**V-XI классийн дешархойн барта хааршна мах хадорехь хьехархочо куьйгалла оьцу некъ:**

**Дешархойн барта хаарийн мах хадоран критериш.**

**1. Дуьззина а, нийса а жоп далар.**

**2. Хаарийн кхетаман барам хилар.**

**3. Нохчийн литературин меттан норманаш ларйеш жоп далар.**

**«5» дуьллу:**

1амийна материал, кхета а кхеташ, йуьззина схьайийцахь; материалах пайдаэца хаахь, шен масалш далош; нохчийн литературин меттан норманаш лар а йеш, шен ойланаш хьалха-т1аьхьа нийсий, кхетамей, вовшашца йозушший йийца хаахь.

**«4» дуьллу:**

1амийна материал, кхета а кхеташ, йуьззина схьайийцахь; шен масалш далош, материалах пайда оьцучу хенахь, цхьа-ши г1алат далийтахь, йуха ша уьш нис а деш; нохчийн литературин меттан норманаш лар а йеш, шен ойланаш хьалха-т1аьхьа нийсий, кхетаме, вовшашца йозушший йуьйцучу хенахь ши-кхо кхачамбацарш хилахь.

**«3» дуьллу:**

1амийна материал, г1алаташ деш, йуьззина схьа ца йийцахь; материалах пайда оьцучу хенахь, шен масалш ца даладахь; нохчийн литературин меттан норманаш лар а ца йеш, шен ойланаш хьалха-т1аьхьа нийсий, кхетаме, вовшашца йозушший йуьйцуш ца хилахь.

**«2» дуьллу:**

1амийначу материалан коьрта чулацам ца хаахь; материалах пайдаэца ца хаахь; нохчийн литературин меттан норманаш лар а ца йеш, шен ойланаш хьалха-т1аьхьа нийсий, кхетаме, вовшашца йозушший йуьйцучу хенахь г1алаташ дийлийтахь.

Дешархочун балха т1ехь г1алат лара деза, барта луш долу жоп муьлхха а бакъо талхош хилахь.

Дешархочун балхана «5», «4», «3» дуьллу, нагахь санна урокан йохаллехь барта жоьпаш луш, жигара дакъа а лаьцнехь, цуьнан балхана таллам бича, бакъонех пайдаэца хиънехь.

**V-XI классийн дешархойн барта хааршна мах хадорехь хьехархочо куьйгалла оьцу кху некъех:**

1. Диктантехь орфографически а, пунктуационни а гӀалаташ къаьст-къаьстина лору, оценка йукъара йуьллу.

2. Диктантана **«5»** дуьллу, нагахь цхьа а орфографически гӀалат дацахь йа цхьаннал сов пунктуационни гӀалат ца хилахь.

3. **«4»** дуьллу, кхааннал сов орфографически а, щиннал сов пунктуационни а гӀалат ца хилахь (йа шиъ орфографичсски, кхоъ пунктуационни гӀалат хилахь).

3. «3» дуьллу, йалханнал сов орфографически а, пхеаннал сов пунктуационни а гӀалат ца хилахь (йа 5 орфографически, 5 пунктуационни гӀалаташ хилахь).

4. «2» дуьллу, иттаннал сов орфографически а, пхеаннал сов пунктуационни а (йа бархӀаннал сов орфографически а, ворхӀаннал сов пунктуационни а) гӀалаташ ца хилахь.

5. **«1»** дуьллу, нагахь 2 дуьллучул гӀалаташ сов хилахь.

**Дсшархочун балха тӀехь гӀалат лара деза, орфографически** **а, пунктуационни а, муьлхха а бакъо талхош, диктант йазйале оццу классехь йа цул лахарчу классашкахь Ӏамийнчух иза хилахь. Нагахь санна талламан диктантехь 5 ша дина нисдарш хилахь (нийса цайаздинарг нийсачуьнца хийцина) оценка цхьана баллана лаг1йо, иштта оценка «5» ца дуьллу, диктантехь 3 йа цул сов нисдарш хилча.**

**Оценка йуьллуш, ца лоруш дуьту:**

1. программехь йоцу йа Ӏамийна йоцу орфографически а, пунктуационини а бакъонаш талхош долу гӀалаташ (масала, V классехь хандешан карарчу а, йаханчу а хенийн чаккхенаш нийсайазйар, спряженешкахь хандешнийн нийсайаздар, подлежащиний, сказуеминий йуккъехь тире йиллар-цайиллар ца Ӏамадо. Уьш VI а, VII а, VIII а классийн программехь йу);

2. тилкхаздаьлла гӀалат (описка) лору, масала, белхало хила дезачохь белхано йаздинехь, Ӏуьйре хила дезачохь Ӏуьйле йаздинехь;

3. нохчийн маттахь зевне мукъаза й (йот) йаздар, масала: йоза хила дезачохь йеза йаздахь;

4. орам ларбеш а, ораман аьзнаш хийцалуш а терахьдешнаш йаздар, масала: исс - иссалгӀа-уьссалгӀа, итт - итталгӀа – уьтталгӀа;

5. къовсамечу меттигашкахь чолхечу дешнийн нийсайаздар, масала: пайдаэцар - пайда эцар, нийсайаздар - нийса йаздар, гӀодар - гӀо дар, и. дӀ. кх.;

6. дешнашкахь дифтонгаш йазйар: къега- къиэга, терса- тиэрса, оза-уоза, йеха - йиэха, и. дӀ. кх. а.

7. ЦӀердешнийн къовсаме йаздар: стогалла- стагалла, мох – мохан-механ - махан, морха, и. дӀ. кх. а;

8. дешархоша далийтинчу гӀалаташна йукъара даккхий а, кегий а гӀалаташ къасто деза.

**Даккхий гӀалаташ лору:**

1 хьалхенца Ӏамийна а, йозанехь алсам пайдаоьцуш а йолу орфографически, пунктуационни бакъонаш талхош долу гӀалаташ.

