**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**‌****Министерство образования Чувашской Республики‌‌**

**‌****Отдел образования, молодёжной политики и спорта администрации Мариинско-Посадского муниципального округа**

 **Чувашской Республики**

**МБОУ "Октябрьская СОШ"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАССМОТРЕНОРуководитель ШМО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова О.Г.Протокол №1 от «25» августа 2023 г. | СОГЛАСОВАНОЗаместитель директора по УВР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Николаева В.П.Приказ №106-А п.19 от «31» августа 2023 г. | УТВЕРЖДЕНОДиректор МБОУ «Октябрьская СОШ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Охоткин А.Н.Приказ №106-А п.19 от «31» августа 2023 г. |

‌

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**учебного предмета «Литературное чтение (на родном языке)»**

 **на 2023-2024 учебный год**

**Класс-3**

 Составила:

 учитель начальных классов

Максимова Г.А.

​**с. Октябрьское‌** **2023‌**

**Ум\н =нлантарни**

Ку \ё программине «Т=ван ч\лхепе литература вулав\н т\сл\х программисем: ч=ваш шкул\н 1-4 классем валли! М.К. Волков, Л.П. Сергеев, Т.В. Артемьева, О.И. Печников,А.Р. Кульева – Шупашкар: Ч=ваш Республикин в\ренъ институч\н издательство центр\, 2013.» т\пе хурса хат\рлен\,

Т=ван ч.лхе в.рентесси ви=. пайран т=рать% 1) вулама-=ырма в.рентесси\* 2) пуплев .=-х.л.сене в.рентесси\* 3) пуплеве пур енл.н аталантарн= май ч.лхе пулём.семпе ансат паллаштарасси: пуплеве тишкерме в.рентесси? +ак ви=. пая пуплеве аталантарас т.ллев п.рлештерсе тёрать? +апла вара: тёван сёмахлёха в.рентни кирл.рен те кирл. ёслайсемпе хёнёхусене аталантарса =ир.плетессипе т\рр.нех =ыхёнмалла? +ав ёслайсемпе хёнёхусем шут.нче \_ ёнланса вуласси тата тёнласси: =ыхёнуллё кала=асси: =ырасси? +авёнпа п.рлех ачасене ч.лхе =слёл\х.пе литература п.л.в.н ансат ёнлав.семпе паллаштарнё май в.сен харпёр хёй.н тата юлташ.сен пуплевне сёнас: ч.лхе илемне туйса ёна тар ёнрах п.лес туртёмне амалантармалла?

 **«Литература вулавё» предмета вёрентнё чухне дак задачасене татса пама палартатпар:**

— ачасен литература хайлавне туллин аса хывас хевтине аталан-тарасси;

— геройсемпе перле саванма-хурланма ханахтарса пынин никёсё динче туйамсене дивёчлетме хавхалантарасси;

— ачасене илемлё хайлаван санарла чёлхине, илемлё санар калапламалли палартулах хатёрёсене туйма тата анланма ханахтарасси, санарла шухашлава аталантарасси;

— литература хайлавёнчи илемлё санарсене тепёр хут асра дуратса вёсен пурнасне тепёр хут йёрлесе тухас аслая калапласси, пултарулаха тата евёрлес хевтене аталантарасси;

— ачасен поэзи туйамне аталантарасси, илемлёхе туяссине таранлатасси, самахлахан паха хайлавёсене касакланса итлес опыта пуянлатасси;

- кёнекесене юратса вулас туртама аталантарасси, литература пултарулахёпе касаклантарасси;

— ачасен туйамлах опытне пуянлатасси, дут данталакпа таврари тёнче динчен мен пёлнине пёрмаях таранлатса пырасси;

— пурнадри илеме курма, ана классика литературинчипе танла-штарса пахма вёрентесси;

— йыварлах тёлёшёнчен тёрлё шайри хайлавсене хевте дитнё таран туллин те таран анланма вёрентесси;

- жанр тата содержавшие тематика тёлёшёнчен тёрлё кёнекесене вулана майан ачасен тавра курамне анлалатасси;

- ачасен пуплевне аталантарассине тёллевлён йёркелесси, пуплев аслайёсене, вулав, итлев, дыру, каласа парас ханахусене хастарран аталантарасси;

— самах искусствин санарлахёпе илемне туйма вёрентесси;

— диалога хутшанас, палартса вулас, хатёрленнё хыддан тата хатёрленмесёрех каласа парас ханахусене таранлатса пырасси;

— анланса, тёрёс, хаварт та палартулла вулас аслайсене дивёчлетесси;

**В\ренъ предмеч\н п\т\м\шле характеристики**

Тёван ч.лхе в.рентессин п.ррем.ш тапхёр. I класра авён уйёх.нчен пу=ласа ака уйёх.н =урри таран тёсёлать? Ку тапхёрён т.п т.ллев. \_ тёван =ырулёхпа усё курас мехелсене ник.слесси? +ак т.ллеве пурнё=ласси чи малтан литература ч.лхипе усё курма (=ав шутра итлесе ёнланасси: кала=асси) хёнёхтарнинчен пу=ланать: ун =ине таянать? Ку тапхёр ик. пая уйрёлать? В.сем класс ум.нче кала=ма: ыйтусене хуравлама: ыйту пама: вуланине каласа пама: хёйсен сёнав.сем =инчен: курнё фильмсем: \керч.ксем =инчен =ыхёнуллё каласа кётартма в.рене==.?

Уроксенче туяннё п.л\семпе: ёслайсемпе ачасем класс тулаш.нчи вулав вёхёт.нче: ушкёнпа к.неке пёхнё чух усё курма хёнёха==.? Ултё =улхи ачасен \с.мне шута илсе: вулама-=ырма в.рентн. пу=ламёш тапхёрта в.сен урокри .=-х.лне нумай енл. й.ркелеме тёрёшмалла% \т-п.ве вылятмалли хёнёхтарусемпе вёйёсем ирттермелле: юрлаттармалла: сёвё калаттармалла: вёйё мел.семпе: букварьти ев.р вулав-=ыру вёййисемпе ытларах усё курмалла?Кутапхăрта ачасем в.рент\=. Ертсе пынипе =ут =анталăк улшăнăв.сене: =улталăк вăхăч.сем ылмашнă=ем.н этем .=. епле улшăннине сăна==.: =акăн =инчен =ыхăнуллăн каласа пама в.ренн. май литература ч.лхипе вырăнти кала=ăва уйăрас хăнăхусем иле==.?

