***Тайылбыр бижик***

Дѳрт чылдыг эге школаның 3-кѵклазынга таарыштыр тургускан ажылчын программа.

Неделяда : 3шак. Будун чылда: 102 шак.

1-ден 4-ку класстарга торээн дыл устуку кластарга ѳѳренир тыва дыл болгаш литература эртемнеринин белеткел чадазы болбушаан, колдуунда-ла практиктиг сорулгаларны чедип алырынче угланган.

Эге класстарга тыва дылды ѳѳредиринин кол сорулгалары болза:

1.Уругларны медерелдии-биле шын номчуур,бижиир болгаш чугаалаарынга ѳѳредири;

2. Оларга торээн дыл болгаш литература талазы-биле эге билиглерни бээр. 3.Номчулга болгаш бижилге- биле холбаштырбойдусту,долгандыр турар амыдыралды хайгаараарынга ѳѳредир;

4.Ѳѳренип турар чѵѵлдерни сайгарып, бѳлуктеп, деңнеп, туңнеп билиринге,оларның иштинден кол болгаш чугула чѵѵлдерни тып, тайылбырлаарынга ѳѳрникчилерни чаңчыктырбышаан,оларның угаан- медерелин сайзырадыр.

Тыва дыл программазы дараазында дѳрт бѳлѵктен тургустунган:

1.«Бижикке ѳѳредири болгаш чугаа сайзырадылгазы»

2. «Грамматика, шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазы»

Эге класстарның ѳѳреникчилери грамматика болгаш шын бижилгени ѳѳренмишаан, дылдың болуушкуннарын анализтеп,бѳлѵктеп туңнээриниң,оларны амыдыралга шын ажыглап билириниң чаңчылдарын алыр.

Грамматика болгаш шын бижилге программазы дѳрт бѳлуктен тургустунган:

1.Vннер болгаш ѵжѵктер;

2.Сѳс;

3.Домак;

4.Харылзаалыг чугаа.

Харылзаалыг чугаага эдертиг болгаш чогаадыг талазы-биле аас болгаш бижимел мергежилгелерни чорудар.Эдертиглер болгаш чогаадыгларларнын хемчээли улуг эвес, тематиказы уругларнын амыдыралы-биле, билир чуулдери-биле холбашкан болур.Эдертиглернин хемчээли 3-ку класска 40-70 сѳс.

3-ку класска сѳс тургузуунуң кезектери болур дазыл болгаш кожумактар дугайында билигни бээр.

3-ку класска чувелер,демдектер болгаш кылдыныглар дугайында ѳѳреникчилерниң грамматиктиг билии хевирлеттинер,уруглар «чѵве ады», «демдек ады», «сан ады», «кылыг сѳзу» деп терминнер-биле таныжар,эң хереглеттингир эдеринчилерни шын бижип, ажыглап ѳѳренир.

Чѵве адын ѳѳренип тургаш, хѳйнун санында чуве аттарының база орус дылдан ѵлегерлеп алган чѵве аттарының падежтерге ѳскерлири-биле практика кырынга таныжар.

3-ку класска олар «кол сѳс, «сѳглекчи» деп билиглерни болгаш терминнерни шингээдип алыр, чугула кежигуннерден аңгыда домакта ийиги черге кежигѵннери база барын билип алыр.

Чыл дургузунда ѳѳредир темаларның бѳлуктер аайы-биле хуваалдазы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Темалар | Шактар хуваалдазы |
| 1 | Домак. Домактын чугула кежигѵннери.2-ги класска ѳѳренгенинге катаптаашкын. | 7 |
| 2 | Vннер болгаш ѵжѵктер. | 15 |
| 3 | Сѳс. Сѳстун тургузуу. | 10 |
| 4 | Чугаа кезектери. Ниити билиг | 2 |
| 5 | Чѵве ады. | 16 |
| 6 | Демдек ады. | 9 |
| 7 | Сан ады. | 8 |
| 8 | Эдеринчилер. | 1 |
| 9 | Кылыг сѳзу. | 10 |
| 10 | Домак. Домак дугайында ниити билиглер | 12 |
| 11 | Ниити катаптаашкын. | 10 |

Шупту: 100шак Резерв:4 ш

**Хыналда ажылдар:**

1.Диктантылар- 10шак

2.Эдертиглер- 4 шак

3.Чогаадыглар- 3 шак

**3-ку классты доозуп тургаш ѳѳреникчилерниң билген турар ужурлуг чѵѵлдери:**

Сѳстуң кезектери, дазыл болгаш кожумактар;

Чугаа кезектери: Чуве ады, демдек ады,сан ады, кылыг сѳзѵ;

Эң хереглеттингир артынчылар болгаш эдеринчилер.

