**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя**

**общеобразовательная школа пос. Мизур**

**Алагирского района РСО-Алания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАССМОТРЕНОНа заседании методического совета МКОСОШ пос. МизурПротокол №\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | СОГЛАСОВАНОЗаместитель директора по УВР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. | УТВЕРЖДЕНОДиректор МКОУ СОШ п. Мизур \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н.Калоева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. |

Осетинский язык

6 класс

***Составитель:***

***учитель осетинского языка***

***и литературы***

***Кадзаева М.Х.***

2014г.

***Æмбарынгæнæн фыстæг***

***Предметы актуалондзинад***

 Æвзаг у адœмы уд œмœ зонд: цалынмœ œвзаг цœра, уœдмœ цœрынц адœм дœр, рœзы œмœ фидар кœны сœ национ культурœ, сœ национ хиœмбарынад. Уымœн ауыдынц ирон œвзагыл нœ дзыллœтœ œмœ уымœн домынц, цœмœй мадœлон œвзаджы кад нœ адœмы œхсœн бœрзонддœр ист œрцœуа, цœхгœр фœхуыздœр уа йœ ахуыр кœныны хъуыддаг. Уыцы хœстœ œххœст кœны скъола.

Ирон æвзаг у нæ республикæйы паддзахадон æвзæгтæй иу, ирон адæмы мадæлон æвзаг. Куыд уырыссаг, афтæ ирон æвзаг дæр у **филологон циклы** иу хай æмæ рæзын кæны скъоладзауы коммуникативон культурæ, æххуыс ын кæны йæ ныхасы рæзтæн, уæрæх ын кæны йæ дунембарынад, хъомыл æй кæны нæ адæмы хуыздæр традицитæ æмæ æгъдæуттыл. Ирон œвзаг ахуыр кœнын, уымœй, куыд œмбœлы, афтœ пайда кœнын у стыр ахъаз фœсивœды патриотизмыл хъомыл кœнын, фидœны œхсœнад аразджытœ цœттœ кœныны хъуыддаджы. Мадœлон œвзаг зонын у нœ культурœйы ахсджиагдœр фœрœзтœй иу.

***Ирон æвзаг ахуыр кæныны нысантæ:***

- ахуырдзаутæн æвзаджы тыххæй иумæйаг зонындзинæдтæ раттын; бацамонын, алы адæмæн дæр йе æвзаг йæ национ хæзна кæй у, хъахъхъæнын æй кæй хъæуы;

-ахуырдзауты дзырдуат æмæ грамматикон зонындзинæдтæ фæхъæздыгдæр кæныныл бакусын;

-дзургæ æмæ фысгæ ныхасы рæзтыл бакусын, скъоладзауты коммуникативон арæхстдзинæдтæ æмæ зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр кæнын;

-литературон æвзаджы нормæтимæ базонгæ кæнын, ныхасы уавæртæм гæсгæ сæ раст пайда кæныныл ахуыр кæнын.

***Ирон æвзаджы 6 къласы ахуырадон программæ арæзт у:***

- Уæрæсейы Федерацийы закъон «Ахуырады тыххæй»;

- Ног ахуырадон стандарттæ;

- Цæгат Ирыстон-Аланийы модернизацийы комплексон проект;

- Ирон национ ахуырады концепци ;

- Приоритетон национ проект «Нæ ног скъола»;

- Республикон программæ «Ирон æвзаг æмæ литерæтурæйы прогрæммæ 1-11 кълæстæн»; йæ автортœ: **Тахъазты Харум, Дзампарты Ларисœ, Дзодзыккаты Зœидœ, Цопанты Ритœ**.

-«Ирон æвзаджы чиныг» 6 кълас, автор: **Багаты Никъала.** Дзæуджыхъæу «Ир», 2009

Программœ сфидар кодта Республикœ Цœгат Ирыстоны – Аланийы Иумœйаг œмœ профессионалон ахуырады министрад.

Регианалон базисон ахуырадон пъланмæ гæсгæ ирон æвзаг ахуыр кæнынæн 6 къласы дих гонд **70 сахаты** афæдзмæ, къуыримæ та - **2** сахаты.

 Стандартты домæнтæм гæсгæ арæзт программæтæ æмæ ахуыртæ «филологи»-йæ арæзт у ахæм уагыл.

 *Мадæлон æвзаг***:**

1) ныхасы хуызтæй (хъусын, кæсын, дзурын, фыссын) арæхстджындæрæй пайда кæныныл куыстмæ,

2) æвзаджы ахадындзинад адæймаджы интеллектуалон æмæ сфæлдыстадон рæзты, ахуыры æмæ хиуыл куысты бацамонынмæ (бамбарын кæнынмæ);

3) мадæлон æвзаджы коммуникативон-эстетикон гæнæнтæй пайда кæнынмæ арæхсын;

4) æвзаджы тыххæй наукон æмæ системон зонындзинæдтæ раттынмæ; æвзаджы хæйтты æмæ иуæгты бастдзинад бацамонынмæ; лингвистикæйы бындурон æмбарынæдтæ, æвзаджы иуæгты æмæ сæйрагдæр грамматикон категоритæ базонынмæ;

5) дзырды алыхуызон æвзæрстытæ (фонетикон, морфемон, дзырдарæзтон, лексикон, морфологион) дзырдбæстыты æмæ хъуыдыйæдты синтаксисон анализ, тексты иумæйаг æвзæрст бацамонынмæ, пайда сæ кæнынмæ;

6) дзырдуат хъæздыг кæныныл куыстмæ; ныхасы уавæр æмæ стильмæ гæсгæ, хъæугæ грамматикон мадзæлттæй раст пайда кæнгæйæ, хи хъуыдытæ æргом кæныныл куыстмæ;

7) æвзаджы сæйрагдæр стилистикон æмæ лексикон-фразеологион фæрæзтæй, литературон æвзаджы нормæтæй (орфоэпион, лексикон, грамматикон, орфографион, пунктуацион), ныхасы этикетон нормæтæй пайда кæнынмæ арæхсын; дзургæ æмæ фысгæ ныхас аразгæйæ сæ пайда кæнын зонынмæ; хи ныхасы аивдзинад æмæ хъæздыгдзинадыл кусынмæ;

8) мадæлон æвзаг адæмы стырдæр хæзнатæй иу кæй у, уый æнкъарынмæ; æвзаджы сыгъдæгдзинад æмæ культурæмæ бæрнон цæстæй кæсынмæ.

