Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызы

Муниципалдыг бюджеттиг ниити өөредилге чери В.Б. Кара-Сал аттыг Тээли ортумак ниити билиг школазы

ШМК-ның хуралынга көрген. Директорнуң өөредилге талазы-биле Школа директорунуң\_\_\_\_\_\_\_дугаар

Протокол № \_\_\_\_\_ сайгарган оралакчызы чопшээрээн дужаалы-биле бадылаан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ондар А.Б./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Опакай Д.Б./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серен-Чимит А.О./

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 ч. “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 ч. “\_\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 ч.

**Тыва дыл** **эртеминге**

**АЖЫЛЧЫН ПРОГРАММА**

(неделяда 1 шак)

**Класс:** *9 “г”*

**Өөредилге номунуң автору ады, үндүрген чылы:** *Биче-оол М. Д, Монгуш Д. А, Бавуу-Сюрюн М. В, Ойдан-оол А. К. Тыва дыл. 8-9 класс.*

 *Кызыл: ТывНҮЧ, 2006.*

**Программаның ады:** *А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии.“Тыва дыл болгаш харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы” деп ниити өөредилге*

 *черлериниң 5-11 класстарынга күрүне стандарты база өөредилге программазы. Кызыл: НШХИ, 2008.*

Ажылчын программаныТураннын №2 школазынын тыва дыл болгаш чогаал башкызы Ооржак М.Н. ажылдап кылганы прграммазынга даянып тургускан.

**Эртем башкызы:** *Болат Е.М.*

2014

**Тайылбыр бижик**

 5 -11 класстарга тыва дыл программазын Тыва Республиканың ниити өөредилгезиниң кол (долу эвес) школага тыва дыл талазы –биле күрүне стандарттарынга дүүштүр тургускан.

 Тыва дыл – тыва нацияның дылы болур. Ында тыва улустуң төрээн дылын сайзырадып келген байлак дуржулгазы, мерген угааны, угаан-бодалының чедиишкиннери мөөңнеттинген. Ол дээрге тыва культураның – улустуң аас чогаалының, өске-даа янзыларының, театр уран чүүлүнүң болгаш уран чүүлдүң өске-даа янзыларының, парлалганың, эртемниң, ажыл-херекти чорударының, өөредилгениң болгаш кижизидилгениң дылы апарган. Амгы үеде тыва дыл улустуң амыдыралының, ажыл-чорудулгазының бүгү-ле талаларында калбаа-биле ажыглаттынынп турар.Тыва школаларга азы класстарга, өске-даа өөредилге черлеринге төрээн дылды өөредири уругларның угаан-медерелин сайзырадырынга, оларны эки мөзү-шынарга кижизидеринге хөй-хөй таарымчалыг аргаларлыг. Төрээн дылын шиңгээдип алыры - өөреникчилерге өске эртемнерни чедииш-кинниг билип албышаан, долгандыр турар амыдырал болгаш бойдус дугайында билиглерни калбартып, улуг салгалдың байлак дуржулгазын ажыглап билиринге чаңчыктырар.

**5-9 класстарга тыва дыл эртеминиң утказы**

 Школага тыва дыл эртемин(курузун) өөредириниң программазында лексика, фонетика, сөс чогаадылгазы, грамматика (морфология, синтаксис) дугайында билиглерни, шын бижиириниң болгаш бижик демдектерин салырының чаңчылдарын, аас болгаш бижимел чугааның чаңчылдарын, стилистика элементилерин, дыл дугайында чамдык билиглерни киирген.

 Төрээн дылдың школа курузунда теория-талазы-биле билиглерни ниити дыл эртеминиң база амгы үеде тыва дыл эртеминиң чедиишкиннерин барымдаалап тайылбырлаан.

**Тыва дыл эртеминиң тургузуу** ( 9 класс)

 Программаны колдуунда шуушкак принцип езугаар тургускан. Чамдык берге болгаш улуг темаларны, чижээ, лексика, сөс чогаадылгазын чаң-гыс эвес, аңгы-аңгыкласстарга чадаланчак кылдыр өөредири көрдүнген.

 9-ку класска катаптаашкын кылгаш, оон «Синтаксис болгаш пунктуация» деп бөлүктүң «Нарын синтаксистиг конструкциялар» деп темазын эрткеш, «Дыл дугайында ниити билиглер» деп эгени өөренир.

 Бо эгеге тыва литертаурлуг дыл болгаш ооң стильдерин, чугаа жанрларының дугайында билигни, дылдың нормаларының болгаш чугаа куль-туразының айтырыгларын өөренирин база киирген.

 Оон ыңай 9-ку класска лексика, фонетика, грамматика база орфография болгаш пункутация талазы-биле өөренген чүүлдерни системажыдып катаптаар.