Литература вулав.н урок.сем I класра пу=лана==. те IV класс таранчченех тăсăла==.? П.ррем.ш класра п.ррем.ш =ур =улта: ачасен вулав хăнăхăв.сем й.ркеленсе =итеймен пирки: урокра усё курмалли т.п меслет – хайлавсене итлесе йышёнасси.? В.рент.в.н т.п т.ллев. \_ ачасене литература хайлав.семпе кăсăклантарса ярасси: илемл. Хайлавсене итлесе ăнланма: ăса хывма в.рентсе пырасси? Чăн литература вулав. икк.м.ш =ур=улта: ачасем кăшт-кашт вулама хăнăхсан: пу=ланать?

Пуплевпе шухăшлавăн т.п .=-х.л.сенчен п.ри пулнăран вулав пу=ламăш классемш.н пысăкран та пысăк п.лтер.шл.? Вăл к.=.н =улхи шкул ачине ăнă=лă в.ренме: ырă кăмăл-туйăмлă \сме: ăс-тăнне пур енл.н аталантарма пулăшмалла? Литература вулав.н урок.сен т.п т.ллев.сем =аксем%

* в.ренекенсен пирвайхи вулав ăслайне: унăн т.р.сл.х.пе хăвăртлăхне: ăнланулăх.пе палăртулăхне куллен лайăхлатасси\*
* ачасене хайлава туллин ăнланакан тăвасси: в.сен ырăпа усала уяс туйăмне: илем сис.мне аталантарасси: т.нче курăмне анлăлатасси\*
* текстпа .=лемме в.рентесси: к.некене харкам т.лл.н вулама хавхалантарасси?

Паянхи пурнă= литература вулав. умне =.н. задачăсем кăларса тăратр.%

* ача =ит.нсе =итн. т.ле м.н пур этемл.х.н =ырулăх пуянлăхне ăнланма: хисеплеме: унпа киленме пултартăр\*
* т.нче литературин п\лминче чăваш литературин т\пи те палăрмаллах пысăк пулнине ăнкартăр\*
* хайлава туллин ăнланма ăна хайланă чухнехи ев.рех йывăррине асăрхатăр\*
* кирек хăш хайлав та пысăк шыравра =уралнине: вăл =ырав=ă пу=.нче шăранса калăпланнă: шухăшласа кăларнă япала иккенне т.шм.ртт.р: хăй те хайлав .=не явă=м с.млент.р:ача-пăча ăс-тăн т.л.ш.нчен =е= мар: кăмăл-сипетпе туйăм-сунăм т.л.ш.нчен те тасалса пуянлантăр?

Литература вулав. пу=ламăш шкулăн чи пысăк ик. т.ллевне п.рл.хл.н татса пама май парать% п.ррем.ш.нчен: вулама тата к.некене юратма хăнăхтарать: икк.м.ш.нчен: литература хайлавне ăнланма тата унпа .=леме в.рентет? Асăннă т.ллевсемпе задачăсене программăра палăртнă вулав материалне т.пе хурса пурнă=ламалла?

Вуламалли материалта чăваш литература ч.лхин ви=. стил. сăнланать% илемл. Литература стил.: ăслăлăх стил.: публицистика стил.? Кунсăр пу=не унта тăван халăх сăмахлăхне те самаях к.ртн.? Кашни класăн вулав программинчех =акăн пек пайсем палăртнă%

 1) вулав карти тата пăхмасăр калама в.ренмелли хайлавсем\*

2) вулав ăслай.семпе хăнăхăв.сем: текстпа .=лесси: =ыхăнуллă пуплев\*

 3) класс тулаш.нчи вулав?

**Вулав карти**? Класра хă=ан м.н вуламаллине палăртнă чух хайлавсен шухăш-туйăм пуянлăхне: темине: илем пахалăхне тата май килн. таран =улталăк вăхăч.пе хронологи паллисене шута илмелле? +акăн пек туни вулава пурнă=па =ыхăнтарма: унăн паллăрах ен.сене =ител.кл. таран =утатма май парать: в.ренекенсене илемл. литература: публицистика тата ăслăлăх хайлав.сене хăйсем т.лл.н вуласа ăнланма: =апла вара вăтам шкулта литературăпа историе: ытти ăслăлăх ник.с.сене системăллă ăса хывма хат.рлет?

Шкул ачине к.некепе туслашма: унпа кăсăкланма пулăшас: пуплевне пуянлатас: илем туйăмне аталантарас: ырăпа усала уяма в.рентес т.л.шпе литература вулав. Тата класс тулаш.нчи вулав валли палăртнă илемл. Литература темисем («Халăх пултарулăх.»: «Паллă чăваш писател.сем»: «Тăван =ут =анталăк \керч.к.сем» т?ыт?те) уйрăмах пысăк п.лтер.шл.? Вулав материалне суйланă чух ачасен \с.мне шута илни: вулав к.некине ачасен шухăш-кăмăлне п.лсе й.ркелени: хайлавсем п.л\л.х т.л.ш.нчен пуян пулни =ак .=реă нă=у к\мелле?

В.сем хăйсем чăваш пулнăран ан вăтанччăр: ыттисем хушшинче хăйсене катăк ан туйччёр тесен ачасене +.р чăмăр. =инче нумай т.рл. халăх пурăнни: чăваш халăх. Чылай йышлă халăхсенчен п.ри пулни =инчен вуласа п.лме май памалла? Тăван ч.лхене те в.сем хисеплечч.р: юратчăр?

Халăхăмăр т.пленсе пурăнакан вырăнсемпе: унăн .=.-х.л.пе анлăн паллаштарма вулав к.некисене илемл. Литература хайлав.семс.р пу=не ăста =ырнă очерксемпе статьясен сыпăк.сем к.ртни вырăнлă? В.ренекенсем чăваш халăх. Чăваш Республики тулаш.нче те йышлăн пурăннине п.лчч.р?