***Программæмæ гæсгæ мадæлон æвзаг ахуыр кæныны фæстиуджытæ сты ахæмтæ:***

 ***Удгоймагон (личностные) фæстиуджытæ:***

1) скъоладзау хъуамæ бамбара, ирон æвзаг ирон адæмы национ-культурон хæзна кæй у, уый; мадæлон æвзаджы ахадындзинад стыр кæй у адæймаджы интеллектуалон æмæ сфæлдыстадон гæнæнтæ райрæзынæн, удварн хъæздыгдæр кæнынæн;

 2) бамбарын ирон æвзаджы эстетикон нысаниуæг; рæзын кæнын мадæлон æвзагæн аргъ кæнын, хи æвзагæй сæрыстыр уæвыны æнкъарæнтæ; ирон æвзаг ирон адæмы стырдæр хæзнатæй иу кæй у, уый бамбарын; æвзаджы сыгъдæгдзинад æмæ культурæмæ бæрнон цæстæй кæсын фæцалх уæвын;

 3) ныхас кæнгæйæ, ирон æвзаджы дзырдуат æмæ грамматикон мадзæлттæй раст пайда кæнын; хи ныхасмæ хъус дарын.

***Метапредметон фæстиуджытæ сты:***

• ныхасы хуызтæй пайда кæнынмæ арæхсын: хорз æмбарын дзургæ æмæ фысгæ ныхасы мидис (ныхасы сæр, тексты темæ, сæйраг хъуыды; сæйраг æмæ уæлæмхасæн информаци);

 • стилистикон æгъдауæй æмæ сæ жанртæм гæсгæ алыхуызон чи у, ахæм тексттæ кæсын зонын (æвзаргæ каст, æмбаргæ каст æмæ æнд.);

 • бакаст æрмæгæй (Интернетæй, дзыллон информацион фæрæзтæй, ахуырадон компакт-дисктæй) хъæугæ информаци равзарын зонын, алыхуызон дзырдуæттæй пайда кæнынмæ арæхсын;

 • арæхсын темæмæ гæсгæ æрмæг сæмбырд кæнынмæ, раст фæткыл æй равæрынмæ; хибарæй хъæугæ информаци ссарынмæ;

 • алыхуызон текстты мидис кæрæдзиуыл барын, сæ стилистикон æмæ æвзаджы хицæндзинæдтæ иртасын;

 • текст хи ныхæстæй радзурынмæ, текстæн пълан бацæттæ кæнынмæ, конспект ныффыссынмæ, аннотаци бацæттæ кæнынмæ;

 • ныхасы уавæрмæ гæсгæ аразын, сæ функционалон хуызтæ, стилистикон ахуырст æмæ жанртæм гæсгæ алыхуызон чи сты, ахæм тексттæ;

 • тексты арæзтмæ хъус даргæйæ, хи хъуыдытæ фысгæ æмæ дзургæ ныхасы хуызы æргом кæнынмæ;

 • монологон ныхас (таурæгъ, æрфыст, тæрхон) аразынмæ; диалогон ныхасæй пайда кæнынмæ;

 • хи ныхас аразын литературон æвзаджы орфоэпион, лексикон, грамматикон, стилистикон нормæтæм гæсгæ; фысгæ ныхасы пайда кæнын орфографион æмæ пунктуацион æгъдæуттæй (нормæтæй);

 • дзургæйæ ныхасы этикетон нормæтæм хъус дарын;

 • ахуырты рæстæг хи ныхасы хъæд æмæ мидисмæ хъус дарын зонын, хи ныхасы рæдыдтытæ раст кæнынмæ арæхсын; хи арæзт тексттæ редакци кæнын зонын;

• ахуырты (урокты) рæстæг æмгæртты ’хсæн раныхас кæнынмæ арæхсын; арæхсын чысыл доклад кæнæ рефераты мидис раргом кæнынмæ; диспутты æмæ быцæуты архайын зонын, хи хъуыдыйы растдзинад бафидар кæнынмæ арæхсын.

 ***Предметон фæстиуджытæ сты:***

 1) æвзаджы сæйраг функцитæ иртасын; ирон æвзаджы паддзахадон нысаниуæг цæй мидæг ис, æвзаг æмæ адæмы культурæйы бастдзинад цы нысан кæны, мадæлон æвзаджы ахадындзинад адæймаджы царды;

2) ирон æвзаджы наукон бындуртæ; ирон æвзагзонынады хæйттæ æмæ иуæгтæ, сæ бастдзинад;

3) лингвистикæйы бындурон æмбарынæдтæ: лингвистикæ æмæ йæ сæйраг хæйттæ; æвзаг æмæ ныхас, дзургæ æмæ фысгæ ныхас; монолог, диалог æмæ сæ хуызтæ; ныхасы уавæр; хуымæтæг ныхасы, наукон, публицистикон, официалон-хъуыддаджы стильтæ; аив литературæйы æвзаг, ныхасы функционалон хуызтæ (таурæгъон, æрфыстон, тæрхон), текст, текстты хуызтæ; æвзаджы сæйраг иуæгтæ, се ’ууæлтæ æмæ хицæндзинæдтæ, ныхасы мидæг сæ пайда кæнын;

 4) ирон æвзаджы лексикæ æмæ фразеологийы нормæтæ зонын, ирон литературон æвзаджы нормæтæ (орфоэпион, лексикон, грамматикон, орфографион, пунктуацион) зонын, ныхасы этикетон нормæтæ зонын, раст сæ пайда кæнын;

 5) æвзаджы сæйраг иуæгтæ æмæ грамматикон категоритæ зонын, иртасын сæ, ныхасы уавæртæм гæсгæ сæ раст пайда кæнын;

 6) дзырды алыхуызон æвзæрстытæ (фонетикон, морфемикон, дзырдарæзтон, лексикон, морфологион) зонын, дзырдбаст æмæ хъуыдыйады синтаксисон æвзæрст, тексты иумæйаг æвзæрст кæнынмæ арæхсын;

 7) лексикон æмæ грамматикон синонимтæ иртасын, хи ныхасы мидæг сæ пайда кæнын зонын;

 8) мадæлон æвзаджы эстетикон функцитæ иртасын, аивадон литературон уацмысы текст æвзаргæйæ, ныхасы эстетикон ахуырст иртасын зонын.

***Скъоладзауты арæхстдзинæдтæ (компетенцитæ):***

*Коммуникативон компетенци* (арæхстдзинад) амоны, цæмæй скъоладзаутæ арæхсой ныхасы хуызтæй (дзургæ, фысгæ, хъусгæ) пайда кæнынмæ, ныхасы уавæртæм гæсгæ арæхсой сæ ныхас аразынмæ.

*Æвзагон æмæ лингвистикон арæхстдзинад (компетенци)* – зонын мадæлон æвзаджы наукон бындуртæ, ирон литературон æвзаджы нормæтæ; бакусын дзырдуат хъæздыг кæныныл, райсын грамматикон зонындзинæдтæ; æвзаджы иуæгтæн анализ кæнынмæ арæхсын, æвзаджы дзырдуæттæй пайда кæнын зонын.

