур үлэ. Билбитигэр олоҕуран, сорудаҕын оҥорор. | Барбыкка тирэҕирэн билиитин бэрэбиэркэлэнэр. Алҕастарын таба булар, көннөрөр. | 21.03 |  |
| 54 | Ойуулааһын өйдөбүлэ, тутула, арааһа. Судургу уонна уус- уран ойуулааһын | 1 | **Билиэхтээх:**Ойуулааһын өйдөбүлэ, тутула, арааһа. Судургу уонна уус- уран ойуулааһын. Предмет ураты бэлиэтин чорботуу. Ойуулааһын утума. Тыла-өһө. Сэһэргээһин тиэкискэ ойуулааһыны киллэрии. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Төрөөбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар. **Билэр-көрөр сатабыл:** Үлэ хаамыытын хайдах салайан иһэрин кэтээн көрр. үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир.  **Бодоруһар сатабыл:** Дьону кытта алтыһыыга кэпсэтии сиэрин тутуһар, туттан-хаптан бодоруһуу ньымалары. | 23.03 |  |
| 55  56  57 | Айылҕаны ойуулааһын  Аахпыттан суруйуу  Киһи тас көрүҥүн ойуулааһын | 1  1  1 | **Сатыахтаах:** Айылҕаны ойуулааһын. Ойуулааһын тиэкиһи сатаан ырытар: тиэмэтин, сүрүн санаатьш быһаарар. Судургу уонна уус-уран ойуулааһын төһө табыллыбытын, тылын-өһүн сыаналыыр. Итэҕэһин ыйан көннөрөр. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Төрөөбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, кыаҕын толору туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар. **Билэр-көрөр сатабыл:** Үлэ хаамыытын хайдах салайан иһэрин кэтээн көрр. үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир.  **Бодоруһар сатабыл:** Дьону кытта алтыһыыга кэпсэтии сиэрин тутуһар, туттан-хаптан бодоруһуу ньымалары. | 04.04  06.04  11.04 |  |
| 58 | Хамсыыр-харамайы,дьиэни-уоту ойуулааһын. | 1 | **Билиэхтээх:** Хамсыыр харамайы ойуулааһын. Дьиэни-уоту ойуулааһын. **Сатыахтаах:** Ыйынньыгынан сирдэтэн, айылҕаны, хамсыыр харамайы, дъиэни-уоту ойуулуур. Араас ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы тутгар. Сэһэргээһин тиэкискэ ойуулааһыны сатаан киллэрэр | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Бэйэтин сааһыгар сөп түбэһэр тиэкискэ үөрэппит матырыйаалын сүнньүнэн тыл литературнай нуормата саҥарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэҕэһин, алҕаһын быһаарар, көннөрөр, бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуһарга дьулуһар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** араас кинигэттэн туһааннаах информацияны, билиини дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туһанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. | 13.04 |  |
| 59-  60  61 | Тойоннооһун өйдөбүлэ, тутула /тезис, дакаастааһын, түмүк/  Өйтөн суруйуу | 2  1 | **Билиэхтээх:**Тойоннооһун өйдөбүлэ, тутула /тезис, дакаастааһын, түмүк/ . Кылгас тойоннооһун. Сэһэргээһин тиэкискэ тойоннооһуну киллэрии.  **Сатыахтаах:** Тойоннооһун тиэкиһи сатаан сыаналыыр.  Тойоннооһун тиэкис халыыбынан бэриллибит тиэмэҕэ бэйэтин  санаатын дакаастыыр. Сэһэргээһин тиэкискэ тойоннооһуну сатаан киллэрэр.  Сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун тиэкиһи аахпьггтан суруйар.  **Билиэхтээх:** тиэкискэ аат тылы таба туһанарын. **Сатыахтаах**: этиигэ таба туттууну, текси уус - уран тылынан байытыыны. Санаатын сааһылаан суруйууну. | **Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл:** бэйэ саҥатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаґа суох саҥарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык туһанан дьону итэҕэтэр, ылыннарар курдук санаатын сааһылаан этэр үөрүйэҕэ сайдар.  **Бодоруґар сатабыл:** Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир.  **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, дьону кытты бииргэ алтыһан үөрэнэр.Тугу билэрин билбэтин арааран өйдүүр. **Билэр-көрөр сатабыл:** Хартыынаны ис хоһоонун таба биэрэр, сөпкө туhанар.**Бодоруґар сатабыл:** Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. | 18.04  20.04  25.04 |  |
| 62-  63 | Кэпсэтии истиилин өйдөбүлэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ | 2 | **Билиэхтээх:**Кэпсэтии истиилин өйдөбүлэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. Кэпсэтии истиилин тыла-өһө. **Сатыахтаах:** Кэпсэтии сиэрэ: дорооболоһор, билсиһэр, быраһаайдаһар, көрдөһөр, махтанар, бырастыы гыннарар, буойар үгэс, үөрүйэх. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Бэйэ саҥатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саҥарарга, санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн, өй үлэтин араас дьайыыларын кэбэҕэстик толорор: тэҥнээһин (сравнение), ырытыы (анализ), холбооһун (синтез), түмүктээһин (обобщение), (сериация), ханыылатан сааһылааһын (классификация), майгыннатыы (аналогия), сааһылаан ситимнээһин (систематизация).  **Бодоруґар сатабыл:** Сахалыы дорооболоһор, билсиһэр, быраһаайдаһар, көрдөһөр, бырастыы гыннарар, буойар, телефонунан кэпсэтэр, о.д.а. үгэстэри иҥэриммит, күннээҕи олоҕор өрүү туттар. | 27.04  02.05 |  |
