**Ангылатыу жазма.**

**(Пояснительная записка).**

*Учебный год состоит из 35 учебных недель. Курс рассчитан на 52 часа годовых. Из расчета на 1.5 по 5 дневной рабочей неделе.*

 7-чи классны ишчи программалары Къабарты-Малкъарны билим берген министерствосуну оноуу бла къурашдыргъан «Малкъар тилден 5-9, 11-чи класслагъа программала» Нальчик, «Книга»,2011ж.. таянып жарашдырылгъандыла.

Окъутуу базис планда 2016-2017ж. малкъар адабиятдан 1 сагъатха кем этгенлери ючюн, программаны 1 сагъатха азайтыргъа тюшгенди.

**Программаланы жарашдыргъанла: филология илмуланы доктору,** профессор Гузеланы Ж.М.,

филология илмуланы доктору, профессор Кетенчиланы М.Б.,

 филология илмуланы доктору, профессор Мусукаланы Б.Х.,

филология илмуланы кандидиты, доцент Созайланы Б.Т.,

доцент Борчаланы А.И.,

 устазла Кучмезланы Р.И., Конакъланы Л.А

 7-чи классны бу китап бла окъутургьа тийишлиди . Малкъар тил 7-чи классха дерслик.Автору-Созайланы Б.Т. , Созайланы А.Б.Нальчик «Эльбрус» -2012жыл.

Ишчи программа бу китапха тийишли бериледи.

Бир ыйыкъгъа- 1 сагъат,жылгъа 52 сагъат.

Тилни окъургъа- 38 сагъат.

Байламлы тилни ёсдюрюуге-8 сагъат.

Сынау жаздырмалагъа -4сагьаг.

7-чи классда бу темала окъуладыла :

1 .Этим .

2.Этимсыфат.

З.Этимча.

4.Тилни болушлукъчу кесеклери.

7-чи классда Малкъар тилден дерсле бардырыуну баш жоллары:

1 .Окъуучулагъа литература тилни мардаларын билдириу.

2.Окъуучуланы сёз байлыкъларын ёсдюрюу эм айтым къурау жаны бла усталыкъны кётюрюу.

3.Окъуучуланы кеси оюмларын тюз эм кесгин айтыргъа эм жазаргъа юйретиу.

