**Фонд оценочных средств**

**по чеченскому языку и литературы**

**5-9 классы**

2024-2025

**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 ниса деш; нохчийн литературин меттан норманаш лар а йеш, шен ойланаш хьалха-т1аьхьа нийсий, кхетамей, 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, кхетамей, 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, кхетамей, 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.



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, шиннал 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, орфографическиа, 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 цаяздинарг 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, йогӀу (йегӀу), йуьртахь (йуьртахь), йуьгу (йуьгу) йаздахь;

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

5 къовсамечу мсттигашкахь чолхечу дешнийн нийсаяздар, 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;

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

Даккхий гӀалаташ лору:

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

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

3. Дсшхьалхенца йолчу йачолхечу инфинитиван суффиксийн йазйар.

4. Хандсшнех 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 кенара 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.

Дсшархочун 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.

**«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.

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

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-ӀХ классийн дешархошна лучу диктантан герггарчу хьесапера барам кху кепара хила магийна:

* классана - 80-90 дош

1. классана - 90-105 дош

VIIклассана - 105 -120 дош

1. классана- 120—135 дош
2. классана- 135-150 дош

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

Текст хоржуш, кху некъех пайдаэца беза:

1. Диктантан текст шен чулацамехь дешархой кхеташ а, хӀинцалерчу литературни метган 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, уьн тӀе дӀа а йаздо.

3. Диктантантекстехьхаладешнашхилахь, цудешнийннийсаяздардешархошаӀамийнаадацахь, идешнашуьнтӀедӀайаздо.

4. Текст йоьшучу хьехархочо дӀаешар 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 коьра 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.

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 схьаелла хаар;

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

3) меттан барам а, нийсаяздаран бакъонаш а ларйар.

Сочиненн 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

**Талламан изложенинахаьржина 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, й 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.

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

5 классехь-0,5 йа 1,0 аг1о;

6 классехь-1,0 йа 1,5 аг1о;

7 классехь-1,5 йа 2 аг1о;

8 классехь-2 йа 3 аг1о;

9 классехь-3 йа 4 аг1о.

И сочиненин барам цу т1ехь сецна боций хьехархочунна хаадеза, 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 юкъахь ворх1анга кхочуш орфографин г1алат а долуш.

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

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

**Пайдаэца**





****

****

****

****

**[](https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8&pos=95&rpt=simage&img_url=https://st2.depositphotos.com/2757500/10015/v/950/depositphotos_100156798-stock-illustration-school-girl-at-a-school.jpg&lr=1106&rlt_url=https://st2.depositphotos.com/3827765/5416/v/950/depositphotos_54167557-stock-illustration-homework.jpg)**

