**Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Алагира**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***«Рассмотрено»******Руководитель МО******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Протокол МО******№1 от 01 сентября 2022 г.*** | ***Согласовано******Заместитель заведующего*** ***СП МБОУ СОШ №2 г. Алагира******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Агнаева З.В.*** | ***Утверждено******Заведующий*** ***СП МБОУ СОШ №2 г. Алагира******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алдатова О.Х.******Приказ №О-70 от 01.09.2022 г.*** |

***Рабочая программа***

***по родному языку для 3 класса***

***учителя начальных классов***

***Хестановой Дианы Руслановны***

***составлена на основе***

***Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,***

***примерной программы общеобразовательных учреждений***

***под редакцией Л. Дзампаева***

***г. Алагир***

***2022-2023 год***

**Разныхас**

Методикон амындтыты нысан – баххуыс кæнын ахуыргæнæгæн ног программæйы арæзты хицæндзинæдтæ, йæ домæнтæ, ахуыргæнæн чиныджы арæзт æмæ дзы куыд пайда кæнын хъæуы, уый бамбарынæн.

Æртыккаг къласы ирон æвзаджы программæ арæзт у ахæм хæйттæй: «Мыртæ æмæ дамгъæтæ», «Уæнг», «Дзырд»,«Ныхасы хæйттæ», «Хъуыдыйад», «Ныхасы рæзтыл куыст»,«Сыгъдæг фыссынад».

Ахуыргæнæн чиныджы æххæстгонд цæуынц программæйы домæнтæ.

Æрмæг лæвæрд цæуы тематикон принципмæ гæсгæ. Ныхасы темæ æмæ æвзаджы темæтæ сты æмбаст. Уый фадат ратдзæн, уыцы иу ныхасы темæйыл дзургæйæ, бæлвырд грамматикон æрмæг амонгæйæ, скъоладзаутæн сæ зонындзинæдтæ фæарфдæр, фæуæрæхдæр кæнынæн.

Æвзаг ахуыр кæныны сæйраг нысан у скъоладзауты ныхасы рæзтыл кусын, сæ хъуыдыкæнынад сын рæзын кæнын.

Ныхасы рæзтыл куысты бындур у баст ныхас, хъуыдыйад. Уымæ гæсгæ ахуыргæнæн чиныджы стыр æргомздæхт цæуы хъуыдыйад æмæ баст ныхасыл куыстмæ.

Хицæн дзырдтæ, кæнæ дзырдты хицæн формæтæ нырма ныхас схонæн нæй. Уыдон сты æрмæст дæр ныхасаразæн æрмæг. Уымæгæсгæ чиныджы æрмæг лæвæрд цæуы афтæ, æмæ скъоладзаутæ æнцонæй базондзысты мыртæ æмæ дамгъæтæ, сæ хицæндзинæдтæ; мыртæ кæрæдзиуыл бæтгæйæ, араздзысты дзырдтæ; дзырдтæ сæ хъуыдымæ гæсгæ кæрæдзиуыл бæтгæйæ, араздзысты хъуыдыйæдтæ; хъуыдыйæдтæй та, бæлвырд фæткыл сæ æвæргæйæ, темæмæ гæсгæ сæ кæрæдзиуыл бæтгæйæ, рауайы баст ныхас, текст.

Не ’взаджы дзырдтæ, бæлвырд лексикон – грамматикон нысаниуджытæ сын кæй ис, уымæ гæсгæ цæуынц къордтæгонд æмæ нысан кæнынц хицæн ныхасы дзы сты номдар, миногон æмæ мивдисæгимæ, къордтæ сæ кæндзысты сæ нысаниуджытæм гæсгæ, сæ фæрстытæм гæсгæ; уый сын феххуыс уыдзæн сæ дзырдуатон сконд фæхъæздыгдæр кæнынæн.

Ног æрмæг бацамоныны размæ ахуырг æнæгæм барын кæны æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ алы мадзæлтты фæрцы: дзырд цы предмет нысан кæны, уый равдисын; дзырдæн синоним ссарын; дзырдæн антоним ссарын; дзырды нысаниуæ гæвзаджы æрмæджы фæрцы бамбарын кæнын.

Дзырдуатон куыстæн лæвæрд дзырдты нысаниуджытæ амынд цæуынц, ахуыргæнæн чиныджы кæрон цы «Дзырдуат» ис, уым.

Темæ «Хъуыдыйад» ахуыргæнгæйæ базондзысты, хъуыдыйады райдайæны стыр дамгъæ фыст кæй цæуы, уый; хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ цавæртæ вæййынц, уый; базонгæ уыдзысты хъуыдыйады сæйраг уæнгтимæ; сахуыр уыдзысты хъуыдыйады мидæг фæрстыты руаджы дзырдты æхсæн бастдзинæдтæ бæрæг кæнын.