 *Культурæамонынады (культуроведческая) компетенци* – ирон æвзаг ирон адæмы культурæимæ зонгæ кæныны фæрæз кæй у, уый æнкъарын; æвзаджы бастдзинад истори æмæ адæмы культурæимæ зонын, ирон ныхасмы этикетон нормæтæ зонын, пайда кæнынмæ сæ арæхсын

Программæмæ гæсгæ, фыццаг хуызы арæхстдзинæдтæ (*коммуникативон арæхстдзинæдтæ)* скъоладзаутæм райрæздзысты, ныхасы рæзтыл бæлвырдæй чи фæзыны, уыцы фарстатæ ахуыр кæнгæйæ. Уыдон сты: «Ныхас æмæ йæ хуызтæ», «Ныхасы архæйдтытæ», «Текст», «Æвзаджы функционалон хуызтæ».

*Æвзагон æмæ лингвистикон арæхстдзинæдтæ* райрæздзысты æвзаджы хæйттæ «Æвзаджы тыххæй иумæйаг зонындзинæдтæ», «Фонетикæ æмæ орфоэпи», «Графикæ», «Морфемикæ æмæ дзырдарæзт», «Лексикологи æмæ фразеологи», «Морфологи», «Синтаксис», «Ныхасы культурæ», «Растфыссынад: орфографи æмæ пунктуаци» ахуыр кæнгæйæ.

*Æвзаджы фæрцы адæмы культурæимæ базонгæ уæвынæн*  æххуыс у программæйы хай «Æвзаг æмæ культурæ», кæцыйы фæрцы æргомгонд цæудзысты æвзаджы бастдзинæдтæ истори æмæ адæмы культурæимæ.

6 –œм къласœн лœвœрд цœуы хицœн грамматикон категоритœ: фонетикœ, морфологи, синтаксис, лексикœ.

Орфографион œгъдауœй раст фыссынœн стыр пайда у дзырдтœн сœ арœзт зонын. Уымœ гœсгœ 6-œм къласы хъус уœлдай тынгдœр œрдарын хъœуы темœ «Дзырдарœзт» -мœ. Ныхасы хœйттœ ахуыргœнгœйœ арœхдœр хъœуы дзырдтœ анализ кæнын – ссарын дзырдœн йœ уидаг, œмуидаг дзыртœ йын œрхъуыды кœнын. Уый феххуыс уыдзœн дзырты растфысынад хуыздœр бамбарынœн.

6 –œм къласы бахастон ивддзинад грамматикон категоритœ ахуыр кæнын фæткмæ: райдиан кълæсты рацыд æрмæг сфæлхат кæныны фæстæ ратдзынæн фонетикæ, стæй лексикæ, дзырдарæзт, синтаксис æмæ морфологи

***6 къласы ирон æвзаджы курсы мидис***

**Æрмœг фœлхат**

**Лексикæ æмæ фразеологи.** Лексикæ æмæ лексикологийы тыххæй æмбарынад. Ирон æвзаджы лексикæйы хъæздыгдзинад дзырдтæй. Дзырды бастдзинад æцæгдзинадимæ. Дзырды лексикон нысаниуæджы структурæ. Бирæнысаниуæгад, йæ равзæрды мадзæлттæ. Лексикон омонимиæмæ йæ хуызтæ. Омонимты равзæрд. Омоними бирæнысаниуæгадæй иртасыны фарст. Лексикон синоними æмæ йæ хуызтæ. Дзырдты синоними иртасыны фарст. Синонимты рæнхъ. Антонимтæ, сæ хуызтæ. Омонимтæй, синонимтæй, антонимтæй стилистикон æгъдауæй пайдакæнынад. Уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтæ. Диалектон æмæ ныхасыздæхтон дзырдтæ (диалектизмтæ), сæ дих къордтыл. Диалектизмтæй, профессионализмтæй, сывæллæтты лексикæйæ пайдакæнынад дзургæ æмæ фысгæ ныхасы. Зæронд дзырдтæ – архаизмтæ æмæ неологизмтæ, сæ хуызтæ. Архаизмтæй, историзмтæй æмæ неологизмтæй аивадон литературæйы стилистикон æгъдауæй пайдакæнынад. Нырыккон ирон æвзаг дзырдтæй хъæздыг кæныны фæрæзтæ. нæмттæ.
Фразеологи æмæ фразеологизмты тыххæй æмбарынад. Фразеологизмы хицæндзинад дзырд æмæ дзырдбастæй. Ирон æвзаджы фразеологизмты дих сæ хæйтты æнгомдзинадмæ æмæ сæ равзæрдмæ гæсгæ. Фразеологизмты ахадындзинад дзургæ æмæ фысгæ ныхасы. Дзырдуæтты хуызтæ, сæ ахадындзинад. Ирон æвзаджы дзырдуæттæ: А. Шегрены, Вс. Миллеры дзырдуæттæ, Абайты Васойы «Уырыссаг-ирон» æмæ «Историон-этимологион» дзырдуæттæ. Ирон-уырыссаг дзырдуæттæ. Термионологион, орфографион, æмбарынгæнæн, фразеологион, инверсион дзырдуæттæ.
**Морфемикæ. Дзырды хæйттæ.** Дæргъвæтин æмхъæлæсонты растфыссынаддзырды уидаджы, разæфтуан ны- йы фæстæ, фæсæфтуан – аг æмæ оны разæй.Морфемикæйы æмбарынад. Морфемæ куыд дзырды тæккæ къаддæр нысаниуæгджын хай. Дзырдты ивынад æмæ арæзт. Иууидагон дзырдтæ. Бындур æмæ кæрон. Æрмæст кæрон. Уидаг, разæфтуан æмæ фæсæфтуаны хæстæ дзырды мидæг. Хъæлæсонты æмæ æмхъæлæсонты ивынад.

Дзырдты морфемон æвзæрст. Орфографи куыд æвзагзонынады хай.

Дзырдтæ хæйттыл дих кæнынмæ арæхсын. Алыхуызон разæфтуантæ æмæ фæсæфтуанты фæрцы арæзт дзыртæй раст пайда кæнын. Дзырдты растфыссынад орфографион дзырдуаты фæрцы бæрæг кæнын.

**Морфологи. Сæрмагонд æмæ æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ.**

*Номдар* куыд ныхасы хай. Номдарты синтаксисон функцитæ хъуыдыйады. Удджын æмæ æнæуд предметтæ æвдисæг номдартæ. Æрмæст иууон æмæ æрмæст бирæон нымæцы чи вæййы, уыцы номдартæ, номдарты бирæон нымæц аразыны хицæндзинæдтæ, сæ растфыссынад. Номдарты хауæнты кæрæтты растфысынад.