2. Мукъазчу элпашна йуккъе йаздеш долу къасторан хьаьркаш, масала: хӀаллакьхилла, меттахъхъайра.

3. Дешхьалхенца йолчу йа чолхечу инфинитиван суффиксийн йазйар.

4. Хандешнех хиллачу тайп-тайпанчу къамелан дакъойн йаздар (оху -охуна йа охана, тоьгу - тоьгуна йа тоьгана).

5. Хандешан ихначу хенан йазйар, масала: бохура йа бахара, моьттура йа моттара.

6. Кху кепара цӀердешнийн йаздар: дечиган йа дечган, эчиган йа аьчган.

7. ЦӀердешнийн а, билгалдешнийн а массо къобалйина тӀеэцна йолу йацйинчу а, йуьззинчу а форманийн йазйар, масала: гӀуллакх йа гӀулкх, гӀиллакх йа гӀилкх.

**Дешархочун балха тӀехь цхьамогӀа (кхоъ йа цул сов) цхьана бакъонна нислуш гӀалаташ хилахь, диктантана оценка лакхайаккха мега, масала, дешан чаккхенга** н **йаздарехь, доца шеконан элпаш** (а, **и, у) йаздарехь.**

Комплексни талламан белхашкахь, диктантах а, т1едилларех а

(фонетически, лексически, орфографически, грамматически, пунктуационни) лаьттачу, ши оценка йуьллу-х1ора балхана шен-шен.

Т1едилларийн мах хадорехь куьйгалла оьцу кху некъех:

**«5»** дуьллу, массо а т1едиллар нийса кхочушдинехь;

**«4»** дуьллу, т1едилларийн ¾ дакъа нийса динехь;

**«3»** дуьллу, болх ах йа цул сов нийса бинехь;

**«2»** дуьллу, болх эханал к1езиг бинехь;

**«1»** дуьллу, цхьа а т1едиллар кхочуш ца динехь.

**Билгалдаккхар:**

Орфографически а, пунктуационни а г1алаташ, т1едиллар кхочушдарехь дина долу, диктантан мах хадош лору.

**V-IX классашкахь йечу талламан диктантийн мах хадор**

**Диктант** – иза офографех а, пунктуацех а долу хаарш талларан кеп ю.

Талламан дешнийн диктанто зоь кхета хала йолу офограммаш. Иза хила йиш йу х1окху дешнийн барамехь:

5 класс-15-20 дош

6 класс-20-25 дош

7 класс- 25-30 дош

8 класс- 30-35 дош

9 класс- 35-40 дош.

Дешаран шеран 3-чу чийрикехь V-ХӀ классийн дешархошна лучу диктантан герггарчу хьесапера барам кху кепара хила магийна:

* классана - 80-90 дош

1. классана - 90-105 дош

VII классана - 105 -120 дош

1. классана- 120—135 дош
2. классана- 135-150 дош
3. классана- 150- 160 дош
4. классана- 160 -170 дош

**(Дешнаш дагардеш лору г1уллакхан дешнаш а)**

Текст хоржуш, кху некъех пайдаэца беза:

1. Диктантан текст шен чулацамехь дешархой кхеташ а, хӀинцалерчу литературни меттан лехамашца йуьззина нийса йогӀуш а хила йеза.

2. Диктантан дерриге а дешнаш дешархошна кхеташ хила деза. КӀезиг лелош а, девзаш доцу а дешнаш довза а довзуьйту, доски тӀе дӀа а йаздо.

3. Диктантан текстехь хала дешнаш хилахь, цу дешнийн нийсайаздар дешархоша Ӏамийна а дацахь, и дешнаш доски тӀе дӀайаздо.

4. Текст йоьшучу хьехархочо дӀайешар литературни нийса а, муха йаздан деза, дешархошна дӀа ца хоуьйтучу кепара а хила деза. Масала, кӀайн, Ӏежийн, халкъан бохучу дешнашкахь, литературни аларан норманашца цхьаьна а догӀуш, чаккхенгара н ца олу, ткъа саьрмик, ч1егӀардиг дешнашкахь г-ний, к-ний хьалхахь долу и а долуш санна олу.

5. I чийрик чекхдаллалц (5 классехь хьалхара эхашо) текстан барам кхул хьалхарчу классехь хилларг магабо.

Талламан дешнийн диктантан мах хадорехь куьйгалла оьцу кху некъех:

«5» дуьллу, цхьа а г1алат дацахь;

«4» дуьллу, 1-2 г1алат хилахь;

«3» дуьллу, 3-4 г1алат хилахь;

«2» дуьллу, 7 кхаччалц г1алат хилахь;

«1» дуьллу, 7 сов г1алат хилахь.

Дешархоша кхошушбинчу ненан меттан йозанан белхашна х1итточу оценкийн ч1аг1йина норманаш лелоро г1о дан декхар ду ненан мотт хьехаран говзалла лакхайаккхарна а, 1аморан а, талларан а кепара болчу йозанан белхийн лехамаш цхьанакепара хилийтарна а.

Дешархойн хаарийн мах хадорехь коьрта йолчу цхьанакепара йолчу оценкийн норманаша хьехархо мукъа ца вуьту х1ора йозанан белхан мах, массо аг1о а лоруш, шен-шен башхаллашца хадоран хьехархо декхарийлахь ву, г1алаташ а, церан масалла а тидаме эцна ца 1аш, кхочушбинчу белхан дикалла а, г1алатийн башхаллаш а тидаме эца.

Х1ора дешаран шо долалуш хьалхарчу четвертехь талламан белхан (диктантан) текстехь дешнийн дукхалла д1адахана дешаран шо чекхдолуш хиллачу талламан белхан дешнийн дукхаллехь маго йеза. Ненан маттана йозанан белхийн оценкийн норманаш х1иттийна, нохчийн меттан специфически башхаллаш тидаме эцарца.