| 64-  65 | Дьыала,наука стилэ | 2 | **Билиэхтээх:**Саҥарар саҥа истиилин өйдөбүлэ, арааһа: наука, дьыала, истиилэ.  **Сатыахтаах:** Дьыала,наука истиилин тылын-өһүн сөпкө туттуу. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Бэйэтин сааһыгар сөп тµбэһэр тиэкискэ үөрэппит матырыйаалын сүнньүнэн тыл литературнай нуормата саҥарар эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, итэҕэһин, алҕаґын быһаарар, көннөрөр, бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуһарга дьулуһар.  **Билэр-көрөр сатабыл:** Сахалыы үөрэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньык-тартан, энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туһааннаах информацияны, билиини дөбөҥнүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, ситимниир араас ньыманы табыгастаахтык туһанар.  **Бодоруґар сатабыл:** Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар*.* | 04.05  11.05 |  |
| 66 | Хонтуруолунай үлэ | 1 | Хонтуруоллуур үлэ. Билбитигэр олоҕуран, сорудаҕын оҥорор. | Барбыкка тирэҕирэн билиитин бэрэбиэркэлэнэр. Алҕастарын таба булар, көннөрөр. | 16.05 |  |
| 67-  68 | Хатылааһын. | 2 | Сыллаа5ы хонтуруоллуур µлэ. Таба суруйуу үөрэппит быраабылалары туттуу. | **Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл:** Былааны тутуһан сөпкө үлэлиир, бэйэтин кэтэнэн көрүнүөхтээх. **Билэр-көрөр сатабыл:** Болдьох бэлиэлэри, араас схемалары сөпкө туһанар;Санарбыт уонна суруйбут тылларыгар эппиэтинэстээх.**Бодоруґар сатабыл:** Бэйэтин санаатын, баҕатын сиэрдээхтик этэр. | 18.05  25.05 |  |

„Өймөкөөн орто оскуолата“ муниципальнай орто үөрэхтээһин тэрилтэтэ

„Көрүлүннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „Сөбүлэһилиннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „Бигэргэтилиннэ“ \_\_\_\_\_\_\_\_

Гум.ц. МХ салай-та Алексеева А.Е. Үөрэх чааһыгар директоры солб-чы Степанова Е.К. Директор Посельская Е.Г.

„\_\_\_\_\_\_\_“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 с. „\_\_\_\_\_\_“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 с. «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017с.

Саха литературатыгар

календарнай - тематическай былаан.

(уопсайа 68 ч., нэдиэлэҕэ 2 ч.)

6 кылаас

2017- 18 үө.с

Учуутал: Сивцева С.У.

**Саха литературата- 6 кылаас.Сылга-68,нэдиэлэ5э-2 чаас.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Уруок темата** | **Бэрил чааһа** | **Уруок кэмигэр ылар билэр көрөр сатабыл** | **Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ** | **Бэрилл.**  **күнэ** | **Фактич.** |
| 1 | **Киирии** (1чаас)  Литератураҕа олоҕу уус-ураннык ойуулааһын. | 1 | 1.Киирии уруок. Болдьох бэлиэлэр, үөрэх кинигэтин ис хоһооно. Ааптардар үөрэнээччигэ суруктара.2.Уус-уран литература киһини сайыннарыыта. | Кэпсэтэр бодоруһар µірµйэх,кэпсэтэр киһитин убаастыыр,сэҥээрэр,санаатын болҕойон истэр,ылынар.Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ кірбµтµн,аахпытын ситэрэн биэрэр.Тугу кірбµтµн,истибитинсатаан суруйар. Бэйэтин санаатын, баҕатын сиэрдээхтик этэр. | 05.09 |  |
| 2 | **I түһүмэх. Өбүгэ үгэһэ,үтүө тыл өлбөт үйэлээх.** Норуот тылынан уус-уран айымньыта. (20 чаас ) | 1 | 1.Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: норуот олоҕо, үтүө дьыала, үтүө тыл өлбөт үйэлээх . 2.Норуот өркөн өйө, ытык тыла — тылынан уус-уран айымньы. 3.Норуот тылынан уус-уран айымньытын (фольклор) туһунан өйдөбүлүн биллэрии.  1. Норуот тылынан уус-уран айымньытын көрүҥнэрин ааттыыр, өйдөөбөтүн ыйытар. 2.Өс хоһоонугар сиэр-майгы туһунан этиллиини (норуот муударай этиитин) быһаарар. | Үөрэх кинигэтинэн сирдэтинэр. Сорудаҕы толорууга болдьох бэлиэлэри таба туһанар.Үөрэх кинигэтиттэн наадалаах салааны булар. Үөрэх кинигэтин салааларын аатыгар олоҕуран, ханнык айымньылар үөрэтиллэллэрин сабаҕалыыр. Ааҕан ырытар, ыйытыы туруорар, былаан оҥорор, ис хоһоонун кэпсиир. Норуот тылынан айымньытын кыра көрүҥнэрин: өс хоһоон, ырыа, таабырын диэн араарар.Тиэкиһи ааҕар, ырытар, ыйытыы туруорар , тиэкис ис хоһоонунан былаан оҥорор, ис хоһоонун кэпсиир. Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар*.* | 08.09 |  |