4. Малкъар тилни дерслеринде предметле аралы байламлыкъны бардырыу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51 сагъат- 1с. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***VI-чы классда окъулгъанны къайтарыу (4 с.)*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тилни энчи кесеклери. Аланы магъана жаны бла энчилтклери. Атны |  |  |
| морфология категориялары. Сыфат бла сёзлеу. Аланы бир бирден башха- |  |
| лыкълары. Алмаш сёзле, аланы къауумлары, болушлада тюрлениулери. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Этим (12 с.).*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этимни юсюнден I-IV класслада окъулгъанны къайтарыу. Этимни |  |  |
| магъана жаны бла къауумлары. Этимни къуралыуу. Морфология жаны бла |  |
| къуралгъан этимле. Толу магъаналы эм болушлукъчу этимле. Тилде болуш- |  |
| лукъчу этимлени къуллукълары. Бол, эт, башла, тебире, боша, тур, къой, |  |
| ий, жибер деген болушлукъчу этимле. Эсе, эди деген кесекчиклени аладан |  |
| башхалыкълары, аланы болушлукълары бла къуралгъан къош этимле. Аланы |  |
| къауумлары. Къош этимлени къуралыу жаны бла тюрлюлери. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этимни иели формасы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этимни айтымда иели эм иесиз формада жюрютюлюую. Этимни морфо- |  |
| логия категориялары. Аны бет эм сан формалары. Этимни хаулаучу эм угъ- |  |
| айлаучу формасы. Этимни соруучу формасы эм анны къуралыуу. Этим къа- |  |
| рыулаучу эм къарыулаумаучу формалары. Этимни айырма категориясы. |  |
| Этимни айырмаларыны къауумлары. Баш айырманы ноль жалгъау формасы. |  |
| Хапарчысы аллай айырмадан къуралгъан айтымла. Этимни араш, зорлаучу, |  |
| къысыучу эм къайтыучу айырмалары, аланы къуралыулары эм магъана жа- |  |
| ны бла энчиликлери. Этимлени айырма формаларыны жазылыулары. Кёчюу- |  |
| чю эм кёчмеучю этимле. Этимни туруш категориясы, аланы къуралыулары |  |
| эм жазылыулары. Этимни заман категориясы.Этимни заман формаларыны |  |
| къуралыулары эм жазылыулары. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Этимни иесиз формалары (10).*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этимни белгисиз формасы (инфинитив). Аны къуралыуу, айтымда жю- |  |
| рютюлюую. Этимни белгисиз формасы къурагъан айланчла эм алада тый- |  |
| гъыч белгиле. Этимсыфат. Аны заман формалары эм аланы къуралыулары. |  |
| Этимсыфатланы айтымда жюрютюлюую. Этимсыфат айланч эм аллай айтымлада тыйгъыч белгиле. Этимсыфатны заман формаларыны жазылыулары. Этимча. Этимчаны биринчи тюрлюсю. Аны къуралыуу. Этимчаны айтымда къуллугъу эм жазылыуу . Этим ат. Аны айтымда къуллугъу, айланч къурап жюрюую ,жазылыуу. |
| *Тилни болушлукъчу кесеклери.* |  |  |  |  |  |
| ***Сонгурала эм сонгура атла (Зс.).*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Тилни болушлукъчу кесеклери. Болуш жалгъауланы бла сонгу- |  |
| раланы айтымда къуллукълары. Сонгураланы къуралыу эм магъана жаны |
| бла баш къауумлары. Сонгура атла. Аланы айтымда сонгурала бла тенг- |
| лешдириу. Сонгурала бла сонгура атланы жазылыулары. |  |  |
| ***Байламла (3 с.).*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Байламла. Аланы морология шартлары эм синтаксис къуллукълары. |  |
| Бош байламла эм къош байламла. Тенг жарашдырыучу эм бойсундуруучу |
| байламла. Аланы айтымда жюрютюлюудери эм жазылыулары. |  |  |
| ***Кесекчикле (2 с.).*** |  |  |  |  |  |  |
| .Кесекчикле.Аланы къуралыу жаны бла къауумлары; кесекчиклеге |  |
| саналгъан сёзле эм жалгъаула. Кесекчиклени магъана жаны бла къауум- |