****

****

****

****

**«Нохчийнмотт » 1аморан низамехула мах хадоран г1ирсийн паспорт.**

**5 класс**

**Нохчийнмотт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** |
|  | *МАТТАХ ЛАЬЦНА ЙУКЪАРА ХААМАШ* | *МАТТАХ ЛАЬЦНА ЙУКЪАРА ХААМАШ*  Хаарш талларан болх «Бекъа» |
|  | *СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ* | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Изложени «Хьажмурд» |
|  | *ЦХЬАЛХЕ*  *ШИНАХ1ОТТАМАН ПРЕДЛОЖЕНИ* | ЦХЬАЛХЕ  ШИНАХ1ОТТАМАН ПРЕДЛОЖЕНИ  Талламан болх «Зайнди» |
|  | *ЦХЬАЛХЕ*  *ШИНАХ1ОТТАМАН ПРЕДЛОЖЕНИ* | ЦХЬАЛХЕ  ШИНАХ1ОТТАМАН ПРЕДЛОЖЕНИ  Сочинени «Суна х1унда беза нохчийн мотт» |
|  | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А* | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А*  Талламан болх «1а» |
|  | *ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИ* | *ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИ*  Сочинени «Сан хьоме нана» |
|  | *ФРАЗЕОЛОГИ* | *ФРАЗЕОЛОГИ*  Талламан болх. Тест №1. |
|  | *ДЕШАН Х1ОТТАМ А,*  *ДОШКХОЛЛАДАЛАР А* | *ДЕШАН Х1ОТТАМ А,*  *ДОШКХОЛЛАДАЛАР А*  Талламан болх «1алам» |
|  | *ДЕШАН Х1ОТТАМ А,*  *ДОШКХОЛЛАДАЛАР А* | *ДЕШАН Х1ОТТАМ А,*  *ДОШКХОЛЛАДАЛАР А*  Изложени «Ден весет» |
|  | *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ* | *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ*  Шеран талламан болх «Б1аьстенан суьйре» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 1.*МАТТАХ ЛАЬЦНА ЙУКЪАРА ХААМАШ* | Талламан диктант | **«Бекъа.»**  Дешараншочекхделира. Т1екхечира аьхкенанканикулаш. Хьуьсен Идрис волчу бригаде балхавахара. Сатоссушхьала а г1оттий, бекъа 1амо волалораиза. «Казбек, схьало ког! Казбек, гора х1отта!»-бохуш 1амайора Хьуьсенаиза.  Инзаре дара Хьуьсендуьххьарацунна т1ехууш. Бекъоохьатоьхналазорнакхоьруш, наха т1ехаа цавуьтураиза.  Амма к1ант кхоьрушвацара. Бекъанамал дика евзарацунна. Дуьрстанангаьллаш бага а йоьхкина, бекъакертаюххе а оьзна, т1ехиира Хьуьсен. Казбек т1ехьарчу когаш т1е ира а х1уьттуш, готийсайелира.  Веххаидийрацоиза, аммаХьуьсен ч1ог1а 1ара говрахь. Дика хаьарацуннаговрацашен дег1 лело….  (90 дош. Х.-А.Берсанов. «Вайнмахкараакхарой а, олхазарш а.)  Грамматически т1едахкарш.  1.) *3-чу абзацерасхьаязде:*  1-ра вариант-*ц1ердешнаш.* 2-г1а вариант- *билгалдешнаш.*  2.) *К1ел сиз хьаькхначудешнийндожаршбилгалде.* |
| 2. *СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ* | Изложени | **Хьажмурд**  Хьажмурд шен шийтта шо кхочучу хенахь дегIана эгIаза, амма вуно тIахъаьлла а, хьуьнар долуш а кIант вара. Жима велахь а, чохь а, кертахь а, ишколехь а дечу гIуллакхана тIера вара иза. Шен хене а, дегIан ницкъе а хьаьжжина, тIедиллина гIуллакх, мало а ца йеш, дика кхочушдора цо. Цуьнга балун болчу балха тIера юхаийзош, кхоа ца вора иза дас, хIунда аьлча цунна хаьара жим-жима вулуш балхах волар, болх бар пайдехь дуйла а, цо могашалла чIагIйойла а, дегIера ницкъ алсамбоккхийла а.  Ишколехь къинхьегаман урокаш доккхачу хьуьнарца, кхиамца кхочушйора Хьажмурда. Ишколан куьйгалхоша Сийлаллин грамота а луш, къастош билгалваьккхира иза. КIант дика кхиорна, баркалла элира цуьнан дена-нанна а. Нахана юккъехь кIант хасторна а, шайна баркалла аларна а, йуьхькIайчу х1оьттинера Шахьби а, Маликат а. |
| 3.*ЦХЬАЛХЕ*  *ШИНАХ1ОТТАМАН ПРЕДЛОЖЕНИ* | Талламан диктант | **«Зайнди»**  Аьхкенанюккъерабутт т1екхечира. Цубаттахькъаьсттинаденошдовха дог1ура. Еариндийнахьсахуьлуш г1аьттина Бисолта мангал хьакхавахара. Цудийнахьлуларчу юьртахь базар йара. Кхо геркадаьтта а эцна, Аруха цу базара йахайелира. Цошабазара йахаледуккха а г1уллакхаш дехкираЗайндина т1е….  Бода къовлалуш, еана ц1а кхечира Аруха. Цуннашайнкертахь хила къаьхьа де гира. Д1асахьежарх, мохьтохарх, Зайнди-м цакаравора…  Бисолтий, Арухийдукха хан йалале, шаьшшиннасуьйренан х1ума а йиъна, охьадижира. И шиъбашхаЗайнди лахасингаттамболуш а дацара.  (83 дош. БадуевС. )  Грамматически т1едиллар.  *Синтаксически таллам бе.*  1-ра вариант-*1-ра предл*. 2-г1а вариант-*2-г1а предл* |
| *4.ЦХЬАЛХЕ*  *ШИНАХ1ОТТАМАН ПРЕДЛОЖЕНИ* | Сочинени | «Суна х1унда беза нохчийн мотт» |
| 5.*МОТТ А, КЪАМЕЛ А* | Талламан диктант | **«1а»**  1а 1аламехь угар шийла хан ю. Муха хуур ду, 1а доьлча?  Халкъо олуш ду: «Малх ц1а кхаьчча, 1а дулу». Иза нийса ду. Де угар дацделла хан хуьлуиза. Цул т1аьхьа дог1у масех де кхинхийцацалушлаьтта. И денош д1адевлча, де дахдаладолало. 1аьнан уггар шийлацхьа мур хуьлу. Цунахчиллаолу. Чилла юлу 1а доьллаткъа де д1адаьлча. Иза шовзткъадийнахь-бусийлаьтта.  Чиллахь, г1айба санна, т1е ло а диллина, массогенашлаьтта х1уьттуш букардахнахуьлудитташ, коьллаш. 1аьнан хьун, хьежаца к1ордош, исбаьхьа хаза хуьлу. Х1аваъ ц1ена саде1а аттадолуш.  (94 дош. Хь.Хасаев. «1аьнан чиллахь.»)  Грамматически т1едахкарш.  1.) *Билгалдахадехамукъааьзнаш*.(Кеп. Шийла) |
| 6.*ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИ* | Сочинени | 2.) *Схьайазде*:  1-ра вариант-*мукъазашалха ши элпул-уллохьлаьтташ долу дешнаш.*  2-г1а вариант -*шала мукъазаэлпашшайца долу дешнаш.*  **«Сан хьоме нана »** |
| 7.*ФРАЗЕОЛОГИ* | Тест №1 | **Тест №1**   1. **Маса элп ду нохчийн алфавитехь?**   а) 33;  б) 39;  в) 49.   1. **Маса дожар ду нохчийн маттахь?**   а) 4;  б) 6;  в) 8.   1. **Дешан дакъошду**   а) цIердош, билгалдош, хандош,  б) орам, суффикс, дешхьалхе;  в) латтам, кхачам, къастам.   1. **ЦIердашо гойту..**   а) хIуманан билгало;  б) хIуманан дар йа хилар;  в) хIума.   1. **Шиъ шалха элп хьалха-тIаьхьа йозанехь нисделча…**   а) шиъ шалха элп дIайаздо;  б) хьалхарчун шолгIа элп ца йаздо;  в) шолгIачун шалха элп ца йаздо.   1. **Синтаксисо Iамадо…**   а) къамелан дакъош;  б) предложенин меженаш;  в) дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш   1. **Предложенеш хуьлу…**   а) дийцаран, хаттаран, айдаран;  б) гайтаран, къастаман, къастамза;  в) цхьанатайпанара, цхьанатайпанара йоцу.   1. **Предложенин коьрта меженаш йу…**   а) орам, суффикс, чаккхе;  б) подлежащи, сказуеми;  в) лачкхачам, къастам, латтам.   1. **Хандашах предложенехь хуьлу…**   а) подлежащи;  б) сказуеми;  в) латам.   1. **ЙАьржина предложении олу…**   а) коьрта а, коьртаза меженаш шеца йолчух;  б) еккъа коьртачу меженех лаьттачух;  в) шена чохь хаттар долчух;   1. **Дожаршца легаде хIара дош:**   ЦI. дешархо  Дл.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Др.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Х.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дс.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. **Лексика олу…**   а) цхьанатайпанарчу меженех;  б) метан дерриг а дешнех;  в) цхьалхечу предложенех   1. **Дакъалг ца цIердашца муха йаздо?**   а) къаьстина;  б) цхьаьна а, къаьстина а;  в) цхьаьна.   1. **Зевне масса элп ду нохчийн алфавитехь?**   а) 13;  б) 15;  в) 17.   1. **Мукъа аз а, элп а маса ду?**   а) 7 аз, 5 элп;  б) 9 аз, 6 элп;  в) 6 аз, 9 элп.   1. **ЦIердешнийн кхолладаларан некъ масса бу?**   а) 3;  б) 9;  в) 5.   1. **ХIара дешнаш схьадевлла ду…**   а) йуьртахо, Iилманах, вешица;  б) йоI, пIелг, компьютер;  в) цIа, некъ, беш.   1. **ЦIердош преложенин меже... хуьлий лела.**   а) латтам;  б) къастам;  в) подлежащи.   1. **Хандашо … гойту.**   а) хIуманан билгало;  б) дар йа хилар;  в) дешнийн уьйр.   1. **ЦIердешнийн маса легар ду?**   а) 1;  б) 3;  в) 4.   1. **Хуттургаш хуьлу…**   а) берта, бертаза;  б) коьрта, коьртаза;  в) цхьаьнакхетаран, карара. |
| 8.*ДЕШАН Х1ОТТАМ А,*  *ДОШКХОЛЛАДАЛАР А* | Талламан диктант | **«1алам»**  1алам. И дошдоцаделахь а, шеен чулацам к1оргера болуш ду. Адамийн а, дийна-тийн а, хьаннийн а дахар 1аламах хаьдда хила йишйолушдац.  Самукъане, хаза б1аьсте чекхйелира. Т1ееара беркате, йовхааьхке. Иза адамаш-на угар кадемурбу.  Акхарой а, олхазарш а синтембоцушлелара. Царашайн б1аьста дуьненчуевлла к1орнеш кхиайора, 1алашйора, уьшкогайохуьйтура. Малх гучуболлушехь, дохк д1адайра, баца т1ера тхин т1адамаш дакъаделира. Дерриг 1алам, малхана дела а къежаш, д1ах1оьттира.  1аламо шеен къайленехпайдаоьцуьйтурбумассо а садолчу х1умане.  (80дош.Хь. Хасаев.)  Грамматически т1едахкарш.  1.Кху дешнашнаялаесинонимаш:  1-ра вариант хаза (исбаьхьа), каде (т1ахъаьлла).  2-г1а вариант самукъане (забаре), беркате (хайр, ни1мат, токхо).  2. Морфологически таллам бе.  1-ра вариант- 1алам, б1аьсте, адам, 2-г1а вариант-дош, аьхке, малх.  3. Дешнийн х1оттам билгалбаккха.  1-ра вариант 2-г1а вариант  чекхъелира, малханадакъаделира, т1адамаш |
| 10.*ДЕШАН Х1ОТТАМ А,*  *ДОШКХОЛЛАДАЛАР А* | Изложени | **«Ден весет»**  Цхьана стеган ворх1 к1ант хилла. Мацца а, шех лен  цамгаркхетча, дас, кхайкхина и ворх1е к1ант те1 а валийна, цаьргааьлла:  -Ворх1е а, ваха а г1ой, цхьаццасара а бохьушчувола, аса, со валале, цхьавесетдийр ду шуьга!  Цхьаццасарабохьуш, чу а веана, ворх1е а дена  хьалха д1ах1оьттина.  Дасаьлла: «И ворх1е а саравовшах а тохий, т1ийриг  а хьарчаяй, цхьа ц1ов бе».  Шайгааьлларг дина к1енташа.  Дасвоккхахволчу к1анте аьлла:  -Схьаэцал, к1ант, уьшкагданхьажал.  Цу серах дина девзиг, гоьла т1е а те1ош, кагдан г1ертарх, цакагделла к1анте.  Цуьнга санна, вукхувежаршка а аьлладас. Цаьрга а цхьаьнгге а цакагделладевзиг.  Т1аккха дасаьлла:  - И хора саракъаста а бай, ша-ша а баккхий, хьовсал, шайгауьшкеглой.  Цома-аллара, серий ша-шадаьхна, кегдина.  Дас т1аккха шен к1енташка аьлла:  -Хьовсал, сан к1ентий. И ашацхьаьнавовшахтоьхна  ворх1 сарасанна, шу цхьаьна, бертахь, вовшийн г1о дешхилахь, шухадам а кхаьрдардац, амма шу вовшахдовлахь, наха шу а лорурдац. Барт цхьаъболушхилалалш. Барт ч1ог1а маь1на долуш х1ума ду шуна. |
| 11.*МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ* | Шеранталламан диктант | **«Б1аьстенан суьйре.»**  Хаьийхьуна, доттаг1а, нохчийнлаьмнашкахь б1аьстенан суьйре мел хаза хуьлу? Гобаьккхина, б1аьрг мел кхочу а, гушхуьлу, говзачукуьйгашалеринабасархьаькхчасанна, лилула-сийнабасеш. Царна т1ехь техкачустеша а, коканийнкоьллаша а, хьаьрса-хьечаша а хьалххехьзазадоккхий, мел генараюьртакхачайоцхьаша-тайпатамашийна хаза хьожа. Лаьмнашна т1ехьа бала карах цадолуш, тийсалуш, сецалуш, буха г1ертачу малхо шеен дашо з1аьнарш басешца д1аяржайой, исбаьхьасуьрташ х1иттош лепо доладобасешнакузхилла 1охку и хаза зезагаш. 1аламан х1оттамах даккхийдеш, царна т1ехула дайн хьийзашхуьлубаснатайп-тайпана долу полларчий, дахарнасаьхьара долу накхаранмозий, з1уганашший. Секха-1одаца кхоьссинапхасанна, мозашний, чуьркашнийчухехкалуш, шок етташ, хьийзашхуьлу т1ам 1аьржа ч1ег1ардигаш. (107 дош) |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 класс  Нохчийн мотт | | |
| № | Мах хадоран г1ирсан ц1е | Белхан ц1е |
| 1 | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А.* | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А.*  Талламан диктант «Нана-Даймохк» |
| 2 | *МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ.* | *МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ.*  Сочинени. «Ларде вай 1алам!» |
| 3 | *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ.* | *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ.*  Талламан болх «Новкъахь» |
| 4 | *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ.* | *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ.*  Изложени «Дуьххьарлера хьехархо» |
| 5 | Терахьдош. | Терахьдош.  Талламан болх «Ши к1ант тилар» |
| 6 | Терахьдош. | Терахьдош.  Сочинени «Хьоме Даймохк» |
| 7 | ЦӀерметдош. | ЦӀерметдош.  Талламан болх (тест) |
| 8 | ЦӀерметдош. | ЦӀерметдош.  Талламан болх «Олхазарийн дуьне» |
| 9 | Хандош. | Хандош.  Изложени «Гуьйренан йуьхь» |
