***Родной язык 6 класс***

**Дарсил тема:** Каламалъул бут1а – рик1к1ен.

**Дарсилмурад:** 1.К1алзул ва хъвавул калам цебет1езабизе.

2. Ц1ияб каламалъул бут1а - рик1к1енгун лъай - хъвайгьабизе.

3. Авар халкъалъуласаразулъвалитератураялдажанибхъвадарухъабаз рик1к1ен кин х1алт1изабун бугебалибихьизабизе.

4. Рик1к1еналъул бит1унхъвай цебет1езабизе.

5. Лъималазул лексика ц1иял раг1абаз бечедгьаби. Рахьдал мац1алдева Ват1аналделъималазулрокьибижизабизе.

**Алатал:** таблица, карточкаби, презентация, интерактивияб доска.

Дарсил ин:

1Байбихьи

 - дарсилмурад(мурадал рицина).

 **Эпиграф**

Ассаламу г1алайкум,
Аваразулмиллат – мац1,
Адаб кьоч1ое лъураб,
Ахиррокьуе гьеч1еб.

Армяназулпашманлъи

Арарат мег1ер буго.

Аваразулпашманлъи –

Авар мац1 лъач1ел лъимал.

- Лъимал, лъалищнужедалъицагьал коч1ол мухъалхъваралали?

- Диебокьун буго нужецагьалахириселмухъазде к1вар кьезе. Унгоги, лъимал, нилъерпашманлъи буго авар мац1лъалареллъимал. Кинал маг1арулалха гьелкколелгьездарахьдал мац1лъалеб гьеч1они? Рач1аха, нилъеца х1аракат бахъила лъик1 авар мац1 лъазе, гьебнилъеебокьулеб бук1ин гьалбаздагибихьизегьабила. Жакъанилъер бук1ине буго г1ажаибго лъик1аб дарс. Дица х1аракат бахъиланужедамалъизе, нужеца х1аракат бахъемалъараббосизе.

**2.Араб материалалда т1ад х1алт1и.**

**-а) рокъобекьураб х1алт1ул хал гьабила**

.

 **- б) Карточкаби**

 **(6-7 лъимахъеаралтемабазда т1асан суалалхъваралкарточкабикьела,гьезжавабалкьела)**

 **-в) Берцинхъваялъул минутка**

 **–синтаксисияб разбор**

**Тамахаб раг1уца маххулалкавабирагьула.(характеристика кьела)**

**-прилагательноялъулморфологияб разбор.(тамахаб)**

 **-г) Х1ай «Т1ок1лъиялъе раг1и»**

а) Берцинаб

Борхатаб

Лъабго

Баг1араб

б) Х1алт1ана
къого
кват1ана
ц1алана

- Гьал раг1абазул кьералдацогидаздадандекколареб раг1и буго .

Нужермасъала буго гьеб раг1и батизе.

1. **Фронталиябгьикъи:**

- Щайгьеб раг1и цогидаздадандекколареб?

- Кинабсуаллъелебнилъецагьеб раг1иялъе?

- Щибгьелъбихьизабулеббугеб?

- Киннужеда рак1алде кколеб, лъимал, кинабкаламалъул бут1а гьеб к1иябго раг1икколеб?

- Бит1ун буго, лъимал, гьеб к1иябго буго - рик1к1ен.

**3.Ц1ияб тема.**

- Жакъанилъецабицине буго каламалъул бут1а – рик1к1еналъул х1акъалъулъ. Хъвай, лъимал, нужецадарсил тема тетрадазда.

- Рик1к1ен нилъедабатулахудожествияблитератураялда куч1дузулъ вахарбазулъ.

Маргьа

**Предметалъулкъадар яги ирга бихьизабулебкаламалъул бутIаялдарикIкIенабула.**

**РикIкIеналъелъолачан? чанабилеб? абуралсуалал. (нусго, нусабилеб)**

**Мисалал: к1иго – к1иабилеб, анцIго, нусго, къого.**

**Предметалъулкъадарбихьизабулелдакъадаралъул рик1к1енабула, ирга бихьизабулебиргадул рик1к1енккола. Къадаралъул рик1к1еналъе лъолачан?абурабсуал, иргадул рик1к1еналъе лъолачанабилеб?абурабсуал.**