| лары эм жазылыулары. |  |  |  |  |  |  |
| ***Междометие (2 с.).*** |  |  |  |  |  |  |
| Междометияла. Аланы жазылыулары. Междометиялы айтымлада |  |
| тыйгъыч белгиле. |  |  |  |  |  |  |
| ***Жылны ичинде окьулгъанны къайтарыу (8с.).*** |  |  |  |
| Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери. Аланы бир бирден айырыу. |  |
| Этим. Аны морфология категориялары. Этимни иесиз формалары. Аланы |
| айтымда жюрютюлюулери. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Учебно- тематическое планирование |
| № | Раздел | Количество часов | Контрольные работы |
|  | Малкъар тил тюрк тиллени бириди. | 1 |  |
|  | Алтынчы класс да окъулгьанны къайтарыу. Тилни энчи кесеклери. Этим. | 1 |  |
|  | Этимлени къуралыулары. Этимни магъанасы. | 1 |  |
|  | Болушлукъчу этимле. Фразеологизмле бла къош этимле. | 1 |  |
|  | Этимни иели формалары **.**Этимни бети. | 1 |  |
|  | Этимни санлары. | 1 |  |
|  | Жаздырма «Къалауур» |  | 1 |
|  | Халатла бла иш. Этим хапарчыланы жазылыу- лары. Этимни угъайлаучу формалары. | 1 |  |
|  | Этимни къарыулаучу эм къарыуламаучу формалары. Аланы тюз жазылыулары. | 1 |  |
|  | Этимни соруучу формасы. | 1 |  |
|  | Этимлени айырмалары. Баш айырма. | 1 |  |
|  | Эсденжазма |  | 1 |
|  | Араш айырма | 1 |  |
|  | Зорлаучу эм къайтыучу айьфмала. | 1 |  |
|  | Къысыучу айырма. Этимни айырма формаларыны жазылыулары | 1 |  |
|  | Кёчюучю эм кёчмеучю этимле | 1 |  |
|  | Этимни турушлары Туура туруш | 1 |  |
|  | Буйрукъчу туруш Шарт туруш | 1 |  |
|  | Ыразычы туруш | 1 |  |
|  | Этимни заманлары. Бусагъат заман | 1 |  |
|  | Сынау жаздырма «Сейирлик къурулушчула» |  | 1 |
|  | Халатла бла иш. Этимни озгъан заманы | 1 |  |
|  | Узайгьан эм узакъ озгьан заман | 1 |  |
|  | Этимни боллукъ заманы. Этимни заман формаларыны жазылыулары. | 1 |  |
|  | Этимни морфология жаны бла тинтиу | 1 |  |
|  | Этимни иели эм иесиз формалары. Этимни белгисиз формалары | 1 |  |
|  | Эгимсыфат. Этимсыфат магьанасы. | 1 |  |
|  | Этимсыфатны бусагъат, боллукъ, келлик заманлары. | 2 |  |
|  |
|  | Этимсыфатны озгъан заманы. Аны тюз жазылыуу | 1 |  |
|  | Этимсыфат эм этимсыфат айланчлы айтымлада тыйгьыч белгиле | 1 |  |
|  | Этимсыфатны морфология жаны бла тинтиу. Къайтарыу. | 1 |  |
|  | Сынау жазжырма "Къонакъ жаратмады" |  | 1 |
|  | Халатла бла иш. Этимча. Этимчаны магьанасы эм къуралыулары | 1 |  |
|  | Этимча айланч эм анда тыйг ъыч белгиле. Этимчалапы жазылыулары | 1 |  |
|  | Этнмчаны морфология жаны бла тинтиу. | 1 |  |
|  | Эсденжазма «Ажир бла бёрю» | 1 | 1 |
|  | Этим атны ангылатыу. Аны жазылыулары. | 1 |  |
|  | Тилни болушлукъчу кесеклери. Сонгурала. Аланы магьаналары | 1 |  |
|  | Сонгурала бла болушла. Сонгураланы къуралыулары | 1 |  |
|  | Сынау жаздырма «Халкъ жыр» |  | 1 |
|  | Халатла бла иш. Байламла. Аланы магьаналары | 1 |  |
|  | Байламланы къуралыулары на кёре къауумлары Тенг жарашдырыучу эм бойсундуруучу байламла | 1 |  |
|  | Байламланы жазылыулары. Байламланы морфология жаны бла тинтиу. къайтарыу | 1 |  |
|  | Кесекчиклени магьаналары. Кесекчиклени къауумлары | 1 |  |
|  | Кесекчиклени жазылыулары. Аланы байламладан башхалыкълары. Кесекчиклени морфология жаны бла тинтиу къайтарыу | 1 |  |
|  | Междометияны магьанасы. Междометияланы къуралыулары | 1 |  |
|  | Междометияланы жазылыулары эм тыйгьыч белгилери.Эриклеу сёзле. | 1 |  |
|  | Къарамчы сёзле эм аланы къуралыулары. Къа- рамчы сёзлю айтымлада тыйгьыч белгиле. | 1 |  |
|  | Сынау жаздырма «Фахму бла акъыл» |  | 1 |
|  | Жылда окъулгъанны къайтарыу | 1 |  |