Вулав к.некисенче Чăваш Республикин символ.сем – унăн Ялав.: Герб.: Гимн. пулмалла? Чăваш Республикин т.п хули Шупашкар пулнине: хула сăн-сăпатне к.=.н =улхи шкул ачи хăй кайса куриччен чылай маларах вуласа п.лме пултартăр? +авăнпа п.рлех вăл Чăваш Республики Ра==ей Федерацине к.нине: Ра==ей.н патшалăх Ялавне: Гимнне: Гербне: унăн т.п хулине Мускава сăнлакан текстсене те тупса вулайтăр?

+ырулăх: к.неке этемл.хш.н =ав тери пысăк п.лтер.шлине: вăл чăннипех п.л\ =ăлку=. пулнине шкул ачи туйса илт.р тесен вулав к.некисене т.рл. халăхăн =ырулăх. пу=ланса кайни =инчен калакан хайлавсем: =ырулăха пу=арса янă =ынсем =инчен юлнă аса ил\семпе халапсем к.ртмелле? III\_IV классенче ачасем авалхи к.некесенчен (=ав шутра Библирен: Коранран) илн. Сыпăксемпе паллашма пултарччăр? В.сем хамăр халăх =ырулăх.н йывăр шăпи: =.н. =ырулăха пу=арса яракан. И?Я?Яковлев: унăн пулăшакан.сем =инчен те вуласа п.лме тив.=л.?

Т\р. чунлă: ырă кăмăллă: вашават ч.лхелл.: чăлаха: чирл. =ынна х.рхенекен: ватта-в.тте хисеплекен: ултава: чурăслăхпа хаярлăха: чунсăрлăха сивлекен =ын пулса \сме вулав к.некисене к.ртн. юмахсемпе халапсем: ш\тсем: т.рл. халăх =ырав=исен хайлав.сем пулăш.=? В.ренекенсен ăс.-тăн.нче .= пурнă= тыткăчи пулни: наянлăхран намăсланасси яланлăха =ир.пленсе юлтăр?

Т.нче у=лăх. в.=.-х.ррис.р: анчах этемл.х.н сăпки те: кил. те \_ +.р чăмăр. кăна? +ут =анталăка юратма: \сен-тăрана: ч.рчунсене х.рхенме-шеллеме: шăнкăртатса юхакан =ăлку=а: тăрă к\лле: еш.л вăрмана: улăха: уй-хире вараламасăр: суранламасăр упрама: в.семпе типтерл. Усă курма в.рентекен текстсем к.=.н =улхи шкул ачин вулав к.некисене ытлăн-=итл.н к.мелле? Кашни класăн вулав материал. в.ренекенсен ăс-тăнне: ырăпа усала уяс пултарулăхне: илем туйăмне: пуплевне: .=ченл.х сулăмне аталантарма пулăшмалла? +акна тума вуламалли хайлавсемпе к.некесен паха шухăш.сем: ч.лхи: тытăм. май.пен кăткăсланса пыни кирл.?

III класра вуламалли хайлавсем ч.лхипе те: шухăш.пе те кăткăсрах: в.сен калăпăш. Те пысăкрах? Ачасем илемл. Литературăн т.рл. жанр.пе (калав: юмах: юптару: сăвă: ваттисен сăмах.: туптармăш: тупмалли юмахт?ыт?те) паллаша==.? Вулав урок.сенче в.сем Чăваш Республики: Ра==ей Федераций.: в.сен патшалăх символ.сем =инчен м.н п.лнине тарăнлатмалла? +улталăк вăхăч.сем м.нлерех черетленнине сăнани =инее таянса илемл. литература: ăслăлăх тата публицистика хайлав.сем пулăшнипе в.ренекенсен п.л.в.сене анлăлатмалла: =авăнпа п.рлех в.сен тăван тавралăха юратас: ăна упрама тăрăшас туртăмне вăйлатмалла? Ачасем =ут =анталăкри улшăнусене кура этем .=.-х.л. м.нле улшăнса пынине асăрхаччăр: хăйсем те пултарнă таран аслисене пулăшма тăрăшчăр? Тус-тăванлăх: кăмăл =ахлăх этеме те м.нле йывăрлăха та =.нтерме май пани: курайманлăх: х.рхен\с.рл.х =ынна =ын рет.нчен кăларса тискерлетни =инчен калакан хайлавсем те ку класра тив.=л. Вырăн йышăнмалла?

Ку класра т.рл. халăх =ырав=исен хайлав.семпе малалла паллаштармалла? Т.рл. саманара: т.рл. халăхăнт.рл. =ырав=исем п.р темăпа: п.р авторах т.рл. темăпа =ырнă хайлавсене танлаштарса: хайлавсенче татса панă илемл.хпе кăмăл-сипет ыйтăв.сене сăнаса: ачасем литература т.л.ш.нчен те: п.т.м.шле те аталана==.? Ку \с.мри ачасем кăмăл-сипет ыйтăв.сем =инчен тарăнраххăн шухăшлама пу=ла==.? +ак ăнлавсемпе в.сен сăлтав.сене палăртасси литература вулав. урок.сенче .=лемелли т.п ыйтусем% =емье тата общество: =емье тата халăх: =емье халăх ăн п.р пай. Тата йăха малалла тăсмалли йыш\* кил-йыш тата наци традиций.сем\* чăваш халăх.н ывăл.-х.р. Ра==ей культуриш.н тунă тава тив.=л. .=сем\* кулленхи пурнă=ри ку=а тăрăнман илем\* сапăрлăх тата чурăслăх\* хастарлăх тата хăрав=ăлăх\* паттăрлăх тата сутăнчăклăх: в.сен сăлтав.семпе ник.с.сем?

Ачасем литература жанр.сем =инчен п.лни анлăланать\* в.сем юмах: юптару: калав: былина: миф: пьеса: эпитет: пейзаж: сюжет терминсен п.лтер.ш.сене ăнкарма в.рене==.? Халăх юмах.сене: автор хайлав.сене тишкерн. майăн ачасем тăван халăх кăмăл-сунăм.нчи чи курăмлă енсене% унăн .=ченл.хне: тараватлăхне: сапăрлăхне асăрха==.?