| 10 | Хандош. | Хандош.  Шеран талламан болх «Йуьртахь суьйре» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. *МОТТ А, КЪАМЕЛ А.* | Талламан диктант | **« Нана-Даймохк»**  Бийцина ца валлал, хаза, беркате мохк бу вайн. Тайп-тайпана дитташ долу хьаннаш йу, шера аренаш, лекха лаьмнаш. Чухьаьжча, йуьхь-сибат а гуш, бухдуьйлу сирла шовданаш. Исбаьхьа чухчареш йу дешица, детица кхелина.  Дитта т1е олхазар хуу. Цо вайга дагара дуьйцу, шен зевне аз вайн дегнех а хьерчош. Т1аккха ойла кхоллало: «Ма хаза а, ма зевне а бу-кх хьо, Нана-Даймохк,»-олий. Иштта вайн мохк хаза, токхе хиларна деха вайца и тайп-тайпана олхазарш.  Бес-бесара бецаш йу, шеца олхазаршна дез-деза х1у а долуш. Стоьмаш бу: кхораш, комарш, стеш, хьармакаш (шиповник)… .  Уьш олхазарийн даарш ду. Адамаша олхазарийн 1уналла дан деза.  1ай арахь яах1ума а латтош, дитташ т1е гуйш а (кормушка) ухкуш…  (113дош. С.-М. Гелагаев. «Олхазарийн дуьне-сан дуьне.»)  **Грамматически т1едиллар.**  *Морфологически таллам бе.*  1-ра вариант. 2-г1а вариант.  *Аренаш, ойла, стоьмаш. Бецаш, кхор, шовданаш*  3-г1а вариант.  *Мохк, дитташ,нана* |
| 2. *МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ.* | Сочинени | **«Ларде вай 1алам?»** |
| 3. *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ.* | Талламан диктант | **«Новкъахь»**  Б1е ткъа километр некъ хьалхалецира автобусо. Х1ара ткъе ворх1азлаг1а вог1уш вара кху новкъа. Т1аьххьарчу ворх1-барх1 шарахь-м шера асфальт биллинчу новкъа атта йоьдура автобус.  Цо делкъале кхачавора Семёновке. 1одо кхоьссича санна йоьдура и, некъа йистера йалташ йагаръеш. Кхунна х1ора колл евзара кху новкъахь. Колл-м ян а йацара. Аьхкенан малхо къиза йагийна, хьакхаделча куьйга хадор долуш, нилха йаьлла йоца ира буц йара.  Цхьа 1индаг1 а дацара б1аьрго ма-лоццу д1а, анайистах хотталучу, шерачу, йалта эрина ч1анайаьллачу арахь. Аренна т1е йижинчу йовхонан юькъачу тоьвнан тулг1еш хедош йоьдучу автобус чу довха х1о детталора.88 Шовзткъе пхоьалг1ачу шарахь кхо г1аш бинарг бара х1ара.  Х1етахь-м х1ара берриге а г1амаран бара. Ког баьккхича, мачаш къайлайовлура а багош, чуьра когаш а багош…  (112дош. Яшуркаев С. “Маьрк1аж-бодан т1ехь к1айн хьоькх.»)  **Грамматически т1едахкарш.**  1*. Буха сиз хьакха билгалдешнашна а, терахьдешнашна а.*  2. *Морфологически таллам бе.*  1-ра вариант. 2-г1а вариант.  *Ткъе ворх1 керла (ло)*  3-г1а вариант.  *ворх1-барх1 (шо)* |
| 4. *МОРФОЛОГИ. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ОРФОГРАФИ.* | Изложе-ни | **«Дуьххьарлера хьехархо»**  Тхешан куьпарчу берашца школе йигира со а. Мел хаза хетара суна! Моьттура, дерриг дуьне оцу сайн жимачу т1оьрмиг чохь ду, цу чуьрчу абато со цхьана тамашеначу ирсе кхачор йу.  Лулахойн бераша хьехархочуьнга д1аелира со. Тхан йишин Элитин хенара йо1 йара иза. Х1етахь дуьйна дуккха а шераш д1адевлла. Амма суна цкъа а диц ц ало и де, сайн дуьххьарлерачу хьехархочун сурт а. Х1инца а гуш санна хета цуьнан эсала, йекхна, к1айн горга юьхь, къинхетаме б1аьргаш, букъ буьззина ловзу стомма 1аьржа ши ч1аба, д1аса т1емаш тесна, даьржина 1аьржа ц1оцкъамаш, к1еда аз.  Суна а, тхуна массарна а Белител дагна хьоме адам дацара. Цо т1еюьйхина муьлхха коч, тиллина йовлакх, лергех оьхкина ч1агарш, когара мачаш – уьш механа мел йорах хиллехь а, тхуна исбаьхьа исбаьхьа хетара. Тхо дерриш а цунах тардала г1ертара. Тхуна юккъехь тасаделла доттаг1алла милла а хьоьгур волуш, довха, безаме дара.  Массанхьа а тхоьца яра Белита. Х1инца а ойла йо ас: цо ешаза книга, цунна ца хууш х1ума хила а хиллий техьа? Муьлхха хаттар шега даларх, эсала ела а къежий, нийса жоп лора цо. Дуьйцура муьлххачу а книгах лоций. Ткъа туьйранаш! Цкъа а к1ордор дацара цаьрга ладог1.  (160 дош) А.Айдамиров |
| 5.Терахь-дош | Талламан диктант | **«Ши к1ант тилар»**  Деъна са хилира. Гобаьккхина хьун йара лаьтташ. Цхьана а меттехь некъан лар йацара гуш.  Ши к1ант ц1ехьа верза лууш вара. Амма муьлхачу аг1ор ваха веза ца хууш, тиллера и шиъ. Мацвелла кийра 1ийжара.  Делкъхан хиллера. Бажа лелла некъаш карийча жимма сапарг1ат даьллера шина к1ентан. Ламанан дежийлашкахь гуш дара жа а, бежнаш а. Дукха гена валале, бетта мохь хезира шина к1антана.  Ц1ера т1аьхьа даьлла орца, сахиллалц маьхьарий, детташ, 1аннаш цоьстуш леллера. Лечий, 1алхий царна карор вара, и шиъ цхьаьна аг1ор д1аихна гена ваьлла ца хиллехь.  Шаьш 1ачу к1отарара вуьрх1итта-берх1итта километр хиллал д1аихна хиллера и шиъ. (Х-А. Берсанов)  Т1едиллар: 1. Терахьдешнаш билгалдаха. 2.Кхоалг1ачу предложенина синтакс. къастам бе |
| 6.Терахьдош. | Сочинени | **«Хьоме Даймохк»** |
| 7. ЦӀерметдош . | Талламан болх(тест) | **Тест**  **В-1**  1.Терахьдашо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_хаттаршна жопло  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лаамаза терахьдошо лу  3.Йуьйцуш йолу х1уманаш йукъа а лоцуш, хуттургаца лелаш долчу терахь дашах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_олу  4.Гулдаран терахь дешнашна буха сиз хьакха:  Ворх1е а, ткъе шийтте а, пхи-ялх, ворх1-барх1, пхийтте а, цхьаъ а.  5.Д1аязйе предложенеш, терахь дешнаш йозанца а йаздеш:  Майн 27-чу дийнахь тхо ц1ахь ду школера. Тазица цхьаьна чувоьллира кхин 17 стаг.  6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ц1ерметдош олу  7.Йаххьийн ц1ерметдешнаш\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_йуьхье декъала  8. Дар йа хилар муьлххачу а цхьана йуьхьа т1ехь соцуш хилар гойтучу ц1ерметдешнех\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_олу  9.Легаде дерзоран ц1ерметдош (ваьш)  **В-2**   1. Терахьдошолу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   2.Масаллин терахьдешнаш дукха хьолахь шаьш масалла гойтуш долчу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_цхьаьна лела.  3.Чолхе декъаран терахьдешнашна буха сиз хьакха:  Диъ-диъ б1ар,шиъ, кхооккха, исс-исс мог1а,пхиппа.  4.Йуьйцуш йолу х1уманаш ерриг юкъа а лоцуш, хуттургаца лелош долчу терахьдашах\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_олу.  5.Элпашца д1аязде терахьдешнаш:  7,8,9,27,40.  6.Ц1ерметдешнийн тайпанаш\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_йу  7.Чолхе дерзоран ц1ерметдешнаш\_\_\_\_\_\_\_\_декъах лаьтта  8.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_къастамза ц1ерметдош олу.  9.Дожаршца лега дегайтаран ц1ерметдош х1орш: |
| 8.ЦӀерметдош . | Изложе-ни | **« Олхазарийн дуьне.»**  Берахь дуьйна хилла со олхазарш дезаш. Х1инца воккха мел хили а, ч1аг1луш схьабог1у сан цаьрга болу безам. Царех вуно ч1ог1а самукъадолу а сан. Дала ма-кхоллара, ц1ена, исбаьхьа ду олхазарийн дуьне. И дуьне девзачеран синош даима а сирла, ц1ена хир ду , Дала азаллехь кхоьллина ма-хиллар.  Сан дов хилла олхазарийн бенаш дохош болчаьрца, уьш лазош, заь1апдеш болчаьрца. Уьш адамех теша, ткъа цхьадолу адамаш къиза хуьлу цаьрца, къинхетам бохург х1ун ду а ца хууш. Делах ца кхоьру хир бу-кх уьш.  Олхазарша, пайда бар бен, зен ца до.Уьш ца хилча сагалматаш дебар яра. Ораматийн дуьне г1ийла хир дара я хиллане а хир а дацара.  Олхазарш вайх тешна ду,-вай царех тешна ду. Дуьненахь Дала мел кхоьллина х1ума вовшашца йоьзна ю.  (116дош. С.-М. Гелагаев. «Олхазарийн дуьне-сан дуьне.»)  **Грамматически т1едиллар.**  *К1ел сиз хьакха ц1ерметдешнашна.*  *Билгалдаха церан тайпанаш* |
| 9.Хандош | Изложе-ни | **«Гуьйренан йуьхь»**  Т1е к1урз биллинчу тхевнах терачу стиглара бутт, иккхинчу кехат латийна, шиша т1ехь долу чиркх, мехкдаьтта кхачийча санна, д1абайра : ткъа седарчий-м тоххарехь гучуьра д1адевллера.  Буьйса т1етт1а 1аржлуш лаьттара : мохо схьалоьхку мархаш, лаьтта т1е буьззина бода х1оттош, 1аь1аш йара. Из яра нохчийн йаьрташкарчу ц1енош чохь, товхашна хьалха а хевшина, 1аьржа б1аьргаш долчу бараша, г1ийлачу ц1ергахь херца а хоьрцуш, хьажк1аш йотту зама. Теркаца г1ум г1аттош, хьекха болабелира цхьа ирча мох. Ткъес деттаран лепарехь гуш хуьлура лаьхьанах терачу, г1ашший, генашший д1аидочу, цу Теркан асанан масаллий, аьрхаллий, лаьтта т1ехула акхтаргашший, дог1ано етта тулг1енашший. Дохк санна юькъачуй, оцу буса инзаре акхачуй хьуьнхахь, дезачу а, дег1е зуз доуьйтучу а озанца, шен к1езех хаьдча санна, уг1уш борз а хезара лахахьуо хин йистехь. Цуьнан уг1ар, дог1анца дера хьоькхучу мохан уг1арх д1а а оьй, цхьаъ хуьлий д1адахлора цкъа, юха а къаьстара, д1аоьра т1аккха а. Оцу лерг г1елдчу, дог те1очу г1аранна юккъехула наг-наггахь, халла, къорра схьахедара .Теркал дехьарчу нохчийн юьртахь ж1аьлеш летар.  Буьйса йоьхна еанера.  **План.**  «Бутт 1аржлуш лаьттара».  «Иза йара гуьйре йу  лу зама».  «Уг1уш юьртахь ж1аьлеш летара».  «Нохчийн юьртахь ж1аьлеш летара». |
| 10.Хандош. | Шеран талламан диктант | **« Йуьртахь суьйре»**  Луьстачу хьаннаша хазбинчу ломан к1ожехь 1уьллура Мусин-К1отар.1аламан хазалло кхелинчу оцу жимачу юьрта юккъехула чекхдолура лекхачу лаьмнашкара охьадог1у г1овг1ане шовда. Инзаре хаза хуьлура кхузахь суьйре. Шовданаш декар,олхазарийн эшарш,дежийлашкара ц1ехьа дирзинчу уьстаг1ашний , гезаршний дуьхьал уьдучу 1ахарийн буьхьгийн 1ехар, ловзуш лелачу кегийчу берийн аьзнаш.Уьш дерриге а вовшвех оьй, синкъераме г1ар кхоллалора.Иза лаьмнаша д1аузий,стамйой,1аннашкахула чекхйоккхура.  Гонахарчу йарташкарчу кегийчу нахана а хазахетара Мусин-К1отар.Цуьнан коьртачу бахьанех цхьаъ цхьаъ дара куц а,г1иллакх а оьздангалла а цхьанадог1уш болу мехкарий кхузахь дукха хилар. ( 80дош)  **Т1едиллар.**  *1.Хьалхара кхо предложени синтаксически къстае* |
| **7 класс**  **Нохчийн мотт**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** | | 1 | *МАТТАХ ЛАЬЦНА ЙУКЪАРА ХААМАШ* | *МАТТАХ ЛАЬЦНА ЙУКЪАРА ХААМАШ*  Хаарш талларан болх «Г1а» | | 2 | *ТЕКСТ* | *ТЕКСТ*  Сочинени «Йоь1ан эхь,к1ентан йахь ма эшайойла» | | 3 | *ХАНДОШ* | *ХАНДОШ*  Талламан болх «Нана» | | 4 | *ХАНДОШ* | *ХАНДОШ*  Талламан болх. Тест №1. | | 5 | *ХАНДОШ* | *ХАНДОШ*  Изложени «Олхазарийн баркалла» | | 6 | *ПРИЧАСТИ* | *ПРИЧАСТИ*  Талламан болх «Г1арг1улеш» | | 7 | *ДЕЕПРИЧАСТИ* | *ДЕЕПРИЧАСТИ*  Сочинени «Тешам» | | 8 | *МАСДАР* | *МАСДАР*  Талламан болх. Тест №2. | | 9 | *КУЦДОШ* | *КУЦДОШ*  Талламан болх «Ирсе б1архиш» | | 10 | *ГIУЛЛАКХАН КЪАМЕЛАН ДАКЪОШ* | *ГIУЛЛАКХАН КЪАМЕЛАН ДАКЪОШ*  Изложени «Хьаша ларар» | | 11 | *ГIУЛЛАКХАН КЪАМЕЛАН ДАКЪОШ* | *ГIУЛЛАКХАН КЪАМЕЛАН ДАКЪОШ*  Шеран талламан болх «Мохк бегийча» | | | |
| 1.*МАТТАХ ЛАЬЦНА ЙУКЪАРА ХААМАШ* | Талламан диктант | **«Г1а»**  Г1а доьжначу варшахь г1а дожаза лаьтта нежнаш, генара хьаьжча, элан литтанех тарлора. Йалтех йуьззина лаьттина аренаш йассаеллера. 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 юккъехь а, т1ехь а, мотт хьаькхча санна, ц1ена яра. Цхьаннахьа охьайоьжна луьйдиг йацара гуш. Гуьйранна ирча хуьлу йараш. Уьш бухйаьхначуьра оьрнаш Элберда д1ашардинехь а, леррина болх бар гойтуш, билгалдуьйлура. Дечу г1уллакхна и т1ера хилар хаьара…  (106дош. Х. Эдилов.)  **Грамматически т1едахкарш.**  *1. Предложенина синтаксически таллам бе, билгалдаха къамелан дакъош.*  *2. Хандош хенашца хийца:*  1-ра вариант 2-г1а вариант  *билгалдуьйлура. йассайеллера.* |
| *2.ТЕКСТ* | Сочинени | **«Йоь1ан эхь, к1ентан йахь ма эшайойла»** |
| 3.Хандош  4.Хандош | Талламан диктант  Талламан болх(тест№1) | **«Нана»**  Социйлахь х1ара бен стаг вацара. Йа кхин нах хуьлу хан а яцара иза-м: буьйсанна цхьайтта даьллера. 1аьнан заманахь 1арж мА лой пхиъ даьлча. Шело юьйлура дег1ах чекх. Мох а бара юткъачу 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 сахьат 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) |
| **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 дедекъах …**  **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) ялхийтта, вуьрх1ийтта, берх1ийтта,  2) шийтта, дейтта, пхийтта,  3) доьалг1а, пхоьалг1а, б1озза  **9. Билгалдешнаш хуьлу:**  1) йукъара, долахь,  2) цхьалхе, чолхе, х1оттаман,  3) лааме 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, |
