**Тыва дылга календарь-тематиктиг план. 6кл.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Кичээлдернин темалары** | **шагы** | **уези** |
| 1 | **Киирилде кичээл**. Тыва дыл- тыва чоннун торээн дылы. | 1 |  |
| 2 | Катаптаашкын 5 класс.**Синтаксис болгаш пунктуация**. Сѳс каттыжыышкыны. Медээ, айтырыг, кыйгырыг болгаш алгы домактары. Домактар соонга бижик демдектери. | 1 |  |
| 3 | Бѳдуун домактарнын чугула болгаш ийиги черге кежигуннери. | 1 |  |
| 4 | **Лексика.**Сѳстун лексиктиг утказы. Хѳй уткалыг сѳстер.Дорт болгаш кѳжурген уткалыг состер. | 1 |  |
| 5 | Синонимнер,омонимнер, омографтар, антонимнер.Оларны чугаага ажыглаары. | 1 |  |
| 6 | **Фонетика болгаш орфография**. Ажык болгаш ажык эвес уннерни чугула демдектерин барымдаалап тодарадыры. | 1 |  |
| 7 | Сѳс эгезинге т-д, п-б деп ажык эвес уннерни шын бижиири. | 1 |  |
| 8 | **Морфология.** Чуве аттарынын падежтерге ѳскерлири. | 1 |  |
| 9 | Демдек аттарынын чадалары. Тун болгаш дугаар сан аттары. | 1 |  |
| 10 | Хыналда ажыл.Катаптаашкын 5 кл. | 1 |  |
| 11 | Чугаа сайзырадылгазы. Сѳзуглел. Тема, идея дугайында 5-ки класска ѳѳренгенин катаптаары. | 1 |  |
| 12 | Чугаа сайзырадылгазы | 1 |  |
| 13 | **6 класс. Лексика болгаш чугаа культуразы**. Ниити ажыглалдын сѳстери. Диалект сѳстери.. | 1 |  |
| 14 | Профессионал сѳстер болгаш терминнер. | 1 |  |
| 15 | Эргижирээн сѳстер. Чаа сѳстер. | 1 |  |
| 16 | Улегерлеп алган сѳстер. | 1 |  |
| 17 | Ч/с | 1 |  |
| 18 | Ч/с | 1 |  |
| 19 | Табулар болгаш эфвемизмнер. | 1 |  |
| 20 | Топонимнер, гидронимнер болгаш этнонимнер. | 1 |  |
| 21 | Фразеологизмнер. | 1 |  |
| 22 | Катаптаашкын. Фразеологизмнер. | 1 |  |
| 23 | Катаптаашкын. Лексика | 1 |  |
| 24 | Грамматиктиг онаалгаларлыг хыналда диктант. Лексика. | 1 |  |
| 25 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 26 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 27 | **Сѳс чогаадылгазы болгаш орфография**. Сѳстернин тыптыр аргалары. | 1 |  |
| 28 | Тудуштур болгаш ангылап бижиир нарын сѳстер. | 1 |  |
| 29 | Дефистеп бижиир нарын сѳстер. | 1 |  |
| 30 | Хураангай сѳстер. | 1 |  |
| 31 | Катаптаашкын. Сѳстернин тыптыр аргалары.. | 1 |  |
| 32 | Катаптаашкын. Нарын сѳстер. | 1 |  |
| 33 | Хыналда диктант. | 1 |  |
| 34 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 35 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 36 | **Морфология болгаш орфография.** Ат орну.Ат орнунун утказы болгаш грамматиктиг демдектери. | 1 |  |
| 37 | Арыннын ат оруннары. | 1 |  |
| 38 | Айтылганын ат оруннары. Айтырыгнын ат оруннары. | 1 |  |
| 39 | Тодарадылганын ат оруннары. Тодаргай эвес ат оруннары. | 1 |  |
| 40 | Катаптаашкын. Ат оруннары. Ат оруннарынын бѳлуктери. | 1 |  |
| 41 | Грамматиктиг онаалгаларлыг хыналда диктант.Ат оруннары. | 1 |  |
| 42 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 43 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 44 | **Кылыг созу.** Кылыг сѳзунун утказы болгаш грамматиктиг демдектери. | 1 |  |
| 45 | Бѳдуун, нарын болгаш составтыг кылыг состери. | 1 |  |
| 46 | Кылыг сѳзунун залогтары. | 1 |  |
| 47 | Кылыг сѳзунун залогтары. | 1 |  |
| 48 | Кылыг сѳзунун видтери. | 1 |  |
| 49 | Кылыг сѳзунун видтери. | 1 |  |
| 50 | Катаптаашкын. Залог, видтер. | 1 |  |
| 51 | Хыналда ажыл. Залог,видтер. | 1 |  |
| 52 | Причастиелер. | 1 |  |
| 53 | Эрткен уенин причастиези. | 1 |  |
| 54 | Келир уенин причастиези. | 1 |  |
| 55 | Хыналда тест. | 1 |  |
| 56 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 57 | Чуга сайз. | 1 |  |
| 58 | Деепричастиелер. | 1 |  |
| 59 | Каттышкак деепричастие. | 1 |  |
| 60 | Кожаланчак деепричастие. | 1 |  |
| 61 | Эрткен деепричастие. | 1 |  |
| 62 | Болбас деепричастие. | 1 |  |
| 63 | Кызыгаарлаар деепричастие. | 1 |  |
| 64 | Удекчи деепричастие. | 1 |  |
| 65 | Катаптаашкын. Деепричастиелер. | 1 |  |
| 66 | Хыналда ажыл. | 1 |  |
| 67 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 68 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 69 | Кылыг сѳзунун наклонениелери. | 1 |  |
| 70 | Кылыг сѳзунун болуушкун анклонениези болгаш оон уелери. | 1 |  |
| 71 | Болуушкун наклонениезинин эрткен уези. | 1 |  |
| 72 | Болуушкун наклонениезинин амгы уези. | 1 |  |
| 73 | Болуушкун наклонениезинин келир уези. | 1 |  |
| 74 | Хыналда диктант. | 1 |  |
| 75 | Кылыг сѳзунун дужаал наклонениези. | 1 |  |
| 76 | Кылыг сѳзунун даар наклонениези. | 1 |  |
| 77 | Кылыг сѳзунун чѳпшээрел наклонениези. | 1 |  |
| 78 | Кылыг сѳзунун кызыгаарлаар наклонениези. | 1 |  |
| 79 | Катаптаашкын. Наклонениелер. | 1 |  |
| 80 | Кылыг сѳзунге туннел катаптаашкын. | 1 |  |
| 81 | Хыналда диктант. | 1 |  |
| 82 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 83 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 84 | **Наречие.** Наречиенин утказы болгаш грамматиктиг демдектери. | 1 |  |
| 85 | Наречиелернин бѳлуктери. | 1 |  |
| 86 | Наречиелернин тургустунары. | 1 |  |
| 87 | Наречиелерни шын бижиири. | 1 |  |
| 88 | Катаптаашкын.Наречие. | 1 |  |
| 89 | Катаптаашкын. Тускай чугаа кезектери. | 1 |  |
| 90 | Хыналда ажыл. Тускай чугаа кезектери. | 1 |  |
| 91 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 92 | Катаптаашкын. Лексика. | 1 |  |
| 93 | Катаптаашкын. Сѳс чогаадылгазы. | 1 |  |
| 94 | Катаптаашкын. Ат орну. | 1 |  |
| 95 | Хыналда диктант. | 1 |  |
| 96 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 97 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 98 | Катаптаашкын. Кылыг сѳзу. | 1 |  |
| 99 | Катаптаашкын. Кылыг сѳзу. | 1 |  |
| 100 | Катаптаашкын. Наречие. | 1 |  |
| 101 | Катаптаашкын. Тускай чугаа кезектери. | 1 |  |
| 102 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 103 | Чугаа сайз. | 1 |  |
| 104 | Тест-биле ажыл. | 1 |  |
| 105 | Туннел кичээл. | 1 |  |