Домак кежигѵннери: чугула ( кол сѳс болгаш соглекчи)болгаш ийиги чергенин ( аңгы- аңгы хевирлерге ылгал чокка);

Шын бижилгезин ѳѳренген сѳстерлиг ( 40-70 хире сѳстуг) созуглелди дужуруп азы адап бээрге, чараштыр бижиири, аңаа херек таварылгаларда улуг секти, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин салыры.

Фонетиктиг сайгарылга кылыры: Сѳстерни слогтарга чарары, ажык болгаш ажык эвес уннерни ылгап, сѳстерде ѵннерни болгаш ѵжѵктерни шын тодарадып билири. Грамматиктиг сайгарылганы кылыры: сѳстерниң составтыг кезектериниң болгаш чугаа кезектериниң аайы-биле, домактарны кежигуннер аайы-биле сайгарары, домакта сѳстерниң аразында харылзаазын тывары.

Коллективтии-биле тургускан план езугаар 60-70 хире сѳстуг эдертиг болгаш чогаадыг бижиири.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тыва дыл** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I-ги чартык чыл – 48ш.**  **1-ги улдун (27шак)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кичээлдин темазы** | | | | | **Кичээлдин хевири** | | **Кичээлдин сорулгазы** | | | | | **Эрттирер шагы** | | | **Эрттирер хуну** |  |
| **Домак. Домактың чугула кежигуннери.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Домак. Домактың чугула кежигуннери. | | | | | Катап-таашкын | | Домак дугайында мурнунда ѳѳренип эрткен билиглерин быжыглаар, домактың чугула кежигуннерин сактып, катаптаар. | | | | | 1ш | | | 02.09 |  |
| 2 | Домак. Домактың чугула кежигуннери. | | | | | Катап-  таашкын | | Домак дугайында мурнунда ѳѳренип эрткен билиглерин быжыглаар, домактың чугула кежигуннерин сактып, катаптаар. | | | | | 1ш | | | 03.09 |  |
| 3 | Медээ, айтырыг, кыйгырыг домактары. Домакта сѳстерниң аразында харылзаазы. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Улуг секти, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин барымдаалап тургаш, домактарны аянныг, шын номчуурун, домакта сѳстерниң туружун шын сагыырын ѳѳреникчилерге билиндирер. | | | | | 1ш | | | 05.09 |  |
| 4 | Кым? Чѵѵ?-деп айтырыгларга харыылаар сѳстер. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Кым? Чуу? –деп айтырыгларга харыылаар сѳстерни домак иштинден тып, оларны бот-боттарындан айтырыглар дузазы-биле ылгап билиринге ѳѳредир. | | | | | 1ш | | | 09. 09 |  |
| 5. | Канчап тур?- деп айтырыгларга харыылаар сѳстер. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Канчап тур? -деп айтырыгларга харыылаар сѳостерни домак иштинден тып, оларны бот-боттарындан айтырыглар дузазы-биле ылгап билиринге ѳѳредир. | | | | | 1ш | | | 10.09 |  |
| 6 | Хуу аттарга улуг ѵжѵк | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Хуу чувелер аттарының дугайында 2-ги класска ѳѳренген чуулдерин катаптаар, улаштыр ѳѳренип быжыглаар. | | | | | 1ш | | | 12.09 |  |
| 7 | Кандыг?-деп айтырыгларга харыылаа сѳстер. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Кандыг? -деп айтырыгларга харыылаар сѳостерни домак иштинден тып, оларны бот-боттарындан айтырыглар дузазы-биле ылгап билиринге ѳѳредир. | | | | | 1ш | | | 16.09 |  |
| **Vннер болгаш ѵжѵктер.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Vннер болгаш ѵжѵктер. Ажык болгаш ажык эвес ѵннер. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Vннер болгаш ѵжуктер дугайында 2-ги класска алган билиглерин катаптап быжыглаар. Ажык ѵннерни ажык эвес ѵннерден ылгап билири, ѵннерни ѵжѵктерден ылгап билири. Слог тургузарынга ажык ѵннѵң ролюн хайгаарап, билип алыры. | | | | | 1ш | | | 17.09 |  |
| 9. | Ажык ѵннер. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Vннер болгаш ѵжуктер дугайында 2-ги класска алган билиглерин катаптап быжыглаар. Ажык ѵннерни ажык эвес ѵннерден ылгап билири, ѵннерни ѵжѵктерден ылгап билири. Слог тургузарынга ажык ѵннѵң ролюн хайгаарап, билип алыры. | | | | | 1ш | | | 19.09 |  |