| 5.Хандош | Изложе-ни | **«Олхазарин баркалла»**  Кехаташ, газеташ чутуьйсу йаьшка кертах д1атоьхнера йара.  Йуххехула д1асалелара адамаш, машенаш.  Шина дийнахь ц1ера ваьлла а лелла, ц1а веанера со. Керла газеташ схьаэца дагахь йаьшки чу хьаьжча, со цецвелира.  Газеташца йаьшки чохь дара дакъаделла гаш, чемхалгаш,месаш. Луларчу берашна г1еххьа оьг1азвахара со. Нехаш ара а кхийсина, йаьшка  ц1анйира ас.  Цул т1аьхьа цхьа-ши де даьлча а изза хилира: йаьшки чохь «нехаш» йара.Йуха а луларчу берашна реза воцуш,  яьшка цанъян воьлча, сан тидам хилира жимачу шина олхазаран. Уьш суна гена ца дуьйлуш, «ц1арр-ц1арр» деш хьийзара. Х1ун ду техьа х1ара аьлла, йуьстах а ваьлла, сайн болх бан х1оьттира со. Ас деш долу татанаш тергал а ца деш, олхазарша а д1аболийра шайн болх: уьш рогг1ана сан яьшки чу а оьхуш, арадуъйлура.  Шолачу дийнахь хьаьжча, яьшки чохь котаман месех  бина горга бен бара.  Цхьа к1ира даьллачу хенахь дагадеана ас яьшка схьа-  йиллича, чуьра араиккхира букъ т1ера мокха, до1ахан басахь, чук1елара ц1еран-ц1ечу басахь долу хаза, жима олхазар. Иза гена ца долуш охьахиира, синтем байна дека а декаш. Олхазар реза дацара ша бенара меттахдаккхарна.  Бенахь 1уьллура стигалан басахь жима диъ х1оа. Т1аккха  яьшка хьостамий а тухуш д1акъевлира ас, олхазаршна чуара довла 1уьрг а дитина.  Цхьана дийнахь х1усамнана хесахь асар деш йоллура.  Цо д1ах1оттийначу аьстанан г1ожа т1е а хуьйшуш шайн  «ц1ар-ц1ар» деш наьрсийн хуталш йу  йуккъе лелхаш, лийлира цхьа хаза олхазарш. Уьш башха къехка а ца къехкара.  Цара хесара а, бешара а леца а лоьцуш, дууш х1аллакдора  зуламе н1аьний а, кхийолу садолу х1уманаш а. Йаьшка шайн х1усамна парг1ат йитарна баркалла олуш дара и кегий олхазарш. (Хь. Хасаев. 232 дош)  **Герггара кеп:**  1. Газетийн йаьшки чохь нехаш.  2. Х1усамдас олхазарш тергалдо.  3. Йаьшки чохь бен.  4.Олхазарийн баркалла |
| 6.Причасти | Талламан диктан | **«Г1арг1улеш»**  Кертахь яьлла г1овг1а ца хаалора цунна. Цуьнан ерриге а ойла стиглахула г1ийлачу узаршца къилбехьа йоьлхучу г1арг1улеша д1алаьцнера. Кхеран кертахь йаьлла хаза сийна буц, цундела кест-кеста корах ара б1аьрг тоха дог дог1у. Йуург-мерг эца вог1у кху туькана гонаха мел веха стаг. Керта мел вог1у стаг саг1ина х1ума ца кховдош д1а ца вохуьйтура йоккхачу стага. Буьйцу мотт ц1ена а, шера а хиларца къаьсташ вара пхьоьхане гулбеллачу нахана юккъехь к1айн маж йолу зоьртала цхьа стаг…  … Кхораш чохь кочарчу т1оьрмигах ши лекъ, моший а кхозуш вог1учу Мурдална ма-йарра гора х1ара орцан когашкахь 1уьллу шайн юрт.  Котаман к1орнин г1ийла «ц1ик» иккхира кхуьнан семачу лерга. Эвла йолчухьара куьйра дог1ура. Цуьнан м1араш юккъехь кхозура и т1аьхь-т1аьхьа орцадоху к1ор-ни…  (112 дош.)  **Грамматически т1едахкарш.**  *1. Причастешна буха сиз хьакха.*  *2. Лаамечу причастешка а йерзош, схьаязъе текста юккъера лаамаза причастеш.*  Кеп. Йаьлла г1овг1а- йаьлларг, йоьлхучу г1арг1улеша- йоьлхурш. |
| 7.Деепричасти | Сочинени | **«Тешам»** |
| 8. Масдар | Талламан болх(тест№2) | **Тест «Нийсаниг харжар» *7 класс.***  **1. Причасти олу :**  а) предложенин коьртачу меженах ; б) хандешан шатайпанчу кепах ; в) ч1аг1делла цхьанакхеттачу дешнех; г) юкъадалочу 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 хийцаяларца; 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) яханчу хенан билгало гойтург; б) хандешан гайтам берг; в)хандешан билгалза кепехь ерг;  г) дацаран маь1нехь ерг.  **7.Язъярехь вовшех къаьсташ яц;**  а) яханчу ,карарчу хенан причастеш; б) карарчу,йог1учу хенан причастеш; в)йог1учу, ихначу хенан причастеш; г) хила мегачу, яханчу хенан причастеш.  **8. Йог1учу хенан причасти кхоллало:**  а) яханчу 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 ерза тарло:**  а) ц1ерметдаше;  б) терахьдаше; в) хандаше; г) билгалдаше.  **Дог1анаш.**(ключи )  **1**.б  **2.**а  **3.**в  **4.**г  **5.** в  **6.**б  **7.**а  **8.**в  **9.**б  **10.** г |
| 9.Куцдош | Талламан диктант | **«Ирсе б1аьрхиш.»**  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, юха а басах хьалатасавели-ра иза. Амма куьг а, ког а д1атаса х1ума цахиларна, юха а 1инах чу шершаш 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… .  (139 дош. Саракаев Хь. «Ирсе б1аьрхиш.»)  **Грамматически т1едиллар.**  *Буха сиз хьакха деепричастина а, масдарна а, куц-дашна а.дееприч.,* |
| 10. *ГIУЛЛАКХАН КЪАМЕЛАН ДАКЪОШ* | Изложени | **«Хьаша ларар»**  Вайнехан 1адатехь хьаша-да т1еэцаран г1иллакх ч1ог1а мехала лоруш ду.  Нохчийн кицанаша а хьоьху вайна хьаша доккха беркат, ни1мат хилар: «Нагахь баттахь цкъа хьешо хьан х1усаман не1 ца тохахь, цу чу, не1 а ца тухуш, бала бог1ур бу». Хьан не1 а тоьхна, салам а делла, хьаша оьций аьлла, не1аре веъна стаг хьешан дарже волу, иза бохамах ларвеш, цуьнца ларам беш, хьошалла дар т1едужу стагана. Иза шен мостаг1 велахь а, хьаша хилла т1евоьссинехь, и лар а вина, цуьнан г1уллакхе а хьаьжна, новкъаваккхар т1ехь ду оьздачу стагана.  Хьалха заманахь хьешо ша дийццалц и варан 1алашо а, цо арабаьккхина некъ а хоттуш ца хилла, кхо дей-буьйсий даллалц муххале а. Хьаша д1авоьдуш, иза новкъа воккхуш, кет1а ваьлча, и кхузза юхахьажжалц латтар г1иллакхе лоруш хилла. Нагахь зама кхераме йелахь, хьаша йуьртах йа цунна кхерам боцчу метте валлалц новкъа воккхуш а хилла.  Хьешана тешнабехк бар йа 1оттар йар, бохамах лар ца вар доккха эхь хила нохчийн, диц а ца деш, т1аьхьенера т1аьхьене долуш, дуьйцуш. Вайн къоман иэсехь ду хьаша-да ца ларар эхье г1уллакх хилар. Хьаша-да т1еэцар, чувитар, ларар дуьххьалд1а адамийн г1иллакхаш хилла ца 1аш, х1окху дуьненан дахаран дохо йиш йоцу деза-сийлахь доза а хилла.  (М. Ахмадов «Гулдина йозанаш-5»)  **Хьесап:**  1. Вайнехан 1адатехь хьаша-да т1еэцар – ч1ог1а мехала г1иллакх.  2. Хьалха заманахь хьешаца лелош хилла г1иллакхаш.  3. Хьаша-да т1еэцаран, чувитаран, лараран мехалла. |
| *11.ГIУЛЛАКХАН КЪАМЕЛАН ДАКЪОШ* | Шеран талламан болх | **«Мохк бегийча.»**  …-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 юххехь 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.»)  Грамматически т1едиллар.-*Билгалдаха къамелан дакъош* |
| 8 класс  Нохчийн мотт   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** | | 1 | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А* | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А*  Хаарш талларан болх «Ирсе б1аьрхиш» | | 2 | *МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ* | *МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ*  Изложени «Дайн 1адат» | | 3 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Талламан болх «Хи» | | 4 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Сочинени «Тешам» | | 5 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Талламан болх. Тест №1. | | 6 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Талламан болх «Ло» | | 7 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Изложени «Ламанан хи» | | 8 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. 9ПУНКТУАЦИ  Талламан болх. Тест №2. | | 9 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Талламан болх «Цхьалла» | | 10 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Сочинени «Нохчийн къоман зуда» | | 11 | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ  Шеран талламан болх «Кехат» | | | |
| 1. *МОТТ А, КЪАМЕЛ А* | Таламан диктант | **«Ирсе б1архиш»**  Цхьана хьуьнхахь йехаш-1аш йара зу. Цуьнан к1охцалех цхьаъ ирсе хилла, дикачу адамашна беркат дохьуш. Иза луларчу йуьртарчу нахана хезна. Амма цхьаннеа хууш ца хилла, ирсе к1охцал муьлханиг ду. Т1аккха уггаре а сутарчу стага аьлла: «Вай и зу схьалоцур йу. Цуьнан к1охцалш дерриш а схьа а даьхна, х1оранна цхьацца д1алур ду. Иштта а хуур ду ирсениг муьлха ду».  Цул т1аьхьа нах зу лаха бахна, цхьаъ воцург. «Садолу х1ума ен а йина, даьккхина ирс суна ца оьшу»,- аьлла, ц1ахь 1ийна иза.  Цхьана дийнахь дечке вахана и миска стаг. Наха лоьху зу т1ееана цунна. Адамийн маттахь йист хилла иза:  – Хьайн догц1ена ойланаш а, хьанал дахар а девза суна. Сайн ирсе к1охцал ас хьуна д1ало. Зуламечу нахана со карор яц, - аьлла, к1охцал д1а а делла, д1аяхана зу.  Мел лехарх нахана зу ца карийна. Ткъа воккхачу стеган керта ирс а, беркат а деана.  (128 дош) |
| 2. *МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ* | Изложе-ни | **«Дайн 1адат»**  Мацах цхьана юьртахь ловзар хилла. Луларчу йарташкара кегийрхой, баккхий нах а баьхкина, ч1ог1а тамехь д1ах1оьттинчу цу ловзаргахь, шина жимхина юкъахь хиллачу дар-дацарехь, цу шиннах цхьаъ, шаьлта а кхетта, велла. Велларг ша цхьалха вехеш-1аш волчу воккхачу стеган к1ант хилла.  Т1аьхьадаьлла орца а долуш, ведда вог1у х1ара куьгбехкениг веллачу к1ентан уьйт1а нисвелла. Къоьжа маж а йолуш, хено дакъийна куьйгаш 1асанна т1е а дехкина, шена хьалха лаьттачу воккхачу стаге дехна шен къона са дадийна веанчо:  – Воккха стаг, ларамза, ца хууш, сан карах стаг вели-кх оцу ловзаргахь… Хьайн таро елахь, къайлаваккхахьара ахь со, орца ду-кх суна т1екхуьуш, – аьлла.  – Схьавола сан х1усаме, ас лардийр ду хьан дег1 а. са а, – аьлла, жоп делла цуьнан дехарна воккхачу стага. Йоккха г1овг1а а эккхийтина, воккхачу стеган ков-керта кхаьчна куьгбехкечунна т1аьхьадаьлла орца.  – Воккха стаг, – аьлла, д1адолийна шени къамел царах цхьаммо, – дош дашера а даьлла, иза девне а дирзина, шаьлта тоьхна хьан цхьаъ бен воцу к1ант вий-кх хьенехеран ловзаргахь. Куьгбехкениг хьан керта эккхаш гира тхуна. Бехк ма биллахьара ахь, г1ар-г1овг1а яхьаш, тхо хьайн керта лелхарна. Галдевлла хилла тхо, хьан керта иза вог1ийла дац. Дала кечдойла хьан к1антана! Дала собар лойла хьа син-дег1ана!  Цара деш долу къамел ша ма-дарра хезаш хилла шен са дадийна веанчунна.  Гобина шена лаьтташ долчу адамашка собаре хилар а дехна, шен ц1ийнан не1арехьа вирзина, кхайкхина воккха стаг:  – Хьаша, схьагучувала, хьан сина кхерам бац х1окху х1усамехь, х1окху кертахь…  Корта охьа а бахийтина араваьллачу к1анте юха а вистхилла воккха стаг:  – И цхьа г1ортор, и цхьа т1аьхье яра сан, со велча, сан тезет схьаэца йисина, т1аьххьара суна чуьра са д1адолуш сан б1аьрнег1арш д1акъовла виснарг и цхьаъ вара. Йохий ахь сан г1ала, д1аяьккхи ахь син г1ортор, хадий ахь сан орам… Х1инца маьрша ву хьо, цуьнан ч1ир лохуберш юха хьайна т1екхаччалц!  Зиярт чуьра араволуш санна, 1аш волчу воккхачу стагана а, гулделлачу адамашна а шен букъ ца гойтуш, къайлаваьлла кхайкхаза веана хьаша. (300 дош) Д. Сумбулатов.  **Хьесап (план)**  Ловзаргахь хилла бохам.  Лурвоьлларг веллачу к1ентан да волчу кхочу.  Хьаша ларвар – дайн 1адат.  Орца т1аьхьа кхочу.  Ирча кхаъ  Воккхачу стеган къонахалла. |
| 3. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Талламан диктант | **«Хи»**  Хи чуьра ч1ерий дохуш сакъералора Хьажмурдан. Къаьсттина ч1ог1а сакъералора цуьнан дай чу хьоьжуш. Шен воккхах волчу вашас бина жима дуо бара к1ентан хи чу буг1уш лелош. Дуьйрийн мижарг а, ягийна ма1а а, багийна хьаьжк1ан кан а, сискал а тосура Хьажмурда цу чу. Башха хи к1оргачу метте а ца буг1ура цо иза. Шалажа а дацара иштта доккха хи а. Маь1-маь11ехь дог1ура и. Лохачу бердан к1ел, хи к1оргачохь, дуо буг1уш меттиг яра Хьажмурдан. 1уьйранна а, сарахьа чу моссаза хьожу а, чабакх а, ирг1у а, ч1ерий дохура цо.  Цхьана буьйсанна стигал къекъаш дог1а а деана, хиш дистира. 1уьйранна самаваьллачу Хьажмурдана хезаш яра дистинчу хино ен г1овг1а…  Ши-кхо де даьллачул т1аьхьа, хи дистинчуьра чудоьжча, хьажа ваханчу Хьажмур-дана шен дуо ца карийра…  (117 дош. Х-.А.Берсанов. «Вайн махкара акхарой а, олхазарш а.)  **Грамматически т1едахкарш.**  *1. Билгалъяха коьрта меженаш.*  *2. Предложенешна юккъера схьаязде дешнийн цхьаьнакхетарш, билгалъяха уьйраш:*  1-ра вариант-*1-ра пред.*  2-г1а вариант-*5-г1а пред* |
| 4. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Сочинени | **«Тешам»** |
| 5. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Талламан болх(тест№1) | **Тест**  **1. Х1уманан билгало гойтучу къамелан декъах … олу.**  1) ц1ердош 3) терахьдош  2) билгалдош 4) ц1ерметдош  **2. Х1уманан дар я 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 я 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 д1аязде)**  1) мухаллин, юкъаметтигаллин, …  2) масаллин, рог1аллин, …  3) яххьийн, дерзоран, …  **8. Караде г1алаташ.**  1) ялхийтта, вуьрх1ийтта, берх1ийтта,  2) шийтта, дейтта, пхийтта,  3) доьалг1а, пхоьалг1а, б1озза  **9. Билгалдешнаш хуьлу:**  1) юкъара, 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, |