**II. Изложенийн мах хадор**

Сочинени а, изложени а йазйар дешархойн дозуш долу къамел кхиоран коьрта кепаш (форманаш) йу.

5-9 классашкахь сочинени, изложени йазйар д1ахьо «Дозуш долу къамел карадерзор» программин декъан т1едахкаршца дог1уш.

**Сочинени а, изложени а йазйарехь толлу:**

1) билгалйина тема схьайелла хаар;

2) темица а, хьесапца а дог1уш меттан г1ирсех пайдаэца хаар;

3) меттан барам а, нийсайаздаран бакъонаш а ларйар.

Сочиненин а, изложенин а мах хадабо шина оценкица: хьалхарниг чулацамна а, меттан говзаллина а; шолг1аниг-нийсайаздарна а, сацаран хьаьркаш йахкарна а, дешнаш маь1ница нийса далорна а.

**Сочиненин а, изложенин а чулацаман мах хадабо кху бакъонашна т1едоьг1на:**

1) болх темица бог1уш бу йа бац;

2) тема кхачо йоллуш схьайиллина йу йа йац;

3) чулацаман хиламийн рог1алла нийса йу йа йац;

4) меттан исбаьхьаллин басарех пайдаэцна йа ца эцна;

5) къамелан кхачамбацарш ду йа дац.

Нийсайаздаран мах хадабо дешархочо динчу нийсайаздаран, сацаран хьаьркаш йахкаран, грамматически г1алаташка хьаьжжина. Изложенин текст йозуш а, дешархой шех кхеташ а, кхетамца-кхиоран, 1аморан маь1на долуш а хила йеза.

**Изложенина текст харжа йеза кху барамашкахь:**

Vклассана – 100-120 дош

VI классана – 150-200 дош

VII классана – 220-250 дош

VIII классана – 300-350 дош

IX классана – 350-390 дош

X классана – 390-400 дош

XI классана – 400-410 дош

**Талламан изложенина** **хаьржина текст хьехархочо шозза йоьшу.**

**Изложенина х1итточу оценкийн кху норманашкара куьйгалла эцар ца хилча ца торуш ду:**

1. **«5» дуьллу:**

а) нагахь изложенин текст хьалха-т1аьхьа нийса а, йуьззина а, цуьнан идейни чулацамах нийса кхетош а, г1алаташ доцуш а, галдаьккхина х1ума доцуш а йийцинехь;

аь) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь кхааннал сов г1алат дацахь, цхьаннал сов орфографин йа пунктуацин г1алат а дацахь.

2. **«4» дуьллу:**

а) нагахь идейни чулацам нийса а бийцинехь, дуьйцучу г1уллакхийн йерриге коьрта меттигаш г1алаташ доцуш а, хьалха-т1аьхьа хила оьшучу кепара а йийцинехь;

аь) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь кхааннал сов г1алат дацахь, орфографин кхаа а, пунктуацин шина а г1алатал сов уьш ца хилахь.

3. **«3» дуьллу**:

а) чулацам коьртачу декъана нийса а бийцинехь, бакъдерш гайтарехь цхьаъ-шиъ нийса йоцу меттиг а йелахь, хьалха-т1аьхьа г1уллакхаш дийцарехь ладам боццу ледарлонаш а йалийтинехь;

аь) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь деаннал сов г1алат дацахь, йалханнал сов орфографин а, деаннал сов пунктуацин а г1алат ца хилахь.

4. **«2» дуьллу:**

а) чулацам кхачаме боцуш а бийцинехь, бакъонца йолу материал хьалха-т1аьхьа нийса йийцарехь йаккхий ледарлонаш а, нийса йоцу меттигаш а йелахь;

аь) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь йалханга кхочуш г1алат динехь;

б) дейттанга кхочуш орфографин а, пунктуацин а г1алат далийтинехь, царна йукъахь иссаннал сов доцуш орфографин г1алат а долуш.

Изложенина ши оценка йуьллу: хьалхарниг грамматикана, шолг1аниг литературина.

**III. Сочиненийн мах хадор**

5-9 классашкахь йазйечу сочиненийн барам хила тарло кху тайпана:

5 классехь-0,5 - 1,0 аг1о;

6 классехь-1,0 - 1,5 аг1о;

7 классехь-1,5 - 2 аг1о;

8 классехь-2 - 3 аг1о;

9 классехь-3 - 4 аг1о.

И сочиненин барам цу т1ехь сецна боций хьехархочунна хаа деза, х1унда аьлча кхин дуккха а т1едахкаршца бозуш бу цуьнан чулацам:

1) дешархойн йозанан хат1 тайп-тайпана хилар;

2) сочиненин тайпане хьаьжжина цуьнан чулацам хийцабалар.

1. **«5»** дуьллу:

а) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь цхьаннал-шиннал сов г1алат дацахь;

аь) цхьаннал сов доцуш жима орфографин йа пунктуацин г1алат хилахь.

2. **«4»** дуьллу:

а) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь кхааннал сов г1алат ца хилахь;

аь) шиннал сов орфографин а, шиннал сов пунктуацин а г1алат дацахь.

3. **«3»** дуьллу:

а) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь пхеаннал-йалханнал сов г1алат дацахь;

аь) пхеаннал сов орфографин а, йалханнал сов пунктуацин а г1алат дацахь.

4. **«2»** дуьллу:

а) дешнаш харжарехь йа предложенеш х1итторехь ворх1анга кхочуш г1алат делахь;

аь) кхойттанга кхочуш орфографин а, пунктуацин а г1алат делахь, царна йукъахь ворх1анга кхочуш орфографин г1алат а долуш.

**Сочиненина ши оценка юьллу: хьалхарниг литературина, шолг1аниг нохчийн маттана.**

Ненан меттан йозанан белхийн оценкийн норманаш х1иттийна, нохчийн меттан специфически башхаллаш тидаме эцарца.