**Школага тыва дылды өөредириниң сорулгалары болгаш кылыр ажылдары:**

 Школага тыва дылды башкылаарының сорулгалары мындыг:

- өөреникчилерге лексика, фонетика, сөс чогаадылгазы, грамматика (морфологи болгаш синтаксис), стилистика аймаандан тодаргай билиглерни

 бээр, алган билиглерни практика кырынга ажыглап билириниң мергежилдерин болгаш чаңчылдарын хевирлээр;

- шын бижиириниң болгаш бижик демдектерин салырынын быжыг чаңчылдарын бээр;

- теория талазы-биле алган билиглеринге даянып, программма негелдезинге дүүштүр боттарынының аас болгаш бижимел-биле харылзаалыг

 илеридииниң мергежилдери-биле чепсеглээр;

- өөреникчилерни литературлуг дылдың нормаларынга чаңчыктырар, оларның сөс курлавырын байыдар болгаш чугаазының культуразын бедидер;

- өөреникчилерниң ниитилел амыдыралынга дылдың ужур-дузазының, хөгжүлдезиниң дугайында база тыва дылдың өске дылдарның аразында

 туружунуң дугайында бөдүүн билиглери-биле таныштырар;

- оларның логиктиг боданыышкын болгаш чугаазын сайзырадыр;

- төрээн дылынга камныг болгаш хандыкшылдыг болурунга кижизидер, дылдың байлаан шиңгээдип алырынга өөреникчилерниң сонуургалын

 күштелдирер;

- өөреникчилерни патриотзмниң болгаш интернационализмниң езузунга кижизидер, оларның материалисчи үзел-бодалдарын хевирлээр;

- ном болгаш билиглерниң өске-даа үндезиннери-биле ажылдаарынга өөреникчилерни чаңчыктырар;

- өөреникчилерни боттары боданып өөрениринге чаңчыктырар;

- шын, медерелдиг, аянныг номчуурунуң мергежилдерин сайзырадыр;

- төрээн дыл кичээлдерин өөреникчилерниң мөзү-шынар, күш-ажыл болгаш эстетика талазы-биле кижизидилгезин боттандырарынга бүрүну-

 биле ажыглаар;

- өөреникчилерни харыысалгалыг болурунга, өөредилгениң болгаш күш-ажылдың сагыл-чурумун сагыырынга кижизидер.

**9–ку класстың өөреникчилериниң тыва дылга шиңгээдип алыр кол-кол билиглери:**

 Нарын синтаксистиг конструкцияларны сайгарар, оларның аразында харылзаазын көргүзер схема-шыйыглар кылыр. Янзы-бүрү хевирлерлиг нарын домактарны тургузар, сайгарар, оларга бижик демдектерин шын салып, тайылбырлап билир. Сөзүглелдиң стилин болгаш жанрын тода-радыр. Литературлуг дылдың нормаларын сагыыр.

**Пункутациядан**. 8-9 класстарга өөренген пунктограммаларны тывар, бижик демдектерин салганын бадыткап шыдаар. Нарын синтаксистиг конструкцияларга бижик демдектерин салыр.

**Орфографиядан.** 5-6 класстаргаөөренген орфограммаларны шын бижииир болгаш тайылбырлаар.

 **Өөредилге –тематиктиг план. 9 класс – 34 шак**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кичээлдиң темазы** | **Ниити шагы**  | **Хыналда ажыл** | **Чугаа сайзырадылгазы** |
| Катаптаашкын | 6 | 1 | - |
| Хөй кезектерлиг нарын домактар | 7 | - | 2 |
| Стилистика болгаш чугаа культуразы | 10 | 1 | 2 |
| Чугаа культуразы | 6 | - | 2 |
| Дыл дугайында билиглер | 4 | - | 1 |
| Түңнел кичээл. | 1 | 1 | - |
| Ниитизи-биле  | 34 | 3 | 7 |

**Материал-техниктиг хандырылга көргүзүглери**

 Өөредилге номнары, техниктиг херекселдер, таблицалар, схемалар ортумак (долу) рам өөредилгениң сорулгаларын күүседиринге чугула хе-ректиг өөредилге-методиктиг комплексти тургузар. Материал-техниктиг хандырылга көргүзүглери санитар эпидемологтуг дүрүмнер болгаш нор-маларга дүгжүп турар ужурлуг (СанПиН 2.4.2.1.178-02)

**9-ку класска тыва дыл эртеминиң кол өөредир чүүлдери**

**Программаның ады:** Ажылчын программаны А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии оларның 2008 чылда парлатканы “Тыва дыл болгаш ха-

 рылзаалыг чугаа сайзырадылгазы” деп ниити өөредилге черлериниң 5-11 класстарынга күрүне стандарты база өөредилге

 программазынга даянып бижээн.