| 6. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Таламан диктант | **«Ло»**  Ло дог1у даккхийчу чимашца, массо х1ума а хьулдеш. Малх ма-кхийтти, гуча-м дер ду дерриге а… Вон а, дика а. Жаьмбикна-м гуттар а и иштта дуьйла хаьара. Х1инца санна ца хиънехь а, геннахь, кхетаман к1оргенехь, ехара и ойла. Цо сецавора цхьадолчу некъашна т1е ца волуьйтуш. Хало-о-м дара иза, х1етте а и хало лан а лайна, т1ехъяьлча, декхна хетара денош а, буьйсанаш а…  Йукъ-юккъера екхна ю стигал. Мархашна юккъехула 1еначу беттан серлонехь лепа чимаш. Куй д1а а баьккхина лаьттачу цуьнан коьрта т1ехь соьцу уьш, юха деша.  Цо д1атуьллу куй. Т1аккха хьаннашлахь 1уьллучу жимчу юьрте б1аьрг бетта. Д1атийна юрт. Йукъ-йуккъехь бен стогарш а гац. 1аьржа г1аларташ а хилла лаьтта ц1енош а, царна гонахара бошмаш а. Тийна йу кхуьнан х1усам а…  (117 дош. М.Ахмадов. «Мохк бегийча.»/  **Грамматически т1едиллар.**  *Синтаксически таллам бе.*  1-ра вариант.  *Мархашна юккъехула 1еначу беттан серлонехь лепа чимаш.*  2-г1а вариант.  *1аьржа г1аларташ а хилла лаьтта ц1енош а, царна гонахара бош-маш а.* |
| 7. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Изложени | **«Ламанан хи»**  Ирча хуьлу ламанан хи дистича. Охьанехьа дукха чехка дог1уш хиларна, шена дуьхьал нисъелларг охьатухий, хьоший, кагйой д1а- йоккху цо. Лекха бердаш лахара огий, чухерцадо, орамашца бух а дохуш, дитташ охьакхоьхьу. Х1аваъ дегош гонаха г1уг1 лаьтта.  Хин мокха пен х1инца шерра гуш т1аьхь-т1аьхьа схьат1ешершаш, боккха хуьлуш хилла. Инзаре г1овг1а яьккхина цо. "Кхуьур вац, х1ал-лакъхили тхойшиъ", - аьлла, Лоьмина дагатоссушехь, ма-йогг1у говр хаьхкина шайна орцах вог1у бере гина цунна\*. Иза тхан объездчик Са- лахь хилла. Цунна дуьхьалхьаьдда Лоьма, Хьасан а текхош.  Салахьа, ша т1екхоччушехь, говр юха а хьовзош, катоьхна шена хьалха хьалаваьккхина Хьасан.  Схьат1етасало т1еххьа! - мохь тоьхна цо Лоьмига.  Д1алалла! - аьлла, Лоьмас, мохал маса ша д1а а эккхаш. Цкъа вухахьажа кхиъначу Салахьана гина юххе кхоччуш доллу дистина до- г1ухи. Хьалха кхийда саьрмикан моттсанна, ирча хилла хин юьхь. Лаьххьара ницкъ т1ебахийтина, кхин а чехка ведда Лоьма.Бергашца жаг1а юхабетташ йоьдучу говрана юххе а иккхина лалвелла,т1екхаьч- начу хин юьхьо к1ажийн пхенаш а дашош, боьрана сехьа иккхина Лоьма. Т1аккха, ирахь латта г1ор а ца хилла, бай т1е охьавоьжна иза.  Хин г1овг1а х1инца лакхахьара а схьахезаш, гонахара х1аваъ дуьзна. Меллаша корта хьала а айбина, д1ахьаьжначу Лоьмина бер- риге а боьра хиэ д1алаьцна гина. Кхин зен ца хуьлуш, шаьш к1елхьа- радовлар хазахетта, Хьасане хьаьжна, велакъежира.  Гайсултанов  **План х1оттор**  "Ирча хуьлу ламанан хиш".  "Иза тхан хехо Салахь хилла".  "Ирахь латта Мор а ца хилла, бай т1е охьавоьжна". |
| 8. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Талламан болх.Тест№2 | **1. Дешнийн цхьаьнакхетар олу:**  а) уьйрашца вовшах кхеттачу дешнех;  б) дуьхь-дуьхьал маь1на долчу дешнех  в)гергараорамболчудещнех.  **2. Орфографи олу**  а)сацаран хьаркаш нийса х1итторан бакъонехь;  б) дешнийн нийсаяздаран бакъонехь;  в)аьзнаш 1аморан бакъонехь.  **3. Орфографин ...тайпа ду.**  а)5;  б)2;  в)4;  4**.Карара уьйр кхаа кепара хуьлу;**  а) логически ,лексически,грамматически;  б)бартбар,урхалла,т1етовжар;  в)юьхьан,юьхьаза,ц1еран.  5. Предложенин коьрта меженаш...ю.  а) лач кхачам ,къастам,латтам.  б)орам,суффикс, чаккхе;  в) подлежащи ,сказуеми;  **6. Сказуеми хуьлу...**  а) хандешан цхьалхе ,ц1еран х1ттаман, хандешан х1оттаман;  б) гайтаран ,къастаман, къастамза;  в) чолхе,цхьалхе,х1оттаман.  **7. Предложенин коьртаза меженаш ю...**  а ) дешт1аьхье, хуттург, дакъалг;  б) лард, суффикс. чаккхе;  в)лач кхачам къастам, латтам;  **8. Латтамийн тайпа...ду;**  а) 9;  б)7;  в) 5;  **9.Х1ара дешнаш хенан латтамашбу;**  а) меллаша.д1аиккхина, ницкъ-ма-ббу;  б) уьйт1ахь, ломахь,стиглахь;  в) сарахь, жимчохь дуьйна,сахиллалц.  **10.Предложенехь латтам билгалбаккха..**  а) чехкачу махо буьрса лаьхкира стиглара мархаш.  11. карде г1алат:  а) ца безам, ца магар,  б) доттаг1алла, марнана;  в) дешархо ,нурседа.  **12 Хандашах предложенехь... хуьлу .**  а)лач кхачам;  б) латтам  в) сказуеми  **13 дацаран дакъалг ца ц1ердешнашца яздо...**  а) къаьстина  б) цхьаьна  в) наггахь къаьстина  **14 Карде г1алат.**  а) тапъаьлла, х1айтъаьлла  б)цавеанера, маг1олахь;  в) ловзура, доьшура  **15. Х1окху дешнашна юккъехь караде масдарш;**  а) вада, кхалла, т1елаца  б) хаза,говзабуьрса;  в) хаар, дешар ,хьехар |
| 9. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Талламан диктант | **«Цхьалла.»**  Буьйса. 1аьржа, тийна буьйса.  Цхьалла…Г1орасиз, синтем байна цхьалла.  Ма цхьаьна йог1у шуьшиъ! Вовшах къаста ца луш, б1ешерийн дохалла ши йиша хилла схьайог1у.  Амма яц шуьшиннан вовшашца я марзо а, я безам а. Ца ваьллачу денна д1акхоьхьу дахаран мур бу. Буьйса яьлла д1аяхча а ца юьту цхьалло…  Берх1итта шо ду и шиъ х1окху ц1ийнан дукъ гихь схьадог1у. Айманис лерина луьсту шен дахаран х1ора аг1о. Ерриге а беса ю, цхьа а яц воккхаверан лар йитина. Дега1ийжамаш, хьешна сатийсамаш, дегайовхонаш. Ур-атталла, ирсан з1ийдиг тесна меттиг яц.  И х1инца а инзаръюьйлу шаьшшиннан дахаран некъ, кхин ца хедаш, х1окху хене схьакхачарх…  Берийн дуьхьа лаьлла садетташ. Цара ницкъ а, доьналла а делла и хан яккха. Иштта д1аихна шераш… (111дош.)  Грамматически т1едиллар. -*Билгалъяхначу предложенешна синтаксически талламаш бе.* |
| 10. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Сочинени | Сочинени «Нохчийн къоман зуда» |
| 11. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ | Шеран талламан диктант | **«Кехат»**  …Маьрк1ажал т1аьхьа ц1акхечира нана. Цецъелира иза гинчух. Йиттина ирхъоьхкина берийн бедарш, чохь юучух хаза яьлла хьожа, бовхачу маьнги т1ехь ловзу ши к1ант.  -Дукха яха хьо! Хьо-м х1инца аса цадийриг а деш, йоккха ма хилла. Хьан да, ц1аваг1ахь, тешар а вац, ахьа иштта г1уллакхаш до аьлча.  Амма йоь1ан б1аьра хьаьжча, ненан бос хийцабелира. Йо1 т1орказ чу хьаьжний а, цо цу чуьра кехат дешний а, хиира.  Кехат нанас Х1азанах лечкъоран шен бахьана дара. Нанна дика хаьара, Х1азанна шен сил а дукха да везийла. Тидаме эцнера баккхийчийн санна йолу йоь1ан амал, ойла, мотт. Цундела йо1ана, и ирча кхаъ хезча, цхьа х1ума хиларна кхоьруш ца аьллера нанас да валарх лаьцна. Хан яьлча, х1ума ширло, цул т1аьхьа сатоха хала цахир-кх аьлла, дитинера…  (115 дош. С.-С. Саидов. «Мажъелла кехатан цуьрг.»)  **Грамматически т1едиллар.**  *Синтаксически таллам бе:*  1-ра вариант -1 предл 2-г1а вариант-7предл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9 класс**  **Нохчийн мотт**  Контрольные работы по чеченскому языку 9 класс   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** | | 1 | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А* | *МОТТ А, КЪАМЕЛ А*  Талламан болх «Хьоме йурт» | | 2 | ТЕКСТ | ТЕКСТ  Изложени «Бабин т1орказ» | | 3 | МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ | МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ  Талламан болх «Ирсе б1аьрхиш» | | 4 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Изложени «Вайнехан доьзал» | | 5 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Талламан болх (Тест №1) | | 6 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Талламан болх «Борз» | | 7 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Сочинени «Къонахчун амалш» | | 8 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Талламан болх (Тест №2) | | 9 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Изложени «Оьзда к1ант» | | 10 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Талламан болх (тест№3) | | 11 | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Сочинени «Г1иллакх» | |  | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ.  Талламан болх «Т1аьххьара гуьйре» | | | |
| 1. *МОТТ А, КЪАМЕЛ А* | Талламан диктант | **«Хьоме йурт»**  Самаевлла н1аьнеш кхайкха юьйлаелча, хьалаг1аьттира Алхаст. Уьйт1а ваьлла х1окхоламаз оьццушехь, эвлаюккъерачу маьждигехь молла а кхайкхира. 1уьйренан тийналлехь ц1ена, мукъамехь декара цуьнан аз.  Хьуьна йистера д1ахьаьжча, д1о-о лаха чохь гора Алхастан юрт. Х1окху меттехь, жа басенца дажа д1а а хоьций, охьахуура Алхаст тохара жималлехь. Аренаша юкъаерзийначу шен юьрте а хьоьжуш, хийла ойланаш йора цо.  Х1етахьчул дуккха а хийцаелла юрт. Шоръелла, ков**-**керташ алсамдевлла. Делахь а, Алхастан юрт ю и, хьалха санна, дагна хьоме а, хьалха санна, дагна гергара а.  Алхаст х1инца лаьттачуьра д1айолалуш яра буьрса хьун. Х1окху хьаннашца а дара Алхастан гергарло. Ерриге а, ала мегар долуш, жималла кхузахь пепнийн 1индаг1ашкахь а, Гуьмса ч1ожан басенашца кхуьучу кегийрачу хьаннашкахь а д1аяхнера Алхастан. XIopa т1улг, xlopa дитт гергара дара кхузахь. Д1а б1аьрг мел тоьхначохь гуш долчу суьрташа хилларш-лелларш дагатуьйсура.  Хьуьна йистера д1а Гумс**-**хи долчу aгlop варша боьрзучу ворданан новкъа д1аволавелира Алхаст. Цунна къилбехьа б1аьлланган а, пхонан а орамаш юккъера схьадолуш шовда дара. (145 дош) |
| 2. ТЕКСТ | Изложе-ни ПКЭ-н  кепехь | **«Бабин т1орказ»**  Хаттарш :  1.Цхьана хазачу б1аьстенан дийнахь Шовда стенга йахара?  2.Х1ун г1уллакхаш дора Шовдас бабина?  3.Бабас шега масех б1елиг кховдийча, муха хетара йо1ана?  4.Шодина даима а х1ун хазахетара?  5.Йо1ана х1ун моьттура?  Жоьпаш:   1. Цхьана хазачу б1аьстенан дийнахь Шовда денана йолчу йаханера , жима цуьнца марзо эца. 2. Бабина Шовдас чу нуй, горгам хьокхура, пхег1аш йуьлура, уьйт1е а ц1анйора. 3. Шен даг т1е гилгаш дохуш санна, хетара йо1ана, бабас шеен куьйган керайукъахь масех шекаран б1елиг кховдийча. 4. Шовдина даима а хазахетара бабин т1орказ. 5. Йо1ана моьттура, бабин массо къайле цу чохь лачкъийна йу. |
| 3. МЕТТАН ФУНКЦИОНАЛЬНИ ТАЙПАНАШ | Талламан болх | **«Ирсе б1аьрхиш»**  Х1инццалц д1адаханчу шен дахаран дерриге сурт дуьхьал х1оьттира Ахьъядан оцу миноташкахь. Х1ара ког а шершина, 1инах чувог1уш, кхуьнан кара еара цхьа жима колл. Иза карахь йолу куьг кегийра дегадора. Аьрру куьйго схьалаца бег1ийла х1ума лоьхура, амма кхо юьхьанца катоьхна т1улг, карара а баьлла, керчина 1инах чубахара. Охьакхаьчча цо даьккхина тата халла бен ца хезира Ахьъядана… Ког д1атасабала х1ума яцара…  Ницкъ г1елбеллера. Дерриге а дег1ах шийла хьацар тоьхнера. Колл карахь йолу аьтту куьг кулла т1ерачу к1охцалгаша шина-кхаа меттехь хадийнера. Куьг а, пхьарс а ц1ийша дуьзнера, амма иза тергалдечохь дацара г1уллакх. К1антана вала ца лаьара, иза ца тешара шен дахаран т1аьххьара миноташ т1ех1иттина бохучух. …  Ц1еххьана цхьана х1уманах кхераделла д1аиккхира хьоза. Ткъа оццу минотехь лакхара охьа, ц1ийша дуьзначу к1ентан куьйга т1ехула охьабеара беха, шуьйра, къорза бухка…  (123 дош. Саракаев Хь. «Ирсе б1аьрхиш.»)  **Грамматически т1едахкарш.**  *1. Синтаксически таллам бе:*  1-ра вариант 2-г1а вариант  *1-ра предложени 3-ра предложени. (Ц.П.)*  *2. Синтаксически таллам бе 4-чу предложенина. (Ч-Ц.П.)* |
| 4 МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Изложени  ПКЭ-н кепехь | **«Вайнехан доьзал»**  Хаттарш:  1.Халкъан уггар доккха хьал х1ун ду?  2.Нохчийн къам шена т1ех1иттинчу халонех чекхдалар стенах доьзна ду?  3.Хьалха заманахь берана дуьненах, 1аламах, динах, оьздангаллех болу кхетам хьан луш хила?  4.Вайнехан доьзалехь бераш кхетощ-кхиош мила хила?  5.Х1ун лаьттина ишттачу доьзалшкахь, цара х1ун лардина?  Жоьпаш:  1. .Халкъан уггар доккха хьал х1ора доьзал сица а, дег1аца а могаш хилар ду.  2. Нохчийн къам шена т1ех1иттинчу халонех чекхдалар вайнехан доьзалан ч1ог1аллех ду.  3. Хьалха заманахь берана дуьненах болу кхетам дас-нанас, йижарша, вежарша луш хилла.  4. Вайнехан доьзалехь бераш ,коьрта долчунна, нанас кхетош-кхиош хила,ткъа дас оцу г1уллакхехь ненехула дакъалоцуш хила.  5.Ишттачу доьзалшкахь ийман а, беркат а лаьттина. Цара шайн къоман йуьхь а, сий а лардина. |