**МХГ1Ф паспорт.**

**5класс.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Белхаш** | **Дакъа.** | **Кеп** |
| **1.** | Хаарш талларан болх. №1 «Беркате аьхке» | Карладаккхар. | Диктант |
| **2.** | Изложени. «Асет а, Обарг а.» (А.76, сборн.) | Синтаксис. Къамелан оьздангалла. Пунктуаци  Дешнийн цхьаьнакхетар | Изложени |
| **3.** | Талламан болх №2.  «БIаьлланг бIараш» | Цхьалхе шинах1оттаман предложени | Диктант  грамматически  т1едилларца. |
| **4.** | Суртх1отторан сочинени. «Гуьйре». (А.115, сборн.) | Сочинени |
| **5.** | Талламан болх №3  «Хьуьнан кхор» | Мотт а, къамел а. | Диктант |
| **6.** | Сочинени-дийцар. «Школехь». (А.118, сборн.) | Фонетика. Графика | Сочинени |
| **7** | Талламан болх №4  (тест) | Фразеологи | Тестировани |
| **8** | Талламан болх №5  «Муьргаш» | Дешан х1оттам а,  Дошкхолладалар а | Диктант |
| **9** | Изложени. «Уггар хазаниг а, уггар ирчаниг а» (А.79, сборн.) | Изложени |
| **10** | Шеран талламан болх №6.  «Декалахь, сан илли…» | Морфологи. Къамелан оьздангалла. Орфографи | Диктант  грамматически  т1едилларца. |

**Талламан болх № 1**

**Беркате аьхке**

Iалам! И дош доца делахь а, шен чулацам кIорггера болуш ду. Адамийн а, дийнатийн а, берийн а, хьаннийн а дахар Iаламах хаьдда хила йиш йолуш дац. Лаьттахь долу дахар Iаламах дозуш, Iаламо латтош ду. Шен къайленех дуьззина, массо а хенахь шен хаза мур болуш ду Iалам. «ХIун къайленаш хир йара Iаламан?» - аьлла, хета тарло. Iалам дезаш хьо велахь, хьуна и, йоьшуш йолу хаза книжка санна, деша хуур ду, цунах пайда а оьцуш.

**Хь. Саракаев**

**Изложени «Асет а, Обарг а» (А.76, сборн.)**

Кертахь дехаш-1аш дара з1енашца дихкина латтош долу дера ж1аьла Обарг. Генна д1а хезара цуьнан оьг1азе летар.

Масийттазза нисйелира Асет Обарг долчу хьалха. Ринжа долчухула чухьажа а г1иртира иза, амма Обарг гуш дацара.

Цхьана дийнахь майра а йаьлла, керта буьххье йелира Асет, доккха ж1аьла гира цунна т1аккха. Корта а лестош, шен кочара з1е д1айаккха г1ертара иза.

«Х1инцца аса г1о дийр ду хьуна»,- олуш кертал дехьа а иккхина, ж1аьла долчухьа йедира Асет. Оьг1азе, йо1ана т1е а дог1аделла, дера лета х1оьттира ж1аьла.

«Обарг, ма кхера, жиманиг. Аса х1умма а дийр дац хьуна», - к1еда-мерза йистхилира Асет. Цецдаьлла ж1аьла, т1ехьарчу когаш т1е охьахиира. Ткъа Асет, оьг1азечу ж1аьлина т1е а йахана, и хьаста а хьаьстина, цуьнан кочахь йоллу з1е д1айаккха йуьйлира. Хазахетта, ж1аьла хьерадолучу хьолехь дара. Асетана гонаха кхиссадала доладелира иза, т1аккха, т1ехьарчу когаш т1е а х1оьттина, хьалхара ши т1од йоь1ан белшаш т1е биллира цо.

Обарг схьа а даьстина, кочара доьхка схьалецира Асета. Гонаха 1аш мел волу вахархо шех кхоьруш волу ж1аьла парг1ат дог1ура йо1ана йуххе а х1оьттина.

**Текст т1ехь болх бар.**

Текст дакъошка а йоькъий, царна ц1ераш тохку. Масала: 1) Обарг балехь ду.

2) Мукъадаккхар. 3) Доттаг1ий.

Билгалдоккху и дакъош цхьа а йукъахдита мегар цахилар. Дийцаран маь1на ца талхош дерг йукъара даккхарца текст йацйан тарлуш ду. Иштта, масала, йукъара даккха мегар ду хьалхарчу декъехь кевна хьалха масазза хилира Асет бохуш дерг, шолг1ачу декъехь -Асетан цхьадолу дешнаш, Обарган цецдалар, кхоалг1ачу декъехь - т1аьххьара абзац.

**Хаттарш а, т1едахкарш а**

1. Хьанах лаьцна дуьйцу текстехь? Кхин х1ун ц1е тилла мегар дара цунна? Дийцаран коьрта маь1на х1ун ду?

2. Текст дакъошка а йекъий, царна ц1ераш тахка. Муха йазйан мегар ду текст? Хьалхарчу декъехь ца дийцича а мега дерг х1ун ду? Шолг1ачу? Кхоалг1ачу?

3. Муха ж1аьла хилла Обарг? И дера ж1аьла хилар т1еч1аг1деш долу масалш даладе. Ша парг1атдаьлча муха хийтира цунна?

4. Асет майра йо1 хилар т1еч1аг1деш долу масалш даладе, Йацйина изложени йазйе.

5. Текстаца йог1уш цхьанатайпана меженаш шайца йолу предложенеш х1иттайе: билгалйаха коьрта меженаш, сацаран хьаьркаш х1итторах лаций дийца.

**Талламан болх №2**

**БIаьлланг бIараш**

Хьуьнхахула волавелча, мажделла охьаэгначу гIаш йуккъехь карадо бIараш. Уьш, цIен бос болуш, дуьзна хуьлу. Диканиг бен бIаьлланга тIера охьа а ца дужу. НIаьно талхийнарг тIехь дуьсу.

