**Рабочая программа**

**По РОДНОМУ ЯЗЫКУ 5 класс**

**МКОУ «Тасутинская ООШ им М.О.Асадулаева»**

**На 2021-2022 учебный год**

ПРОГРАММА

**V КЛАСС (68 сагIат)**

**Байбихьул классазда малъараб материал такрар гьаби (5 сагIат)**

Лабиалиял гьаркьал ва геминатал. РагIул гIуцIи. Каламалъул бутIаби (предметияб цIар, прилагательное, глагол ва гьезул морфологиял гIаламатал; цIарубакI).

**Синтаксис ва пунктуация (18 сагIат)**

1. РагIабазул дандрай. РагIабазул дандраязулъ аслиябги нахъбилълъарабги рагIи.

2. Предложение. Жидеца бицунеб жоялъул мурадалде бала-

гьун, предложениялъул тайпаби: хабарияб, суалияб ва тIалабияб. Интонациялде балагьун, ахIул предложение. Предложениязул ахиралда лъалхъул ишараби. Предложениялъул бетIерал членал: подлежащее, сказуемое, битIараб дополнение. Предложениялъул бетIерал гурел членал: хъвалсараб дополнение, определение, хIалал. ТIиритIаралги тIиритIичIелги предложениял. Тайпа цоял членалгун предложениял. Тайпа цоял членазда гьоркьоб запятая. ХитIаб. ХитIабгун лъалхъул ишараби. ГIадатаб ва жубараб предложение. Журарал предложениязулъ ругел гIадатал предложениял союзаздалъунги союзал гьечIогоги цолъизаризе бегьи ва запятаялдалъун ратIа тIезари (авалияб баян). БитIараб калам ва лъалхъул ишараби. Диалог. Диалогалда цебе тире.

2. Хабариял, суалиял, тIалабиял ва ахIул предложениязулъ битIараб интонация цIунизе лъай. Диалогал ругеб текст, орфоэпияги цIунун, пасихIго цIализе ругьун гьари.ГIадатал предложениял цолъизарун, журарал предложениял гIуцIизе лъай. РагIабазул дандраял гIуцIизе, аслияб рагIудаса нахъбилълъараб рагIуе суал лъезе лъай. Цо тайпаялъул предложение цогидаб тайпаялъул предложениялде хисизабизе лъай. Суалал лъун, предложениялъул членал ратIа рахъизе бугеб бажари камиллъизаби. ТIиритIичIел предложениял тIиритIараллъун гьаризе лъай. Тайпа цоял членалгун предложениял гIуцIизе, гьезулъ лъалхъул ишараби лъезе лъай.

**Фонетика ва графика. Орфография (9 сагIат)**

1. Каламалъул гьаркьал. Рагьарал гьаркьал ва хIарпал. Рагьукъал гьаркьал ва хIарпал. Лабиалиял гьаркьал ва геминатал.

Алфавит. **Я, е, ё, ю** хIарпал. **Ъ, ь** хIарпал ва гьез тIубалеб хъулухъ. Слог. РагIи цо мухъидаса цоги мухъиде, слогазде бикьун, боси.

Ударение.

2. РагIабазулъ рагьукъалги ва рагьаралги гьаркьал рихьиза-ризе лъай. Литературияб нормаялда рекъон, рагьукъалги рагьаралги гьаркьал битIун абизе ругьун гьари. Авар мацIалъул орфографияб словаралдаса пайда босизе лъай. РагIаби слогазде ва гьаркьазде риххиялъул байбихьул классазда щвараб бажари жеги камил гьаби. Алфавиталъул тартибалда рагIаби лъезе лъай. ХIарпал гьаркьаздаса ратIа рахъизе лъай. Фонетикияб разбор гьабизе лъай (бицунги, хъванги).

**ЛЕКСИКА (5 сагIат)**

1. Лексикаялъул хIакъалъулъ бичIчIи. Цо магIнаялъул ва гIемер магIнаялъул рагIаби. Омонимал (лъай-хъвай гьаби). РагIул битIараб ва хъвалсараб магIна. Синонимал. Антонимал.