Литература темисемпе ăслав .=.сем =ырас хăнăхусем тарăнланмалла: =ив.членмелле? III класри ăслав =ыру .=.сен т.с.сем% \керч.к тăрăх сочинени: вуласа тухнă к.некене хакласа =ырни: вуланă хайлав ев.рл. юмах ăсланит?ыт?те?

т.нчи: унта пурăнакан халăхсем =инчен калакан хайлавсемпе паллаша==.: =акă в.ренекенсене аслăрах классенче географии в.ренме пулăш.? Тăван халăхăмăр тата ытти халăхсен аваллăх. =инчен калакан статьясем ачасене истории в.ренме ник.с хыва==.? Паллă чăваш писател.сен хайлав.семпе: ыттихалăх =ырав=исен сăввисемпе: калав.семпе паллашни в.сене литературăна туллинрех в.ренме хат.рл.?

Пурнă=а юратма: этеме хисеплеме: =ут =анталăка: таврари илеме упрама: ырăпа усала уяма в.рентекен хайлавсем IV класрата т.п вырăн йышăнмалла? Ачасем пу= тавра явса шухăшламалли кăмăл-сипет проблемисем хал. .нт. тарăнрах та кăткăсрах% патриотлăх: =ынлăх: тив.=л.хпе яваплăх: =ир.п кăмăллăх тата =ем=ешкел.х: путс.рл.хпе ик. питл.х? Уроксенче =ынсем хушшинчи кăткăс хутшăнусене т.пчемелле: инкек-синкекрен сыхланмалли =ул-й.рсене шырамалла?

Вулав ăслай.пе хăнăхăв.сене лайăхлатса пырасси: вуланă хайлавăн шухăш-туйăм пуянлăхне ăнланасси: ч.лхен илемл.х мел.сене асăрхасси кашни вулав урок.нчех малти вырăнта пулмалла? Вулав урок.н ытларах пай. (30\_35 минут) вулав хăнăхтарăв.сем ирттерме: текстпа .=лемме каймалла? Вулав ум.нхи кала=у вуламалли текст вăратакан шухăш-туйăмпа тачă =ыхăнтăр: ачасен текста вулас хастарлăхне \стерме: кăмăл-туйăмне =ив.члетме пулăштăр: =апла вара вуламалли хайлава туллин ăнланма хат.рлет.р?

Вулав урок.сенче =ыру хăнăхтарăв.сем те тăтăшах й.ркелемелле? В.сене ăслав (творчество) .=.сене в.рентессипе =ыхăнтармалла? Ч.лхе урок.сенче =е= =ыртарни =ител.кс.р? Вулав урок.сенче =акна асра тытни ăслав .=.сем =ырма в.рентессине чылай =ăмăллатать?

Ачасен урокри .=-х.лне хавхалантарас: вулас кăмăлне вăйлатас тесе т.рл. мелпе усă курмалла: вуланă хайлавсем: пурнă= сăнав.сем =инее таянса т.рл.рен вăйăллă хăнăхтару: ăслав .=.сем ирттермелле (инсценировка туни: рольпе вулани: п.р-п.р сăнар яч.пе каласа пани: унăн шăпи малашне м.нлерех пулнине тав=ăрма тăрăшни: =ыхăнуллă калав туни т?ыт?те)?

В.ренекенсене ăс-тăн парас: сапăр \стерес т.ллеве ăнă=лă пурнă=лама литература вулав.н урок.сенче хайлавсемпе =е= .=лени =ител.кс.р% =ак .=е =.ршыв пурнă=.пе: харпăр ашш.-амăш.н хуйхи-суйхипе: савăнă=.пе: .=.-х.л.пе: ачасен кулленхи .=.семпе: шухăш-.м.ч.пе =ыхăнтармалла?

Вулама в.рентес: ачасен вулав ăслайне лайăхлатас .=ре в.сен пурнă= сăнав.семпе усă курмалла? В.ренекенсен тавракурăмне пуянлатас т.ллевпе в.сене йăла е промышленность предприятине: =ывăхри колхоза е фермер ху=алăхне экскурсие илсе каймалла: =ут =анталăка: =ынсен пурнă=не: =ит.ннисен .=не сăнаттармалла?

Литература вулав.н урок.сем тăван ч.лхе программинче палăртнă ытти уроксемпе: унсăр пу=не пу=ламăш шкулти ытти предметсене в.ренессипе тачă =ыхăнмалла% купредметсем ачасен илем туйăмне: в.сен ырă кăмăлне амалантарма: ăс-тăнне пур енл.н аталантарма пулăша==.? +авăнпа п.рлех вулав: \кер\ тата музыка урок.сем хушшинчи =ыхăну ачасен илемл.х хайлав.сене ăнланас: хаклас пултарулăхне лайăхлатать: в.сене т.рл. енл.н аталанма май парать?

**3.Предмет=н в\рентъ план\нчи выр=н\**

+ир.плетн. в.рент\ план. пу=ламăш шкулта литература вулавне в.рентме : 3 класра 2-шер сехет уйăрнă:68 сех.

 **«Литература вулав\» предмет=н пулас результач\сем.**

**3 класс.**

**1.Предметăн пулас результачĕсем**

*Харкам (личностные) результатсем*

**В**ě**ренекен** ç**акна п**ě**лмелле:**

- ачасем хăйсем вĕренекен пулнине ăнланни, вĕренекенĕн яваплăхне уçăмлани;

- ачасем тăван çĕршыв, тăван халăх, тăван чĕлхе ăнлавсене ăша хывни, хăйсем хăш халăх ывăл-хĕрĕ пулнине ăнланни, вĕсен тăван халăха хисеплес туйăм амаланма пуçлани;

- ачасем таврари пурнĕç, этем, çут çанталăк çинчен мĕн пĕлнине анлăлатни, тавракурăмĕ йĕркеленсе пыни;

- харпăр хăй хăтланăвĕсене сăнама-асăрхама, вĕсемшĕн яваплă пулма хăнăхса пыни;

- шкулта, класра, урамра, килте, хăнара хăвна мĕнле тытмаллине, уроксене мĕнле хатĕрленмеллине, ăç вырăнне хатĕрлемеллине, парта хушшинче мĕнле лармаллине, ĕç хатĕрĕсемпе мĕнле усă курмаллине, ĕçе тăрăшса, тимлĕ, тирпейлĕ тумаллине ăнланни;

- тимлĕх калăпăшĕ, пахалăх, самантлăх, ятарлă тата ирĕклĕ астăвăмĕ аталанни;

- хайлавсенчи сăнарсен лайăх тата начар енĕсене шута илни;

**Вěренекен çакна тума пултармалла:**

- пĕчĕккĕн аслисемпе пĕрле ĕçе хăнăхса пымаллине, пурнăçра çак хăнăхусем кирлĕ пулассине ăнланни;

- ĕмĕтленни, вĕренни пунăçра кирлĕ пулнине тавçăрни.