| 5. МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Талламан болх(тест№1) | **1.Предложени олу:**  1. рог1ехь д1айаздинчу дешнех;  2. ойланан а,къамелан а уггар цхьалхечу декъах;  3. йозанехьвовшахкхеттачу дешнех.  4. дешнийн цхьаьнакхетарехь.  **2.Дешнашна йуккъе уьйр а тосуш,дешнаш хийцалучу декъах олу:**  1.суффикс; 2.чаккхе; 3.лард; 4.дешхьалхе.  **3.Варийлахь(1) дукха (2) нуй (3) шайн Бабин не1ара т1ехьарниг ма балахь (4) и (5) суна бекъар бу хьуна.**  Х1окху предложенехь ц1оьмалгаш йахкаран нийса вариант къастайе:  1. 1,2,4. 2.2,4,5. 3.1,3,4,5, 4. 1,2,3,4.  **4.Дуккха а адамаш, къаьсттина бераш, ч1ог1а хазахеташ хьуьйсура хьаьхкинчу говрашка.** Х1окху предложенера билгалдаьхна дешнаш ду:  1.Шакъаьстина цуххедиллар;  2.Даьржина т1едерзар;3.Йукъадало дешнаш;4.Латтаман дурс.  **5.Нохчийн маттахь легар къастадо:**  1.Доланиг дожаран чаккхенца;  2. Коьчалниг дожаран чаккхенца;  3. Дийриг дожаран чаккхенца;  4. Хотталург дожаран чаккхенца;  **6.Доцца аьлча экскурси дика чекхйелира.Х1окху предложенера доцца аьлча бохург:**  1.йукъадало дош ду; 2.хуттург йу; 3.даран суьртан латтам; 4.шакъаьстина меже.  **7.Х1ара дешнаш антонимаш дац.**  1.йахь- хьаг1;  2.ирс – докъазалла;  3.буьйр-омра;  4.комаьрша- пис.  **8.Орфографи олу:**  1.меттан дерриге а дешнех;  2.дешнийн нийсайаздар 1амочу бакъонех;3.йозанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонех;4.меттиган маттах.  **9.Дешан х1оттаман дакъош:**  1.подлежащи,сказуеми,къастам;  2.ц1ердош,билгалдош,куцдош;  3.орам,чаккхе,дешхьалхе,суффикс,лард;  4.айдардош,дешт1аьхье,дакъалг,хуттург.  **10.Терахьдешнаш хуьлу:**  1.цхьалхе,чолхе,х1оттаман;2.мухаллин,доладерзоран;  3.йаххьийн ,къастамза,гайтаран;4.берта,бертаза.  **11.Дацаран дакъалг ца деепричастица йаздо:**  1.даима цхьаьна;  2.даима къаьстина;  3.цхьаьна а,къаьстина а; 4.дефисца.  12. **Дуьххьарлера нохчийн абат( «Нохчийн джуз ду х1ара»)**  **х1оттийнарг вара:**  1.Досов Къеда; 2.Эльдарханов Таьштамар;  3.Ошаев Халид; 4.Солтаханов Эльбек.  13. **Латтаман дурс ду х1окху предложенехь:**  **1**.Селхана,иссалг1ачу ноябрехь,г1урбанан хьалхара де дара.  2.Карина,ненан цхьаъбен йоцу йо1,ч1ог1а кайина йара.  3.Кхин охьа а ца лахлуш, къамеле йелира зуда.  4.Цуьнан да.1илманча,дика вевзаш вара Нохчийчохь.  **14.Сахиллалцшен хазачу эшаршца иза новкъайоккху зарзаро.**  Х1окху предложенин грамматически лард йу:  1.иза новкъайоккху;  2.новкъайоккху зарзаро;  3.эшаршца новкъайоккху;  4.новкъайоккху.  **15.Чолхе предложен иолу:**  1.шина йа масех цхьалхечупредложених лаьттачух;  2.йеа йа масех цхьалхечу предложених лаьттачух;  3. кхаа йа масех цхьалхечупредложених лаьттачух;  4.пхеа йа масех цхьалхечу предложених лаьттачух;   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |  | **«5»** | **«4»** | **«3»** | **«2»** | | **2** | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | **3** | **2** | **3** | **1** | **2** | **1** | **4** | **2** | **1** | **13-15** | **10-12** | **7-9** | **1-6** | |
| 6. МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Талламан диктант | **«Борз.»**  Ц1еххьана ша лелочух шекваьлла стаг санна, самаяхна ойланаш а, б1аьргаш а, саца а сецна, т1ехьа хьаьжира иза. Г1ан-набарх дуьхьал дог1уш долу сурт санна, гена а воцуш лаьтташ цхьа стаг хетавелира цунна. Баймарзас воьхна б1аьргаш д1ахьаббира, амма цу сохьтехь д1абиллира. Т1епаза вайра и стаг. Йуха а шех ца тешаш леррина, охьатаь1на хьаьжира иза. Амма цхьа а вацара гуш. «Хьо кхеравелча, т1ехьа ма хьажалахь», -дагатесира Баймарзина жима волуш нанас шена дина хьехар. Г1отана уллохь болчу г1одамийн такхорах букъ тоьхна, д1ах1оьттира Баймарза …  Г1ота уллохь яра х1инца. Ткъа ницкъ хилча, цу чу иккхина, уьстаг1 д1абахьа. Ма кхин х1ума ца оьшура Баймарзина. Цхьабакъду, Симбайн ж1аьлеша х1ара шайх волуьйтур ву бохург бакъ-м дацара. Сталина аьллера бохуш, ша Симбай ма ву, кхин къа ца хеташ, топ тухур волуш. Х1инца х1ун дийр ду ца хууш лаьттра Баймарза…  (130 дош) |
| 7. МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Сочинени ПКЭ-н кепехь | **Сочинени «Къонахчун амалш»** |
| 8. МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Талламан болх(тест№2) | **1.Предложенино гойту:**  1.адамаша ден къамел;  2.адамийн кхочушхилла йаьлла ойла;  3.вовшашца уьйр йолушцхьаьнакхетта дешнаш;  4.дщешнийн фразеологически цхьаьнакхетарш.  **2.Дешан х1оттаман дакъошду:**  1.подлежащи,сказуеми,къастам;  2.ц1ердош,билгалдош,куцдош;  3.орам,чаккхе,дешхьалхе,суффикс,лард;  4.айдардош,дешт1аьхье,дакъалг,хуттург.  3. **Доцца аьлча экскурси дика чекхйелира.Х1окху предложенера доцца аьлча бохург:**  1.йукъадало дош ду; 2.хуттург йу; 3.даран суьртан латтам; 4.шакъаьстина меже.4.  **4.Подлежащи хуьлу**  1.лааме,лаамаза; 2.грамматически,логически: 3.мухаллин,меттиган; 4.берта,бертаза.  **5.Лексика бохучу декъа йукъа ца йог1у:**  1.лексикологи; 2.семасиологи; 3.лексикографи; 4.орфографи.  **6.Х1ара предложени йукъара- йуьхьан йу:**  1.Б1аьстенан мохо бешара г1аш лестадора.  2.Нехан динара хотталахь вуссу.  3.Селхана рег1ахь дог1а деара.  4.Арахь шелйелла.  **7.1уьйренна кхетттачу малхочехка башийра буткъа ша.**  Х1окху предложенехь грамматически лард йу:  1.башийра ша; 2.кхеттачу малхо;  3.малхо башийра; 4.чехка башийра ша.  **8.Кхушара къаьсттина хьийкъинера муьргаш.**  Х1окху предложенехь **къаьсттина** боху дош:  1.латтам бу; 2.къастам бу; 3.кхачам бу; 4.цхьа меже йац.  **9.Х1ара дешнаш синонимаш ду:**  1.стигал-латта; 2.гоьза-гарс;  3.токхо-йакхо; 4.дахар-1ожалла.  **10.Хьоме дешархой,шаьш дуьненчохь дехаш мел ду,мехкан а,**  **халкъан а сий ларделаш.**  Х1окху предложенехь хьоме дешархой:  1.даьржина т1едерзар ду;  2.латтаман дурс ду;  3.предложенин шакъаьстина меженаш йу;  4. йукъадало дешнаш ду.  **11.Массо а машарна ваха веза бохуш,закон дукх вайн мехкан.**  Х1окху предложенера т1етуху предложений йу:  1.бахьанин;  2.бехкаман;  3.къастаман;  4.кхачаман.  **12. Оцу минотехь йай-й шок туьйхира? Мохьмад луьйчура сецира.**  Х1окху предложенехь:  1.ц1оьмалг йилла йеза;  2.тире йилла йеза;  3.т1адам билла беза;  4.шит1адам билла беза.  **13.Хоийла хьуна (1) мел хала бакъо а (2) нагахь (3) кхоччуш (4) дика хьо цунах кхеташ хуьлий (5) хьайга нийса а (6) кхетош а (7) йийцалур йуй.**  Х1окху предложенехь ц1оьмалгаш йахкаран нийса вариант къастайе:   1. 2,3,5,6. 2. 1,3,5,6,7. 3. 1,2,3,4,5,6. 4. 1,2,5,6.   **14. Тешам? иза къонахчун коьрта амал йу. Мотт? иза массо х1уманан а бух бу.**  Х1окху предлженешкахь:   1. ц1оьмалг йилла еза; 2. т1адам билла беза; 3. тире йилла йеза; 4. шит1адам билла беза.   **15. Х1инца вайн йолу алфавит т1еэцна:**  1. 1908 шарахь;  2. 1918 шарахь;  3. 1927 шарахь;  4. 1938 шарахь.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |  | **«5»** | **«4»** | **«3»** | **«2»** | | **2** | **3** | **1** | **2** | **4** | **2** | **3** | **1** | **2** | **1** | **3** | **2** | **4** | **3** | **4** | **13-15** | **10-12** | **7-9** | **1-6** | |
| 9. МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Изложени | **«Оьзда к1ант»**  Хаттарш:  1.Исс шо кхаьчна 1ела муха ойла йолуш вара?  2.Муха йара цуьнан берашца йолу уьйр-марзо а,балхаца шовкъ а.  3.Хьенан пурба доцуш цхьана а метте ца воьдура к1ант?  4.Стенна т1ехь г1о дора нанна цо?  5.Х1ун говзалла караерзийнера 1елас?  Жоьпаш:  1.Гонахара дерриг 1алам а шен дуьхьа кхолладелла хеташ вара исс шо кхаьчна 1ела.  2. Ша 1аламца санна, берашца уьйр-марзо а, балхаца шовкъ а ч1ог1айара цуьнан.  3.Шен ненера пурба доцуш , цхьана а метте ца воьдура к1ант.  4.Ков-кертахь г1уллакх деш нанна г1о дора к1анта.  5.Ша тидам болуш а, болх безаш хиларе терра, уьстаг1ий 1алашдан, уьш дажоран говзалла дика караерзийнера 1елас. |
| 10.МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Талламан болх(тест№3) | 1. **Предложени олу:** 2. рог1ехь д1айаздинчу дешнех; 3. ойланан а, къамелан а уггар цхьалхечу декъах; 4. йозанехь вовшахкхеттачу дешнех; 5. дешнийн цхьаьнакхетарех. 6. **Дошамаш х1иттор 1амочу лексикологин декъах олу:** 7. Этимологи; 8. Лексикографи; 9. Семасиологи; 10. Диалектологи. 11. **1аьрбийн маттара т1еэцна дешнаш лела:** 12. 3-чу классехь; 13. 5-чу классехь; 14. 2-чу классехь; 15. 4-чу классехь. 16. **Интонологи ц1е йолу дакъа йукъадог1у:** 17. фонетикана; 18. морфологина; 19. синтаксина; 20. пунктуацина. 21. **Дешнашна йуккъе уьйр а тосуш,дешан хийцалучу декъах олу:** 22. суффикс; 23. чаккхе; 24. лард; 25. дешхьалхье.   6.Дошкхоллар хуьлу:  1. нийса,дукханеха;  2. берта,бертаза;  3. схьадаьлла,схьадалаза;  4.чолхе,цхьалхе.  **7. Шолг1ачу легарна йукъадог1у:**  1.лач дожаршкахь –чу чаккхе йолу билгалдешнаш;  2.лааме мухаллин а, йукъаметтигаллин а билгалдешнаш;  3.доланиг дожарх хилла лаамаза билгалдешнаш.  **8. Чолхе предложенеш хуьлу:**  1. чолхе-цхьаьнакхетта,чолхе-карара,хуттургаш йоцучолхе;  2. т1етуху, коьрта, коьртаза;  3. йуьхьан, йуьззина, ц1еран;  4. дийцаран,хаттаран, айдаран.  **9. Доцца аьлча,экчкурси дика чекхйелира.**  Х1окху предложенера **доцца аьлча бохург:**  1.йукъадолу дош ду;  2.хуттург йу;  3.даран суьртан латтам бу;  4.шакъаьстина меже йу.  **10. Х1ара предложени т1едожаран йу:**  1. Шийла йара тахана арахь.  2. Ма сиха д1аделикх х1ара де!  3. Ц1ахь бан белла болх кхочушбе.  4. Хьо вог1ий соьца?  **11. Х1окху предложенера ц1ерметдош йукъаметтигаллин ду:**  1. Иза мила ву?  2. Цо хьаьнга дийцира цунах лаьцна?  3.Ткъа со мича ваха веза?  4.Суна-м ца хаьа, иза мила ву.  **12.Чолхе предложен иолу:**  1.шина йа масех цхьалхечу предложених лаьттачух;  2.йеа йа масех цхьалхечу предложених лаьттачух:  3.кхаайа масех цхьалхечу предложених лаьттачух;  4пхеа йа масех цхьалхечу предложених лаьттачух;.  **13.Х1окху хандешнаша хьалха йахана хан гойту.**  1. Вицвелла,хьагйелла ,ладег1на;  2. Дагаихнера,баьхнера,хьагйеллера;  3. Дийци,ладуьйг1и,вицви;4.ладуг1ура,вицлора,хьаглора.  **14.Спряжени олу:**  1. Ц1ердош дожаршца хийцадаларх;  2. Ц1ерметдош йаххьашца хийцадаларх;  3. Хандош терахьашций,хенашций,классашций,  саттамашций хийцадаларх;  4. Билгалдешан даржашца хийцадаларх.  **15.Дуьххьарлера нохчийн аббат( «Нохчийн джуз ду х1ара») х1оттийнарг вара:**  1.Досов Къеда; 2.Эльдарханов Таьштамар;  3.Ошаев Халид; 4.Солтаханов Эльбек.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | «5» | «4» | «3» | «2» | | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 13.15 | 10-12 | 7-9 | 1-6 | |
| 11. МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Сочинени | Сочинени «Г1иллакх» |
| 12. МЕТТАН КЪЕПЕ. СИНТАКСИС. КЪАМЕЛАН ОЬЗДАНГАЛЛА. ПУНКТУАЦИ. | Талламан болх | **«Т1аьххьара гуьйре»**  Гуьйре д1аяла герга яханера. Мокха пардо т1едижинчу лаьмнашкара охьа шийла мох хьаькхира. Дека хезаш олхазарш а дацара, амма наггахь т1ехъэккхаш полла-м хуьлура. Г1алахь даима а хьоькхуш мох бара, яьлла чан а яра. Декаш хьозий а дара, ткъа урам некъашкахь цкъа цхьанхьа ховшуш, цигара д1ахьовдий, кхечухьа ховшуш, лелаш кхокхий а дара…  Курганов дукха лерина Бенога д1ахьаьжира, жимачу стаге ша т1едиллинарг кхочушдалур дуй-техьа талла воллуш санна. Бенос цунна т1ера б1аьрг д1а ца баьккхира –сох теша мегар ду, хьуна, бохуш санна. Пакет схьа а эцна, аг1орхьа а ваьлла, Танигахьа хьаьжира иза. Цецваьлла висира иза: мел тера яра иза х1инца Ульяшевах, дикачу, хьомечу Ульяшевах…  Шийла 1уьйре яра. Вокзалана гуо а баьккхина, ураме ваьлла Бено, воьхна волуш хьалхахьа д1а а хьоьжуш, цхьана а маь11ехь сецира. Шелоно лергаш дахьадора, когаш шелбора…  (125 дош. С.-Б.Арсанов. «Маца девза доттаг1алла.»  Грамматически т1едахкарш.  *1. Синтаксически таллам бе:*  1-ра вариант 2-г1а вариант 3-г1а вариант  Ч-ЦП-на Ч-КП-на Х йоцчу ЧП-на. |