| 10,11. | Кыска болгаш узун ажык ѵннер | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Узун болгаш кыска ажык ѵннерни шын дыңнап, адап, бижип ѳѳренири. | | | | | 2ш | | | 23.09  24.09 |  |
| 12 | Ѳк-биле адаар ажык ѵннер | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Ѳк-биле адаар ажык ѵннерлиг сѳстерни узун болгаш кыска ажык ѵннерлиг сѳстерден ылгап билири. Кадыг демдек (ъ) хереглевес ѳк-биле адаар сѳстер-биле практиктиг таныжылга чорудар. | | | | | 1ш | | | 26.09 |  |
| 13 | **Диктант** | | | | | Ооренген чуулдеринге билиин хынаары | | Ажык ѵннер деп темага хамаарыштыр ѳѳреникчилерниң билиин быжыглаар | | | | | 1ш | | | 01.10 |  |
| 14 | Частырыглар-биле ажыл | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | ѳѳренген темаларын шиңгээдип алганынга ѳѳреникчилернин билиин хынаары. | | | | | 1ш. | | | 3.10 |  |
| 15 | Е,Е,Я,Ю деп ѵжѵктерлиг сѳстер | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Е, е, ю. я деп ѵжѵктерлиг сѳстерде ѵннер болгаш ѵжѵктерниң саны дең-даа, дең эвес-даа болурун билиндирер. | | | | | 1ш | | | 07.10 |  |
| 16 | Е,Е,Я,Ю деп ѵжѵктерлиг сѳстер | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Е, е, ю. я деп ѵжѵктерлиг сѳстерде ѵннер болгаш ѵжѵктерниң саны дең-даа, дең эвес-даа болурун билиндирер. | | | | | 1ш | | | 08.10 |  |
| 17,  18 | Ажык эвес ѵннер. Ыыткыр болгаш дѵлей ажык эвес ѵннер. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Ыыткыр болгаш дѵлей уннерни бот-боттарындан ылгап, шын адап, дыңнап, бижип ѳѳредири; сѳс иштинге турда, оларны шын тодарадып билиринге чаңчыктырар. 2-ги класска алган билиин быжыглаары. | | | | | 2ш | | | 10.10  14.10 |  |
| 19 | Сѳс иштинге ажык эвес ѵннерни шын бижиири. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Ыыткыр болгаш дѵлей ѵннерниң сос иштинге эптежир (каттыжар) аянын билиндирер. 2-ги класска алган билиин ханыладыр. | | | | | 1ш | | | 14.10 |  |
| 20 | Эгезинде п болгаш т бижиир сѳстер | | | | | Чаа теманы билиндирери | | Эгезинде п болгаш т деп дулей уннернин ужуктерин шын хереглеп бижиирин билиндирер | | | | | 1ш | | | 15.10 |  |
| 21 | **Диктант.** | | | | | Ооренген чуулдеринге билиин хынаары | | Ажык болгаш ажык эвес уннер деп темага хамаарыштыр оореникчилернин билиин быжыглаар | | | | | 1ш | | | 17.10 |  |
| 22 | Частырыглар-биле ажыл | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | ѳѳренген темаларын шиңгээдип алганынга ѳѳреникчилернин билиин хынаары. | | | | | 1ш | | | 21.10 |  |
| 23 | Катпаптаашкын. Эгезинде п болгаш т бижиир сѳстер | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | Ажык болгаш ажык эвес уннер деп темага хамаарыштыр ѳѳреникчилернин билиин быжыглаары, катаптаары. | | | | | 1ш | | | 22.10 |  |
| **Сѳс. Сѳстѵң тургузуу.** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 24 | | | | Дазыл. Чаңгыс дазылдыг сѳстер | | Чаа теманы билиндирери | | | | Дазыл дугайында тодаргай билиндирер, чаңгыс дазылдыг сѳстерни ийи кол ылгаар демдектерин барымдаалап тып, билиринге ѳѳреникчилерни чаңчыктырары. | | | 1ш | | | 24.10 |  |
| 25,  26 | | | | Дазыл болгаш кожумак | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Дазыл биле кожумактың ылгалын билиндирер болгаш кожумактарның ужур-дузазын шингээдип алырынга мергежилгелер чорудар | | | 2ш | | | 28.10, 29.10 |  |
| 27 | | | | Сѳс иштинге катаптаан ажык эвес ѵжѵктерни шын бижиири | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Сѳс иштинге ажык эвес уннерниң дакпырлай бээр чылдагаанын практика кырынга билиндирери. | | | 1ш | | | 31.10 |  |