**Өөредилге номунуң автору ады, үндүрген чылы:** Биче-оол М. Д, Монгуш Д. А, Бавуу-Сюрюн М. В, Ойдан-оол А. К. Тыва дыл. 8-9 класс.

 Кызыл: ТывНҮЧ, 2006

 **Немелде литература:**

 1. Доржу К.Б. Амгы тыва литературлуг дылга мергежилгелер чыындызы. Кызыл: ТывНҮЧ, 2003.

 2. Доржу М.Д. Бай-Тайгинский говор в системе диалектов тувинского языка. Кызыл: ТывНҮЧ, 2002.

 3. Кара-оол Л.С. Тыва дылдың практикуму. Студентилерге өөредилге ному. Кызыл: ТывКУ, 2011.

 4. Март-оол К.Б. 5-9 класстарга тыва дылды башкылаарының методиказы. Кызыл, 2002.

5. Сат Ш.Ч. Амгы тыва литературлуг дыл. Фонетика болгаш семасиология, фразеология, фонетика, морфология. К: ТывНҮЧ, 6. Ойдан-оол

 А.К., Ооржак М.Ч., Ооржак С.-C.Т. Диктантылар чыындызы. 5-9 класстарга. Башкыларга дузаламчы.- Кызыл, 2003.

7. Ойдан-оол А.К., Тадар-оол С.К. Эдертиглер чыындызы. 5-9 класс. Башкыларга дузаламчы. –Кызыл, ТывНҮЧ, 2004. 1980.

8. Салзынмаа Е.Б. Грамматиктиг сайгарылгалар чуруму. Кызыл: ТывКУ, 2004.

9. Сат Ш.Ч. Амгы тыва литературлуг дыл. Синтаксис. Кызыл: ТывНҮЧ, 1983.

10. Сат Ш.Ч. Тыва диалектология. Кызыл: ТывНҮЧ, 1987.

11. Сувандии Н.Д. Тыва дылдын практикумунга мергежилгелер чыындызы. Кызыл, 2003.

12. Тыва орфографияның болгаш пунктуацияның дүрүмнери. Кызыл: Республика типографиязы, 2001.

**Словарьлар:**

 1. Бартан О.О. Тыва дылда эмнелге сөзлүгү. Кызыл: Рестипография, 2004.

 2. Древнетюркский словарь. \_ Л.: Наука, 1969.

 3. Монгуш Д.А. Русско-тувинский словарь. \_ М.: Русский язык, 1980.

 4. Монгуш С.Ч., Ондар Н.А. Юридиктиг терминнерниң орус-тыва словары. Кызыл: ИПК «Эне сөзү», 1997.

 5. Монгольско-русский словарь. \_ М.: Улсын гадаад, Дотоодын Олон хэлний толь бичгийн хэвлэл, 1957.

 6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. \_ М.: Русский язык, 1988.

 7. Ондар Б.К. Краткий словарь гидронимов Тувы. \_ Кызыл: ТНҮЧ, 1995.

 8. Ондар Б.К. Топонимический словарь Тувы. \_ Кызыл: ТКИ, 2007.

 9. Серенот С.К. Сарыг шажынның тайылбырлыг словары. Кызыл: ИП Ооржак Р.К., 2010.

 10. Серенот С.К. Буддизмни тайылбырлыг словары. Кызыл: ИП Ооржак Р.К., 2011.

 11. Тыва дылдың тайылбыр словары. Том 1. (А-Й). \_ Новосибирск: Наука, 2003.

 12. Тыва дылдың тайылбыр словары. Том 1. (К). \_ Новосибирск: Наука, 2004

 13. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том 1 (А-Б). \_ Новосибирск: Наука, 2002.

 14. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІ. (Д, Е, И, Й). \_ Новосибирск: Наука, 2003.

 15. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІІ. (К, Л, М, О). \_ Новосибирск: Наука, 2004

 16. Тыва-орус словарь. \_ М.: Сов.энциклопедия, 1968.

 17. Хертек Я.Ш. Тувинско-русский фразеологический словарь. \_ Кызыл: ТКИ, 1975

 18. Хертек Я.Ш. Русско-тувинский фразеологический словарь. \_ Кызыл, 1976

 База ол ышкаш:

- тыва дыл кичээлдеринге тема аайы-биле белеткээн слайдылар;

- тыва дыл кичээлдеринге хереглээр плакаттар;

- аттыг болгаш сюжеттиг чуруктар;

- уругларның билиин хынаарынга белеткээн тест ажылдар.