Календарно-тематическое планирование

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Тема урока | Кол-во часов | Тип урока | Основные требования к ЗУН | Формы контроля | Домашнее задание | Дата проведения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Кириш Малкъар тил тюрк тиллени бириди. | 1с. | Ачыкълау  | Малкъар тилде селешген миллетле. | Малкъар тилни байлыгъы эм илму жаны бла тинтилгени. | §1, 2-чи иш. |  |  |
|  | 6-чы классда окъулгъанны къайтарыу. Тилни энчи кесеклери. Этим. | 1с. | Къайтарыу амаллы. | Тилни энчи кесеклерин айтымлада айыра билиу. | Тилни энчи кесеклерин айтымлада белгилерге. | §2, 9-чу иш, жорукъланы билирге.18-чи иш, сыфатланы айырып жазаргъа. |  |  |
|  | Сынау жаздырма.«Тейри къылыч». | 1с. | Сынау дерс. | Билимлерин тинтиу. | Окъулгъанны бегитиу. | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Халатла бла иш.Этим. Этимни магъанасы. | 1с. | Ачыкълау  | Этимни магъанасын толу билирге. | Айтымлада этимлени табып, къурам кесеклерин айыра билирге юйрениу. | §3-4, 53-чю иш. |  |  |
|  | Этимлени къуралыулары.Этимни магъанасы. | 1с. | Ачыкълау. | Къуралгъан эм къуралмагъан этимледе сёз къураучу жалгъауланы белгилерге. | Этимлени къуралыу мадарларын тинтиу. | §2-3, 44- чю иш. |  |  |
|  | **Келденжазма.**«Мени сюйген устазым». | 1с. | Байламлы тилни ёсдюрюу.  | План жарашдырыу.  | Къысха хапар къурау. | Жорукъланы къайтарыу.  |  |  |
|  | Болушлукъчу этимле.Фразеологизмле бла къош этимле. | 1с. | Ачыкълау  | Болушлукъчу этимлени айыра билирге. | Болушлукъчу этимлени текстде ызларгъа. | § 5, 63-чю иш. |  |  |
|  | Этимни иели формалары Этимни бети эм санлары.  | 1с. | Ачыкълау  | Этимни иели эм иесиз формаларын билирге. | 27-чи бетде таблицаны толтурургъа. |  §7-8,74- чю иш. |  |  |
|  | Этим хапарчыланы жазылыулары. Этимни угъайлаучу формалары. | 1с. | Ачыкълау  |  Этим хапарчыланы жазылыуларыны энчилиги. | Назмуда айтымланы хапарлаучуларын тенглешдириу. | §9-10, 79-чу иш. |  |  |
|  | **Кёлденжазма.** | 1с. | Байламлы тилни ёсдюрюу. | План жарашдырыу. |  | Жорукъланы къайтарыу |  |  |
|  | Этимни къарыулаучу эм къарыуламаучу формалары, тюз жазылыулары. | 1с. | Ачыкълау  | Сёзледен къарыулаучу эм къарыуламаучу этим формала къурап жазыу. | Энчи жумушла бла ишлеу | §11-12, 81- чи иш. |  |  |
|  | Этимни соруучу формасы. Этимни айырмалары.Баш эм араш айырмала. | 1с. | Ачыкълау | Соруучу этимлени къуралыуларын билирге. | 40 –чы бетде таблицаны толтурургъа. | §13-14, 89- чу иш. |  |  |
|  | Зорлаучу эм къайтыучу айырма. | 1с. | Ачыкълау  |  | Тюрлю амаллы | §15-16, жорукъланы билирге. |  |  |
|  | Къысыучу айырма Этимни айырма формаларыны жазылыулары. | 1с. | Ачыкълау. | Къысыучу айырманы магъанасы эм жалгъаулары. | Айтымла къурашдырыргъа.  | §17-18,101- чи иш. |  |  |
|  | Кёчюучю эм кёчмеучю этимле. | 1с. | Ачыкълау  | Жорукъну билирге, юлгюле келтирирге. | Айтымлада кёчюучю эм кёчмеучю этимлени айыра билирге. | §19, 113- чю иш. |  |  |
|  | Этимлени турушлары. Туура туруш. | 1с. | Ачыкълау. | Этимлени турушларын айыра билирге. | Этимни турушларына юлгюле жазаргъа | §20-21, 118-чи иш. |  |  |