БIараш лахьош лелачу хенахь, хьуна хьалхара дIаоьккху цхьа экха. Иза тарсал йу. Цу жимачу экханан беснеш, буьрка санна, йусайелла гахь, хаалахь, цуьнан бага бIарех йуьзна йуйла. Уьш цара, шайна Iаьнна кечам беш, дIадахка хьош ду шайн хари чу. Иштта адамашна а, дийнаташна а пайдехь йу бIаьлланг. Вай хьуьнан бIар а олу цунах.

**ТIедиллар.**

1. ТIаьххьарлера предложени синтаксически къастайе.

**Хь. Хасаев**

**Талламан болх №3**

**Хьуьнан кхор**

Хьанна ца бевза хьуьнан кхор? Цунна тIелатош болу кхораш чIогIа мерза а, дика а хуьлу. Вайнаха дукха хенахь дуьйна оцу кхорийн цу дарбанна лелош бу. Кхораш куьркахь батта а боттуш, йуха хьерахь ахьа а охьуш, беш бу иза. Йетшури тIехь и цу кеч а бина биъча, цунах чIогIа дарба хуьлу. Кхораш, хи чу бухкий, Iаьно бууш латтабо.

**ТIедиллар.**

1. Шалха элпашна буха сиз хьакха.

2. «**Кх**» элпаца йалх дош даладе.

**Хь. Хасаев**

**Талламан болх №4 (тестировани)**

1. **Дуьхьал маь1на долу дешнаш даладе (антонимаш)**

*Вахар* – *валар къоналла* – *къеналла*

*болхбар* – *садаIар вожар – гIаттар*

*ирс* – *бала доттагIа – мостагIа*

*хаза – ирча ларар – цавашар.*

2. **Кицанаш-антонимаш т1едуза.**

Сихалло са диъна – собаро лам биъна.

Дика к1ант г1ала – вон к1ант бала.

Дешар серло – цадешар бода.

Аьхка 1иллинарг – 1ай идда.

Ц1арца бегаш ма бе – хих а ма теша.

Б1аьрг стешха – куьг майра.

К1езиг дечо – дукха дуьйцу.

3. **Даладе фразеологически цхьаьнакхетарийн маь1на досту дешнаш:**

Бурч йоьхкина – (дов дина)

Ж1аьлеш хи т1е кхийллал – (дукха ду шу)

Ка **йахквелла** – (х1ума ца далуш)

Корта бетта – (дехарш дан)

Йахийта хьан алаша – (д1аг1о, д1авала кхузара)

Ц1е йаьлча санна, хьаьдда воьду – (чехка)

Б1аьрган нег1ар тохале – (сиха)

Ц1арна а ц1е йаххана – (дика вевзаш, г1араваьлла)

4.**Фразеологически цхьаьнакхетаршца ала билгалдаьхна дешнаш:**

Ч1ог1а нийса хадийна – (тай тоьхча санна)

Дукха сиха кхечира иза схьа – (ц1е йаьлча санна)

Йухь дуьхьал х1оьттина лаьтташ – (б1аьрг т1е б1аьрг х1оттийна)

**5. Маттах лаьцна долу ч1аг1делла цхьаьнакхетарш даладе:**

Мотт бетташ лела.

Матто йина чов.

Мотт баьстина.

Мотт къамбелла цуьнан.

Мотт кхаьбна.

Мотт бихкина.

Цхьа мотт каро.

Ж1аьлин мотт.

**Талламан болх №5**

**Муьргаш**

Йуькъачу хьуьн чуьра ирзошкахьа ара а ваьлла схьавогIуш, цIаьххьана тидам хуьлу гонахарчу дитташна а, коьллашна а йуккъера гуш болчу цхьана цIечу стоьмийн. Уьш муьргаш йу, тхо гой хьуна бохуш санна, лаьтташ.

Хьал ца хуучунна хетадала тарло, «царах-м хIун дийр дара» аьлла. Уьш схьа ца йохуш йуьтийла дац. Iай шелвелча кхехкийнчу муьргийн довха хи малахь, дегI метта а догIур ду, йовхарш йелахь, уьш дIа а йевр йу. Иштта дарбане йу муьргаш.

**ТIедиллар.**

1. Дешнийн хIоттам билгалбаккха: схьавогIуш, коьллаш.

**Хь. Саракаев**

**Изложени. «Уггар хазаниг а, уггар ирчаниг а» (А.79, сборн.)**

Школехь кӀантана хьалха декхар хӀоттийна, «ХӀун ду хӀокху дуьнен тӀехь хьуна гинчарна йукъахь уггар хазаниг а, уггар ирчаниг а» цIе йолчу темина сочинени йазйе аьлла. Дукха ойла йина к1анта сочиненин теманах лаьцна. Цунна хетарехь, уггар хазаниг зезаг ду. Ткъа уггар ирча хетарг пхьид йара.

Шен деда волчу вахана к1ант, иза иштта дуй хатта. Цо аьлла: «Уггар хазаниг – иза адаман къинхьегам бу, ткъа ирчаниг – адаман къинхьегаман пусар цадар ду. Хьада вало, жимма адамашна йуккъехула волало, т1аккха гур ду хьуна иза а, важа а».

Д1авахана к1ант. К1а дийначу ара кхочу иза. Гуш ду кхунна, кортош а лестош, шабарш деш к1енан кенаш.

«Х1ара ду-кх уггар а хазаниг, – кхета к1ант. – Х1ара адаман къинхьегам бу».

Кхид1а а воьду иза. Школа йолчу кхочу. Ловзуш, уьдуш бераш ду. Цхьа йо1 т1е налха хьаькхна бепиг дууш йу. Чекх а ца доккхуш, йисина баьпкан йуьхк лаьтта охьа а кхоьссина, ловза д1айедира иза.

«Х1ара ду-кх уггар ирчаниг, – хьесап до к1анта. – Адаман къинхегаман хама ца би цо».