| 4 |  | 1 | Интонацияны тутуһан доргуччу ааҕар. Сөбүлээбит өс хоһооннорун өйтөн этэр, ис хоһооннорун ырытар, быһаарар, тутгуллуон сөптөөх түгэнин өйүттэн толкуйдуур. Таабырыны уонна таайыытын тэҥниир. Таабырыны, өс хоһоону тиэмэнэн бөлөхтүүр. Биридимиэккэ бэриллибит быһаарыыга олоҕуран таабырын толкуйдуур. Чабырҕах ааҕыллар уратытын өйдүүр, сатаан ааҕарга үөрэнэр. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланаБилиини сааһылыыр;  Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тиийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.  Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир.  Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир.  Өйдөөбөт тылларын тылдьыттан булар. | 12.09 |  |
| 5 | Норуот айымньытын ис хоһооно,номоҕо. | 1 | 1.Норуот айымньытын ис хоһоонун сүрүн санаатын булан этэр, ис номоҕун арыйар тиэкистэн булар. | Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр- майгы сыаннастара буоларын уонна баар үгэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр көлүөнэҕэ тиэрдиллиэхтээхтэрин өйдүүр.Санаатын ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар. | 15.09 |  |
| 6 | Олоҥхо дойдутугар | 1 | 1.Олоҥхо ааҕыллар уратытын өйдөөн истэр. 2.Олоҥхо дойдутун туһунан билсэр. | Үөрэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга олоҕуран былаанныыр, хонтуруолланар уонна сыаналанар, ситиһиигэ тиэрдэр ордук көдьүүстээх ньымалары быһаарар. Тугу билэрин билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин арааран өйдүүр. Болдьох бэлиэлэри, сөпкө туhанар. Мунаарбыт боппуруоhун быhаарсар. Тиэкиһи ааҕыы, ырытыы, ыйытыыларга эппиэттээһин, ыйытыы туруору, тиэкис ис хоһоонунан былаан оҥорор, ис хоһоонун кэпсиир. | 19.09 |  |
| 7 | Эрчимэн Бэргэн сирэ-дойдута. | 1 | 1.Олоҥхо ааҕыллар уратытын өйдөөн истэр. 2.Олоҥхо тутулун(композициятын) сатаан оҥорор, уус-уран тылыгар µлэлиир. 3. Олоҥхо-киһи анала буоларын өйдµµр. | Ааҕыы суолтатын, араас көрүҥнээх тиэкис (билиһиннэрэр, үөрэтэр, талар, көрдүүр, чинчийэр) уратытын уонна ис хоһоонун өйдүүр, дьүүллэһиитигэр кыттар, дьоруой араас быһыытын-майгытын сиэр-майгы өттүнэн ырытар, сыаналыыр.Үлэ хаамыытын хайдах салайан иһэрин кэтээн көрөр, үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир. | 22.09 |  |
| 8 | Эрчимэн Бэргэн мэтириэтэ,бухатыыр буолуута. | 1 | 1. Эрчимэн Бэргэн мэтириэтин кинигэттэн булар. 2.Бухатыыр буолан хайдах уһаарыллыытын быһаарар. | Норуот тылынан айымньыларын өйтөн ааҕыыга үөрэтии. Эрчимэн Бэргэн мэтириэтин өйтөн ааҕыы. Тиэкиһи ааҕыы, ырытыы, ыйытыыларга эппиэттээһин, ыйытыы туруоруу, тиэкис ис хоһоонунан былаан оҥоруу , ис хоһоонун кэпсээһин. | 26.09 |  |
| 9 | Бухатыыр айана.Уот Урбалдьын бухатыыры кытта охсуһуута. | 1 | 1. Олоҥхо төрµөтµн быһаарар. 2. Олоҥхоҕо сырдык-хараҥа кµµрсµµтµн булар. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар,билиини сааһылыыр; Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тиийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 29.09 |  |
| 10 | Олоҥхоҕо фантастика уонна олох алтыһыыта. | 1 | 1. Олоҥхоҕо фантастика көстµµтµн ааттыыр,оло±у кытта сибээстиир.  2. Олоҥхо ааҕыллар уратытын өйдөөн истэр,доргуччу ааҕар. | Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр- майгы сыаннастара буоларын уонна баар үгэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр көлүөнэҕэ тиэрдиллиэхтээхтэрин өйдүүр. Ааҕар, ырытар, ыйытыыларга эппиэттиир, ыйытыы туруорар , тиэкис ис хоһоонунан былаан оҥорор, ис хоһоонун кэпсиир.Араас түгэҥҥэ кэпсэтиини сатаан саҕалыыр, түмүктүүр. | 03.10 |  |
| 11 | Айыы киһитэ аһыныгас,күн киһитэ көмүскэс. | 1 | 1.Аахпыт кэрчик ис хоһоонун өйдүүр. 2.Олоҥхоттон айыы киһитин сиэрин-майгытын иҥэринэр, атын дьону кытта алтыһыытыгар туһанар. 3.Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэйэтин бэрэбиэркэлэнэр. | Үөрэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга олоҕуран былаанныыр, хонтуруолланар уонна сыаналанар, ситиһиигэ тиэрдэр ордук көдьүүстээх ньымалары быһаарар. Тиэкиһи ааҕар, ырытар, ыйытыы туруорар, тиэкис ис хоһоонунан былаан оҥорор, ис хоһоонун кэпсиир. | 06.10 |  |
| 12 | Олоҥхо ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалара |  | 1. Олоҥхо уус-уран тылыгар: омуннааһыны, тэҥнээһини,уус-уран хоһуйууну булар, 2.Ылбыт µөрµйэҕин суругунан µлэҕэ туттар. | Ааҕыы суолтатын, араас көрүҥнээх тиэкис (билиһиннэрэр, үөрэтэр, талар, көрдүүр, чинчийэр) уратытын уонна ис хоһоонун өйдүүр, дьүүллэһиитигэр кыттар, дьоруой араас быһыытын-майгытын сиэр-майгы өттүнэн ырытар, сыаналыыр. | 10.10 |  |