Сæрмагонд номдартæ.Стыр дамгъæ географион нæмтты, уынгты, фæзты, историон цауты нæмтты. Стыр дамгъæ æмæ дыкъæдзыгтæ чингуыты , газеты, журналты, нывты, кинонывты, спектакылты,литературон æмæ музыкалон уацмысты сæргæндты. Номдарты дзырдарæзт фæсæфтуантæ –**он, -дон, -д,-дзинад,** ***-ыстон*** æмæ разæфтуан ***æм***-ы руаджы.

Дзырдты морфологион æвзæрст.

*Миногон* куыд ныхасы хай. Миногоны синтакисон функцитæ хъуыдыйады. Миниуæгæвдисæг æмæ ахастæвдисæг миногонтæ. Миногонты бæрцбарæнтæ. Миногоны ивынад æнæ номдарæй. Миногонты дзырдарæзт фæсæфтуантæ æмæ разæфтуанты руаджы: - æг, он,-ын,-джын, ыккон, -гомау, æнæ-, æ-, æд-. Миногонты растфысынад, сæ морфологин æвзæрст.

*Нымæцон.*

Нымæцон куыд ныхасы хай. Нымæцоны стилистикон функцитæ. Бæрцон æмæ рæнхъон нымæцонтæ. Дæсгæйттæй нымад.

 **Ахуыры рæстæджы пайдагонд цæудзысты** репродуктивон и продуктивон ахуыры методтæ:

* информацион технологи;
* цæстуынгæ æрмæг,
* ИКТ,
* уацмыстæм иллюстраци,
* амонæн литература.
**Æрмæг куыд æмбæрстгонд æрцыд, уый сбæрæг гæнæны хуызтæ:**

*тест саразын; фысгæ, дзургæ дзуæппытæ; нывæцæн, изложении.*

***Контролы формæтæ***

* индивидуалон
* къордæй
* фронталон

***Контролы хуызтæ***

* развæлгъау
* фаткау
* тематикон
* кæронбæттæн

**Урочыты хуызтæ:**

* урок-ног æрмæг амынд
* урок-практикон куыст
* уроки-хъазт
* компьютерон урок
* урок -къодты куысты формæ
* ныхасы рæзты куыст
* интеграцигон урок