Ц1а а веана, дерриге дедега д1адийцира во.

– Нийса кхетта хьо аса хьайна динчу хьехарх, – элира дедас. К1ант сочинени йазйан хиира, х1инца хаьа цунна, ша х1ун йаздан деза.

**Урокехь болх.**

1. Шуна муха хета, мила ву х1окху текстан автор (воккханиг йа бер, йаздархо йа кхин корматалла йолуш верг)? Дийца, х1унда кхоллайеллира шун иштта ойла. Муьлха масалш далор дара аша шаьш аьлларг т1еч1аг1деш.

Хьехархочун дош.

Х1ара текст йазйинарг (шуна тамашийна хетахь а) шу санна волу шун хенара к1ант ву. И цхьа тамашийна, башха к1ант ву ма мотталаш. Шу санна дешархо ву иза а.

2. Текстан коьрта ойла т1еч1аг1йеш долу дешнаш схьалаха. Хьан аьлла и дешнаш? Дийца, х1унда ца хилла к1ант йуьхьанца шена х1оттийнчу декхарна т1аьхьакхуьуш? Х1унда ца хиъна цунна къасто уггар хазаниг а, уггар ирчаниг а? Хьан г1о дира цунна цу т1ехь? Волавелла х1унда лелла к1ант? Т1аккха х1ун гира цунна, х1ун маь1на дира цо шена гинчух лаьцна?

3. Д1айазде доски т1е:

а) гур ду– гина, д1адийцина дедега, чекх ца докккхуш, т1аккха, уггар;

б) нийса кхетта, – элира дедас.

4. Герггарчу хьесапехь текстан чулацам схьабийцар.

5-чу классан дешархошна сочинени йазйар т1едиллина хилла. Цуьнан тема иштта билгалйина: «Х1оккху дуьнен т1ехь хьуна уггар ирча а, хаза а х1ун гина»

К1анта дукха ойла йина, иза муха йазйийр йу ца хууш. Воккхададе г1о дехна цо шена цу т1ехь. Воккхададас аьлла: «Уггар хазаниг адаман къинхьегам бу, ткъа ирчаниг – хьанал, къахьегнарг пусар ца деш, эрна х1аллакдар ду. И хьайна ган лаахь, нахана йуккъехула волало хьо», – хьехар дина цо к1антана.

Цо аьлларг дина к1анта. Цкъа иштта х1ара вог1уш кхунна к1енан можа аре гина. Эх1, хьо хазалла! Адаман куьйгаша, къинхьегамо кхоьллина и!

Волавелла кхид1а вахана иза. Кхочу-уш школа йолчу кхаьчна. Цу кертахь ловзуш бераш гина к1антана. Цхьана йо1а ша дууш хилла бепиг лаьтта охьакхуссуш гина цунна. Оцу йо1а адаман къинхьегамна т1е нехаш хьаькхна ша динчуьнца. Т1аккха кхетта к1ант, х1ара ду-кх уггаре ирчаниг.

Ша йухавеача, и дерриг а воккхададе д1адийцина цо. Вукхо резахилла, к1ант хастийна.

**Герггара план.**

1. Хала т1едиллар.

2. Дедех дагавалар.

3. К1енан аре.

4. Школехь гинарг.

5. Нийса дина хьесап.

Чеккхйаккха изложени х1окху хаттарна жоп луш: «Мичара йолу сонталла»?

**Шеран талламан болх №6**

**Декалахь, сан илли…**

Дагаев Валид халкъан иллиалархо ву, цуьнан иллеш а халкъан дахарх дуьзна, халкъах, Даймахках лаьцна ду. Валидан кхолларалло йист йоцуш шена чулаьцна заманан йохалла вайн халкъо гулдина хаза гIиллакхаш. Цунна тоьшалла ду Дагаевн иллеш, ткъа уьш цо ша а доху. Цо олу Сулаев Мохьмадан, Сулейманов Ахьмадан, Рашидов Шаидан, иштта дIа дуккха а кхечу авторийн дешнашца.

Дахаран ницкъ ойуш, халкъан дог-ойла йуьйцуш дека РФ-н Халкъан артистан иллиалархочун Дагаев Валидан зевне аз.

**ТIедиллар.**

1. Долахь долчу цIердешнашна буха сиз хьакха.

**Х. Берсанов**

**МХГ1Ф паспорт.**

**7класс.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Белхаш** | **Дакъа.** | **Кеп** |
| **1.** | Хаарш талларан болх. №1 | VI классехь 1амийнарг карладаккхар. | Тест |
| **2.** | Талламан болх №2.  «Нана» | Хандош | Диктант  грамматически  т1едилларца. |
| **3.** | Талламан болх №3 | Причасти. Деепричасти. | Тест |
| **4.** | Талламан болх №4  «Гуьйре» | Причасти. Деепричасти. | Диктант  грамматически  т1едилларца. |
| **5.** | Талламан болх №5 | Масдар. | Тест |
| **6.** | Талламан болх №6. | Куцдош. | Диктант  грамматически  т1едилларца. |
| **7** | Шеран талламан болх №7. | Г1уллакхан къамелан дакъош.  1амийнарг т1еч1аг1дар. | Диктант  грамматически  т1едилларца. |

**Хаарш талларан болх №1.**

**Тест**

**1. Х1уманан билгало гойтучу къамелан декъах … олу.**

1) ц1ердош 3) терахьдош

2) билгалдош 4) ц1ерметдош

**2. Х1уманан дар йа хилар гойтучу къамелан декъах … олу.**

1) хандош 3) терахьдош

2) билгалдош 4) ц1ертетдош

**3. Ц1ердешан, билгалдешан, терахьдешан метта лелачу къамелан**

**декъах …олу.**

1) ц1ердош 3) терахьдош

2) билгалдош 4) ц1ерметдош

**4. Х1уманан масалла йа рог1алла гойтучу къамелан декъах …**

**олу.**

1) ц1ердош 3) терахьдош

2) билгалдош 4) ц1ерметдош

**5. Къамелан дакъа нийса билгалдина дац х1окху дешнийн:**

1) цуьнан, тхайниг, сан-ц1ерметдешнаш ду,

2) ненан, 1уьйренан, хазаниг-ц1ердешнаш ду,

3) нене, 1уьйрено, хазалла-ц1ердешнаш ду,

4) шолг1аниг, иттех, пхи-ялх-терахьдешнаш ду.