Чиныджы хицæндзинад ис уый мидæг, æмæ алы темæйы фæстаг урок дæр у, ныхасы рæзтыл куыстæн ахъаз чи у, ахæм сфæлдыстадон куысты хуыз, схуыдтам сæ уæлæмхасæн уроктæ. Уыдон тынгдæр конд сты къуыри фылдæр сахæттæ цы скъолаты ис, уыдонæн, цæмæй сæ æрмæг агурын ма хъæуа. Ацы фæлтæрæнтæ æххæст гæнгæйæ, скъоладзаутæ базонгæ уыдзысты тексты хуызтимæ: таурæгъ, æрфыст, текст – тæрхæттæ; базондзысты, ныхасы типмæ гæсгæ тексттæ кæй вæййынц диалогон æмæ монологон ныхасы формæйы хуызы лæвæрд. Ацы урокты фæлтæрæнтæм лæвæрд цæуы грамматикон хæслæвæрдтæ дæр.

Æппæт грамматикон æрмæг дæр, чиныджы лæвæрд цæуы æнцондæрæй зындæрмæ, хуымæтæгæй вазыгджындæрмæ хизыны принципмæ гæсгæ.

Фæлтæрæнтæ фадат дæттынц скъоладзауты хибарæй кусыныл фæцалх кæнынмæ, нывмæ гæсгæ куыстыл сæ сахуыр кæнынмæ; радзырдтæ лæвæрд райдайæнмæ æмæ лæвæрд кæронмæ гæсгæ æрхъуыды кæнынмæ.

Фæлтæрæнты æрмæг арæзт у куыд хицæн дзырдтæй, афтæ дзырдбæстытæй, хъуыдыйæдтæй, кæрæдзиуыл баст тексттæй.

Скъоладзаутæ базонгæ уыдзысты хъæу æмæ горæты цардимæ, сæ хицæндзинæдтимæ; нæ республикæйы æмæ нæ бæстæйы сæйраг горæттимæ, сæ хицæндзинæдтимæ.

Методикон амындтытыл æвæрд цæуы урокты бæлвырд равæрд темæтæм гæсгæ; уроктæ арæзт сты бæлвырд системæмæ гæсгæ. Урокты темæтæ хъуамæ амынд цæуой проблемон уавæр сæвзæрын кæнгæйæ. Суанг темæ дæр фæйнæгыл фыссын нæма хъæуы, афтæмæй алы фæрстытæ, алы хæслæвæрдтæ æмæ куысты хуызты фæрцы, скъоладзауты, сæхи сын фæрсгæйæ, æркæнын уыцы темæмæ.

Ацы чиныджы лæвæрд цæуы календарон-тематикон пълан 3-аг къласæн. Ирон æвзаджы урокты сахæттæ бирæ кæй фæкъаддæр сты, уымæ гæсгæ фæкъаддæр ис контролон диктанттæн цы рæстæг æмæ уроктæ хъуамæ лæвæрд цæуа, уыдон дæр. Фæлæ ахуыргæнæджы бон у пайда кæнын диктанты иннæ хуызтæй: дзырдуатон, уынгæ, фæдзæхстон.

Куыд гæнæн уа, афтæ ахуыры азы алы цыппæр æмхайы фæстæ дæр рахицæн кæнын бæлвырд цыбыр рæстæг æмæ сбæрæг кæнын ахуырдзауты зонындзинæдтæ.

Автор бар дæтты æмæ йæ зæрдæ дары, урокты ацы системæмæ ахуыргæнæг кæй бахæсдзæн йæхи ивддзинæдтæ: уæлæмхасæн куысты хуызтæ йæ къласы скъоладзауты цæттæдзинад æмæ зонындзинæдтæ хынцгæйæ; чиныджы лæвæрд фæлтæрæнтæй æххæст кæнын ахадгæдæртæ.