**Технологитæ:**

* традицион технологи;
* архайды технологитæ;
* иннæ предметты бастдзинадимæ

**Къæлендарон – тематикон пълан ирон æвзагæй**

**6 кълас**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сæргонд** | **Сахат** | **Бон** | **Урочы темæ**  | **Фæстиуджытæ** | **Хæдзармæ куыст** |
| 1. | Цœмœн у зынаргъ мадœлон œвзаг... |   1 |  | Нæ фыдæлты æвзаг тынг рагон æмæ хъæздыг кæй у, уый бамбарын кæнын. | ***Зоной:*** мадæлон æвзагæн аргъ кæнын æмæ уарзын. | Хи хъуыдытæ æвзаджы тыххæй. |
| 2. | **5-æм къласы æрмæг фæлхатын.****5сах.** | 1 |  | Фонетикон принциптыл орфограммæты афœлхат. Фонетикон œвзœрст. | ***Зоной:*** хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонты растфыссынад; зылангон æмææзылангон æмхъæлæсонты фембæлд дзырды райдиан æмæ уидаджы. дзырдтæн сæ арæзт; сæ мыртæ.***Арæхсой:*** дзырдтæ орфограммæтæм гæсгæ агурын, орфограммæтæ раст æмбарын кæнынмæ; мырон-дамгъон æвзæрст кæнын, дзырдты растфыссынады æгъдæуттæ. | §2, фæлт. 26. |
| 3. | 1 |  | Морфологион принцыпты орфограммœтœ фœлхат. | § 2, фœлт. 35 |
| 4. | 1 |  | Хъуыдыйады хуызтæ сфæлхат кæнын. Æрхæцæн нысæнттæ хъуыдыйæдты. | ***Арæхсой:*** хъуыдыйæдты æрхæцæн нысæнттæраст æвæрынмæ арæхсын æмæ сæ бамбарын кæнын зонын. | §2, фœлт.29 |
| 5. | **К/К** | 1 |  | **Бацœуœн контролон диктант** | ***Арæхсой:*** æмхæст текст раст фыссынмæ**,** дзырдтæ раст фыссынмæ, хи рæдыдтæ раст кæнынмæ. |  |
| 6. | **Лексикœ œмœ фразеологии.****6 сах.** | 1 |  | Лексикœйы сœйраг œмбарынадтœ. Иунысанон æмæ бирæнысанон дзырдтæ. | ***Зоной:*** ирон æвзаджы дзырдты нысаниуæг,сæ мидис, ныхасы сæ пайда кæнын.  | § 4, фœлт.59 |
| 7. | 1 |  | Æппæтадæмон дзырдты нысаниуæг бамбарын кæнын. Диалектон æмæ профессионалон дзырдты æмбарынад. | ***Зоной:*** пайда кæнын проффессионалон дзырдтæй ныхасы, хицæн кæнынн зоной тексты профессионалон æмæ диалектон дзырдтæ. | § 5, фœлт.75 |
| 8. | 1 |  | Архаизмтœ œмœ неологизмтœ Зæронд дзырдтæ æмæ ног дзырдтæ, историзмтæ, се мбарынæдтæ . | ***Зоной:*** ныхасы æмæ тексты дæр хицæн кæнын архаизмтæ æмæ неологизмтæ, арæхстджынæй пйда кæнын ног дзырдтæй урокты мидæг. | § 6-7, фœлт.86 |
| 9. |  | 1 |  | Æрбайсгæ æмæ бынæттон дзырдты растфыссынад орфографион принциптæм гæсгæ. | ***Зоной:*** Уырыссаг œвзагœй œрбайсгœ дзырдтœ раст дзурын æмæ раст фыссын зонын. | § 8 , фœлт.94 |
| 10. | 1 |  | Фразеологизмтœ. Сœ нысаниуœг œвзаджы. | ***Зоной:*** Фразеологизмтœй пайда кœнын зонын æмæ арæхсын ныхасы æмæ фысгæ куыстыты. | § 11, фœлт.106 |
| 11. | 1 |  | Фразеологизмы хицæндзинад дзырд æмæ дзырдбастæй.  | §11, фœлт.121 |
| 12. | **Н/Р/К** | 1 |  | **Текстмœ хœстœг изложени.** |  |  |
| 13. |  | 1с |  | Дзырдтæ аразыны мадзæлттæ ирон æвзаджы. Мырты ивынад дзырд аразгæйæ. Вазыгджын дзырдты растфыссынад. | ***Зонын:*** хицæн бындуртæй ног дзырдтæ аразын. Дзырдты растфыссынад орфографион дзырдуаты фæрцы бæрæг кæнынмæ арæхсын. | §3, фæлт. 40 |
| 14. |  | 1с |  | Хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонты рахауд æмæ æлвæстд разæфтуантææмæфæсæфтуантææфтаугæйæ. | ***Зоной:*** орфографион æгъдæутты раиртæстытæ; сæ дзуæппытæ бафидар кæнын хъæугæ дæнцæгтæй. Арæхсой: дзырдты орфограммæтæ агурын æмæ сæ æмбарын кæнын;орфографион дзырдтæ раст фыссынмæ. | §3, фæлт. 47 |
| 15. | **К/К** | 1 |  | **Контролон диктант лексикæйæ æмæ дзырдарæзтæй..** | ***Зонын*** æмæ ***арæхсын*** раст æмæ хъуыдыгæнгæйæ фыссынмæ. |  |
| 16. | **Номдар.** **8 сах.** | 1 |  | Номдарты ивынад хауœнтœм œмœ нымœцтœм гœсгœ.(фœлхатœн).  | ***Зонын:*** тасындзæг кæнын иууон æмæ бирæон нымæцы номдартæ; раст æмæ аив дзурын адæмы æхсæн. Номдарты бирæон нымæц аразыны хицæндзинæдтæ æмæ сæ растфыссынад. | §12., фæлт. 122 |
| 17. | 1 |  | Номдарты дзырдарæзт разæфтуан æм- ы фæрцы æмæ сæ растфыссынад. | ***Зонын:*** разæфтуанты фæрцы аразын номдартæ æмæ сæ растфыссынмæ арæхсын. | §13-14,фœлт. 134 |
| 18. |  | 1 |  | Номдарты дзырдарæзт фæс-уантæ –ад, -он, -дон, -дзинад, -ыстон,-ой, -д –ыйы руаджы, сæ растфыс-над. | ***Зонын:*** фæсæфтуанты фæрцы ног дзырдтæ аразын. ***Арæхсын:*** дзырдтæ морфемон æвзæрст кæнынмæ. | §15 , фœлт. 141 |
| 19. |  | 1 |  | Вазыгджын номдарты арæзт æмæ сæ растфыссынад. Цыбыргонд вазыгджын номдарты растфыссынад. | ***Арæхсын:*** Разæфуантæ æмæ фæсæфтуанты фæрцы ног дзырдтæ аразын зонын; зонын вазыгджын дзырдтæ æмцыбыргонд вазыгджын дзырдтæ аразын.  | §16, фœлт. 145 |
| 20. | 1 |  | Номдарты рахызт миногонтæм | ***Зонын:*** номдартæй миогонтæ аразын хъуыдыйæдты мидæг. Арæхсын: ныхасы пайда кæнын номдар-миногонтæй æмæ сæ иртасын. | § 17, фœлт. 151 |
| 21. | 1 |  | Номдарты ратфыссынады æгъдæуттæ.  | ***Зонын:*** рацыд орфограммæтæм гæсгæ дзырдтæ æвзарын; раст,æнæ рæдыдæй фыссын;Арæхсын:морфологон æвзæрст кæнын æнæ къуыхцыйæ. | § 13,19, фœлт.158 |
| 22. | 1 |  | Номдарты морфологион æвзæрсты фæтк. | § 19, фœлт.159 |
| 23. | *Н/Р/К* | 1 |  | *Нывœцœн «Æрдз - нœ дарœг».* | ***Арæхсын:*** хи хъуыдытæ лексикон æмæ синтаксисон æгъдауæй раст аразынмæ. | Текст фæуын хæдзармæ. |
| 24. | ***Миногон.*** ***8 сах.*** | 1 |  | Миниуæгæвдисæг æмæ ахастæвдисæг миногты нысаниуæг. | Миногонтœй ахасгœ нысаниуœджы пайда кœнын зонын. | § 20, фœлт.173 |
| 25. | 1 |  | Миногонты дзырдарæзт разæфтуантæ æнæ-, æд, æ- руаджы. | Зонын:миногонтæ разæф-ты руаджы аразын æмæ сæ æвзарынмæ арæхсын. | § 21, фœлт.174 |
| 26. | 1 |  | Фæсæфт-тæ –æг, -он, -ын, -джын, -ыккон, -гомау-ы руаджы ног дзырдтæ аразын. | Миногонтœ фœсœф-ты руаджы аразын æмæ сæ æвзарынмæ арæхсын. | § 22,23, фœлт.191-192 |
| 27. | 1 |  | Миногонты дзырдарæзт дзырдтæ кæрæдзимæ æфтауыны фæрцы æмæ сæ растфыссынады æгъдæуттæ. | Зонын: вазыгджын миногонтæ аразын æмæ сæ раст фыссын; Арæхсын: вазыгджын миногонтæ æвзарын æмæ сæпайда кæнын.  | §24, фœлт. 196 |
| 28. | 1 |  | Миногонтæ номдары ролы. кæнын. | Миногонтæй пайда кæнын зонын æмæ хи хъуыдытæ миногонты фæрцы фыссын. | § 25, радзырд ныф.фæрц«Мæ уат.» |
| 29. |  | 1 |  | Миногонты растфыссынады хицæндзинæдтæ. Морфологон æвзæрсты фæтк. | Зонын миногонтæй пайда кæнын æмæ хицæн кæнын æмæ æвзарын хъуыдыйæдтæ. | § 26 , фœлт. 210 |
| 30. | 1 |  | «Мæ уат»-радзырд фыссынмæ цæттæ кæнын.  | Растфыссын зонын æмæ арæхсын миногонтæ. | Текст фæуын хæдзармæ. |
| 31. | **К/К** | 1 |  | ***Контролон диктант миногонæй.*** | Зонын: миногонтæ раст фыссын æмæ æвзарын арæхсын. |  |
| 32. | **Нымæцон.****9сах.** | 1 |  | Нымæцонты нысаниуæг æмæ грамматикон æууæлтæ. | ***Зонын****:* нымæцонтœ кœм уа, ахœм текст раст кœсын. ***Арæхсын:*** нымæцонтæ номдартимæ дзурын. | § 28, фœлт. 220 |
| 33. | 1 |  | Ирон нымады хуызтœ. | ***Зонын:*** дыууæ нымады хуызæй дæр нымайын; фыссынмæ арæхсын. | § 29, фœлт. 225 |
| 34. | 1 |  | Нымæцонты тасындзæг. | ***Зонын*** Тасындзæг кæнын нымæцонтæ номдартимæ. | § 30, фœлт. 231 |
| 35. | 1 |  | Дихон æмæ мурон нымæцонтæ. | ***Зонын*** æмæ арæхсын дихон æмæ мурон нымæцонтимæ хъуыдыйæдтæ аразын. | § 31 , фœлт. 242 |
| 36. | 1 |  | Хуымæтæг, вазыгджын æмæ амад нымæцонтæ. | ***Зонын*** æмæ арæхсын хуымæтæг нымæцонтæй вазыгджын æмæ амад нымæцонтæ аразын.Бœрцон нымœцонтœй рœнхъон нымœцонтœ аразын зонын. | § 30, фœлт. 230 |
| 37. | 1 |  | Бæрцон нымæцонты хицæндзинæдтæ. | § 30, фœлт. 235 |
| 38. | 1 |  | Нымœцонты растфыссынад.  | § 34, фœлт. 25 |
| 39. | 1 |  | Нымœцонты морфологион œвзœрст. | ***Зонын æмæ арæхсын*** нымæцонты хуызтæ раст фыссын æмæ дзурын; нымайын, морфологон æвзæрст кæнын. | Индивидуалон хæстæ. |
| 40. | 1 |  | Вазыгджын æмæ амад нымæцонты растфыссынады æгъдæуттæ æиæ морфологон æвзæрсты фæтк. | Индивидуалон хæстæ. |
| 41. | **К/К** | 1 |  | ***Контролон диктант нымæцонæй..*** |  |  |
| 42. | **Номивæг.****12 сах.** | 1 |  | Номивджыты нысаниуæг æмæ сæ сæйраг грамматикон æууæлтæ. | ***Зонын:*** номивджыты грамматикон æууæлтæ. ***Арæхсын:*** номивджытæй иууон æмæ бирæон нымæцты æвæрдæй хъуыдыйæдтæ аразын. | § 35, фœлт. 251 |
| 43. |  | 1 |  | Номивджыты дих. Цæсгомон номивджытæ. | ***Зонын***: номивджыты цыбыр формæтимæ хъуыдыйæдтæтæ аразын. ***Арæхсын*** раст дзурын семæ ныхасы мидæг. Цыбыр номивджытæ раст фыссын. | § 36, фœлт. 96 |
| 44. |  |  |  | Цæсгомон номивджыты цыбыр формæтæ. | § 37, фœлт. 271 |
| 45. | 1 |  | Здæхгæ номивджытæ. |  |  |
| 46. | ***Н/Р/К*** | 1 |  | **Сфœлдыстадон изложени** | Номивœджы хицœн хуызтœй хъуыдыйады раст пайда кœнын, цавды нысан сыл раст œвœрын. | § 38, фœлт. 276 |
| 47. |  | 1 |  | Амонæн номивджытæ. | Номивœджы хицœн хуызтœй хъуыдыйады раст пайда кœнын, цавды нысан сыл раст œвœрын. | § 39, фœлт. 282 |
| 48. | 1 |  | Фарстон-ахастон номивджытæ. | Номивœджы хицœн хуызтœй хъуыдыйады раст пайда кœнын, цавды нысан сыл раст œвœрын. | § 40, фœлт. 285 |
| 49. | 1 |  | Бæлвырд номивджытæ. | Номивœджы хицœн хуызтœй хъуыдыйады раст пайда кœнын, цавды нысан сыл раст œвœрын. | § 41, фœлт. 293 |
| 50. | 1 |  | Æбæлвырд номивджытæ. | Зонын æмæ арæхсын æппæрццæг номивджытæй пайда кæнын ныхасы. | § 42, фœлт.296 |
| 51. | 1 |  | Æппæрццæг номивджытæ. | Морфологон æвзæрст кæнын зонын.Зонын растфыссынады æгъдæуттæ æмæ арæхсын номивджытæ раст фыссынмæ. | § 43, фœлт. 303 |
| 52. | 1 |  | Номивœджы морфологон œвзœрст. | Хицæн хæстæ. |
| 53. | 1 |  | Номивджыты растфыссынад. | Хицæн хæстæ. |
| 54. | **К/К** | 1 |  | ***Контролон диктант номивæгæй.*** |  |  |
| 55. | **Мивдисæг.****12сах.** | 1 |  | Мивдисæджы тыххæй рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын | ***Зонын:*** ифтындзæг кæнын иууон æмæ бирæон нымæцты. ***Арæхсын:*** мивдисджытæй баххæст кæнын ххъуыдыйæдтæ. | § 44, фœлт. 309 |
| 56. | 1 |  | Мивдисœджы афонтœ. | ***Зонын:*** мивдисœджы œргомон здœхœны нырыккон афоны формœйœ ивгъуыд œмœ суинаг афоны пайда кœнын  | Хœстœ текстмœ |
| 57. | 1 |  | Хуымæтæг æмæ вазыгджын мивдисджытæ. | ***Зонын æмæ арæхсын*** хуымæтæг мивдиджытæй вазыгджынтæ аразын. | § 45, фœлт. 312 |
| 58. | 1 |  | Мивдисæджы æбæлвырд формæ. | Зонын æмæ арæхсын æбæлввырд формæйы мивдисджытæй ног мивдисджытæ аразынмæ. | § 46, фœлт. 315 |
| 59. | 1 |  | Мивдисджыты разæфтуанты нысаниуæг æмæ сæ растфыссынад.  | Разœфтуанты фœрцы архайдœн йе здœхт œмœ йœ миниуджытœ œвдисынмœ арœхсын | § 47, фœлт. 323 |
| 60. | 1 |  | Мивдисæджы хуызтæ. (æххæст, æнæххæст) | Иртасын зонын æххæст æмæ æнæххæст мивдисджытæ кæрæдзийæ. | § 48, фœлт. 330 |
| 61. | 1 |  | Мивдисджыты растфыссынад ивгъуыд афоны. | Зонын æмæ арæхсын мивдисджытыорфограммæтæ тексты мидæг агурын æмæ æмбарын кæнын. | Хœстœ текстмœ |
| 62. | 1 |  | Мивдисджыты растфыссынад суинаг афоны. | Зонын æмæ арæхсын мивдисджытыорфограммæтæ тексты мидæг агурын æмæ æмбарын кæнын. | Хицæн хæстæ. |
| 63. | 1 |  | Мивдисæджы æвзæрсты пълан практикон æгъдауæй ныффидар кæнын. | Зонын æмæ арæхсын тесттыл кусын мивдисæгæй. | Хœстœ текстмœ |
| 64. | 1 |  | Мивдисджыты растфыссынад. | Зонын æмæ арæхсын ивгъуыд афоны мивд-тæ æвзарын æмæ растфыссын. | Хœстœ текстмœ |
| 65. | 1 |  | Мивдисæджы орфограммæтæ фæлхатын. | Зонын æмæ арæхсын мивдисæджы æвзæрст, ифтындзæг кæнын.  | Хœстœ текстмœ |
| 66. | **К/К** | 1 |  | ***Контролон диктант мивдисæгæй.*** | Зонын æмæ арæхсын раст, æнæ рæдыдæй фыссын. |  |
| 67. | **Рацыд æрмæг сфæлхат кæнын.** | 1 |  | Морфологийыл афœлгœст. |  | Хœстœ текстмœ |
| 68. | 1 |  | Тексты куысты мидæг фæлхатын морфологи. |  | § 49, фœлт. 345 |
| 69. | 1 |  | **Контролон диктант афœдзы дœргъы рацыд œрмœгœй грамматикон хœстимœ** | Зонын æмæ арæхсын раст, æнæ рæдыдæй фыссын. |  |
| 70. | **РЕЗЕРВ.** | 1 |  |  |  |  |