| **2- ги улдун ( 21 шак)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | Тып, тик, тѳк, тырт. Теп, тут деп сѳстерге кожумактар немежирге шын бижиири | Чаа теманы билиндирери | | | | | Тып, тик, тѳк, тырт. Теп, тут деп сѳстерге кожумактар немежирге баштайгы ужуун т – биле эгелеп бижиир деп практика кырынга таныштырары. | | | 1ш | | | 11.11 |  |
| 29 | | | | - дыр -( -дир,-дур, -дѵр ,- тыр, - тир –тур)-деп артынчы сѳстерни шын бижиири | Чаа теманы билиндирери | | | | | - дыр -( -дир,-дур, -дѵр ,- тыр, - тир –тур) деп артынчы сѳстерни мурнунда турар сѳзунге дефис демдек – биле тудуштуруп бижиирин практика кырынга таныштырар | | | 1ш | | | 12.11 |  |
| 30 | | | | Дефистеп бижиир нарын сѳстер | Чаа теманы билиндирери | | | | | Ийи дазылдан тургустунган нарын сѳстерни дефистеп бижиир деп билиндирер | | | 1ш | | | 14.11 |  |
| 31 | | | | Дефистеп бижиир нарын сѳстер | Чаа теманы билиндирери | | | | | Ийи дазылдан тургустунган нарын сѳстерни дефистеп бижиир деп билиндирер | | | 1ш | | | 18.11 |  |
| 32 | | | | **Хыналда диктант** | Ѳѳренген чѵѵлдеринге билиин хынаары | | | | | Сѳс. Сѳстун тургузуу - деп темага хамаарыштыр ѳѳреникчилерниң билиин быжыглаары. Ѳѳренген темаларын шиңгээдип алганынга ѳѳреникчилернин билиин хынаары. | | | 1ш | | | 19.11 |  |
| 33 | | | | Частырыглар-биле ажыл  Катаптаашкын. | Холушкак хевирниң кичээли | | | | | Хыналда ажылда кылган чазыглары-биле ажылды чорудары.  Сѳс. Сѳстун тургузуу - деп темага хамаарыштыр ѳѳреникчилернин билиин быжыглаары, катаптаары. | | | 1ш | | | 21.11 |  |
| **Чугаа кезектери** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | Чугаа кезектериниң дугайында ниити билиг | | Чаа теманы билиндирери | | | | Чугаа кезектери болгаш оларның онзагай талалары –биле таныштырары | | | 1ш | | | 25.11 |  |
| 35 | | | Чугаа кезектерин тодарадып билиринге мергежилгелер | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Чугаа кезектерин айтырыглар болгаш утказынын аайы- биле ылгап, аңгы- аңгы чугаа кезектерин домакка шын ажыглап билиринге мергежилгелер чорудар | | | 1ш | | | | 26.11 |  |
| 36 | | | **Чѵве ады** | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Чуве адынын лексиктиг ужур- утказы-биле таныштырып чуве ады- чувелернин, кижилернин, дириг амытаннарнын, бойдустун болгаш куш-ажылдын болуушкуннарын илередир аттар дээрзин билиндирер | | | 1ш | | | | 28.11 |  |
| 37 | | | Кым? Чѵѵ? Кымнар? Чѵлер? - деп айтырыгларга харыылаар чѵве аттары | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Кым? Чѵѵ? Кымнар? Чулер? - деп айтырыгларга харыылаар чуве аттары домак иштинге кол сѳс болур дээрзин ѳѳредир | | | 1ш | | | | 02.12 |  |
| 38 | | | Чуве адынын лексиктиг ужур- утказы, чугаага оон ролю. Чѵве аттарын ѳске чугаа кезектеринден укталдырып тургузарынга мергежилгелер. | | Холушкак хевирнң кичээли | | | | Чуве адынын лексиктиг ужур- утказы-биле таныштырып чуве ады- чувелернин, кижилернин, дириг амытаннарнын, бойдустун болгаш куш-ажылдын болуушкуннарын илередир аттар дээрзин билиндирер.  Чѵве аттарын ѳске чугаа кезектеринден укталдырып тургузарынга мергежилгелер. Тѳрел сѳстерни катаптаары. | | | 1ш | | | | 03.12 |  |
| 39,  40 | | | Чѵве аттарының саннарга ѳскерлири.Удурланышкак болгаш чоок уткалыг чѵве аттары. | | Чаа теманы билиндирери | | | | Чаңгыстын болгаш хѳйнуң санында чуве аттарын ылгап билиринге ѳѳредири. Удурланышкак болгаш чоок уткалыг чѵве аттарын катаптап ѳѳренири. | | | 2ш | | | | 05.12  09.12 |  |
| 41 | | | **Хыналда диктант** | | Ѳѳренген чѵѵлдеринге билиин хынаары | | | | Ѳѳренген темаларынга хамаарыштыр ѳѳреникчилернин билиин хынаары | | | 1ш | | | | 10.12 |  |