 **Авар мац1алда рик1к1еналгун цадахъпредметияб ц1ар цолъулформаялда бук1уна.**

**Масала: цо вас, (яс) азаргочи,щуго вас.**

**Предметияб ц1аргун цадахъбугебмехалъ рик1к1ен падежаздесверуларо. Масала : лъабго (васас,ясалъ,оцоца.)**

1. **Словарияб х1алт1и.**

Тарих-1история,2-число

Симферополь- шагьар

Гьир-груз

Къапила-толпа

Гъагъал–Гъагъалъросдал г1адамал

ч1ел -победа

пиринч1-зерновая культура

1. **Т1ехьалдасан х1алт1и т1убала:**

**--Х1алт1и 2 гьум77(х1уччазул бак1алда гъоркькьурал раг1аби лъезе)**

**-падежаздесверизабизе (щуго яс)**

Берзул диктант.

-- х1алт1и 1, 76гьумер. ц1алула гьенирругел коч1ол мухъал

(валъималаз рик1к1еназе суалаллъола).

Симферополалда буго г1аммаб хоб,

Анкьго г1урусасул, цоаварасул…

Бищун гьит1инасул къого сон бугел,

Къолощуйилъбищун к1удияв вугел…

Анкьавго г1урус вас, г1азаб кьун, ч1вана,

Цо Г1абдулманапов хут1ана нахъе. (Р.Х1.)

(киналго рик1к1енал х1уби гьабунхъвайваиргадулаздесверизаре)

(Учителас К1удияб Ват1анияб рагъул х1акъалъулъ гара-ч1вари гьабила).

Гьабнилъеца ц1алараб коч1ол бут1а Расул Х1амзатовасул «Россиялъулсолдатал» абурабпоэмаялдаса буго. К1удияб Ват1анияб рагъулънилъердагъиятаниясбихьизабураб бах1арчилъиялъул х1акъалъулъ бицунеб буго гьениб. Совет Союзалъул Бах1арчи Мух1амад Г1абдулманаповас жиндирго рух1 кьунанилъер Ват1ан ц1униялъе. Гьеввукъунвуго г1аммаб хабалъСимферополалда. Гьабсураталдабихьулеб буго хабада т1ад лъурабчармил танк. К1удияб Ват1аниб рагъулсоназдахурхарабтворческияб х1алт1и гьабиланилъеца.

1. **Творческияб х1алт1и.** (карточкаби).

…. соналъ … июналданилъер Ват1аналде т1аде к1анц1ана фашистазуласкарал.

Дагъистаналдасарагъдеана …. азаргочи.

… соналъ … маялънилъерхалкъалъгьебрагъулъбаргьенлъибосана.

1945 1941 120 9 22

(хал гьабила, цо к1иго чи т1амила ц1ализе )

Бихьулищ, лъимал, рик1к1ен лъач1онани зах1малъулеб буго нилъеетарихлъазе

**4 Цияб тема щулагьаби**

- Тарихалгунмисалалгьаризелъалищнужеда?

|  |
| --- |
| 4+3 г1ола 73. 2 бач1уна 6 21: 3 щола 7 10- 3 хут1ула 7 |

а) Ункъгоялделъабгожубани, г1ола анкьго.

б) Лъабго к1ийилъ кьабани,бач1уна анлъго. )

в) Къолоцолъабидебикьани, щолаанкьго.

г) анц1гоялдаса лъабгобахъани, хут1ула анкьго

Г1емериселмисалазежаваблъун бач1ана анкьгоабурабтарих. Нужедагьебтарихгьоркьоббугебкицилъалищ?

Щибхакколебкици?

Анкьц1ул борце .цин къот1е.

Бит1ун буго! Цоги рик1к1ен гьоркьоббугелкицабилъидалъалел?

 **ц1алдохъан:** К1иго бет1ерги рекъон, ункъабгоквералъ х1алт1е.

 **ц1алдохъан:** К1иго балагь т1аде ккани, бигьаяббищулеб.

**Учитель: «Анкьц1ул борце, цин къот1е».**Лъимал, нужедагьабкициялъул маг1на лъалищ? (Лъик1 ургъич1ого к1вар бугебишгьабуге.)

Гьалъулалда маг1на релълъарабкици г1урус мац1алда лъидалъалеб?

-семь раз отмерь, один раз отрежь,

***-Х1алт1и 5гьум78 -доскаялда(мисалал, тарихал раг1абаз хисун, хъвазе)***

(цо-цоясда ц1ализабун,хал гьабила)

-х1алт1и 4 гьумер78( бицунва ахирисеб лъабго рик1к1енгун предм.ц1. хъвазе.)