2. Авар мацIалъул аслиял словараздаса пайда босизе, тексталда синонимал ва антонимал ратизе лъимал ругьун гьари.

**РагIи лъугьин ва орфография (5 сагIат)**

1. РагIул аслу ва ахир. РагIул кьибил. Суффикс. РагIаби лъугьин:

а) кIиго рагIи, яги кIиго кьибил жубаялдалъун;

б) суффиксаздалъун (гIаммаб баян).

2. РагIул гIуцIиялъул разбор гьабизе ругьун гьари. Кьибил цоял рагIаби ратизе ва гьезулъ ахир, аслу, кьибил, суффикс бихьизабизе лъай. Каламалъулъ гьединал рагIаби хIалтIизаризе лъай.

**МОРФОЛОГИЯ ВА ОРФОГРАФИЯ**

**Жалго жидедаго чIарал каламалъул бутIаби. ПРЕДМЕТИЯБ ЦIАР (5 сагIат)**

1. Предметияб цIар. ГIаммаб магIна, морфологиял гIаламатал, синтаксисияб роль.

Хасал ва гIаммал предметиял цIарал.

Хасал цIаразул (гIадамазул, географиял цIаразул, къватIазул, байданазул цIаразул, тарихиял лъугьа-рахъиназул ва пачалихъиял байрамазул цIаразул) бетIералда кIудияб xIарп. ТIахьазул, газетазул ва журналазул, суратазул, кинофильмаба-зул, спектаклязул, литературиял ва музыкалиял асаразул цIара-зул бетIералда кIудияб xIapп. Гьел цIарал кавычкабаздалъун ратIа гьари. Цо-цо гIаммал цIарал хасаллъун ккей.

Предметияб цIаралъул гIемерлъул форма лъугьин. ГIемер-лъул форма лъугьунаго, аслуялъулъ кколел хиса-басиял.

2. Жиндирго каламалъулъ синонималлъун кколел предме-тиял цIарал ратIарахъизе лъай, гьел хIалтIизаризе цIалдохъаби ругьун гьари. Аслуялъулъ тIубанго хиси ккун лъугьунел рагIаби лъай. Цо-цо рагIул гIемерлъул форма букIунареблъи лъай. Суффиксазул кумекалдалъун цолъул формаялдаса гIемер-лъул форма лъугьинабизе лъай. Цогидал рагIаби предметиял цIаралгун жинсгун формаялъулъ рекъезаризе лъай.

**ГЛАГОЛАЛ (8 сагIат)**

1. Глагол. ГIаммаб магIна, морфологиял гIаламатал ва синтаксисияб роль. Рухьарал ва тIадчIарал глаголал. Цо-цо глагол, лексикияб магIнаялде балагьун, бухьараблъунги тIадчIараблъунги букIине бегьи **(кваназе, сверизе).** Жинсиял ва жинсиял гурел глаголал. Глаголияб цIар. Глаголалъул заманаби: араб, бачIунеб, гIахьалаб, гьанже заман, гьел лъугьин ва гьезул буголъиялъул, гьечIолъиялъул форма.

2. Жинсиял глаголал предметиял цIаралгун рекъезарун, ка-лам гIуцIизе ругьун гьари. Синонимиял ва антонимиял глаголал жидерго каламалъулъ хIалтIизаризе ругьун гьари. Рухьарал ва тIадчIарал (переходниял ва непереходниял) глаголал ратIа гьаризе лъай. Заманиял формабазде глагол хисизабизе лъай. Ункъабго заманалъул гьечIолъиялъул форма лъугьинабизе лъай.

