**МКОУ « Новопоселковая средняя общеобразовательная школа»**

Утверждаю Согласовано Рассмотрено

Директор школы Зам. дир. По УВР на заседании МО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б.А.Ягибеков Н.И.Идрисова Протокол №1

**Рабочая программа и тематическое планирование по лезгинскому языку**

**на 2018-2019 уч. год**

**учитель начальных классов ------------------------------**

**20 -----**

**IV КЛАСС**

**(Гьафтеда 1 сят . Вири 34 сят)**

**Тикрарун (1 сят)**

Сесер ва гьарфар1. Лабиал сесер, туьк1уьр хьанвай гьарфар квай гафар. Гафар дегиш хьайила, дибда авай ачух сесер дегиш жедай ва абур арадай акъатдай дуьшуьшар.

Гафунин туьк!уьр хьун2. Гафар туьк1уьр хьуникай къачур чирвилер тикрар хъувун. Гафар туьк1уьр хьунин винел разбор авунин к1валах давамарун.

Гаф дегиш хьайила, суффиксда авай ачух сес дегиш жедай дуьшуьшар.

**Существительное (9 сят).** Существительнидикай алатай материал тикрарун. Существительнияр падежриз дегиш хьун. Дибдин падежрин т!варар ва суалар. Существительнидин актив падеждин эхирар. Са слогдин существительнияр падежриз дегиш хьайила, дибдик квай ачух сес арадай акъатдай ва маса ачух сесиниз дегиш жедай гафар дуьз кхьиз чир хьун.

Существительнийрин падежрин эхирар дуьз кхьин: а) актив падсждин (эхирдиз -уни, -еди, -ади кьведай гафар; б) -вал суффикс галай существительнияр падежриз дегиш хьайила, суффиксдин а сес и сесиниз элкъуьн (итнмвал - игимвилн). тзафвилин кьадарда абурун эхир асул падежда -ер, актив надежда -ери кхьин; в) гзафвилин кьадарда существительнийрин асул падеждии эхирдиз -ер, -яр, кьведай дуьшуьшар; г) теквилин кьадарда асул падежда р авай существительнийра гзафвилин кьадарда падежриз дегиш хьайила, кьве -р кхьин (лежберар - лежберри).

**Прилагательное (2 сят).** Алатай материал тикрарун. Прилагательнияр дибдин надежриз дегиш хьун. Падежрин эхирар дуьз кхьин. Гзафвилин кьадарда падежрин формайра у хвена кхьин (ярубур - ярубуру).

**TI варц!иэвезар (2 сят).** Ксарин ва суалдин т1варц!иэвезрикай *(вуж? вуч?)* умуми малумат. Ксарин ва суалдин т!варц1иэвезар дибдин падежриз дегиш хьун ва падежрин эхирар дуьз кхьин.

**Глагол (3сят).** Глаголдикай алатай материал тикрарун. Масдар. Масдар дибдин падежриз дегиш хьун. Глаголдин мураддин форма. Глаголдин инкарвилин форма. Глаголдин префиксар ва суффиксар. Куьмекчи глаголар. Глаголар дуьз кхьин.

Гафарин винел к1валах'. Предложенияр туьк1уьрдайла, чеб- ч**11**из мукьва ва акси метлебар авай существительнияр, глаголар, прилагательнияр ишлемишиз алакьун. Рахунра, кхьинра гьа са гафар ишлемишунин вилик пад кьун.

**Предложение (6 сят).** Предложенида кьвед лагьай дережа­дин членар (тикрарун). Анжах кьилин членрикай туьк1уьр хьанвай предложенияр, кьвед лагьай дережадин членар кухтуна, гегьеншарун. Манадин жигьетдай алакъалу гафар (гафарин жуьтер) чара авун ва са гафунилай муькуь гафунал суал эцигун (тикрарун). К1елай ч1алан паяр тир гафарикай гафарин жуьтер туьк1уьрун.

Са жинсинин членар квай предложенияр. Союзар (ва, -ни, амма) галай ва галачир са жинсинин членрин арада запятой.

**Йисан къене к!елай материал тикрарун (1 сят).**

**АЛАКЪАЛУ Ч1АЛ\***

Рахунар, уьмуьрда абурун метлеб. К1елзавай материалдай хуралай гудай жавабрин кьет1енвилсер.

Текст. Текстинин тема ва кьилин фикир, адан гуьк!уьр хьун (къурулуш). Изложенидиз ва сочиненидиз план туьк1уьрун (ви­ри классди санал ва **гь**арда вичи-вичиз).

Классди санал ва гьарда вичи-вичиз туьк1уьрнавай пландай изложение (тамам, ку ьру ь), кхьин.

Йисан къене к1валахар тухуда.

а Лезги ч!алай материал к1елунихь галаз алакъалу вири йисан къене к!валах тухуда.

Жуван уьмуьрдай, шикилдай, кьилел атай са дуьшуьшдай сочинение.