|  | Эсденжазма.«Ажир бла бёрю» | 1с. | Байламлы тилни ёсдюрюу. | Сынау. Эсгериу. | План жарашдырыу. | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Буйрукъчу туруш. Шарт эм ыразычы туруш. | 1с. | Ачыкълау  | Буйрукъчу турушну къурам кесеклери. Шарт турушну формасын билирге. |  Билдириу. Тюрлю амаллы | §23-24,131- чи иш. |  |  |
|  | Этимни заманлары.Этимни бусагъат эм озгъан заманлары.  | 1с. | Ачыкълау  | Этимни заманларын айыра билирге. | Таблицада этимни заманларын юлгюледе кергюзтюрге. | §25-26,152-чи иш. |  |  |
|  | Этимни узакъ озгъан заманы. Этимни боллукъ заманы. | 1с. | Ачыкълау  | Этимни узакъ озгъан заманны жоругъун келден айтыргъа. | Этимлени озгъан, узакъ озгъан заманлагъа салып жаза билирге. | §28-29,159- чу иш. |  |  |
|  | Этимни заман формаларыны жазылыулары. Этимни морфология жаны бла тинтиу. | 1с. | Ачыкълау  | Этимни заманларын юлгюледе кергюзте билиу. Этимни морфология жаны бла тинтирге юйрениу. | Билдириу. Тюрлю амаллы.80-чы бетде, таблицаны келден айтыргъа. | §30-31,169-чу ишСоруула бла иш. |  |  |
|  | Сынау жаздырма «Къочхарла»(84 бет) | 1с. | Сынау. | Къайтарыу. | Тюрлю сынау амалла бла. | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иели этимлени къайтарыу Этимни иесиз формалары | 1с. | Ачыкълау  | Иели этимлени тинтирге. | 81-чи бетде, къайтарыу соруула. | §32, 176-чы иш.Жорукъну билирге. |  |
|  |
|  | Этимни белгисиз формасыны (инфинитивни) магъанасы | 1с. | Ачыкълау  | Сёзлюк бла ишлей билирге юйретиу. | Сёзледен белгисиз формаларын къураргъа. | §33,181-чи иш,жетишмеген харфланы сала жазаргъа. |  |  |
|  | Этимни белгисиз формасыны айтымда жюрютюлюую. | 1с. | Ачыкълау  | Этимни белгисиз формасында белгилен сёзледе бетлерин, санларын белгилей билирге. | Тюрлю сынау амалла. | §34,183-чю иш. |  |  |
|  | Этимсыфат. Этимсыфатны магъанасы. Этимсыфатны бусагъат заманы. | 1с. | Ачыкълау  | Этимсыфатны магъанасын билирге. | Этимледен этимсыфатла къураргъа. | §35-36, 187-чи иш. |  |  |
|  | Этимсыфат.Этимсыфатны боллукъ,келлик заманлары. | 1с. | Ачыкълау  | Этимсысыфатны келлик заманын айыра билирге. | Этимсыфатны келлик заманыны къуралыуун тинтирге. | §37-38,201- чи иш.  |  |  |
|  | Этимсыфатны озгъан заманы аны тюз жызылыуу. | 1с. | Ачыкълау  | Этимсыфатны заманларыны жорукъларын келден билирге.  | Бирлешип ишлеу. Энчи жумушла бла иш. | §39-41,205-чи иш. |  |  |
|  | Кёлденжазма.Гуртуланы Э. «Ёр жол» Мухамматны жигитлиги  | 1 | Байламлы тилни ёсдюрюу | Сынау. Эсгериу |  | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Этимсыфатны атны магъанасында жюрютюлюую. Этимсыфат эм этимсыфат айланчлы айтымлада тыйгъыч белгиле | 1с. | Ачыкълау  | Этимсыфатны морфология жаны бла тинте билирге. | Жалгъауланы жазылыулары. | §42-43,214-чю иш |  |  |
|  | Этимча. Этимчаны магъанасы эм къуралыулары.  | 1с. | Ачыкълау  | Этимчаны магъанасын билирге. | Нарт сёзледе этимчаланы табып, магъаналарын ачыкълай билирге. | §44-45,216- чы иш. |  |  |
|  | Этимча айланч. Этимча эм этимча айланчлы тыйгъыч белгиле | 1с. | Ачыкълау  | Этимча айланчны магъанасын билирге. | Юйретиу амалла | §46-47,222-чи иш. |  |  |
|  | Эсденжазма.«Къарт бёрю» | 1с. | Байламлы тилни ёсдюрюу. | План жарашдырыу.  | Сынау амалла. | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Этимчаланы жазылыулары. Этимчаны морфология жаны бла тинтиу. | 1с. | Ачыкълау. | Этимчаны биринчи экинчи тюрлюлерине юлгюле къурап, аланы жазылыуларын ачыкълай билирге. | Текст бла иш.Этимчаланы биринчи эм экинчи тюрдюсюн къурагъан жалгъаула. | §48-49,235- чи иш. |  |  |