**6. Билгалдаха чолхе терахьдешнаш.**

1) ткъе итт, б1е кхойтта, ши эзар

2) дезткъа, кхойтта, кхузткъа

3) доьалг1а, пхоьалг1а, б1озза

**7. Х1ара тайпанаш терахьдешнийн ду:**

**(дуьззина д1айазде)**

1) мухаллин, юкъаметтигаллин, …

2) масаллин, рог1аллин, …

3) яххьийн, дерзоран, …

**8. Караде г1алаташ.**

1) йалхийтта, вуьрх1ийтта, берх1ийтта,

2) шийтта, дейтта, пхийтта,

3) доьалг1а, пхоьалг1а, б1озза

**9. Билгалдешнаш хуьлу:**

1) йукъара, долахь,

2) цхьалхе, чолхе, х1оттаман,

3) ламе а. лаамаза а.

**10. Схьалаха хенашца нийса хийцина хандош.**

1) деша, доьшу, дийши, дийшира, дешна, дешнера, доьшура, доьшур,

доьшур ду.

2) деша, доьшу, дийши, дешна, дешнера, дийшира, доьшура, доьшур,

доьшур ду.

3) деша, доьшу, доьшура, доьшур, доьшур ду, дийши, дийшира, дешна,

дешнера,

**Талламан болх №2**

**«Нана»**

Социйлахь х1ара бен стаг вацара. Йа кхин нах хуьлу хан а йацара иза-м: буьйсанна цхьайтта даьллера. 1аьнан заманахь 1арж ма лой пхиъ даьлча. Шело йуьйлура дег1ах чекх. Мох а бара йуткъачу шакарца тоькан серашна т1ехула уьдуш. Наггахь некъа т1ехула дорцан к1ур а хьодура. Х1ара ша лаьттара карара бер шена т1е а къуьйлуш, кхерамца гондахьа хьоьжуш, машине сатийсина, йуьрта бог1учу новкъа хьежна ши б1аьрг лаза а баьлла, когех шан т1улгаш а хилла.

Ворх1, барх1, исс, итт, цхьайтталг1а сахьт ду, ткъа к1ант-м вала мега больнице кхачале.

Суьйранна арара г1уллакхаш дина ша чуйирзича, 1арж а велла, бетах чопаш а йина, наггахь бен са а ца доккхуш 1уьллуш карийра кхунна иза, Ламанан йурт йу, цхьаннан а машина а йац.

(115 дош)

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21315_.gif

**Талламан болх №3**

**Тест «Нийсаниг харжар»** ***7 класс.***

**1. Причасти олу :**

а) предложенин коьртачу меженах ; б) хандешан шатайпанчу кепах ; в) ч1аг1делла цхьанакхеттачу дешнех; г) йукъадалочу дешнех.

**2. Причастино гойту билгалонаш:**

а) хандешан, билгалдешан ;

б) билгалдешан,куцдешан ; в) ц1ердешан, билгалдешан;

г) ц1ерметдешан,терахьдешан.

**3. Причастин д1ах1оттам хуьлу :**

а) ц1ердашна хьалха билгалдош; б) хандашна хьалха ц1ерметдош ;

в) ц1ердашна хьалха хандош; г) терахьдашна хьалха хандош.

**4.Лааме причастин кхоллало:**

а) билгалзачу кепана т1е р кхетарца; б) лаамечу терахьдешан г1оьнца;

) билгалдешан чаккхе хийцайаларца; г)лаамазчу причастих, т1е рг кхетарца

**5. Причастин дожаршца хийцало:**

а) ц1ердош санна ;

б) хандош санна;

в) билгалдош санна;

г) ц1ерметдош санна..

**6. Причасти классашца хийцало:** а) йаханчу хенан билгало гойтург; б) хандешан гайтам берг; в)хандешан билгалза кепехь йерг;

г) дацаран маь1нехь йерг.

**7.Йазйарехь вовшех къаьсташ йац;**

а) йаханчу, карарчу хенан причастеш; б) карарчу, йог1учу хенан причастеш; в) йог1учу, ихначу хенан причастеш; г) хила мегачу, йаханчу хенан причастеш.

**8. Йог1учу хенан причасти кхоллало:**

а) йаханчу хенан чаккхене у х1оттарца;

б) карарчу хенан орамна т1е суффикс-р кхетарца; в) карарчу ханна т1е долу, волу, йолу, болу кхетарца; г) ши орам вовшахкхетарца.

**9.Причастин карчам олу:**

а) хандашца цхьана лелачу дешнех;

б) шеца дозуш дош долчу причастех;

в) чаккхенехь рг долчу причастех;

г) билгалзачу кепехь лелачу причастех .

**10.Причасти цкъа-цкъа йерза тарло:**

а) ц1ерметдаше;

б) терахьдаше; в) хандаше; г) билгалдаше.