1. **Творческияб х1алт1и.**

а) Гьал рик1к1еназдасан предметиял ц1арал лъугьинаре.

*(къого – къо, нусго – нус, анкьго - анкь)*

***Лъалищнужеда?(рух1ч1аголъабазул х1акъалъулъ учителас ц1алила)***

**- в) Лъабрекъарабтарихалдаса к1ирекъараб тарихбахъани,гъоркь хут1улеб буго цо.**

**(100-99=1)**

 **г )Цобохида ч1араб хъазил ц1айи бахана 13 килоялде,к1иябго бохида ч1ани,чан килодайгьелддабатила?(13)**

 д )Иргадалкомандабаз мац1алъул теориялдасаабилапредложениял, гьоркьор рик1к1еналги ккезарун.

Масала: Авар мац1алда буго 10 каламалъул бут1а. (рик1к1уна).

 Х1ай ч1езабула цонигиябкомандаялъжавабалъеинкаргьабидал.

-**адабияталдаса цо-к1иго мухъ ц1алила рик1к1енал гъорлъругел.**

 **е )Гьев шаг1ирасухъа кеч1 ах1ани,цо-цо оцбахъулаан г1ак1адуе.(Батирай.)**

 **Д) Вач1унев вихьулалъабгонухлулав ал ч1ег1ераб х1ама цебеги къот1ун.(асаралде ц1ар,автор)**

 **Е) Цочиясбобиххула,цочиясбо г1уц1ула.(кинабасаралъул эпиграф?** :

Учителасмаргьа ц1алула,ц1алдохъабаз щибаб предложениялъулъа рик1к1енал хъвала.

**Маргьа – бицанк1о**

*Вук1анила, вук1инч1ила цохеруч Лъаг1елав вук1анила. Цокъоялъ г1алахалдеги вахъун, гьес т1ингъил къвалиниса х1анч1и роржинериччанила. Гьесункъонухалъхьваг1анила, анц1ила к1иго х1инч1 боржунанила. Цо-цо хьваг1ун, лъаб-лъаб х1инч1 унаанилаборжун..*

 *Т1оцебесеб лъабго х1инч1алъ г1зу, квач бач1анила бачун. Хадусеблъабгоялъкуркьби хьваг1игун, г1азу бианила, г1урччинлъи бакканила, г1алах т1егьанила. Лъабабизероржинериччарал х1анч1аз куркьби хьваг1игун, дунял баг1аранила, бакъ бух1анила, ролъ, пурч1ина барщанила. Ункъабизебиччараблъабгоябборжунаго, дунялгьогьоманила, ц1орорал гьуралпузелъугьанила, гъут1буздаса т1амах г1одобе гъанила.*

*Херуч Лъаг1елас роржинериччарал х1анч1и г1адатиял х1анч1и рук1ун гьеч1о, гьезулщибалъул бук1ун буго ункъ-ункъкваркьи, щибабкваркьиялдаги бук1ун буго анкь-анкь х1ули.* ***Щибгьеб?***

-

1. **Дарсил х1асил гьабила**

**Дарсгиахиралдещолеб буго, рач1аха нилъеца рак1алде щвезабилагьабдарсидасундул х1акъалъулъ нилъецабицараб?**

**Щибнужедалъарабали нилъецатестазборцина.**

**-тестовияб х1алт1и.**

**1 Рик1к1ен сундаабулеб?**

**а )жинца предмет бихьизабулекаламалъул бут1аялда.**

**б)предметалъулкъадар яги ирга бихьизабулебкаламалъул бут1аялда.**

**в)предметалъгьабурабишбихьизабулебкаламалъул бут1аялда.**

**2 Къадаралъул рик1к1еналда хадубпредметияб ц1ар лъола**

 **а) г1емерлъул формаялда**

 **б) цолъулформаялда**

 **в) лъаларо**

**3 Рик1к1еналъул суалалккола**

 **а) щиб?щив?**

 **б) киб?кида?**

 **в) чан?чанабилеб?**

- Бищунгодарсидасащибнужеебокьараб?

100 000 сонгибан,

Цоги бай маг1арулаз.

Зобал, т1аргъал киниги,

Т1ад лъеги маг1арулаз.

1000 вас гьавеги,

1000 яс гьаеги,

Гьаб бач1анщинаб къоялъ

Щибаб росулъ маг1арухъ

--Къимат кьей

1. **Рокъобе х1алт1и:** ц1иял раг1аби лъазаризе. Гьит1инабго сочинение «».