| 42 | | | Частырыглар-биле ажыл | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Хыналда ажылда кылган чазыглары-биле ажылды чорудары.  Чуве ады - деп темага хамаарыштыр ѳѳреникчилернин билиин быжыглаары, катаптаары. | | | 1ш | | | | 12.12 |  |
| 43,  44 | | | Чѵве аттарының падежтерге ѳскерлири | | Чаа теманы билиндирери | | | | Падеж деп чѵл дээрзин билиндирер болгаш падежтерниң айтырыгларын сактып алырынга мергежилгелер чорудар | | | 2ш | | | | 16.12  17.12 |  |
| 45,  46 | | | Чаңгыстың болгаш хѳйнѵң санында чѵве аттарының падежтерге ѳскерлири | | Чаа теманы билиндирери | | | | Чаңгыстың болгаш хѳйнѵң санында чѵве аттарының падежтерге ѳскерлирин ѳѳредири | | | 2ш | | | | 19.12  23.12 |  |
| 47 | | | Падеж кожумактарын шын бижиири | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Дазылдың сѳѳлгѵ ѵнѵ- биле падеж кожумааның баштайгы ѵнѵ дѳмей болу бергенде , ол ѵннерниң ѵжѵктерин дакпырлап бижииринге практиктиг таныжылга чорудар | | | 1ш | | | | 24.12 |  |
| 48 | | | **Эдертиг « Уя»** | | Ѳѳренген чѵѵлдеринге билиин хынаары | | | | Сѳзуглелдин кол утказын бижимел хевирге шын дамчыдып , бердинген план езугаар сѳзуглелди кезектерге чарып шыдаар кылдыр ѳѳрениринге чаңчыктырары | | | 1ш | | | | 26.12 |  |
| **ӀI чартык чыл (52ш)**  **3- ку улдун ( 29шак )** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Чѵве аттарының хамаарылга хевири | | Чаа теманы билиндирери | | | | Кижинин азы чѵвениң кандыг- бир кижиге азы ѳске чѵвеге хамаарышканын кѳргузер чуве аттары тускай кожумактарлыг дээрзин практика кырынга таныштырар | | | 1ш | | | | 13.01 |  |
| 2 | | | Хуу аттарны шын бижиири | | Чаа теманы билиндирери | | | | Кижинин адын, фамилиязын болгаш адазынын адын улуг ужук- биле эгелеп бижииринге ѳѳреникчилернин билиин быжыглаар | | | 1ш | | | | 14.01 |  |
| 3 | | | Географтыг хуу аттарны шын бижиири | | Чаа теманы билиндирери | | | | Географтыг хуу аттарга улуг ужукту хереглээрин билиндирер, ѳѳреникчилерниң 2-ги класска алган билиин быжыглаап катаптаар | | | 1ш | | | | 16.01 |  |
| 4 | | | **Чогаадыг « Кыжын аргага»** | | Ѳѳренген чѵѵлдеринге билиин хынаары | | | | Чурук езугаар чогаадыг бижип ѳѳредир, уругларның аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры, сѳс курлавырын байыдары. | | | 1ш | | | | 20.01 |  |
| 5 | | | *Демдек адынын дугайында ниити билиг* | | Чаа теманы ооредири. | | | | Демдек адынын утказы болгаш айтырыглары биле таныштырар. Бистин чугаавыска демдек аттарынын ужур- утказын болгаш, оларнын чуве ады- биле холбаазын билиндирер | | | 1ш | | | | 21.01 |  |
| 6 | | | Чоок болгаш удурланышкак уткалыг демдек аттары. | | Чаа теманы билиндирери | | | | Чоок болгаш удурланышкак уткалыг демдек аттары-биле таныштырар. | | | 1ш | | | | 23.01 |  |
| 7 | | | Домей болгаш удурланышкак уткалыг демдек аттарын шингээдип алганынга быжыглаашкын. | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Демдек аттарын аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап билиринге чанчыктырар. Уругларнын сос курлавырын байыдары. Чувелернин ылгавыр демдектерин тодарадып билири. | | | 1ш | | | | 27.01 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Демдек адының чогаадылга кожумактары. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | -ныг, -ниг, -нуг, -нуг, -тыг, -тиг деп кожумактыг демдек аттарынын шын бижилгезин практика кырынга таныштырар. Ѳѳреникчилерни укталган демдек аттарында сѳстун дазылы-биле чогаадылга кожумактарын ылгап билир кылдыр ѳѳредир. | | | | 1ш | 28.01 |  |
| 9 | | **Чогаадыг "Кыш"** | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Демдек аттарын ажыглап тургаш, кыштың онзагай демдектерин тодарадып бижиири. Номчаан чѵѵлунун утказынын боттарынын хайгааралдары-биле харылзаштырып билири, ону аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап шыдаары. | | | | 1ш | 03.02 |  |