**График реализации рабочей программы по осетинскому языку 6 класса.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Темы** | **Всего часов** | **В том числе на:** | **Примерное количество словарных диктантов, тестовых работ.** |
| **Уроки** | **Контрольные****диктанты** | **Дата** | **Развитие речи** |
| **Изложении** | **Дата** | **Сочинении** | **Дата** |
| 1 | 5-æм къласы æрмæг фæлхатын | 5 | 4 | Бацæуæн контролон диктант  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Лексикæ | 6 | 5 |  |  | Текстмœ хœстœг изложени. |  |  |  | 3 |
| 3 | Дзырдарæзт-  | 3 | 2 | Контролон диктант дзырдарæзтæй  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Номдар  | 8 | 7 |  |  |  |  | Нывœцœн «Æрдз - нœ дарœг» |  | 4 |
| 5 |  Миногон  | 8 | 7 | Контролон диктант миногонæй |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 | Нымæцон | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 7 | Номивæг | 13 | 11 | Контролон диктант номивæгæй |  | Сфœлдыстадон изложени |  |  |  | 4 |
| 8 |  Мивдисæг | 13 | 12 | Контролон диктант мивдисæгæй |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | Æрмæг фæлхатын | 5 | 4 | Контролон диктант афœдзы дœргъы рацыд œрмœгœй  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | **Итого:** | **70** | **61** | **6** |  | **2** |  | **1** |  | **27** |