**Нохчийн литературин**

**мах хадоран г1ирсийн фонд**

**(5 класс)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** |
| 1 | Халкъан барта кхолларалла | Халкъан барта кхолларалла  Проект “Мамакаев 1аьрбин дахар а,кхолларалла а” |
| 2 | Нохчийн йаздархойн говзарш  Литературин туьйранаш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Литературин туьйранаш  Сочинени «Суна дукхавезавелла туьйранан турпалхо» |
| 3 | ХХ бIешаран литература | ХХ бIешаран литература  Эхшеран тест |
| 4 | ХХ бIешаран литература | ХХ бIешаран литература  Проект «Сан хьоме Нохчийчоь» |
| 5 | ХХ бIешаран литература | Сочинени «Доттаг1алла» |
| 6 | ХХI бIешаран литература | ХХI бIешаран литература  Шеран талламан болх. (Тест) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Халкъанбартакхолларалла.  Туьйранаш | Проект | Проект “Мамакаев 1аьрбин дахар а,кхолларалла а” |
| 2. Нохчийн йаздархойн говзарш  Литературин туьйранаш | Сочинени | Сочинени «Суна дукхавезавелла туьйранан турпалхо» |
| 3. ХХ бIешаран литература | Эхшеран тест | **1. «Тамашийна олхазар» цIе йолчу туьйранехь инзаре-тамашийна маса хилам хилла?** а) 4 б) 5 в) 6  **2. Оцу туьйранехь олхазаро хIунда ца дора эланий, цуьнан оьзданашний адам цамгарх тодеш а, къондеш а долу Iежаш?** а) Эло нах хьийзабар бахьанехь б) Эла дика стаг хилар бахьанехь в) Эла шена цавовзар бахьанехь  **3. «Кхо ваша» цIе йолчу туьйранехь дас ша валале шен кхаа кIанте хIун аьлла весет дина?** а) туьхан тIулгах дай чурт догIа  б) шен чурт ма дог1а в) шен чурт долчехь буьйсанаш йаха  **4. «Барзо Iахарца мохк къовсар» цIе йолчу туьйранехь Iахар цу махкахь муха нисбелла хилла?** а) тиллабелла лелаш б) жа1уьно ца хууш битина в) борз лоьхуш лелаш  **5. «Кхо ваша а, саьрмик а» цIе йолчу туьйранехь дас ша валале шен кхаа кIанте хIун аьлла весет дина?** а) ширачу новкъа мА гIо аьлла б) ширачу новкъахь хIун ду хьажа аьлла в) ширачу новкъа гIо аьлла  **6. «Кхо ваша а, саьрмик а» цIе йолу туьйра дIадолалуш муха ду?** а) «Дас кIантана вониг эр дац…»  б) «…Цхьана ден кхо кIант хилла…» в) «…Дас ша валале, весет дина хила кIенташка…»  **7. «Доьшуш хила кIант» цIе йолчу туьйранехь кIанта шена гина гIан цадийцар хIун бахьана хилла?** а) «Далий, маликаший диканиг Дойла» цаалар б) КIантана цалаар в) Моллина цалаар  **8. Оцу туьйранехь шина гIароло кIантана хIун дина?** а) вийна б) дIахецна в) хьуьнхахь кхаьбна  **9. «Доьшуш хила кIант» туьйранехь паччахьан хIиллане хаттаршна жоьпаш муха делла хьекъал долчу кIанта?** а) нийса делла  б) нийса ца делла в) жоьпаш ца делла  **10. Туьйранехь хIилане хаттаршна жоьпаш деллачу хьекъал долчу кIантана хIун бахам белира паччахьа?** а) кхоъ ах пачхьалкх б) ворхI пачхьалкх в) кхоъ ах пачхьалкх, шен йоI |
| 4. ХХ бIешаран литература | Проект | Проект «Сан хьоме Нохчийчоь» |
| 5. ХХ бIешаран литература | Сочинени | Сочинени «Доттаг1алла» |
| 6. ХХI бIешаран литература | Шеран талламан болх. (Тест) | **Тест**  **1. «Майра к1ант Сулима» цIе йолу туьйра йаздина:** а) Саидов Билала ; б) Гацаев Саь1ида; в) Исмаилов Абус.  **2. «Ц1ен маьхьси» цIе йолу туьйра йаздина:** а) Саидов Билала ; б) Гацаев Саь1ида; в) Исмаилов Абус.  **3. «Чкъоьрдиг» цIе йолу туьйра йаздина:** а) Саидов Билала ; б) Гацаев Саь1ида; в) Исмаилов Абус.  **4. Шина стага вовшашка дечу къамелах олу:**  а) монолог; б) реплика; в) диалог.  **5.Исбаьхьаллин произведени т1ехь цхьана персонажан къамелах олу:**  а) монолог; б) реплика; в) диалог.  **6. Шен барамца йоккха а йоцуш,цхьана стеган кхоллам йа дахарера хилам гойтучу литературни произведенех олу:** а) роман; б) пьеса; в) дийцар.  **7. «Зайнди» цIе йолу дийцар йаздина:** а) Бадуев С.С.; б)Мамакаев М.А.; в) Саракаев Х.Б.  **8. «Баппа » цIе йолу дийцар йаздина:** а) Бадуев С.С.; б) Мамакаев М.А.; в) Саракаев Х.Б.  **9. «Баьпкан чкъуьйриг » цIе йолу дийцар йаздина:** а) Бадуев С.С.; б) Мамакаев М.А.; в) Саракаев Х.Б.  **10. Шина дешдекъах а лаьтташ,хьалхарчу дешдекъа т1ехь тохар долчух олу:** а) хорей; б) дактиль; в) ямб.  **11. Кхаа дешдекъах а лаьтташ,хьалхарчу дешдекъа т1ехь тохар долчух олу:** а) хорей; б) дактиль; в) ямб. **12. «Цакхетта хестор» цIе йолу дийцар йаздина:** а) Бадуев С.С.; б) Мамакаев М.А.; в) Бексултанов М.Э. **13. «Цакхетта хестор» цIе йолчу дийцаран коьрта турпалхой бу:** а) Дерказа,Джабраил а; б) Салмана,Селим а; в) Г1ойсам а,Узарха а. **14. «Малх чубаре хьоьжура» цIе йолчу дийцаран коьрта турпалхой бу:** а) Дерказа,Джабраил а; б) Салмана,Селим а; в) Г1ойсам а,Узарха а. **15. Литературин произведенехь исбаьхьчу дешнашца х1оттийначу 1аламан суьртах олу:** а) пейзаж; б) олицетворени;  в) лирика. |

**Нохчийн литературин**

**мах хадоран г1ирсийн фонд**

**(6 класс)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** |
| 1. | Халкъан барта кхолларалла | Халкъан барта кхолларалла  Проект “Нохчийн фольклор” |
| 2. | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Сочинени «Х1ун хир ду хьол хьоме,Даймохк» |
| 3. | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Тестировани |
| 4. | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Проект “Айдамиров Абузаран дахар а, кхолларалла а” |
| 5. | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Сочинени «Тхуна ца оьшу т1ом, самах йа г1енах» |
| 6. | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Шеран талламан болх. (Тест) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Халкъанбартакхолларалла. | Проект | Проект “Нохчийн фольклор” |
| 2.Нохчийн йаздархойн говзарш | Сочинени | Сочинени «Х1ун хир ду хьол хьоме,Даймохк» |
| 3. Нохчийн йаздархойн говзарш | Тестировани | 1.Маца кхоллаелла халкъан барта кхолларалла?  2.Халкъан барта кхоллараллин жанраш:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.Муьлхачу иллин йукъара ду х1ара мог1анаш?  Ва сарахь суьйренца, бузуча малхаца,  Гаьн т1е куьйра ва санна, ша дина хиъна,  Бен чохь леча ва санна, нуьйра чохь тавелла,  Сакъера аравелира, тов, …………………………..  4. Таймин Биболат волчу х1унда веана хилла жима бере?  5.Таймин Биболат илли йукъара коьрта турпалхойн ц1ераш:  6.Наьрт-аьрстхой баьхна бохучу меттигийн ц1ераш йаха:  7. «Эвтархойн Ахьмадан илли» йукъара коьрта турпалхой  8.Эпос- иза\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. Нохчийн йаздархойн говзарш | Проект | Проект “Айдамиров Абузаран дахар а, кхолларалла а” |
| 5. Нохчийн йаздархойн говзарш | Сочинени | Сочинени «Тхуна ца оьшу т1ом, самах йа г1енах» |
| 6. Нохчийн йаздархойн говзарш | Шеран талламан болх. (Тест) | **1.Гайсултанов 1умаран «Нийса кхел» ц1е йолучу дийцаран коьртачу турпалхочун ц1е йара……**  А)Дика; Б) Дикалг; В) Дикберг  2.Гайсултанов 1умаран «Нийса кхел»  А)дийцар ду; Б) повесть йу; В) туьйра ду;  3.Мила ву х1окху мог1анийн автор  Хьайн ненан мотт хаахь,  Ас дозалла до хьох,  Даггара и безахь,  Ас хастам бо хьуна.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  4. « Чайра» дийцар йаздина:  А) М. Мамакаев; Б) Х.Ошаев; В) Хь.Сатуев;  5. «Чайра» дийцаран коьрта турпалхой:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. « Дарта» йазйина:  А) М. Мамакаев; Б)М-С.Гадаев; В) Хь.Сатуев;  7. Ошаев Халид вина:  А) 1892; Б) 1898; В) 1891; |