| 10 | | Быжыглаашкын. Бот-ажыл. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Демдек адының талазы-биле ѳѳреникчилерниң билиин быжыглаар, туңнээр. Аас болгаш бижимел чугаазынга уругларның демдек аттарын шын ажыглап билирин хынап, кыска эдертиг бижидер. | | | | 1ш | 04.02 |  |
| 11 | | **Диктант** | | | | |  | | | | Ѳѳренген темаларынга хамаарыштыр ѳѳреникчилерниң билиин хынаары | | | | 1ш | 06.02 |  |
| 12 | | Частырыглар-биле ажыл | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Хыналда ажылда кылган чазыглары-биле ажылды чорудары.  Демдек ады - деп темага хамаарыштыр ѳѳреникчилернин билиин быжыглаары, катаптаары. | | | | 1ш | 10.02 |  |
| 13 | | *Сан ады.* | | | | | Чаа теманы билиндирери | | | | Сан адынын лексиктиг утказы болгаш айтырыглары-биле таныштырар. Сан адының чуве ады-биле холбаазын билиндирер. | | | | 1ш | 11.02 |  |
| 14 | | Сан адының дугайында ниити билиг. | | | | | Холушкак хевирниңкичээли | | | | Сан адының лексиктиг утказы болгаш айтырыглары-биле таныштырар. Сан адынын чуве ады-биле холбаазын билиндирер. | | | | 1ш | 13.02 |  |
| 15 | | Тѵң болгаш дугаар сан аттары. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Чѵвенин тѵң санын болгаш чурум-чыскаалын, дугаарын илередир сан аттарын айтырыглар дузазы-биле бот-боттарындан ылгап билиринге мергежилгелер чорудар. Дугаар сан аттарының тургустунарын практика кырынга кѳргузуп, таныштырар. | | | | 1ш | 17.02 |  |
| 16 | | Тѵң болгаш дугаар сан аттары. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Тѵң болгаш дугаар сан аттарын ылгап билиринге болгаш дугаар сан аттарының тургустунар аргаларын быжыглаарынга мергежилгелер чорудар. Аас болгаш бижимел чугаага тургузуп билиринге чаңчыктырар. | | | | 1ш | 18.02 |  |
| 17 | | Сан аттарың шын бижиири. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Нарын болгаш чыырының (термин чокка) сан аттарының шын бижилгезин сактып алырынга мергежилгелер чорудар. | | | | 1ш | 20.02 |  |
| 18 | | Сан адынга быжыглаашкын. Бот ажыл. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Сан адының талазы-биле ѳѳреникчилерниң билиин быжыглаар, туңнеээр. Аас болгаш бижимел чугаага сан аттарын шын ажыглап, чуве аттары-биле холбап билирин чедип алыр. | | | | 1ш | 24.02 |  |
| 19 | | Эдеринчилер. | | | | | Чаа теманы билиндирери | | | | Эн *хереглеттингир дээш, дег, дугайында, ышкаш* дээн чижектиг эдеринчилерниң сѳстерин харылзаштырар ужур-дузазын билиндирер, оларны аас болгаш бижимел чугаага ажыглап билиринге практиктиг чаңчылдарны бээр. | | | | 1ш | 25.02 |  |
| 20 | | *Кылыг сѳзѵнуң дугайында ниити билиг.* | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Кылыг сѳзѵнѵң утказы болгаш айтырыглары-биле таныштырар. Чуве ады-биле холбаазын билиндирер. | | | | 1ш | 27.02 |  |
| 21 | | Кылыг сѳзѵнѵң чуве ады-биле холбаазы. Домакка ролю. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Кылыг сѳзѵнѵң чуве ады-биле холбаазын билиндирер болгаш кылыг сѳстерин ѳске чугаа кезектеринден ылгап ѳѳредир. Кылыг сѳзѵ домакка сѳглекчи болур дээрзинге практиктиг таныжылга чорудар. | | | | 1ш | 03.03 |  |
| 22 | | Кылыг сѳунун лексиктиг ужур-утказы болгаш кылыг сѳстерин чугаага хереглээри. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Кылыг сѳзѵнѵң утказын барымдаалап, айтырыгларны аңаа шын салырын шингээдип алыр болгаш синоним, аноним кылыг сѳстерин чугаага ажыглап билирин чедип алыр. | | | | 1ш | 04.03 |  |
| 23 | | Кылыг сѳзѵнѵң болур болгаш болбас хевирлери. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Кылыг сѳзѵнѵң болур болгаш болбас хевирлерин билиндирип, практиктиг таныжылга чорудар. | | | | 1ш | 06.03 |  |