|  | Кёлденжазма. «Жаз башы элимде». | 1с. | Байламлы тилни ёсдюрюу | Къысха хапар жарашдырыу, оюмларын тюз ачыкълай билиу. | Сынау. Эсгериу. | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Этим ат. Этим атны ангылатыу эм жазылыулары | 1с. | Ангылатыу  | Этим атны къурам кесеклерин билирге. |  Этимледен этим атла къураргъа. | §50-51,139- чу иш. |  |  |
|  | Тилни болушлукъчу кесеклери.Сонгураланы магъаналары.Сонгурала бла болушла.  | 1с. | Ачыкълау  | Жорукъланы билирге, юлгюле келтирирге. | Сонгуралы айтымла къураргъа. | §52-53, 246-чы иш. |  |  |
|  | Сонгураланы къуралыулары. Сонгураланы къайтарыу.  | 1с. | Ачыкълау  | Тилни болушлукъчу кесеклерин къайтарыу, юлгюледе кергюзте билиу. | Тюрлю амалла. | §54, 250-чи иш.  |  |  |
|  | Байламланы магъаналары, къуралыуларына кере къауумлары.  | 1с. | Ачыкълау  | Байламланы къауумлагъа юлеше билирге.  | Байламланы къуралыуларын тинтирге. | §55-56, 256-чы иш. |  |  |
|  | **Эсденжазма.****«Къоркъакъ тенг».** | 1с. | Сынау .Байламлы тилни ёсдюрюу | План жарашдырыу. | Сынау | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Тенг жарашдырыучу байламла, бойсундуруучу байламла.  | 1с. | Ачыкълау  | Байламланы схемаларын эм къауумлагъа юлешиниулерин билирге. | Билдириу |  §57-58, 266- чы иш  |  |  |
|  | Байламланы жазылыулары, байламланы морфология жаны бла тинтиу.  | 1с. | Ачыкълау  | Байламланы морфология жаны бла тинтирге юйретиу. | Байламланы морфология жаны бла тинтирге. | §59-60, соруула бла иш. |  |  |
|  | Кесекчиклени магъаналары,къауумлары.. | 1с. | Ачыкълау  | Кесекчиклени къауумлагъа юлеше билирге. | Айтымлада кесекчиклени таба билирге. | §61-62,жорукъланы келден билирге.  |  |  |
|  | Кесекчиклени жазылыулары, кесекчиклени байламладан башхалыкълары. | 1с. | Ачыкълау  | Кесекчиклени байламладан айырыгъа юйрениу. | Текстде байламланы эм кесекчиклени табаргъа. | §63-64, 286- чы иш. |  |  |
|  | Кесекчиклени морфология жаны бла тинтиу эм къайтарыу.  | 1с. | Ачыкълау  | Кесекчиклени жорукъларын келден билирге. | Айтымлада кесекчиклени ызларгъа. | §65, 286- чы иш. |  |  |
|  | Кёлденжазма. Батчаланы М. «Кюмюш Акка». | 1с. | Байламлы тилни ёсдюрюу. | Къайтарыу. | Тюрлю сынау амаллы. | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Междометияны магъанасы, къуралыулары. | 1с. | Ачыкълау  | Междометияны магъанасын эм жоругъун билирге. | Междометияны айтымда оруну. | §66-67, 292- чи ишни келден айырыу. |  |  |
|  | Междометияны жазылыулары. Междометияланы тыйгъыч белгилери. Эриклеу сёзле. | 1с. | Ачыкълау  | Междометиясы болгъан айтымда тыйгъыч белгиле. | Междометиялары болгъан айтымла къураргъа. | §68-69, 295- чи иш. |  |  |
|  | Къарамчы сёзле.Къарамчы сёзлени къуралыулары, магъаналары эм айтымлада тыйгъыч белгиле. | 1с. | Ачыкълау  | Айтымда къарамчы сёзле бла хайырлана билирге. | Текстде тыйгъыч белгилени тюз салыргъа юйрениу.Билдириу  | §70-71, 302- чу иш. |  |  |
|  | **Сынау жаздырма.** | 1с. | Сынау | Къайтарыу  | Тюрлю сынау амалла. | Жорукъланы къайтарыу. |  |  |
|  | Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу. | 2с. | Ачыкълау  | Къайтарыу | Бирлешиу иш, соруула. | Жорукъланы къайтарыу.,юлгюле келтириу.  |  |  |

Итого: 52 часа.