**Нохчийн литературин**

**мах хадоран г1ирсийн фонд**

**(7 класс)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** |
| 1 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Проект “Мамакаев Мохьмадан дахар а,кхолларалла а.” |
| 2 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Сочинени «Даймехкан 1алам» |
| 3 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Тестировани |
| 4 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Проект “Айдамиров Абузаран дахар а,кхолларалла а” |
| 5 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Шеран талламан болх. (Тест) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Нохчийн йаздархойн говзарш | Проект | Проект “Мамакаев Мохьмадан дахар а,кхолларалла а.” |
| 2. Нохчийн йаздархойн говзарш | Сочинени | Сочинени «Даймехкан 1алам» |
| 3. Нохчийн йаздархойн говзарш | Тестировани | **1. Талламан болх**  1. Фольклор бохург х1ун ду нохчийн маттахь?  а) халкъан хьекъал;  б) поэзи;  в) проза  2. Муьлхачу илли т1ера ду х1ара дешнаш:  Да виса хьан дела1, ва мерза ва дуьне  Хьо диънарг мила ву ; бохуриг ва хилла?  а) "Зеламхин илли"  б) "Обарг Варин илли"  в) Нохчийн шира илли"  3. Нохчийн литературин бухбилллархо лору.  а) Ахмадов Муса;  Б) Бадуев  Саь1ид-Салихь  в) Гайсултанов 1умар    4. Бадуев Саь1ид-Салихьан дахаран шераш ду:  а) 1886-1957;  б) 1920-1987;  в) 1903-1938.+  5. Мичахь вина ву Бадуев Саь1ирд-Салихь?  а) Валаргт1ехь;  б) Соьлжа-Г1алахь;+  в) Махкат1ехь  6.Стенна дуьхьал яздина ду Бадуеви<<1адат>> ц1е йолу дийцар?  а) нохчийн 1адаташна+;  б) паччахьан 1едална;  в) къелла цалаяларна.  7. Гайсултанов 1умаран дахаран шераш ... ду:  а) 1902-1984;  б) 1920-1979;+  в) 1899-1985.  8. Гайсултанов 1умаран нохчийн халкъан барта кхолларалле боккха безам кхоьллира:  а) дас диначу весеташа;  б) нахе дукха ладег1аро;  в) денанас дийцичу туьйранаша.+  9.Гайсултанов 1умаран произведени <<Болат-г1ала йожар>>...ю:  а) повесть;+  б) роман;  в)поэма.  10. Кусаев 1адиз вина ... районехь.  а) Веденски;  б) Нажи-юртан;+  в) Шалински.  11. 1898-1977 х1окху шерашкахь ваьхна яздархо ву:  а) Айдамиров Абузар;  б) Мамакаев Мохьмад;  в) Ошаев Халид+.  12. Муьлхачу произведени юкъара ду х1ара мог1анаш?  Ас инарла вийначул т1аьхьа дукха хан яьлла хир яцара.Сан дагна тасаделира мостаг1ийн окопаш чохь веана цхьа говза снайпер хилар...  а) Алун шераш ;  б) Иччархо Абухьаьжа Идрисов ;+  в) Ч1ир эцар .  13.Яздархочун нийса йоцу ц1ей,фамилий билгалъяккха:  а) Сулаев Мохьмад;  б) Кусаев Салман;+  в) Арсанукаев Шайхи.  14. Дикаев Мохьмад ... вина.  а) Г1ойт1ахь;  б) Гихт1ахь;  в) Берд-к1елахь.+  15. Х1ара дешнаш ду ... ц1е йолчу стихотворени юкъара:  Сайн хьешана мерза кхача,деган йовхо ца кхоийна,Мостаг1чунна,бекхам боцуш, цхьа а зулам ца дитина.  а) Даймехкан сурт ;  б) Нохчо ву со ;+  в) Сан Даймохк . |
| 4. Нохчийн йаздархойн говзарш | Проект | Проект “Айдамиров Абузаран дахар а,кхолларалла а” |
| 5. Нохчийн йаздархойн говзарш | Шеран талламан болх. (Тест) | **1.**Шера ритм а, мукъам а болу произведени:  а) илли;  +                                                                                                                   б) узам ;  в) эшар.  **2**.Илли  д1адолалуш  дукхахьолахь  гойту сурт:  а)самукъане;                                                                                                                б) юкъара+   в) ойлане.  **3.**Иллешкахь алсам  хуьлу  суртх1отторан  г1ирс      олу:  а) аллегори;   б)метоними;                                                                                                                в) дустар.+  **4.**Илли т1ехь х1ума дестийна гойтучу г1ирсах олу:                                                                                                                               а) синекдоха;   б)гипербола;     +                                                                                                        в)  легенда.  **5.**Иллин  коьрта ойла  гучуяккхархьама   даладо:  а)афоризмаш;   б)лаконизмаш;                                                                                                            в) юх-юха аларш.+  **6.**Илли т1ехь дуьйцучун  к1орггера сурт х1оттадо:  а) эпитето;   +                                                                                                             б)мотиво;                                                                                                                     в) ладог1аро.  **7 .**Иллешкахь цхьа х1ума кхечунгахула  гучуйоккху:  а)чулацамо;                                                                                                                  б)метафоро;      +  в) пейзажо.  **8.**Илли т1ехь турпалхочо шен тешаме  доттаг1 лору:  а)   шен накъост;  б) шен дин(говр) ;  +  в) цхьа а ца лору.  **9.** Иллин коьрта  маь1на  чулоцу  дешнаш ду:   а)дийцар;                                                                                                                     б) долор;  в) дерзор.+  **10.** Иллин чаккхенехь хуьлучу «Ма лолда вай, к1ентий**,**вовшах  безам  байна»  бохучу дешнех олу:  а) маь1не далор;  б)т1аьхьараалар;                                                                                                        в) говза дерзор. |

**Нохчийн литературин**

**мах хадоран г1ирсийн фонд**

**(8 класс)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** |
| 1 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Проект «Мамакаев Мохьмадан дахар,кхолларалла.” |
| 2 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Сочинени «Вайн халкъо лайнарг» |
| 3 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Тестировани |
| 4 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Шеран талламан болх. (Тест) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Нохчийн йаздархойн говзарш | Проект | Проект «Мамакаев Мохьмадан дахар,кхолларалла.” |
| 2. Нохчийн йаздархойн говзарш | Сочинени | Сочинени «Вайн халкъо лайнарг» |
| 3. Нохчийн йаздархойн говзарш | Тестировани | **1.Бадуев Саь1ид-Салихь вина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_шарахь**  **2. «Олдам» дийцаран автор:**  **А) М.Мамакаев ;**  **Б)Х.Ошаев;**  **В) С.Бадуев;**  **3) «Олдам» дийцаран турпалхой бу:**  **4. «Д1а-коч,схьа-коч»:**  **А)дийцар ду;**  **Б)пьеса;**  **В) роман;**  **5. « Д1а-коч,схьа-коч» т1ера коьрта турпалхой:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **6.« Дахаран генаш» йазйина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **7.« Дахаран генаш»:**  **А) поэма йу;**  **Б) дийцар ду;**  **В) туьйра ду;**  **8. Арсанукаев Шайхи вина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **9. « Тимуран тур» йазйина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **10.Муьлхачу повесть йукъара ду х1ара мог1анаш?**  **Тоийта! Х1инццалц х1орш**  **Дика ловзийна.**  **Баха д1а гучуьра**  **Декъазнаш суна.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **11.Хасбулатов Ямлихан вина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_шарахь.**  **12. « Маьрк1аж-бодан т1ехь к1айн хьоькх» йазйина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 4. Нохчийн йаздархойн говзарш | Шеран талламан болх. (Тест) | **1.Нохчийн литературин бухбиллархой лору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2.Исраил,Сапийат,Элашби,Ваха-Бадуев С., муьлхачу произведенин турпалхой бу:**  **А) «Олдам» ;**  **Б) «1адат»;**  **В) «1имран»;**  **3. «Олдам»..**  **А) дийцар ду;**  **Б) пьеса;**  **В) роман;**  **4.«Хьоме-йурт» т1ера коьрта турпалхой:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5.Бисултанов Апти вина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **6.Муьлхачу стихотворенин йукъара ду х1ара мог1анаш:**  **Тхан наной хьан къина**  **Боьлхучу дийнахь**  **Дала ларйойла хьо,**  **Тхан Нана-………(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  **7. « Лаьтта т1ехь лаьмнаш х1иттош»**  **А) стих;**  **Б) дийцар;**  **В) поэма;**  **8. « Маьлхан каш» йазйина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **9.Ахмадов Муса вина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **10. «Дег1аста» стихотворени йазйина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **11.Муьлхачу стихотворенин йукъара ду х1ара мог1анаш:**  **Нуьцкъала хьох даьхна,**  **Дуьнен чохь даржийна,**  **Хьан лаьттан кошан барз**  **Хиллачех хьоьгуш,(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  **12. «Маьлхан каш»**  **А) стих;**  **Б) дийцар;**  **В) поэма;** |

**Нохчийн литературин**

**мах хадоран г1ирсийн фонд**

**(9 класс)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Мах хадоран г1ирсан ц1е** | **Белхан ц1е.** |
| 1 | Халкъан барта кхолларалла | Халкъан барта кхолларалла  Проект «Туьйранаш, шира дийцарш, аларш» |
| 2 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Сочинени «Тешаман мехалла» |
| 3 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Тестировани |
| 4 | Нохчийн йаздархойн говзарш | Нохчийн йаздархойн говзарш  Проект «Ас д1алур йу ПКЭ» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Халкъан барта кхолларалла | Проект | Проект «Туьйранаш, шира дийцарш, аларш» |
| 2. Нохчийн йаздархойн говзарш | Сочинени | Сочинени «Тешаман мехалла» |
| 3. Нохчийн йаздархойн говзарш | Тестировани | 1.Фольклоран жанраш йу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.Инзаре тамашийначу хиламех хаздина кхоьллинаргду:  **А)туьйра ;**  Б)кица;  В)дийцар.  3.Хьекъал,кхетам луш долу аларех олу:  А)туьйра ;  **Б)кица;**  В)дийцар.  4.Стихотворенин кепехь а йолуш,мукъамца олуш йолчу эпически а,лирически а произведенех олу:  А) эшар ;  **Б) илли;**  В) назма.  5.Хьан кхоьллина барта поэзин иллеш? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6.Муьлхачу илли т1ера ду х1ара мог1анаш:  Хьаьвзина мА бахара и йуьртан тхьамданаш  Рузбанна диначу рузбанан маьждиге.  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  7. Муьлхачу иллин турпалхой бу:Адин Сурхо,элан Мусоста,йуьртара тхьамданаш?  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  8.«Аьккхийн Жанхотан илли» ду:  А) Лирически ;  **Б) Турпалаллин;**  9.Аьккхийн Жанхотан иллин турпалхой: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  10.Гонахарчу дахарехь йа 1аламехь долчу х1уманаша меттахъйаьккхинчу турпалхочун ойланех лаьцнарг ду:  **А)лирически илли;**  Б)турпалаллин илли.  11.Турпаллаллин иллийн чулацамехь дуьйцу:  **А)дахарехь хилла г1уллакхаш;**  Б)турпалалхочун ойланаш.  12.Бусалба динах лаьцна чулацам а болуш,мукъамца д1а а а олуш,стихашкахьйазйина произведени йу:  А) эшар ;  Б) илли;  **В)назма.**  13.Оьрсийн алфавитан буха т1ехь дуьххьара нохчийн грамматика йазйинарг ву:  **А) Услар П.К.;**  Б)Досин Къеда;  В)ЭльдерхановТаьштамар.  14.Дуьххьарлера нохчийн абат йазйинарг ву:  А) Услар П.К.;  **Б)Досин Къеда;**  В)ЭльдерхановТаьштамар.  15.1923-чу шарахь арадаьллачу нохчийн дуьххьарлера газетан ц1е хилла:  **А) «Советская автономная Чечня»**  Б) «Серло»;  В) «Даймохк»  16.1925-чу шарахь нохчийн дуьххьарлера газет «Советская автономная Чечня» х1окху ц1арца арадаьлла:  А) «Ленинан некъ»;  **Б) «Серло»;**  В) «Даймохк»  17.Нохчийн дуьххьарлера газет «Советская автономная Чечня» х1инцах1окху ц1арца арадолуш ду:  А) «Ленинан некъ»;  Б) «Серло»;  **В) «Даймохк»**  18.Нохчийн исбаьхьаллин литературин бухбиллархой лору:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  19.Дерриг къоман дахарехь доккха маь1на долу г1уллакхаш а къастош,лирически,эпически,драматически билгалонаш шеца йолу стихашца йазйинчу произведенех олу:  **А) поэма ;**  Б) илли;  В) назма. |
| 4. Нохчийн йаздархойн говзарш | Проект | Проект «Ас д1алур йу ПКЭ» |
| . Нохчийн йаздархойн говзарш | Шеран талламан болх. (Тест) | **1.Дудаев 1абди Дудаевич вина:**  А) 1900 шарахь,Йоккхачу Атаг1ахь;  **Б)** 1901 шарахь,Веданан к1оштан Элистанжахь ;  В) 1895 шарахь ,Йоккхачу Атаг1ахь;  **2.Сальмурзаев МохьмадСальмурзаевич вина:**  **А)** 1900 шарахь,Йоккхачу Атаг1ахь;  Б) 1901 шарахь,Веданан к1оштан Элистанжахь ;  В) 1895 шарахь ,Йоккхачу Атаг1ахь;  **3.К1еззиг турпалхой а болуш,стегандахархлаьцнажимачу эпически произведенехолу:**  **А)**дийцар;  Б) пьеса;  В) роман;  **4. «КхетамеХьамид», «Мало-хало» дийцарийн автор ву:**  А) МохьмадМамакаев ;  Б) МохьмадСальмурзаев;  **В)**ШамсуддинАйсханов;  **5.Нажаев Ахьмаданпоэмин ц1е:**  **А)** «Жа1у»;  Б) «Бешто»;  В) «К1айн котам».  **6.1907-чу шарахьТеркйистерчуЛаха-Неврехь вина:**  **А)**ШамсуддинАйсханов ;  Б) МохьмадСальмурзаев;  В) Саь1ид Бадуев;  **7.Бадуев Саь1ид-Салихь вина:**  А) 1900 шарахь,Йоккхачу Атаг1ахь;  **Б)**1903 шарахь,Соьлжа-г1алахь ;  В) 1895 шарахь ,Йоккхачу Атаг1ахь;  **8. «Бешто» повестан автор:**  А) МохьмадМамакаев ;  Б)ХалидОшаев;  **В)** Саь1ид Бадуев;  **9.«Бешто» повестантурпалхойбу:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**10. С.Бадуевн «Ц1еран арц»:**  А)дийцар;  **Б)** повесть;  В) роман;  **11. « Ц1еран арц» т1ера коьртатурпалхой:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **12.« Даге»стихотворенин автор ву:**  **А)**1аьрби Мамакаев ;  Б)ХалидОшаев;  В) Саь1ид Бадуев;  **13.Мамакаев 1. « Нохчийнлаьмнашкахь» поэминкоьртатурпалхой»бу:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **14. «Лийрбоцурш», «Бож-1ела», «Мохсолтиндоьхна де» пьесийн автор ву:**  А)1аьрби Мамакаев ;  **Б)** Хамидов 1абдул Хьамид;  В) Саь1ид Бадуев; |