| 24 | | **Чогаадыг (ар. 108)** | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Кылыг сѳстерин ажыглап тургаш, кыштың онзагай демдектерин тодарадып бижиири. Номчаан чѵѵлѵнѵң утказынын боттарының хайгааралдары-биле харылзаштырып билири, ону аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап шыдаары. | | | | 1ш | 10.03 |  |
| 25 | | Кылыг созунун уелерге оскерлири. Кылыг созунун амгы уези. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Кылыг сѳстериниң ѵелери база эрткен ѵениң,амгы уениң, база келир ѵениң кылыг сѳстериниң айтырыгларын шингээдип алыры. Кылыг сѳстерин аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап ѳѳренири, оларны ѳске чугаа кезектеринден ыяк ылгап билип алыры. | | | | 1ш | 11.03 |  |
| 26 | | Кылыг созунун уелерге оскерлири. Кылыг созунун эрткен уези. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Кылыг сѳстериниң ѵелери база эрткен ѵениң,амгы уениң, база келир ѵениң кылыг сѳстериниң айтырыгларын шингээдип алыры. Кылыг сѳстерин аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап ѳѳренири, оларны ѳске чугаа кезектеринден ыяк ылгап билип алыры | | | | 1ш | 13.03 |  |
| 27 | | Кылыг созунун уелерге оскерлири. Кылыг созунун келир уези. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Кылыг сѳстериниң ѵелери база эрткен ѵениң,амгы уениң, база келир ѵениң кылыг сѳстериниң айтырыгларын шингээдип алыры. Кылыг сѳстерин аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап ѳѳренири, оларны ѳске чугаа кезектеринден ыяк ылгап билип алыры | | | | 1ш | 17.03 |  |
| 28 | | **Хыналда диктант.**  **«Чаъс мурнунда» (ар 85)** | | | | | Холушкак хевирнин  кичээли | | | | Ѳѳренген темаларынга хамаарыштыр ѳѳреникчилерниң билиин хынаары | | | | 1ш | 18.03 |  |
| 29 | | **Эдертиг** | | | | | Ооренген чуулдеринге билиин хынаары | | | | Ѳѳренген темаларынга хамаарыштыр ѳѳреникчилерниң билиин хынаары | | | | 1ш | 20.03 |  |
| **IVулдун (22ш)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Частырыглар-биле ажыл. | | | | | Быжыглаашкын | | | | Ѳѳренген темаларын быжыглаар. | | | | 1ш | 01.04 |  |
| 31 | | *Домак дугайында ниити* билиг. Домак тонген утканы илередир. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Ѳѳреникчилерниң домак дугайында алган билиглерин быжыглаар. Домак тѳнген утканы илередир дээрзин билиндирер. Домактың сѳстерден ылгалын тодарадып, катаптаары. | | | | 1ш | 03.04 |  |
| 32 | | Домак. Харылзаалыг чугаа. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Утказы харылзашкак домактардан чугаа тургустунар дээрзин билиндирер. Айтырыглар болгаш чуруктар дузазы-биле домактар чогаадып, харылзаалыг чугаа тургузуп ѳѳредир. | | | | 1ш | 07.04 |  |
| 33 | | **Диктант. «Артыш- оол» ( ар 87)** | | | | | Ооренген чуулдеринге билиин хынаары | | | | Ѳѳренген чѵѵлдеринге билиин хынаары | | | | 1ш | 08.04 |  |
| 34 | | Частырыглар-биле ажыл. Катаптаашкын. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Ѳѳренген темаларын быжыглаар. | | | | 1ш | 10.04 |  |
| 35 | | Медээ айтырыг, кыйгырыг домактар. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Улуг секти, айтырыг, кыйгырыг демдектерин барымдаалап домактарны шын номчуп ѳѳредир.. Ѳѳреникчилерниң 2-ги класска алган билиглерин катаптап быжыглаар. | | | 1ш | | 14.04 |  |
| 36 | | Медээ болгаш айтырыг домактары. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Домактарны утказының (чугаалаар сорулгазының) аайы-биле бот-боттарындан ылгап билип алганын бижик демдектерин база утка ударениезин барымдаалап шын номчуп ѳѳренгенин быжыглаар. | | | 1ш | | 15.04 |  |