**Нормы оценки знаний, умений и навыков по литературе**

**Оценка устных ответов учащихся.**

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы.
 ***Оценкой «5»***оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью.
 ***Оценкой «4»*** оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.

 ***Оценкой «3»*** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

 ***Оценкой «2»*** оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Диктантты бœрœггœнœнты нормœтœ.

Диктант у скъоладзауты растфыссынады хœрзхъœддзинад бœрœг кœныны сœйраг формœтœй иу. Диктанттœ хуыздœр у œххœст текстœй пайда кœнын, кœцытœ хъуамœ дзуапп дœттой литературон œвзаджы нормтœм œмœ скъладзаутœн сœ кармœ гœсгœ уой œнцонœмбарœн.

##### Диктантты нормœтœ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дзырдуатон диктант | Контролон |
| 5 къл. | 15 | 90 |
| 6 къл. | 15 | 100 |

Фиппаинаг. *Нымайœм куыд сœрмагонд, афтœ œххуысгœнœг ныхасы хœйттœ дœр.*

Куыстыты нормœтœ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***кълас*** | ***5*** | ***6*** |
| диктанттœ | 6 | 6 |
| изложенитœ | 2 | 2 |
| нывœцœн къласы | 1 | 1 |
| Нывœцœн хœдзармœ | 1 | 1 |
| нывœцœн къласы |  |  |
| Нывœцœн хœдзармœ | 1 | 1 |

Рœдыдтытœ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М | мидисы | < | фœцыбыр œй кœн |
| Н | ныхасы | > | рауœрœх хъуаг |
| I | орфографион | U | уагъд дзырд |
| V | пунктуацион | Z | абзац |
| Г | грамматикон | [ ] | уœлдай у |
| Л | лексикон |  | бынœттœ ивын |
| С | синтасисон |  |  |

1. Диктанттœ бœрœггœнгœйœ раст кœнœм, фœлœ рœдыдыл нœ нымайœм ахœм орфографион œмœ пунктуацион рœдыдтытœ:
* *дзырд иу рœнхъœй иннœмœ хœссын;*
* *рœдыдтытœ ахœм орфограммœтыл, кœцытœ скъолайы программœйы не сты;*
* *рœдыдтытœ, нырма цы орфограммœтœ нœ сахуыр кодтой, уыдоныл;*
* *сбœрœг кœнœн кœмœн нœй, бœстон ахуыргонд чи не рцыд, ахœм дзырдты растфыссынады*
* *авторы пунктуации фысгœйœ.*
1. Раст кœнœм, фœлœ рœдыдыл нœ нымайœм, скъоладзау œнœрхъуыдыйœ цы рœдыдтытœ фœуагътœ, уыдон (описки) дœр.
2. Диктант бœрœггœнгœйœ кœсын хъœуы рœдыдтыты хуызмœ.
3. Скъоладзау фысгœйœ фœуадзы хуымœтœг рœдыдтытœ, кœцытœ бœлвырд не вдисынц йœ растфыссынады хœрзхъœддзинад. Дыууœ ахœм рœдыды нымайœм иуыл.
4. Хуымœтœг рœдыдтытœ сты:
* *раиртœстмœ гœсгœ фиппаинœгтыл нымад чи у;*
* *стыр дамгъœ вазыгджын сœрмагонд нœмтты;*
* *иннœ œвзœгтœй œрбайсгœ сœрмагонд нœмтты;*
* *иу œрхœцœн нысаны бœсты œндœр œвœрд куы рцœуы;*
* *œрхœцœн нысœнттœ куы фембœлынц œмœ дзы иу уагъд куы рцœуы, кœнœ та сœ бынœттœ ивд куы рцœуынц;*
* *хъус дарын хъœуы œмхуызон, кœнœ цалдœр хатты цы рœдыдтытœ œмбœлынц, уыдонимœ.*
1. Уыцы иу дзырды, кœнœ œмуидагон дзырдты уидаджы œмбœлгœ рœдыдтытœ нымайœм иу рœдыдыл.
2. Æмхуызоныл нымайœм рœдыдтытœ иу орфограммœйыл, кœд дзырдты растфыссынад ис ацы дзырды грамматикон хицœндзинады, уœд.
3. Кœд дзырды растфыссынад сбœлвырд кœнынœн агурœм œндœр дзырд, кœнœ йœ формœ, уœд уыдон œмхуызон рœдыдтытœ не сты.