Эдеблу рахунар. Гъил къачун т1алабдайла, ишлемишдай га­фар ва ибараяр.

**АЯЛРИН ЧИРВИЛЕРНИ АЛАКЬУНАР**

IV класс куьтягьзавай аялриз чир хьун лазим я: к!елай ч!алан паяр ва абурун лишанар; са жинсинин членар.

IV класс куьтягьзавай аялрихъ ихьтин алакьунар хьун ла­зим я:

- к1елай темайриз талукь орфограммаяр ва (простой предпоженидин препинанидин лишанар квай диктант кхьин (60- 70 гаф авай);

- разбор авун: а) гафар сесериз (ачух ва ачух тушир сесер, ударение алай ва алачир слогар тайинарун; гафуна сесерин ва гьарфарин кьадар тайинарун); б) гафар туьк1уьр хьуниз (гафарай префикс, дувул, диб, суффикс, эхир жагьурун); в) ч1алан паяриз (существительнийрин кьадар, падеж; прилагательнийрин кьадар, падеж; глаголрин вахт тайинарун); синтаксисдин (интонациядиз килигна предложенидин жуьре, предложенида гафарин арада алакъа тайинарун, предложенидай подлежащее, сказуемое ва кьвед лагьай дережадин членар жагьурун);

- масадан куьмек галачиз жува-жуваз туьк!уьрнавай пландай 70-80 гаф) изложение кхьин, яшайишдай са вакъиадикай, экскурсиядикай, гуьзетунрай гъвеч1и гьикая кхьин.

2-IV классра литературадин эсерар к!елунин программа ихьтин паярикай туьк!уьр хьанва: 1) к1елун патал эсеррин те­матика; 2) к1елунин вердишвилер; 3) текстинин винел кIвалах ва сивин рахунар гегьеншарун; 4) учебникдихъ галаз к! валах.