| 13 | Олоҥхону түмүктээһин. | 1 | 1.Олоҥхону уус-ураннык кэпсиир. 2.Истибит уонна аахпыт кэрчиктэргэ сөп түбэһэр иллюстрацияны булар. 3.Быһа тардыыны тылынан ойуулуур. 4.Олоҥхо дьоруойдарын саҥалара уратылааҕын билэр. | Сэһэргэһэр киһитин болҕойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас санаа үөскүүрүн өйдүүр, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыһаллар, дакаастыы сатыыр.Тэҥниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээһи, төрүөтү булар, хайа баҕарар тиэмэҕэ кэпсэтиһиигэ кыттар. | 13.10 |  |
| 14 | ТСУ Айан кірµµ. | 1 | «Эрчимэн Бэргэн» олоҥхоҕо олоҕурбут кыра оҕолоругар ааҕалларыгар аналлаах олоҥхо тылын-іһµн оҥоруу. | Ис хоһоонун уонна ааҕыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар.Үөрэнээччи саҥарыан иннинэ тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын киһини болҕойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ эрэйиллэр. | 17.10 |  |
| 15 | Норуот сэһэнэ-кэрэ,үтүө кэрэһитэ,олох оҥкула. | 1 | 1.Ааптардар үөрэнээччигэ суруктартарын ырыталлар. 2.Аахпыт норуот кэпсээнин туһунан бэйэ санаатын этэр. | Дьоруойдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал көмөтүнэн ааптар дьоруойга сыһыанын, айымньы сүрүн санаатын быһаарыы. | 20.10 |  |
| 16 | Майаҕатта Бэрт Хара. (3 чаас) | 1 | 1.Норуот сэһэнин доргуччу ааҕар. 2. Айымньы дьоруойун, майгытын быһаарар, ол хаачыстыбаларын ааттыыр.3.Норуот сэһэнин кэрэхсиир. | Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааһыннаах уонна толкуйдааһыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал көмөтүнэн остуоруйа сюжетын сайыннаран атын варианын толкуйдааһын. | 24.10 |  |
| 17 | Норуот сэһэнигэр ыһыах түһүлгэтэ. | 1 | 1. Ыһыах түһүлгэтин сиэрин-туомун ыйар.  2.Ыһыахха Дыгын оонньууларын билиҥҥи ыһыах кµрэхтэһиитин тэҥниир | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн саба5алыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар оло±уран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 27.10 |  |
| 18 | «Майаҕатта Бэрт Хара» сэһэҥҥэ олох кырдьыга. |  | 1.Сэһэни уус-ураннык кэпсиир,Майаҕатта-кµµстээх киһи буоларын дакаастыыр.  2.Кµµстээх,быһый дьон туһунан уус-уран айымньыттан ааҕан баран тэҥниир. . | Дьоруойдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал көмөтүнэн ааптар дьоруойга сыһыанын, айымньы сүрүн санаатын быһаарыы.Дьону кытта сыһыаҥҥа бэйэҕэр баҕарбаккын оҥорума, бэйэҕин таптыырыҥ курдук атын киһини таптаа диэн сиэр-майгы, сигили быраабылаларын тутуһуу туһунан толкуйдааһын; ону күннээҕи олоххо алтыһыыга туһаныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара санааланыы курдуктартан туттунар санаа | 07.11 |  |
| 17 | С.П.Данилов-саха народнай суруйааччыта «Манчаары Баһылай» новеллалартан быһа тардыы.(4 чаас) | 1 | 1. Проза жанрыгар аан маҥнай суруйбут суруйааччы буоларын билсиһэр.  2.Манчаары Баһылай – XIX µйэ маҥнайгы аҥарыгар баайдар,тойоттор батталларын утары өрө турбут бунтаар – саха фольклорун тапталлаах геройун билэр. | Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааһыннаах уонна толкуйдааһыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал көмөтүнэн сэһэн сюжетын сайыннаран атын варианын толкуйдааһын. | 10.11 |  |
| 19 | «Бүтэй аана», «Торбостор» | 1 | 1. Манчаары баайдарга кыр өһµн µөскээбит төрµөтµн,дьадаҥы µлэһит дьоҥҥо истиҥ тапталын, аһыныгас, амарах сµрэҕин, көҥµлгэ, дьолго тардыһыытын ійдµµр,сыаналыыр. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар,билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тиийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 14.11 |  |
| 20 | «Ситиһиэм», «Чоочоҕо»,»Манчаары кэллэ» | 1 | 1. Норуот сэһэнин доргуччу ааҕар. 2. Айымньы дьоруойун, майгытын быһаарар, ол хаачыстыбаларын ааттыыр.3.Манчаары туохтан баайдары абааһы кірµµтµн бэйэ дакаастыыр. | Чабырҕах ааҕыллар уратытын өйдүүр, сатаан ааҕарга үөрэнэр. Ааҕыы кэмигэр тэтими (түргэнник эбэтэр бытааннык) уларытар. | 17.11 |  |
| 21 | Манчаары норуот номоҕор. | 1 | 1.Манчаары туһунан сэһэннэри аахпытын сиһилээн кэпсиир.2.Айымньыны ырытар,бэйэтин санаатын аһаҕастык этэр. | Айымньыны тиэмэлэринэн б³л³хтµµр.Эбии матырыйааллары ту´аныы. Суруйааччы эбии атын айымньыларын тус бэйэтэ булан аа±ар. | 21.11 |  |
| 22 | Литературнай викторина. | 1 | Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэрэбиэркэлэнэр. | Норуот тылынан уус-уран айымньыларан к³рµ²нэринэн арааран уратыларын кэпсиир.Айымньы дьоруойдарын тэнниир,атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар. | 24.11 |  |
|  | **II түһүмэх.Киһи µтµө сиэрэ-олох сүнньэ.** | 1 |  | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар оло±уран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 28.11 |  |