Фиппаинаг: ***фыццаг œртœ œмхуызон рœдыды нымайœм иуыл, цыппœрœм œмœ а.д. – куыд хицœн рœдыдтытœ.***

1. 5 растгонд рœдыдœй фылдœр кœм уа, ахœм диктантœн йœ бœрœггœнœн ныллœгдœр кœнœм 1 балл.
2. 3 œмœ фылдœр растгонд рœдыды кœм ис, ахœм куыстœн нœй сœвœрœн иттœг хорз бœрœггœнн «5».

Диктантœн œвœрœм иу бœрœггœнœн.

1. «5» - œвœрœм œнœрœдыд куыстœн. Гœнœн ис 1 хуымœтœг орфографион, кœнœ 1 хуымœтœг пунктуацион рœдыдœн
2. «4» - œвœрœм 2 орфографион œмœ 2 пунктуацион рœдыдœн; кœнœ 1 орфографион œмœ 3 пунктуацион рœдыдœн; кœнœ 4 пунктуацион рœдыдœн œнœ орфографион рœдыдтытœй;
3. «3» - œвœрœм- 4 орфографион œмœ 4 пунктуацион рœдыдœн; кœнœ 3 орфографион œмœ 5 пунктуацион рœдыдœн; кœнœ 7 пунктуацион рœдыдœн œнœ орфографион рœдыдтытœй;
4. «2» - œвœрœм 7орфографион œмœ 7 пунктуацион рœдыдœн; кœнœ 6 орфографион œмœ 8 пунктуацион рœдыдœн.
5. Уымœй фылдœр рœдыдтытœн œвœрœм «1»

Контролон куысты ма уœлœмхасœн хœслœвœрд ( фонетикон, лексикон, орфографион, грамматикон ) куы уа, уœд œвœрœм 2 бœрœггœнœны – апы куыстœн дœр хицœнœй.

Уœлœмхасœн хœслœвœрдœн бœрœггœнœн œвœрœм афтœ:

1. «5» - œппœт хœслœвœрдтœ дœр сты раст конд;
2. «4» - ¾ (фылдœр хай) œххœст сты;
3. «3» - œрдœг œххœстгонд куыстœн;
4. «2» - œрдœгœй къаддœр œххœстгонд куыстœн;
5. «1» - œппындœр нœ сœххœст кодта, уœд.

Дзырдуатон диктантœн œвœрœм бœрœггœнœн афтœ:

1. «5» - œвœрœм œнœрœдыд куыстœн
2. «4» - 1-2 рœдыдœн;
3. «3» -3-4 рœдыдœн;
4. «2» - 7 рœдыдœн;
5. «1» - уымœй фылдœр

**Нывœцœны œмœ изложениты бœрœггœнœнты нормœтœ.**

Нывœцœн œмœ изложении сты скъоладзауты ныхасы хœрзхъœддзинад бœрœгкœнœны сœйрагдœр формтœ.

Нывœцœнтœ œмœ изложенитœ фыссын хъœуы программœйы ныхасы рœзтыл куысты домœнтœм гœсгœ.

**Изложениты хъуамœ уа:**

6 къласы – 120 -150 дзырды.

**Нывœцœнты:**

6 къласы – 1,5-2 фарсы.

*Нывœцœны ас вœййы къаддœр кœнœ фылдœр ахœм уавœртœм гœсгœ:* нывœцœны стиль œмœ жанр, темœ; скъоладзауты цœттœдзинад.

Нывœцœнты œмœ изложениты фœрцы брœг кœнœм :1) скъоладзау темœ раргом кœнынмœ куыд арœхсы; 2) œвзаджы фœрœзтœй пайда кœнын куыд зоны; 3) растфыссынады хœрзхъœддзинад.

Алы нывœцœны œмœ изложенийœндœр œвœрœм 2 бœрггœнœны; фыццаг – куысты мидисœн; дыккаг – растфыссынады хœрзхъœддзинадœн.

Дыууœ бœрœггœнœны дœр œвœрœм œвзагœй. Æрмœст литературœйы куы бœрœг кœнœм зонындзинœдтœ, уœд фыццаг бœрœггœнœн œврœм литературœйœ.

Скъоладзауты растфыссынады хœрзхъœддзинад бœрœг кœнын хъœуы, цал орфографион, пунктуацион œмœ грамматикон рœдыды фœуагъта, уымœ гœсгœ.

|  |
| --- |
| Бœрœггœнœнты сœйраг домœнтœ. |
| ***Бœрœггœнœн*** | ***Мидис œмœ ныхасыхъœд*** | ***Расфыссынады хœрзхъœддзинад*** |
| «5» | 1. Скъоладзау иттœг хорз раргом кодта темœ;
2. Мидис фыст у, куыд œмбœлы, ахœм фœткмœ гœсгœ.
3. Скъоладзауы дзырдуат у хъœздыг; дзырдтœй пайда кœны, кœм куыд œмбœлы, афтœ.

Гœнœн ис: 1-2 ныхасы рœдыды; 1 рœдыд мидисы | 1 орф., 1пункт., 1грам. рœдыды. |
| «4» | 1. Хорз раргом кодта темœ, фœлœ иу цалдœр ран темœйœ ахызт.
2. Мидисы фœткœвœрд иучысыл хœлд œрцыд.
3. Куысты стиль у аив.

Гœнœн ис: 2 рœдыды мидисы; 3-4 ныхасы рдыды. | 2 орф., 2 пункт., кœнœ 1 орф. œмœ 3 пунк., кœнœ 4 пунк. рœдыды œнœ орфог р. œмœ 2 грам. рœдыды. |
| «3» | 1. Темœ œххœст œргом ну.
2. Скъоладзауы ныхасыхъœд у мœгуыр, дзыртœй раст нœ пайда кœны.
3. Мидисы фœткœвœрд хœлд œрцыд.

Гœнœн ис: 4 рœдыды мидисы; 5 ныхасы рœдыды. | 4 орф., 4 пункт., кœнœ 3 орф. œмœ 5 пунк., кœнœ 7 пунк. рœдыды œнœ орфог р. œмœ 4 грам. рœдыды |
| «2» | 1.Скъоладзау œппындœр темœ нœ раргом кодта.2.Куыст пъланмœ гœсгœ фыст нœу.3.Скъоладзауы ныхасыхъœд у ныллœг, фыст у цыбыр хъуыдыйœдтœй, се хсœн нœй бастдзинад.4.Арœх дзырдтœй раст пайдагонд нœ цœуы.Гœнœн ис: 6 рœдыды мидисы œмœ 7 ныхасы рдыды. | 7 орф., 7 пункт., кœнœ 6 орф. œмœ 8 пунк., кœнœ 5 пунк. рœдыды œмœ 8 орфог р. œмœ 7грам. рœдыды |
| «1» | Куысты ис: 6 рœдыды мидис œмœ 7 ныхасы рœдыдœй фылдœр. | 7 орф., 7 пункт., 7 грам. Рœдыды. |