**Лезги ч1алай 4 классда йисан къене:**

**1-четвертда-9 сят**

**2-четвертда-7сят**

**3-четвертда-10сят**

**4-четвертда-8 сят**

**Йиса вири**

**Лезги чIалан кхьинрай учебно-методический план**

**4 класс**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тарсунин кьил | Сятерин кьадар | | | Тарсунин жуьре | | | | Тарсунин мана, метлеб | Пландин тарих | | | Чин |
| **Лезги чIал**  **34 сят. I – четверть 9сят** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | §1. Сесер ва гьарфар.  §2. Гафунин туькIуьр хьун. | 1 | | Тикрарун | | | Сесер ва гьарфар Гафунин туькIуьр хьун тикрарун | | | | 03.09.2014г. | |  |
| 2 | Гьахьунин диктант | 1 | | Тикрарун | | |  | | | | 10.09 | |  |
| 3 | §3. Существительное.  §4. Существительнияр падежриз дегиш хьун. | 1 | |  | | | Существительнидин мана, метлеб ва падежриз дегишриз чир хьун | | | | 17.09 | |  |
| 4 | §5. Дибдин падежрин тIварар ва суалар. | 1 | | ЦIийи тарс чирун | | | Дибдин падежрин тIварар ва суалар чир хьун | | | | 24.09 | |  |
| 5 | §6. Асул падеж.  §7. Актив падеж. | 1 | |  | | | Асул ва ктив падежрин суалар чир хьун | | | | 01.10 | |  |
| 6 | Диктант | 1 | |  | | |  | | | | 08.10 | |  |
| 7 | §8. Талукьвилин падеж.  §9. Гунугин падеж. | 1 | | ЦIийи тарс чирун | | | Талукьвилин ва гунугин падежрин суалар чир хьун | | | | 15.10 | |  |
| 8 | §10,11.Са слогдин существительнияр падежриз дегиш хьун. | 1 | | ЦIийи тарс чирун | | | Са слогдин существительнияр падежриз дегишриз чир хьун | | | | 22.10 | |  |
| 9 | Ахтармишунин диктант.  К1елайбур умумиламишун. Итогар кьун | 1 | | Умумиламишун | | |  | | | | 29.10 | |  |
| **II – четверть 7ч.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | §13. –Вал суффикс квай существительнияр гзафвилин кьадарда. | 1 | | ЦIийи тарс чирун | | | | –Вал суффикс квай существительнияр гзафвилин кьадарда кхьиз чир хьун | | | 12.11 | |  |
| 2 | Ктабдай чин къачуна кхьин | 1 | |  | | | |  | | | 19.11 | |  |
| 3 | §14,15. Асул падежда гзафвилин кьадардин эхирдиз –ар, -яр,-ер къведай существительнияр. | 1 | | ЦIийи тарс чирун | | | | Асул падежда гзафвилин кьадардин эхирдиз –ар, -яр къведай существительнияр кхьиз чир хьун | | | 26.11 | |  |
| 4 | Ч1ал гегьеншарун Шикилдин винел к1валах | 1 | |  | | | |  | | | 03.12 | |  |
| 5 | §16. Актив падеждин эхирда –ири аваз кхьидай существительнияр. | 1 | | ЦIийи тарс чирун | | | | Актив падеждин эхирда –ири аваз кхьидай существительнияр кхьиз чир хьун | | | 10.12 | |  |
| 6 | Диктант | 1 | | Умумиламишун | | | |  | | | 17.12 | |  |
| 7 | §17. Гзафвилин кьадардин эхирда кьве р къведай существительнияр. | 1 | | ЦIийи тарс чирун | | | | Гзафвилин кьадардин эхирда кьве р къведай существительнияр  кхьиз чир хьун | | | 24.12 | |  |
| **III – четверть 10ч.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | §18. Прилагательное. (Тикрарун)  §19. Прилагательнияр гзафвилин кьадарда эхирда у гьарф хвена кхьин. | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Прилагательнидин мана, метлеб чир хьун, гзафвилин кьадарда эхирда у гьарф хвена кхьиз чир хьун | | | | | 14.01 | |  |
| 2 | §20. Прилагательнияр дибдин падежриз дегиш хьун.  §21. Прилагательнийрин эхирар дуьз кхьин. | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Прилагательнияр дибдин падежриз дегишриз чир хьун | | | | | 21.01 | |  |
| 3 | Изложение | 1 |  | | |  | | | | | 28.01 | |  |
| 4 | §22ТIварцIиэвезар.  §23 ТIварцIиэвезар падежриз дегиш хьун. | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | ТIварцIиэвезрин мана – метлеб чир хьун, падежриз дегишрун | | | | | 04.02 | |  |
| 5 | Диктант | 1 | умумиламишун | | |  | | | | | 11.02 | |  |
| 6 | §24. Суалдин тIварцIиэвезар падежриз дегиш хьун.  §25. ТIварцIиэвезрин эхирар дуьз кхьин. | 1 |  | | | Суалдин тIварцIиэвезар падежриз дегишриз чир хьун эхирар дуьз кхьин | | | | | 18.02 | |  |
| 7 | §26. Глаголдикай умуми малуматар рикIел хкун.  §28. Глаголдин асул форма падежриз дегиш хьун. | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Глаголдикай умуми малуматар рикIел хкун | | | | | 25.02 | |  |
| 8 | §29. Асул формада глаголрин эхирар дуьз кхьинин къайдаяр.  §30. Глаголдин мурадвилин форма | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Асул формада глаголрин эхирар дуьз кхьинин | | | | | 04.03 | |  |
| 9 | Диктант | 1 |  | | |  | | | | | 11.03 | |  |
| 10 | §31. Глаголдин инкарвилин форма.  §32. Куьмекчи глаголар. | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Глаголдин инкарвилин формадин мана, метлеб | | | | | 18. 03 | |  |
| **IV – четверть 8ч.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | §33. Предложенидин кьвед лагьай дережадин членар. (Тикрарун)  §34. Простой гегьенш ва гегьенш тушир предложенияр.. | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Предложенидин кьвед лагьай дережадин членар тикрарун Простой гегьенш ва гегьенш тушир предложенияр чирун | | | | | | 01.04 |  |
| 2 | §35. Манадин жигьетдай алакъалу гафар (гафарин жуьтер) чара авун.  §36. КIелай чIалан паярикай гафарин жуьтер туькIуьрун | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Манадин жигьетдай алакъалу гафар (гафарин жуьтер) чара авун чир хьун  КIелай чIалан паярикай гафарин жуьтер туькIуьриз чирун | | | | | | 8.04 |  |
| 3 | Сочинение | 1 | Умумиламишун | | |  | | | | | | 15.04 |  |
| 4 | §37. Предложенидин са жинсинин членар.  §38. Союзар квай ва квачир са жинсинин членрин арада запятой | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Предложенидин са жинсинин членар чир хьун ,союзар квай ва квачир са жинсинин членрин арада запятояр эцигун | | | | | | 22.04 |  |
| 5 | §39. Предложенидин са жинсинин членар тикрарун. | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Предложенидин са жинсинин членар тикрарун | | | | | | 29.04 |  |
| 6 | Чин къачуна кхьин | 1 |  | | |  | | | | | | 06.05 |  |
| 7 | §40. Йисан къене кIелай материалар тикрарун. Сесер ва гьарфар. Гафунин туькIуьр хьун.  §41. ЧIалан паяр (существительное, прилагательное, тIварцIиэвез, глагол). | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | Йисан къене кIелай материалар тикрарун. Сесер ва гьарфар. Гафунин туькIуьр хьун тикрарун | | | | | | 13.05 |  |
| 8 | Диктант | 1 |  | | |  | | | | | | 20.05 |  |
| 9 | §42. Предложение (предложенидин членар, гафарин жуьтер са жинсинин членар). | 1 | ЦIийи тарс чирун | | | . Предложение (предложенидин членар, гафарин жуьтер са жинсинин членар) тикрарун | | | | | | 27.05 |  |