| 23 | Уус-уран литература көрүҥнэрэ. | 1 | 1.Уус-уран литература көрµҥнэрин:эпос лирика, драма билсиһэр.2. Кэпсээн сюжетын, тутулун(композициятын). Литературнай герой мэтириэтин,кинини хоһуйар уус-уран ньыматын салгыы сайыннарар. | Айымньы дьоруойдарын тэҥниир, атын омук айымньыларын кытта дьµірэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобараьын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын ту´анан истээччигэ тириэрдэр. | 01.12 |  |
| 24 | Алампа «Дьүһүн кубулуйумтуо»  (1 чаас) | 1 | 1.Сатира өйдөбµлµн билсиһэр.2.Биир быһылаантан ситимнээн биир киһиэхэ сыһыан араас көстµµлэрµн ырытар,бэйэ санаатын сааһылаан этэр. | Туора сананы хайдах баарынан өйдөөһүн, истибит айымньы туһунан ыйытыыга сатаан хоруйдааһын, буолбуту сааһылаан быһаарыы; саҥа соругун өйдөөһүн; үөрэх, научнай- биллэрэр, уус-уран айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. | 05.12 |  |
| 25 | Н.Д.Неустроев «Тиэтэйбит» комедията(3 чаас) | 1 | 1.Суруйааччы,автор туһунан ійдібүл 2.Комедия драма биир ураты дьоҥҥо сµдµ дьайар кµµстээх арааһа. 3.Комедияҕа ремарка суолтата. | Бэриллибит тиэмэ±э ³йт³н айан суруйар.Айар улэтинэн кылааска, атын да тэрээһиҥҥэ и´итиннэрии онорор. | 08.12 |  |
| 26 | «Тиэтэйбит» комедияны ааҕыы. | 1 | 1.Комедияны хайдах интонациялаахтык ааҕары быһаарар.Оруолунан ааҕар 2.Геройдарын характеристикалыыр,тэҥниир. 3.Ремарка суолтатын ійдµµр,комедия геройдарын ааттарын сатаан ырытар,инсценировкаҕа ханнык кэрчиги толоруоҕун быһаарар. | Айымньы к³рµ²нэрин бы´аарар. Литературоведениетерминнэрин ³йдµµр. | 12.12 |  |
| 27 | Комедияны түмүктээһин | 1 | 1.Оруоллары үллэрэр, доҕотторун кытга сүбэлэһэр. 2. Айымньыны инсценировкалыыр. Бөлөҕүнэн үлэҕэ кыттар. | Тиэкиһи чаастарга уллэрэр, чаастары ааттыыр, тирэх тыллары бэлиэтиир.Айымньы дьоруойдарын тэнниир, атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобараьын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын туьанан истээччигэ тириэрдэр. | 15.12 |  |
| 28 | **Үгэ өйдөбүлэ,уратыта.**  **(3 чаас)** | 1 | 1.Үгэҕэ ханалытан этии(ханалытан этии)туттуллуутун билэр. 2.Киһи куһаҕан кэмэлдьитин,сиэргэ баппат майгыны-сигилини сытыытык элэктээн хоһуйарын быһаарар. 3.Үгэ тутулун,бэргэн тылын сатаан булар. | Айымньы дьоруойдарын тэнниир, атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобара´ын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын туьанан истээччигэ тириэрдэр. | 19.12 |  |
| 29 | Күн Дьирибинэ «Тураахтаах Күүдээх» | 1 | Тураах уонна Кµµдээх.Тураах улаатымсыйар,киэмсийэр быһыытын автор элэктээһинэ. Автор дьон олоххо баар кэмэлдьилэрин,итэҕэстэрин саралааһына,кµлµµтэ.Персонажтар тылларын-өстөрµн уратыта. | Сэһэргэһэр киһитин болҕойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас санаа үөскүүрүн өйдүүр, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыһаллар, дакаастыы сатыыр.Тэҥниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээһи, төрүөтү булар, хайа баҕарар тиэмэҕэ кэпсэтиһиигэ кыттар. | 22.12 |  |
| 30 | «Көбүөхтүүрүн аанньа күөх киһиргэс» | 1 | 1.Ба±а уонна Кµµдээх геройдарын тэҥнээн кірір. 2.Тураах хай±алга ба±арарын,киһиргэһин уонна өс киирбэҕин ійдµµр. 3.Ба±а сирэй көрбөх быһыылара – олоххо,дьоҥҥо көрсµллэр майгы-сигили итэ±эс өрµттэрин билэр,ырытар,дакаастыыр. | Ис хоһоонун уонна ааҕыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар.Үөрэнээччи саҥарыан иннинэ тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын киһини болҕойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ эрэйиллэр. | 26.12 |  |
| 31 | Эрилик Эристиин (С.С.Яковлев). «Хачыгыр» | **1** | 1.Суруйааччы олоҕун билсиһэр. 2.Буолбут кэми историятын хасыһан билиитин хаҥатар. | Дьоруойдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал көмөтүнэн ааптар дьоруойга сыһыанын, айымньы сүрүн санаатын быһаарыы. | 09.01 |  |
| 32 | «Хачыгыр» кэпсээни ааҕыы.(4 чаас) | 1 | 1.Айымньыны дорҕоонноохтук доргуччу ааҕар. 2.Айымньы геройдарын наардыыр. 3.Айымньыны ис дууһатыттан ылынар,ійдµµр. | Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааһыннаах уонна толкуйдааһыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал көмөтүнэн остуоруйа сюжетын сайыннаран атын варианын толкуйдааһын. | 12.01 |  |
| 33  34 | Ыраахтааҕы былааһын саҕанааҕы саха хамначчыт оҕотун сордоох-муҥнаах олоҕо. | 2 | 1.Хачыгыр аҕата,хараҕа суох ийэтэ £рµµнэ - эйэ±эс,µтµө санааларын холобур оҥостор,кинилэр эрэйдээх-кыһалҕалаах олохторо,дьадайан,эстэн кумалаан буолууларыгар ис дууһатыттан ис туруктарын ырытар,дакаастыыр,бэйэ санаатын этэр. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн саба5алыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар оло±уран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 16.01  19.01 |  |