- шкулта вĕренни пĕлÿ пухмалли, аталанмалли, харпăр хăй пурнăçне кăсăклăрах, усăллăрах тума вĕренмелли тĕп мел пулнине ăша хуни;

- ачан кăмăл-сипечĕ çирĕпленсе пыни: ваттисене хисеплемеллине, çынпа ырă пулмаллине, çынсем хушшинче хăвна мĕнле тытмаллине, чĕр чунсене юратмаллине ăнланса илни;

- шухăшлав ăслайĕсем туптанни;

*Пĕлÿлĕх(познавательные) результачĕсем:*

**В**ě**ренекен** ç**акна п**ě**лмелле:**

- вуланă чух мĕнле лармаллине тата çыру хатĕрĕсемпе мĕнле усă курмаллине пĕлни;

- таврари япаласене, пулăмсене тĕпчес ăнтăлав аталанни;

- таврари япаласемпе пулăмсем çинчен мĕн пĕлнине системăлани: «Тăван çĕр-шыв» ăнлава уçăмлани. Вăл çуралнă вырăн, тăван ял, тавралăх, хй пурăнакан республика тата çĕр-шыв (Раççей) пулнине ăнланни, унăн культури, мухтавлă çыннисем çинчен пĕлни; çут çанталăк законĕсем, япаласемпе пулăмсем пĕр-пĕринпе çыхăнса аталаннине курни;

- тавралăх енĕсене, япалан вырăнне кăтартма, тавралăхри вырăнне палăртма пĕлни;

- япаласен пĕрпеклĕхне, уйрăмлăхне, вĕсем мĕнпе уйрăлса тăнине курма, палăртма пултарайни;

**Вěренекен çакна тума пултармалла:**

- ачан тавракурăмĕ анлăланни: çут çанталăкри пулăмсем, çулталăк вăхăчĕсем, çемье, чĕр чунсем, ачасен пурнăçĕ, ĕçĕ-хĕлĕ çинчен тĕплĕнрех пĕлни, тĕнче курăмĕ йĕркеленсе пыни;

- туйăм культури çивĕчленни: кирлĕ вăхăтра пулăшма, мĕн тумалла, мĕнле тумаллине тавçăра пуçлани;

-пысăк, пĕчĕк, тан уçлăха курни, логикăллă шайлаштарайни;

- вĕренÿ хатĕрĕсенче кирлĕ материала шыраса тупма пĕлни;

- вĕренÿ хатĕрĕсенче панă символсене, модельсене, схемăсене,паллăсене ăнланни;

*Йĕркелÿ-хаклав(регулятивные) результачĕсем:*

**В**ě**ренекен** ç**акна п**ě**лмелле:**

тантăшĕсен тата харпăр хăй ĕçне тищкерейни тата пахалайни;

- тишкерÿ - пĕтĕçтерÿ ĕçне хăнăхни, пĕтĕмĕшлине пайсем çине уйăрма, пайĕсене пĕтăçтерме пĕлни;

- тĕрĕс курма, япаласен уçлăхри вырăнне палăртма пултарни;

- хăйĕн ĕçне вĕрентекен, юлташĕсем хакланине йышăнни;

**Вěренекен çакна тума пултармалла:**

- вĕрентекен, класпа пĕрле палăртнă задачăна татса памалли тĕрлĕ майсем тупни;

- хăвăн шухăшна ăнлантарса парайни;

- йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни;

- ĕç йĕркине, мĕн хыççăн мĕн тумаллине, мĕншĕн ун пек тумаллине тавçăрни;

- ĕçĕн кашни тапхăрне вĕрентекен пулăшнипе хак парса пырайни;

- харпăр хăй ĕçне планлама пĕлни.

*Хутшăну(коммуникативные) результачĕсем:*

**В**ě**ренекен** ç**акна п**ě**лмелле:**

- шухăша тĕрĕс те уçăмлă, çыхăнуллă каласа пама тăрăшни;

- текстпа ĕçлеме пĕлни, вулани çинчен çыхăнуллă тата уçăмлă каласа пама тăрăшни;

- ачан пуплевĕ, йăнăша курма, пĕр-пĕрне йăнăш тăвасран асăрхаттарма вĕренни;

-пуплев культури аталанни: пĕр-пĕр япала, пулăм, ĕç çинчен çыхăнуллă, кирлĕ сăмахсемпе усă курса каласа пама пултарни; юлташпа, аслисемпе, ваттисемпе мĕн çинчен тата мĕнле сăмахсемпе усă курса калаçмаллине ăнкарни, кампа калаçнă чух, хăçан, мĕнле сăмахсемпе (сывлăх сунни, тав туни, сывпулашни) усă курмаллине тавçăрни;

- çывăх, хирĕçле, пĕр пĕлтерĕшлĕ, нумай пĕлтерĕшлĕ сăмахсен пĕлтерĕшĕсене тĕрĕсрех, тарăнрах ăнланни, вĕсен ретĕнче кирлине суйлайни;

- сăмахсен куçăмлă пĕлтерĕшне ăнланни;

- чăваш чĕлхинче сăмахсен предложенире çирĕп йĕрке пуррине ăнланни, ăна пуплевре тытса пырайни;

**Вěренекен çакна тума пултармалла:**

- каласа парассин тĕрлĕ тĕсĕсене (калав, сăнлав, уйлав) пĕлни. Вĕсен тытăмĕпе уйрăмлăхĕсене курма, калавăн тĕрлĕ тĕсне йĕркелеме пултарайни;

- калав темине, тĕп шухăшне палăртайни;

- хутшăну пуплев\ (диалог) тытăмне, унти предложенисен хăй евĕрлĕхне (ытларах тулли мар предложенисем) пĕлни. Диалог шалашĕ пĕр темăна, пĕр тĕп шухăша пăхăнса тăнине ăнланни. Майĕпен хутшăну пуплевне тĕрлĕ пуплев ситуацийĕсенче усă курма пултарни;

- ушкнпа ĕçлеме пĕлни;

- сăмах йышĕ пуянланни;

- çынсем тĕрлĕрен шухăшлама пултарнине ăнланни.