**Такрар гьаби (1 сагIат) Калам цебетIезаби (12 сагIат)**

Каламалъул стиль. Каламалъул гара-чIвариялъулаб ва гIелмияб стилалъул хIакъалъулъ дагьабго лъай-хъвай гьаби. Тема ва тексталъул аслияб пикру. Текстал рагIун, хехго. гъалатIал риччачIого, цIализе лъай. Интонацияги цIунун, батIи-батIиял тайпабазул предложениял цIализе ругьун гьари.

ЦIиял рагIаби битIун абизе ва хъвазе, гьезул магIна бицине, гьезие синонимал ва антонимал ургъизе лъай. БатIи-батIиял грамматикиял формабазда цIиял рагIабиги ккезарун, предложениял гIуцIизе лъай.

Суалаздалъун предложениял тIиритIизаризе лъай.

ГIурусалдаса авар мацIалде 3-5 предложениялдасан гIуцIарал гьитIинал текстал руссинаризе лъай. Сверухъ бугеб тIабигIаталда хурхараб темаялда тIасан гара-чIвари гIуцIизе бажари. Жидецаго ургъун, суалал лъезе, малъарал грамматикиял формабаздаса ва предложениязул тайпабаздаса пайдаги босун, гьезие жавабал кьезе ругьун гьари. ГьитIинаб тексталъул гIадатаб план гIуцIи (бицунги хъванги). Предметазе гьабураб сипат-сурат цIунун, хабарияб текстал-дасан изложение хъвай. Суалазда ва планалда рекъон, цIалараб тексталъул тартибалда хIасил бицине (абунги хъванги). Сюжеталъулаб сураталдасан сочинение хъвазе. Жиндирго хIакъалъулъ, дарсазда жинцаго цIалараб тIехьалъул хIакъалъулъ бицине лъай (абунги хъванги). Телевизоралдаги киноялдаги рихьарал фильмабазул бицине лъай (абунги хъванги). Кагъат хъвазе лъай. БатIи-батIиял темабаздасан сочинение хъвазе лъай.