|  | Баай Кµтµр Көстөкµµннээх хараҥа батталлара,ньµдьµ-балай кыыллыы быһыылара,саҥарар саҥалара дьµһµннэрэ-бодолоро. | 1 | 1.Кэпсээн, кэпсээн дьоруойа, айымньыга сиэр-майгы көстүүтэ, айымньы сүрүн санаата, тиэкис былаана диэн салаа сүрүн өйдөбүллэрин чопчу өйдүүр. Дьоруойдарын быһаарар. Айымньы дьоруойун саҥатынан уонна быһыытынан характеристикалыыр. Кэпсээннэри тылынан ойуулуур. | Дьоруойдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал көмөтүнэн ааптар дьоруойга сыһыанын, айымньы сүрүн санаатын быһаарыы.Дьону кытта сыһыаҥҥа бэйэҕэр баҕарбаккын оҥорума, бэйэҕин таптыырыҥ курдук атын киһини таптаа диэн сиэр-майгы, сигили быраабылаларын тутуһуу туһунан толкуйдааһын; ону күннээҕи олоххо алтыһыыга туһаныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара санааланыы курдуктартан туттунар санаа | 23.01 |  |
| 35 | «Хачыгыр» кэпсээҥҥэ тµмµк. | 1 | 1.Айымньыга ойууланар дьон мэтирэттэрин ойуулуур.  2.Айымньыны ситэрэн суруйарга холонор. | Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааһыннаах уонна толкуйдааһыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал көмөтүнэн остуоруйа сюжетын сайыннаран атын варианын толкуйдааһын. | 26.01 |  |
| 36 | БТУ .Зачет. | 1 | 1.Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэрэбиэркэлэнэр. | Үөрэнээччи саҥарыан иннинэ тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын киһини болҕойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ эрэйиллэр. | 30.01 |  |
| 37 | П.А.Ойуунускай оҕо сааһа.  «Оҕо куйуурдуу турара». | 1 | 1.Саха советскай литературатын төрµттээччи буоларын билсиһэр.2.Суруйааччы автобиографическай кэпсээнин ааҕар. | Кэпсэтэр бодоруһар µірµйэх,кэпсэтэр киһитин убаастыыр,сэҥээрэр,санаатын болҕойон истэр,ылынар.Кэпсэтэр кэмҥэ бэйэ кірбµтµн,аахпытын ситэрэн биэрэр. | 02.02 |  |
| 38 | Айымньы тылыгар-өһүгэр чинчийэр үлэ(«Оҕо куйуурдуу турара») | 1 | 1.Айымньы ураты тутулун, тылын-өһµн,ырытар. 2.Кэпсээҥҥэ ойууну оҥорор. 3.Киинэни кытта айымньыны тэҥнээн ырытар. Бэйэ сыһыанын тириэрдэн, айымньыны дорҕоонноохтук ааҕар.2.«¥өрэнэн, µрµҥ кµн сырдыгын көрөөрµ хара тыын былдьаһан» куйуурдуу турар оҕо уобараһа. | Норуот тылынан уус-уран айымньыларан к³рµ²нэринэн арааран уратыларын кэпсиир.Айымньы дьоруойдарын тэнниир,атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар. Айымньыны тиэмэлэринэн б³л³хтµµр.Эбии матырыйааллары ту´аныы. Суруйааччы эбии атын айымньыларын тус бэйэтэ булан аа±ар. | 06.02 |  |
| 39 | Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон-Соц.үлэ Геройа,саха народнай суруйааччыта. | 1 | 1.Суруйааччы ,саха киһитэ,уһун µйэлээҕин кірдірір сµдµ кырдьаҕаһын олоҕун , айымньытын билсиһэр.  2.Суруйааччы саха норуотугар оҥорбут іҥітµн билэр. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар оло±уран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 09.02 |  |
| 40 | «Чүөчээски сэһэнтэн быһа тардыыны ааҕыы. | 1 | 1.Айымньыны доргуччу ааҕар.  2.Айымньы геройун сатаан характеристикалыыр. | Айымньы дьоруойдарын тэҥниир, атын омук айымньыларын кытта дьµірэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобараьын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын ту´анан истээччигэ тириэрдэр. | 13.02 |  |
| 41 | «Чүөчээски»кэпсээҥҥэ уобараһы ырытыы. | 1 | 1.Айымньы дьоруойдарын характеристикалыыр .  2.Ийэ,аҕа уобараһын ырытар. | Туора сананы хайдах баарынан өйдөөһүн, истибит айымньы туһунан ыйытыыга сатаан хоруйдааһын, буолбуту сааһылаан быһаарыы; саҥа соругун өйдөөһүн; үөрэх, научнай- биллэрэр, уус-уран айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. | 16.02 |  |
| 42 | Киһиэхэ ыраас суобас суолтата. | 1 | 1. Чүөчээски сиэр-майгы өртµнэн ырааһа,общество интэриэһин тус бэйэ интэриэһинээҕэр быдан µрдµктµк тутуута | Бэриллибит тиэмэ±э ³йт³н айан суруйар.Айар улэтинэн кылааска, атын да тэрээһиҥҥэ и´итиннэрии онорор. | 20.02 |  |
| 43 | Киһи µтµө сиэрэ-олох сүнньэ түһүмэҕи тµмµктээһин. | 1 | Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэрэбиэркэлэнэр. | Айымньы к³рµ²нэрин бы´аарар. Литературоведениетерминнэрин ³йдµµр. | 27.02 |  |
| 44 | **III түһүмэх.Төрөөбүт сир,киһи,ийэ тыл-олох ситимэ. Хоһоон.** | 1 | Сахалыы хоһооҥҥо уус-уран уобарас араас көстµµтµн билэр.Киһи санаатын,ис дууһа µөрµµтµн-хомолтотун быһаарар . | Тиэкиһи чаастарга уллэрэр, чаастары ааттыыр, тирэх тыллары бэлиэтиир.Айымньы дьоруойдарын тэнниир, атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобараьын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын туьанан истээччигэ тириэрдэр. | 02.03 |  |