6 кл.

**Тыва дыл**

**6 класс**

**Программада:**

**Шупту 105 шак, оон иштинде:**

Чаа материал шингээдип алырынга 44 шак;

Катаптаашкынга 27 шак;

Билиг хыналдазынга 12 шак;

Чугаа сайзырадылгазынга 20 шак;

Киирилде болгаш туннел кичээлдер 2 шак

**6-гы класстын программазын шингээдип алгаш, оореникчилер дараазында мергежилдерни болгаш чанчылдарны чедип алыр.**

Сѳс чогаадылгазынын сайгарылгазын кылыр. Ийи чугула кежигуннуг домактарнын синтаксистиг сайгарылгазын кылыр. Диалект сѳстерни, эргижирээн сѳстерни, неологизмнерни ылгап, чугаага шын ажыглап билир.

5-6 класстарга ѳѳренген чугаа кезектеринге хамаарышкан сѳстерни тывар болгаш оларнын грамматиктиг демдектерин тодарадып билир.

**Орфографиядан болгаш пунктуациядан**. Нарын кылыг сстерин, наречие, ат оруннарын шын адаар болгаш бижиир. Тодаргай эвес ат оруннарында артынчыларны ангылап болгаш дефистеп бижиир.

**Пунктуациядан**. Деепричастиелиг бѳлуктерни бижик демдектери-биле ангылаар.Домакка удурланыштырар болгаш чагырыштырар эвилелдер мурнунга биче секти салып билир.

**Тыва дыл**

**9 класс**

**Программада:**

**Шупту 35 шак, оон иштинде:**

Чаа материал шингээдип алырынга шак;

Катаптаашкынга шак;

Билиг хыналдазынга шак;

Чугаа сайзырадылгазынга шак;

Киирилде болгаш туннел кичээлдер 2 шак

**9-ку класстын программазын шингээдип алгаш, оореникчилер дараазында мергежилдерни болгаш чанчылдарны чедип алыр.**

**-**Нарын синтаксистиг конструкцияларны сайгарар, оларнын аразында харылзаазын кѳргузер схема шыйыглар кылыр.Янзы-буру хевирлерлиг нарын домактарны тургузар, сайгарар.Оларга бижик демдектерин шын салып, тайылбырлап билир.

Сѳзуглелдин стилин болгаш жанрын тодарадыр. Литературлуг дылдын нормаларын сагыыр.

**Пунктуациядан.** 8-9 класстарга ѳѳренген пунктограммаларны тывар, бижик демдектерин шын салганын тайылбырлап шыдаар.

Нарын синтаксистиг конструкцияларга бижик демдектерин салыр.

**Орфографиядан**. 5-6 класстарга ѳѳренген орфограммаларны шын бижиир болгаш тайылбырлаар.