***Предметăн пайрам (предметные)результачĕсем:***

**Вулав хăнăхăвěсем:**

**В**ě**ренекен** ç**акна п**ě**лмелле:**

— вуланă чух шухăша пăсмасăр, тěрěс чарăнусем туса сывлăш çавăрса ярасси;

— текстра паллакан тата палламан сăмахсене уйăрасси;

— хутсăр предложенин пур тěсěсене те тěрěс интонаципе вуласси;

— пěлтерěшě тата шухăша кура текста хăвăрт е хуллен, сасса хăпартса е хăпартмасăр вуласси.

**Вěренекен çакна тума пултармалла:**

— тěрěс, ăнланса, пěр тикěссěн. самахсене вакламасăр вуласси;

— вулав хăвăртлăхě минутра 50 сăмахран кая мар пулмалла (ăшра вуланă чухне сăмах шучě 60 таран ÿсмелле);

**Текстпа ěçлесси.**

**В**ě**ренекен** ç**акна п**ě**лмелле:**

— текст ятне ăнланасси;

— учитель ертсе нынипе текста, ěçсен йěркине кура, пěлтерěшлě пайсене уйăрасси, вěсене ят парасси (план тăвасси);

— харкам шухăша текстри тěслěхпе çирěплетесси;

**Вěренекен çакна тума пултармалла:**

— ансат план тăрăх хайлава асăмласа каласа парасси

— учитель пулăшнипе хайлавăн тěп шухăшне палăртасси;

— юмаха, калава, сăвва пěр-пěринчен уйăрса илесси.

 **Пуплеве аталантарасси.**

**В**ě**ренекен** ç**акна п**ě**лмелле:**

— текстра тěл пулакан çěнě сăмахсен пěлтерěшне уçăмлатасси;

— пулăма, сăнарсене сăнлама сăмахсен ретěнчен вырăнлăраххисене, витěмлěреххисене суйласа илесси;

— сăмахăн тÿрě тата куçăмлă нěлтерěшěсене палăртасси.

— чěлхе туйăмне çивěчлетесси;

— нумай пěлтерěшлě сăмахсен пěлтерěшěсене ăнкарма, сăмах пулăвне чухлама хăнăхасси.

Илемлě хайлава вуласа ăнланасси.

**Вěренекен çакна тума пултармалла:**

— илемлě литература хайлавěсемпе фольклор хайлавěсене, вěсен жанрěсене уйăрма вěренсе пырасси;

— хайлав тытăмне ăнланасси (композици, сюжет),

— сăнарсен ěçěсемпе хăтланăвěсене сăлтавласси:

— хайлаври сăнлăх тата сăнарлăх;

— палăртулăх хатěрěсене курма, вěсемпе усă курма хăнăхасси.

**Вулав кĕнекипе ĕçлеме хăнăхмалла.** Тупмаллипе паллашса, кирлĕ калав е сăвă ятне шыраса тупма, хайлав хыççăнхи ыйтусемпе ĕçсене пурнăçлама пултармалла

.***Пăхмасăр калама вĕренмелли сăвă­сем***: çут çанталăк, тăван ен, тус-тăванлăх, тĕрлĕ чĕр чун çинчен калакан 5-6 сăвă (вĕрентÿçĕ сĕннисем тата ачасем хăйсем кăмăлласа суйланисем) пултармалла.

**«**Литература вулавě» предметăн содержанийĕ

**(Содержание учебного предмета)**

**Литература вулавĕ. Класс тулаш**ĕ**нчи вулав**

**Вулав карти.**

**Ак çитрӗ сентябрь**. Литература вулавĕ предметăн 3 –мĕш класс валли палăртнă тĕллевĕсемпе задачисем. Г. Волковăн «Çамрăкла вĕренни – чул çинче», Х. Уярăн «Мăйăр хуппи», К. Беляев «Чи хаклă парне» калавĕсем. Калав, калаври сăнарсем, ĕç аталанăвĕ.

 **Чăваш** çĕ**ршыв**ĕ**.** Чăвашен илемĕ, юхан шывĕсемпе вăрманĕсем. Чăваш çыннисемпе ытти халăхсем хушшинчи туслăх, пĕр-пĕринпе килĕштерсе пурăнни. Чăваш республикин Патшалăх атрибучĕсем. К. Ушинскин «Тăван çĕр-шыв - пирĕн анне» хайлавĕ. Сăвăллă хайлав, унти кăмăл-туйăм, сăнарлăх мелĕсем Н. Янкасăн «Лăпкă çĕр-шывра», С. Вишневский «Туслăх хĕлхемĕ» сăввисем.

**К**ĕ**ркунне**. Кĕрхи çут çанталăк, çынсен ĕç- хĕлĕ. «Кĕрхи çут çанталăк» экскурсии.

Тăван тавралăха, çут çанталăка упрани, илем кÿни – Тăван çĕршыва сыхланиех, çынсем тăван тавралăха упрама, илем кÿме тăрăшнине, çак ĕçе ачасем те хутшăнма пултарнине сăнлакан калавсемпе сăвăсем. Кĕр пуçламăшĕн сăнлăхĕсем, вĕсене сăнламалли мелсем. Н. Исмуковăн «Кĕр пасарĕ», Н. Янкас «Сивĕтет çанталăк» сăввисем. Калав ячĕ, теми, тĕп шухăшĕ. Сăнарлăх хатĕрĕсем. Сăнарсем. Сăнлавлă калав. Хайлавăн сюжет аталанăвĕ. Чи çивĕч самант. Сăвăласа çырнă сăнлавлă хайлав. Сăвăра автор туйăмĕ сăнланни.. И. Соколов –Микитовăн «Кĕрхи вăрманта», Хуначи Кащкăрăн «Ылтăн çĕр» калавĕсем.