| 45  46 | В.М.Новиков-Күннүк Уурастыырап «Олох» диэн хоһооно. | 2 | 1. 1.«Олох» хоһоону дорҕоонноохтук ааҕар.   2. Олох диэн,дьиҥэ,олус да кэрэ диэн иитии - хоһоон суолтатын ійдµµр.Олох олоруу – киһи анала өйдөбµлµ иҥэрэр. | Айымньы дьоруойдарын тэнниир, атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобара´ын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын туьанан истээччигэ тириэрдэр. | 06.03  09.03 |  |
| 47 | С.Р.Кулачиков-Эллэй «Таптыаҕыҥ ийэни» | 1 | 1.Кµн уонна олох, ийэ уонна олох дириҥ ис ситимин ійдµµр. 2.Ийэни уонна Ийэ дойдуну таптааһын суолтатын иҥэринэр. | Сэһэргэһэр киһитин болҕойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас санаа үөскүүрүн өйдүүр, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыһаллар, дакаастыы сатыыр.Тэҥниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээһи, төрүөтү булар, хайа баҕарар тиэмэҕэ кэпсэтиһиигэ кыттар. | 13.03 |  |
| 48 | А.Г.Кудрин-Абаҕыыныскай «Күөх»диэн хоһооно. | 1 | 1.Кµөх дьµһµн суолтатын быһаарар. 2.Поэт олоҕу кµµскэ таптыырын кэрэһитэ- хоһоон сµрµн ис хоһооно буоларын дакаастыыр. 3. Хоһооҥҥо дьүөрэлээн этии диэн салаа сүрүн өйдөбүлүн чопчу өйдүүр. | Ис хоһоонун уонна ааҕыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар.Үөрэнээччи саҥарыан иннинэ тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын киһини болҕойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ эрэйиллэр. | 16.03 |  |
| 49 | А.А.Иванов-Күндэ «Төрөөбүт тыл», «Кии сыта» | 1 | 1.Поэт төрөөбµт тыл сөҕµмэр кµµһµн, дууһаҕа чугаһын,истиҥин хоһуйуутун быһаарар. 2.Хоһоон төрөөбµт тылы,культураны таптыырга,сайыннарарга ыҥырар ис номоҕо ійдµµр. | Дьоруойдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал көмөтүнэн ааптар дьоруойга сыһыанын, айымньы сүрүн санаатын быһаарыы. | 20.03 |  |
| 50 | С.П.Данилов «Саха саҥата» | 1 | 1.Поэт төрөөбµт тылын таптыырын сыанабылын тэҥниир.Норуот тыына – кини тыла хоһоон ис номоҕо буоларын быһаарар. | Үөрэнээччи саҥарыан иннинэ тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын киһини болҕойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ эрэйиллэр. | 23.03 |  |
| 51 | Сэһэн | 1 | Сэһэн өйдөбµлµн,жанр уратытын,сюжетын,тутулун ійдµµр.Уус-уран уобарас өйдөбµлµн быһаарар.Хомуур уобарас.Символ -уобарас. Айымньыга норуот сэһэнин µгэстэрин бэйэтигэр иҥэринэр. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн саба5алыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар оло±уран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 03.04 |  |
| 52 | Т.Е.Сметанин – оҕо аймах тапталлаах суруйааччыта. | 1 | Т.Е.Сметанин – оҕо аймах тапталлаах суруйааччытын,кини олоҕун кылгас кэпсээнин,Аҕа дойду Улуу сэриитигэр кыттыытын билсиһэр. | Дьоруойдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал көмөтүнэн ааптар дьоруойга сыһыанын, айымньы сүрүн санаатын быһаарыы.Дьону кытта сыһыаҥҥа бэйэҕэр баҕарбаккын оҥорума, бэйэҕин таптыырыҥ курдук атын киһини таптаа диэн сиэр-майгы, сигили быраабылаларын тутуһуу туһунан толкуйдааһын; ону күннээҕи олоххо алтыһыыга туһаныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара санааланыы курдуктартан туттунар санаа | 06.04 |  |
| 53 | Т.Е.Сметанин «Егор Чээрин» | 1 | Сэһэҥҥэ снайпердар саха Егор Чээрин уонна нуучча Гурьянов доҕордоһууларыгар Советскай Союз норуоттарын тулхадыйбат сомоҕолоһуулара,советскай дьон патриотизмнара кістірµн быһаарар | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар,билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тиийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 10.04 |  |
| 54 | «Булт», «Старшина Шагуров» | 1 | Айымньы сүрүн санаатын булан этэр, ис номоҕун арыйар өс хоһоонун булар.Доҕор диэн ким буоларын дьүүллэһэр, дьиҥнээх доҕордоһуу диэни быһаарар. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар,билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тиийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 13.04 |  |
| 55 | «Өрµс уҥуор», «Синиэлим быраһаай» | 1 | Геройдар Ийэ дойдуларыгар муҥура суох бэриниилээхтэрин быһаарар.Е гор Чээрин-сэһэргээччи быһыытынан буоларын ійдµµр.Доҕордоһуу-модун кµµс буоларын сыаналыыр. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар,билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тиийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 17.04 |  |
| 56 | Сэһэҥҥэ тµмµк. | 1 | Айымньы сүрүн санаатын булан этэр, ис номоҕун арыйар өс хоһоонун булар. | Айымньыны тиэмэлэринэн б³л³хтµµр.Эбии матырыйааллары ту´аныы. Суруйааччы эбии атын айымньыларын тус бэйэтэ булан аа±ар. | 20.04 |  |