**Календарон-тематикон пълан 3-аг къласы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Урочы темæ** | **Сахӕтты****бӕрц** | **Датæ** |
| **пълан** | **факт** |
| **Дыккаг къласы рацыд ӕрмӕг зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнын** |
| 1 | Текст. Хъуыдыйад. Дзырд. | 1 |  |  |
| 2 | Мыртӕ ӕмӕ дамгъӕтӕ. | 1 |  |  |
| 3 | Контролон диктант. | 1 |  |  |
| 4 | Рӕдыдтытыл куыст. | 1 |  |  |
| 5 | Зылангон ӕмӕ ӕзылангон ӕмхъӕлӕсонтӕ. | 1 |  |  |
| 6 | Ӕмкъай зылангон ӕмӕ ӕзылангон ӕмхъӕлӕсонтӕ. | 1 |  |  |
| 7 | Ӕмхъӕлӕсонтӕ г, к(кК), къ-йы ивынад дж, ч (чч), чъ-йӕ хъӕлӕсон ы-йы разӕй. | 1 |  |  |
| 8 | Дӕргъвӕтин ӕмхъӕлӕсонтӕ дзырдты мидӕг. | 1 |  |  |
| 9 | Дӕргъвӕтин ӕмхъӕлӕсонтӕ дзырдты мидӕг. Ӕмбисӕндтӕ. | 1 |  |  |
| 10 | Контролон диктант. | 1 |  |  |
| 11 | Рӕдыдтытыл куыст. | 1 |  |  |
| **Дзырды хӕйттӕ ӕмӕ дзырдарӕзт.** |
| 12 | Кӕрон. | 1 |  |  |
| 13 | Уидаг. Ӕмуидагон дзырдтӕ. | 1 |  |  |
| 14 | Ӕмуидагон дзырдтӕ. | 1 |  |  |
| 15 | Фӕсӕфтуан. | 1 |  |  |
| 16 | Уидаг ӕмӕ фӕсӕфтуан. | 1 |  |  |
| 17 | Контролон диктант. | 1 |  |  |
| 18 | Рӕдыдтытыл куыст. | 1 |  |  |
| 19 | Уидаг. фӕсӕфтуан. Кӕрон. | 1 |  |  |
| 20 | Разӕфтуан. | 1 |  |  |
| 21 | Дзырды уидаг, разӕфтуан, бындур. | 1 |  |  |
| 22 | Контролон диктант. | 1 |  |  |
| 23 | Рӕдыдтытыл куыст. | 1 |  |  |
| **Лексикӕ.** |
| 24 | Дзырды лексикон нысаниуӕг.БирӕнысаниуӕгджынДзырдтӕ.Синонимтӕ | 1 |  |  |
| 25 | Антонимтӕ. | 1 |  |  |
| 26 | Ныхасы хӕйттӕ. | 1 |  |  |
| 27 | Номдар, йӕ иумӕйаг нысаниуӕг. | 1 |  |  |
| 28 | Номдарты ивынад нымӕцтӕм гӕсгӕ. | 1 |  |  |
| 29 | Сӕрмагонд ӕмӕ иумӕйаг номдартӕ. | 1 |  |  |
| 30 | Стыр дамгъӕ сӕрмагонд номдарты. | 1 |  |  |
| 31 | Контролон диктант. | 1 |  |  |
| 32 | Рӕдыдтытыл куыст. | 1 |  |  |
| 33 | Номдарты кӕрӕтты ивынад ӕндӕр дзырдтимӕ бастӕй. | 1 |  |  |
| 34 | Миногон, йӕ иумӕйаг нысаниуӕг. | 1 |  |  |
| 35 | Миногонтӕ сӕ ӕууӕлтӕм гӕсгӕ иртасын. | 1 |  |  |
| 36 | Сӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ хӕстӕг ӕмӕ ныхмӕвӕрд миногонтӕ. | 1 |  |  |
| 37 | Контролон диктант. | 1 |  |  |
| 38 | Рӕдыдтытыл куыст. | 1 |  |  |
| 39 | Мивдисӕг, йӕ иумӕйаг нысаниуӕг. | 1 |  |  |
| 40 | Мивдисӕджы иумӕйӕг нысаниуӕг. | 1 |  |  |
| 41 | Мивдисджыты ивынад нымӕцтӕм гӕсгӕ. | 1 |  |  |
| 42 | Мивдисджыты ивынад афонтӕм гӕсгӕ. | 1 |  |  |
| 43 | Мивдисӕджы ӕмбӕлвырд формӕ фӕсӕфтуан -ын -имӕ | 1 |  |  |
| 44 | Сӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ хӕстӕг ӕмӕ ныхмӕвӕрд мивдисджытӕ. | 1 |  |  |
| 45 | Контролон диктант. | 1 |  |  |
| 46 | Рӕдыдтытыл куыст. | 1 |  |  |
| 47 | Хъуыдыйады хуызтӕ сӕ загъды нысанмӕ гӕсгӕ | 1 |  |  |
| 48 | Хъуыдыйады сӕйраг уӕнгтӕ | 1 |  |  |
| 49 | Хъуыдыйады фӕрсаг уӕнгтӕ фӕрстытӕм гӕсгӕ иртасын. | 1 |  |  |
| 50 | Хуымӕтӕг цыбыр ӕмӕ хуымӕтӕг даргъ хъуыдыйӕдтӕ. | 1 |  |  |
| 51 | Хъуыдыйады мидӕг дзырдты кӕрӕдзиуыл бастдзинад. | 1 |  |  |
| **Рацыд ӕрмӕг зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнын.** |
| 52 | Хъӕлӕсонтӕ ӕмӕ ӕмхъӕлӕсонтӕ. | 1 |  |  |
| 53 | Дзырдты лексикон нысаниуджытӕ. | 1 |  |  |
| 54 | Ныхасы хӕйттӕ. Хъуыдыйад. | 1 |  |  |