**Эпир – сăпайлă ачасем**. Ачасен пурнăçĕ, вĕсен туслăхĕ. Ачасем хăйсене сапăр та тирпейл. Тытма тăрăшнине, аслисене хисепленине, сăпайлă пулнине сăнлакан калавсем, сăвăсем, статьясем.

**Асам**ç**ă х**ĕ**л.** Хĕллехи çут çанталăк. Этем ĕçĕ-хĕлĕ. Чĕр чунсен пурнăçĕ. Хĕл илемĕ калавсенче, юмахсенче, ÿнерçĕсен ÿкерчĕкĕсенче сăнланни. «Хĕллехи çут çанталăк» экскурсии.

**Халăх с**ăмахлăхĕ. Юмахсем, юрăсем, ваттисен сăмахĕсемпе туптарусем (тупмалли юмахсем). Тĕрлĕ халăх юмахĕсем.

**Эпир Ул**ă**п й**ă**х**ĕ**нчен.** Улăп халапĕсем тата ытти халăх халапĕсем. Мифсем. Халапсен пурнăçри вырăнĕпе пĕлтерĕшĕ. Г. Юмартăн «Улăпсем» хайлавĕ. «Çунатлă урхамах» (Улăп халапĕсенчен).

**Юмах юпа т**ă**рринче. Т**ĕ**рл**ĕ **хал**ăх юмахĕсем. Автор юмахĕсем.

Ç**урхи хаваслăх**. çут çанталăк чĕрĕлни. Чĕр чунсен пурнăçĕпе çынсен ĕçĕсем. Ачасен çурхи вăййисем. «Çурхи çут çанталăк» экскурси?

**К**ĕ**рлен**ĕ **в**ă**р**çăçĕ**р** ç**инче. В**ă**р**çă çинчен çырнă произведенисем. А.Алкан «Малтанхи кун» калавĕ. А. Галкинăн «Çумăр куççулĕ» А. Тимбай «Хурçă хĕр» А. Каттай «Берлинри палăк» саввисем.

**Ч**ĕ**р чун т**ĕ**нчи.** Чĕр чунсемçинчен çырнă произведенисем.

**Ытарайми, асран кайми тăван тавралăх**

Чăваш халăхĕн паллă çыравçисем. К. Иванов, Н.Шелепи, Н.Илпек: М.Трубина, В.Харитонов, Н. Ижентей, Х. Уяр, Н. Карай сăввисемпе калавĕсем.

Тăванла халăхсен çыравçисем. М. Джалиль, ГабдуллаТукай, Р. Минатуллин сăввисемпе поэма сыпăкĕсем.

Вырăссен чаплă çыравçисем. А.Пушки, И.Крылов, Л.Толстой, Н. Некрасов хайлавĕсем. Вырăссен хальхи ача-пăча литературин тĕслĕхĕсем, Н. Сладков, Н. Соколов-Микитов, Л. Ковалев хайлавĕсем.

**Класс тулашěнчи вулав**

**Вулав материал**ĕ**:** чăваш, вырăс, ытти тăванла халăхсен писателĕсем ачасем валли çырнă 15\_20 кĕнеки, «Тантăш» хаçатпа «çил çунат» журналти материалсем (вĕрент\çĕ суйласа илнĕ тăрăх).

**Вулав тематики**: тăван тавралăх илемне сăнлакан, пурнăçа юратма, çут çанталăка упрама, сапăр татараватлă пулма вĕрентекен, тĕрлĕ халăх ывăлĕ-хĕрĕсен пархатарлă ĕçĕ- хĕлне сăнлакан сăвăсемпе калавсем, пысăкрах калăплă хайлав сыпăкĕсем, юмахсем.

**Ача-пăча к**ĕ**некипе** ĕçлесси (пĕлÿсем, ăслайсемпе хăнăхусем). Кĕнеке пайĕсене пĕлесси: титул листи, ум сăмах, тупмалли, вĕçĕнче калани. Кĕнеке мĕн çинченнине унăн пайĕсем тăрăх ăнкарасси. Класс тулашĕнчи вулав урокĕ валли кирлĕ кĕнекене шыраса тупасси. Класс тулашĕнче I çур çулта эрнере вăтамран 10\_12, II çур çул вĕçĕнче 20\_25 страницăран кая мар вуласси, вуласа пĕлнине вĕрентÿçĕ ыйтăвĕсем тăрăх каласа парасси. Кĕнекен ятне, авторне аса илме пĕлесси. Паллашнă писателĕн 2\_3 кĕнекине ас тăвасси. Сĕннĕ кĕнекесен списокĕпе, тема картотекипе усă курасси.

çĕнĕ литература вăййисем выляма вĕрентесси. Вĕсене класс тулашĕнче те выляттарасси.

**Тематика план**ĕ (68 сех)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Раздел теми*** | ***Сехет шучĕ*** |
| 1 | Ак çитрĕ сентябрь  | 2 |
| 2 | Чăваш çĕр-шывĕ  | 3 |
| 3 | Кĕркунне  | 4 |
| 4 | Халăх сăмахлăхĕ  | 5 |
| 5 | Улăп йăхĕнчен эпир, туссем  | 4 |
| 6 | Юмах юпа тăрринче  | 5 |
| 7 | Асамçă хĕл  | 6 |
| 8 | Эпир – сăпайлă ачасем  | 10 |
| 9 | Çур хаваслăхĕ  | 9 |
| 10 | Кĕрленĕ вăрçă çĕр çинче тахçан  | 5 |
| 11 | Чĕр чун тĕнчи  | 7 |
| 12 | Ытарайми, асран кайми тăван тавралăх  | 8 |
|  | **Пĕтĕмпе** | **68** |