**Дог1анаш.** (ключи )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| б | а | в | г | в | б | а | в | б | г |

**Талламан болх №4**

**Талламан диктант «Гуьйре»**

Г1а доьжначу варшахь г1а дожаза лаьтта нежнаш, генара хьаьжча, элан литтанех тарлора. Йалтех йуьззина лаьттина аренаш йассайеллера. Йовхо ца лора х1иллане лепачу малхо. Ирча, сингаттаме дара аренашкахь. Йуьртахь дацара, х1ара ду аьлла, ойла т1ейоьрзур йолуш х1ума. Хуьлуш дерг хьаьжк1аш тило цхьаццаммо белхи бар дара. 1аьнна кечлуш, д1атуьйш долчу дахарна йукъа цо дахьарг а бен-берса х1ума дацара. Керташкахь д1ах1иттийнчу г1одмийн такхораша нилха ц1енош долу к1отар йукъйора. Такхораш дина д1ах1иттийнера Элберда шен г1одмаш а. Такхорашна йуккъехь а, т1ехь а, мотт хьаькхча санна, ц1ена йара. Цхьаннахьа охьайоьжна луьйдиг яцара гуш. Гуьйранна ирча хуьлу яраш. Уьш бухъйаьхначуьра оьрнаш Элберда д1ашардинехь а, леррина болх бар гойтуш, билгалдуьйлура. Дечу г1уллакхна и т1ера хилархаьара… (106дош. Х. Эдилов.)

Грамматически т1едиллар.

Морфологически таллам бе.

1-ра вариант2-г1а вариант

билгалдуьйлура. яссаеллера.

**Талламан болх № 5**

**Тест «Нийсаниг харжар»** 7 класс

Масдар.

**1.Билгалзачу кепана т1е -Р- суффикс кхета:** а)билгалдош кхоллалуш; б)масдар кхоллалуш; в) куцдош кхоллалуш.

**2.Х1ара къамелан дакъош масдарш ду:**

а) кьовсавалар, веттавалар; б) йукъалеларг,схьагинарг; в) локхар, масдарасар.

**3.Классашца хийцалуш долу масдарш:** а) цхьана дешдекъах лаьттарш; б) классийн гайтамаш берш; в) дерриге а чолхе масдарш.

**4.Масдарш терахьашца хийцало:**

в) ц1ердешнаш санна; б)терахьдешнаш санна;

в ) лааме причасти санна .

**5.Масдаран легадалар хуьлу:** а) йаханчу хенан хандешан санна; б) мухаллин билгалдешан санна; в) 1-чу легаран ц1ердешан санна.

**6.Дукхазаллин кеп гойту масдарш:** а) д1атакхар,схьат1евар; б) д1адекхар, т1ехтохар; в) схьалиэхар,чукхиссар.

**7.Классан гайтам болу масдарш ду:** а) д1акхачар, д1амалар; б) д1абовдар, д1авахар; в) д1алакхар, т1еталлар.

**8.Предложенехь масдар хила тарло:** а) подлежащи хуьллу меже; б) меттиган латтам ; в) лач кхачам;

**9.Дацаран дакъалг «ца» масдар ца йаздо:** а) цхьаьна (хьалхаделахь) ; б)къаьстина (т1ехьа делахь); в) цхьаьна (даима).

**10.Масдар нийсайаздаран г1алат ду:** а) херацавалар; б) кхерацавалар; в) резацахилар.

Дог1анаш (ключи):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| б | а | б | а | в | в | б | а | в | б |

**Талламан диктант №6.**

**«Г1арг1улеш»**

Гонаха самадолуш дара т1ейог1учу б1аьстено дендина 1алам. Ч1енигаш а эт1ош, гучудевлла кегийра г1аш дара цхьацца долчу дитташ т1ехь гуш. Лакхахь хьоькхучу б1аьстенан мелачу механ тулг1е хьекхалора наггахь к1ентан дег1ах. Нанас дайн хьоькхучу куьйго санна, коьрта т1ехула хьакхалуш т1ехболура иза.

«Мохь тоха те аса? Орца даккха те?»-дагадеара к1антана. Т1аккха а, цхьанна д1ахазахь осала хетар ву-кх со, бохург дага а деана, йуха а басах хьалатасавели-ра иза. Амма куьг а, ког а д1атаса х1ума цахиларна, йуха а 1инах чушершаш воллучу кхуо катоьхна схьалецира ша х1инццалц 1ожаллин буйна ца вохуьйтуш сацийна йолу колл.

Кхунна гена доццуш охьахиира цхьа хаза бос болу хьоза. Д1а а, схьа а хьаьвзина, корта аг1ор баьккхина адаме а хьаьжна, «ч1ир-ч1ир»-элира цо, цкъа-шозза, кхосса а луш.

«Дависа, цхьана минотана, хьан санна, ши т1ам белира сан», -дагадеара дег1ера ницкъ кхачош воллучу к1антана… . (139дош. Саракаев Хь. «Ирсе б1аьрхиш.»)

**Т1едиллар. Буха сиз хьакха деепричастина а, масдарна а, куцдашна а.**

**Дееприч.**

**Кеп.** Самадолуш.

**C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD21315_.gif**

**Шеран талламан диктант №7.**

**«Стеган сий»**

…-Маржа дуьне йа1!-доккха са а доккхий, кет1ахула бай-йн ког а боккхуш, волало иза.

Т1аккха ц1ийна т1ехьа, беша, волу. 1ежийн, кхорийн, хьайбанийн дитташ лай к1елахь лаьтта…

Стаг вехха лела бешахула волалой, х1ора диттана йуххехь сеца а соьцуш, къамел а деш. Т1аккха бешара ураме волу иза. Малхбузехь лекха арц, Органа чу буссучохь, к1айчу лай т1ехь 1аьржа къеста ах хаьрцина б1ов.

Б1ов т1улгех лаьтта. Кегийчу а, даккхийчу а т1улгех. Уьш, ша-ша даьхча, т1улгаш ду, цхьаьна-б1ов.

Стеган сий а ду-кха б1ов. Иза а лаьтта цуьнан даккхийчу а, кегийчу а г1уллакхех. Цо денна а дечу дикачу г1уллакхаша ирх бохуьйту цуьнан бохь.

Б1аьвнех терра, лекха деш хилла-кх наха куйнаш а хьалха. Ткъа б1аьвнаш-лаьмнех таръеш. (115 дош. М.Ахмадов. «Мохк бегийча.»)

**Т1едиллар. Билгалдаха къамелан дакъош.**