| 37 | | Домактар тургузары. Диалог чугаа. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Диалог чугааны шын номчуп, чугаалап билиринге, айтырыглар дузазы-биле домактарны делгередип билиглерин быжыглаар. Бажынга онаалга хыналдазы. | | | 1ш | | 17.05 |  |
| 38 | | **Хыналда эдертиг «Кушкаш оглу».** | | | | | Билиин хынаары | | | | Номчаан чѵѵлунѵң утказын бижимел хевирге дамчыдып шыдаарын хынаар. | | | 1ш | | 21.04 |  |
| 39 | | Домактың чугула кежигѵннери. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Домактың чугула кежигуннериниң дугайында ѳѳреникчилерниң 2-ги класска алган билиин ханыладып катаптаар. Онзагай демдектринге ундезилээш, кол сѳс болгаш сѳглекчини домак иштинден тып билиринге чаңчыктырар. | | | 1ш | | 22.04 |  |
| 40 | | Домактын чугула болгаш ийиги черге кежигуннери. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Кол сѳс болгаш сѳглекчи - домактын чугула кежигуннери дээрзин ханыладыр билиндирер. Кол сѳс биле сѳглекчиден тургустунган домакты айтырыглар дузазы-биле делгередири. Ийиги чергенин кежигуннери-биле практиктиг таныжылга чорудар. | | | 1ш | | 24.04 |  |
| 41 | | Домактың чугула болгаш ийиги черге кежугуннери. Домактар тургузары. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигуннерин ылгап билиринге болгаш делгереңгей домактар тургузуп билирин сайзырадыры. | | | 1ш | | 28.04 |  |
| 42 | | Бѳлук чуруктар езугаар *чогаадыг бижиири.* | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Чуруктар езугаар домактар чогаадып, оларнын дес-дараалашкак уткалыг болурун сагып, харылзаалыг чугаа тургузарынга ѳѳреникчилерни чанчыктырар. | | | 1ш | | 29.04 |  |
| 43 | | **Диктант «Чѵрекпен» (ар 88)** | | | | | Билиин хынаары | | | | Ѳѳреникчилерниң домак дугайында билиин хынаар. | | | 1ш | | 05.05 |  |
| 44 | | Домакта санай адаан сѳстер. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Домакта сѳстерниң аразында харылзаазын, утказынын болгаш айтырыглар барымдаалап домактарны шын тургузуп чаңчыктырарынга мергежилгелер чорудар. | | | 1ш | | 06.05 |  |
| 45 | | Домакта сѳстерниң аразында харылзаазы. | | | | | Холушкак хевирниң кичээли | | | | Домакта сѳстерниң туружун болгаш аразында харылзаазын шын тургузуп билиринге мергежилгелер чорудар. Домактарны дес-дараалашкак уткалыг болгаш харылзаалыг чугаа кылдыр тургузары. | | | 1ш | | 08.05 |  |
| 46 | | Домак дугайында ѳѳренген чѵѵунге быжыглаашкын. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Ѳѳренген чѵѵдеринге билиин быжыглаар. | | | 1ш | | 12.05 |  |
| **Ниити катаптаашкын 10 шак** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 47 | | Vннер болгаш ѵжѵктер | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Ажык болгаш ажык эвес ѵннерни база ѵннер биле ѵжѵктерни ылгап билиринге быжыглаашкын чорудар. | | | 1ш | | 13.05 |  |
| 48 | | Сѳс.Сѳстуң тургузуу. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Дазыл биле кожумактын ылгалын билиндирер болгаш кожумактарнын ужур-дузазын шингээдип алганынга билиин быжыглаар. | | | 1ш | | 15.05 |  |
| 49 | | Чугаа кезектери. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Ѳѳреникчилерниң чыл дургузунда алган билиглерин, мергежилдерин, чаңчылдарын улам ханыладыр. | | | 1ш | | 19.05 |  |
| 50 | | **Диктант «Арга- арыг» (Ар.98)**  Частырыглар- биле ажыл | | | | | Билиин хынаары | | | | Ѳѳренген темаларынга хамаарыштыр оореникчилернин билиин хынаары | | | 2ш | | 20.05  22.05 |  |
| 51 | | Домак.Харылзаалыг чугаа. | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Ѳѳреникчилерниң чыл дургузунда алган билиглерин, мергежилдерин, чаңчылдарын улам ханыладыр. | | | 1ш | | 26.05 |  |
| 52 | | Тѵңнел кичээл | | | | | Холушкак хевирнин кичээли | | | | Ѳѳреникчилерниң чыл дургузунда алган билиглерин, мергежилдерин, чаңчылдарын улам ханыладыр. | | | 1ш | | 27.05 |  |