| 57 | ТСУ «До±ордо´уу-модун кµµс. | 1 | Бэйэтин санаатын ійтін суруйар. Доҕордоһуу, кыһамньы, хардарыта көмөлөһүү, амарах быһыы диэн өйдөбүллэр суолталарын ырытыһар, аахпьгг кэпсээннэртэн холобурдуур. | Норуот тылынан уус-уран айымньыларан к³рµ²нэринэн арааран уратыларын кэпсиир.Айымньы дьоруойдарын тэнниир,атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар. | 24.04 |  |
| 58 | Н.А.Лугинов-саха народнай суруйааччыта. «Нуоралдьыма чараҥар» | 1 | Н.А.Лугинов – билиҥҥи кэм биир бастыҥ прозаига буаларын билэр.Суруйааччы Аҕа дойду сэриитэ норуот сµрэҕиттэн сµппэт бааһын көрдөрµµтµн быһаарар. Айымньыга тµбэлтэлэр(событиелар) икки ардыларынааҕы бириэмэ,төрµөт,тµмµк сибээстэрин булар. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар оло±уран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 27.04 |  |
| 59 | «Нуоралдьыма чараҥар»ааҕыы. | 1 | Айымньы геройугар,кини араас дьайыыларыгар,быһыытыгар-майгытыгар олоҕуран,лоп-бааччы характеристика биэрэр,айымньы геройдарын тэҥнээн көрөр. | Айымньы дьоруойдарын тэҥниир, атын омук айымньыларын кытта дьµірэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобараьын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын ту´анан истээччигэ тириэрдэр. | 03.05 |  |
| 60 | Аар хаты² уонна ытык сэргэ | 1 | Айымньыга хатыҥ уонна ытык сэргэ уобарастарын тэҥниир. | Туора сананы хайдах баарынан өйдөөһүн, истибит айымньы туһунан ыйытыыга сатаан хоруйдааһын, буолбуту сааһылаан быһаарыы; саҥа соругун өйдөөһүн; үөрэх, научнай- биллэрэр, уус-уран айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. | 05.05 |  |
| 61 | Аҕатын кытта булка барааһына. | 1 | Улахана суох эпическэй айымньыны эбэтэр киниттэн быһа тардыы ис хоһоонун сиһилии,талан,кылгатан кэпсиир.Ыйытыыга тэнийбит эппиэт биэрэр. мэтириэт,пейзаж өйдөбµлµн билэр. | Бэриллибит тиэмэ±э ³йт³н айан суруйар.Айар улэтинэн кылааска, атын да тэрээһиҥҥэ и´итиннэрии онорор. | 11.05 |  |
| 62 | Эбээ ыра санаата. | 1 | Төрөөбүт дойдутун, дьиэ кэргэнин туһунан, төрөөбүт уонна улааппыт дойдутугар иэйиитин, төрөппүттэригэр, бииргэ төрөөбүттэригэр тапталын кэпсиир. | Айымньы к³рµ²нэрин бы´аарар. Литературоведениетерминнэрин ³йдµµр. | 15.05 |  |
| 63 | Бэйэ санаатын суруйуу санаатын суруйуу. Нуоралдьыма чара²ар ким олоруон ба±ара±ын. | 1 | Аахпыт айымньылар ис номохторун быһаарар.Айымньыга ааптар сыһыанын билгэлиир.Бэйэ санаатын суруйуу | Тиэкиһи чаастарга уллэрэр, чаастары ааттыыр, тирэх тыллары бэлиэтиир.Айымньы дьоруойдарын тэнниир, атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобараьын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын туьанан истээччигэ тириэрдэр. | 17.05 |  |
| 64 | П.Н.Тобуруокап-көр-күлүү көҕүн тутааччы. «Төкөлүк уонна Тэкэлик» | 1 | Айымньыга остуоруйа уонна дьиҥ олох алтыһыытын билэр.Айылҕаҕа киһилии,харыстабыллаахтык,сыһыаннаһарга угуйуу –айымньы сµрµн ис хоһооно буоларын ійдµµр. | Айымньы дьоруойдарын тэнниир, атын омук айымньыларын кытта дьµ³рэлээн тутар.Уус-уран айымньыны чаастарынан, оруолларынан туруорууга кыттар. Араас уус-уран ньымалары ту´анан, к³р³³ччµгэ дьоруой уобара´ын, ааптар уонна айымньы сурун санааларын туьанан истээччигэ тириэрдэр. | 22.05 |  |
| 65 | Чыычаахтар  Төкөлµк уонна Тэкэлик киһилии олохторо,µөрµµлэрэ,кыһалҕалара,эрэйдэрэ. | 2 | Айымньыга остуоруйа уонна дьиҥ олох алтыһыыта.Айылҕаҕа киһилии, харыстабыллаахтык,сыһыаннаһарга угуйуу –айымньы сµрµн ис хоһооно. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар,билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар;Саныыр санаатын сааһылаан, оҕолорго тиийимтиэтик этэр;Уус-уран айымньыга мөккүөр төрүөтүн, сайдыытын быһаарар, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр.Аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан үлэлиир. | 24.05 |  |
| 66 | Литература теорията | 1 | Мэтириэт,пейзаж,гипербола,кубулуйбут эпитет,тыыннаҕымсытан көрдөрµµ, юмор, сатира,аллегория өйдөбµллэрин сµрµн бэлиэлэрин билэр. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар. | 26.05 |  |
| 67 | Хатылааһын | 1 | ¥ірэтиллибит айымньыхоһоонун уонна геройдарын (событиелар уонна геройдар бэйэ-бэйэлэрин кытта сибээстэрин өйдөөн туран)хатылааһын. | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар. | 28.05 |  |
| 68 | Зачет | 1 | Үөрэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур үлэҕэ олоҕуран, ситиһиилэрин сыаналанар уонна бэйэтин бэрэбиэркэлэнэр | Ааҕыы үлэтин араас көрүҥэр сыалы-соругу таба туруорар, былаанныыр, түмүгүн сабаҕалыыр, үлэтин хонтуруолланар;Билиини сааһылыыр;Кэпсэтэр үөрүйэҕи сайыннарар. | 30.05 |  |