**Календарно – тематическияб планирование**

**авар мац1 5 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Дарсил тема** | **Саг1атазул**  **къадар** | **Планалъулаб**  **къо–моц1** | **Х1ужжаялъулаб къо-моц1** |
| 1 | Мац1алъул х1акъалъулъ къокъаб баян | 1 | 03.09 | 03.09 |
| 2 | Раг1ул г1уц1и. Лабиалиялгьаракь. Геминатазул бит1унхъвай | 1 | 07.09 | 07.09 |
| 3 | Предметияб ц1ар. Г1адатаб ва бак1алъул падежал | 1 | 10.09 | 10.09 |
| 4 | Прилагательное. Ц1арубак1 | 1 | 14.09 | 14.09 |
| 5 | Диктант | 1 | 17.09 | 17.09 |
| 6 | Глагол. Глаголияб ц1ар. Глаголалъул заманаби | 1 | 21.09 | 21.09 |
| 7 | Г1адаталги жураралги глаголал | 1 | 24.09 | 24.09 |
| 8 | Раг1абазул дандрай | 1 | 28.09 | 28.09 |
| 9 | Раг1абазул дандраязул г1уц1и ругьун гьарулел х1алт1аби | 1 | 01.10 | 01.10 |
| 10 | Предложение | 1 | 05.10 | 05.10 |
| 11 | Предложениялъул. Г1урхъаби ч1вазе ругьун гьари | 1 | 08.10 | 08.10 |
| 12 | Хабарияб, суалияб, т1алабияб предложение | 1 | 12.10 | 12.10 |
| 13 | Ах1ул преджложение. Предложениял г1уц1ун гьари | 1 | 15.10 | 15.10 |
| 14 | Контролиябдиктант | 1 | 19.10 | 19.10 |
| 15 | Предложениялъулчленал. Подлежащее | 1 | 22.10 | 22.10 |
| 16 | Сказумое | 1 | 26.10 | 26.10 |
| 17 | Бит1араб дополнение | 1 | 29.10 | 29.10 |
| 18 | Калам цебет1езаби. Изложение | 1 |  |  |
| 19 | Определение | 1 |  |  |
| 20 | Хъвалсараб дополнение. Х1ал | 1 |  |  |
| 21 | Т1ирит1ич1ел ва т1ирит1арал предложениял | 1 |  |  |
| 22 | Тайпацоялчленалгунпредложениял | 1 |  |  |
| 23 | Тайпа цоял членалгун предложениял | 1 |  |  |
| 24 | Хит1аб. Г1адатаб предложениялъул разборалъул тартиб | 1 |  |  |
| 25 | Г1адаталги жураралгипредложениял | 1 |  |  |
| 26 | Бит1араб калам .Диалог | 1 |  |  |
| 27 | Каламалъул гьаркьал ва гьел лъугьунеб куц | 1 |  |  |
| 28 | Контролияб диктант | 1 |  |  |
| 29 | Рагьаралварагьукъал х1арпал | 1 |  |  |
| 30 | Алфавит | 1 |  |  |
| 31 | Сочинение | 1 |  |  |
| 32 | Е,Е, Ю,Я х1арпал | 1 |  |  |
| 33 | Ъ ва Ь | 1 |  |  |
| 34 | Слог ва раг1и бикьунбоси | 1 |  |  |
| 35 | Ударение. Раг1ул фонетикияб разбор гьаби | 1 |  |  |
| 36 | Лексика. Лексикаялъул х1акъалъулъ бич1ч1и. Раг1ул маг1на | 1 |  |  |
| 37 | Цо маг1наялъул ва г1емер маг1наялъул раг1аби | 1 |  |  |
| 38 | Раг1ул бит1араб ва хъвалсараб маг1на | 1 |  |  |
| 39 | Калам цебет1езаби.Сочинение Нижер хъизан | 1 |  |  |
| 40 | Омонимал | 1 |  |  |
| 41 | Синонимал | 1 |  |  |
| 42 | Антонимал | 1 |  |  |
| 43 | Такрар гьаби | 1 |  |  |
| 44 | Раг1ул хиси. Раг1и лъугьин | 1 |  |  |
| 45 | Раг1ул ахир ва аслу | 1 |  |  |
| 46 | Раг1ул кьибил | 1 |  |  |
| 47 | Суффикс | 1 |  |  |
| 48 | Котролияб диктант | 1 |  |  |
| 49 | Раг1ул кьибилалъулъ гьаркьазул хиси | 1 |  |  |
| 50 | Рагьарал гьаркьал хиси | 1 |  |  |
| 51 | Рагьукъал гьаркьал хиси | 1 |  |  |
| 52 | Раг1аби льугьин | 1 |  |  |
| 53 | Калам цебет1езаби. Къункъра (Изложение бицун) | 1 |  |  |
| 54 | Морфология.  Предметияб ц1аралъул грамматикиял г1аламатал | 1 |  |  |
| 55 | Предметиял ц1арлъул предложениялъул членаллъун х1алт1изари | 1 |  |  |
| 56 | Хасалва г1аммал ц1арал | 1 |  |  |
| 57 | Предметияб ц1аралъул жинс | 1 |  |  |
| 58 | Предметияб ц1аралъул форма | 1 |  |  |
| 59 | Калам цебет1езаби. Сураталдаса сочинение | 1 |  |  |
| 60 | Глагол. Г1аммаяб баян | 1 |  |  |
| 61 | Рухьарал ва т1адч1арал глаголал | 1 |  |  |
| 62 | Жинсиялважинсиялгурел глаголал | 1 |  |  |
| 63 | Глаголияб ц1ар | 1 |  |  |
| 64 | Глаголалъулл заманаби |  |  |  |
| 64 | Контролияб диктант | 1 |  |  |
| 65 | Араб ва бач1унеб заманалъул глаголал | 1 |  |  |
| 66 | Контролияб диктант |  |  |  |
| 67 | Г1ахьалаб вагьанжезаманалъул глаголал | 1 |  |  |
| 68 | Х1асил гьабиялъул дарс |  |  |  |