**3.Тематика планĕ (68 сех)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уро-****кăн №** | **Урок теми** | **Сехетсен шучĕ** | Урока кирле хатерсем |
| **Ак çитрĕ сентябрь** | **2** |  |
| 1. | «Литература вулавĕ» предметăн 3-мĕш класс валли палăртнă тĕллевĕсемпе задачисем. | 1 | Г. Волкаван «Самракла веренни-чул синче» калавепе тата Г. Сапгиран «Веренне Лаша »савви |
| 2 | «Калав», «калаври сăнарсем», «калаври ĕç аталанăвĕ» ăнлавсем. | 1 | Х. Уяран «Майар хуппи»калаве |
| **Чăваш çĕр-шывĕ** | **3** |  |
| 3 | Савнă çĕр, Чăваш çĕр-шывĕ. Чăваш Республикин Патшалăх атрибучĕсем. | 1 | «Таван сер-шыв -пирен анне»хайлаве |
| 4 | Калав ячĕ, теми, тĕп шухăшĕ. | 1 | Хуначи Кашкаран «Ылтан сер калаве» |
| 5. | Сăвăллă хайлав, унти кăмăл-туйăм. Сăнарлăх мелĕсем. | 1 | Н. Янкасан «Лапка сер- шывра» савви |
| **Кĕркунне** | **4** |  |
| 6 | Ылтăн кĕркунне сăнлăхĕсем. Вĕсене сăнлани. Сăнарлăх хатĕрĕсем. | 1 | Н. Исмукован «Кер пасаре» савви |
| 7.  |  **КТВ**. Çут тĕнче асамлӑ та пуян. | 1 | Н. Теветкелен «Керхи сансем»савви |
| 8. | Сăнлавлă калав. Сăнарсем. Сăнарлăх мелĕсем. | 1 | И. Соколов- Митков«Керхи варманта» калаве Волкаван «Керхи хуран» |
| 9 | Хайлавăн сюжет аталанăвĕ. Чи çивĕч самант. Калаври сăнарсем. Тĕп сăнар. | 1 | О. Туркайан «Сулса» калаве |
| **Халăх сăмахлăхĕ** | **5** |  |
| 10 | Тупмалли юмахсем – халăх сăмахлăхлăхĕн тĕслĕхĕсем. Вăйă-шăпа тата вăйă юррисем. | 1 | «Ылтан пучах»41-42с. |
| 11 | Ача-пăча вăййисем. | 1 | «Ылтан пучах»43-51с. |
| 12 | Пулмасла халап. | 1 | «Ылтан пучах»54-55с. |
| 13 | Çыравçăсем хайланă пулмасла халапсем. | 1 | К. Чулкасан «Асансене ертсе килни»хайлаве |
| 14 | Юптарусем. Прозăлла юптарусем. Юптарусен тытăмĕ. | 1 | Эзопан «Ула куракпа тиле»тата И. Крылован «Ула куракпа тиле» юптаревесем |
| **Улăп йăхĕнчен эпир, туссем…** | **4** | Г. Юмартан «Улапсем» хайлаве |
| 15 | Мифсем. Улăп халапĕсем. | 1 | «Сунатла урхамах»(Улап халапесенчен) |
| 16 | Халапсен пурнăçри вырăнĕпе пĕлтерĕшĕ. | 1 | «Ту синчен анна Улап» |
| 17 | Тĕрлĕ халăх халапĕсем. Вĕсен пĕрпеклĕхĕсемпе уйрăмлăхĕсем. | 1 | «Ной карапе» халап |
| 18 | **КТВ**. Ачалӑх-савӑк вӑхӑт. | 1 | Н. Ишентейен «Хурелле дневние »кенеки. |
| **Юмах юпа тăрринче** | **5** |  |
| 19 | Чăваш халăх юмахĕ. Чĕр чун юмахĕсем. | 1 | «Чее такасем» юмах |
| 20 | Тăван халăх юмахĕсем.  | 1 | Самартапа тарахла парса» юмах |
| 21 | Асамлă юмахсем. | 1 | «Курай юмахе» хайлав 86-88с. |
| 22 | Асамлă юмахсем. | 1 | «Курай юмахе» хайлав 88-91с. |
| 23 | Тĕрлĕ халăх юмахĕ. КТВ. Юмах ятǎм, юптартǎм. | 1 | «Тинес кукринче»юмаха итлени, тишкерни |
| **Асамлă хĕл** | **6** |  |
| 24 | Поэзи хайлавĕсенчи сăнарлăх мелĕсем. | 1 | В Эктелён «Хёл пудламашё» савви, Пушкинан «Хёлле» савви, ЁТ. |
| 25 | Хайлаври сăнарсем. | 1 | Н Сладкован «Хёллехи ду кунёсем» савви, ЁТ. |
| 26 | Юмахра сăнланнă вăхăтпа сăнарсен характерĕн шайлашăвĕ. | 1 | «Хырпа Чараш тата Урташ мёншён яланах симёс?» юмах, ЁТ. |
| 27 | **КТВ.**Тӑван ен. | 1 | А. Трофимован «£ырулла кёпе» кёнеки, «Хёлхем» кёнеке. |
| 28 | Сăвăласа çырнă илемлĕ хайлавсен кĕввипе чĕлхи. Вĕсенче автор кăмăл-туйăмĕ палăрни. | 1 | В Харитонован «Йёлтёрпе» тата А Смолинан «Халах хайлавё майла» саввисем |
| 29 | Калав теми, тытăмĕ, тĕп шухăшĕ. | 1 | Г.Харлампьеван «Мулкач йёрёпе» калавё, ЁТ, |
| **Эпир – сăпайлă ачасем** | **10** |  |
| 30 | Н.Карай. «Йăмăк». | 1 | Н. Карайан «Йамак» калавё, ЁТ. |
| 31 | М.Джалиль. «Çывракан ача», Р.Минатуллин. «Пулăшакан». | 1 | М Джалилён «Сывракан ача» тата Р Минатулинан «Пулашакан» саввисем, ЁТ. |
| 32 | А.Галкин. «Шăна кăмпин шăпи». | 1 | А Калканан «Наян Кампур» тата А Галкинан «Шана кампин шапи» юптаравёсем, ЁТ. |
| 33 | Н.Иванов. «Чечек çыххи». | 1 | Н. Иванован «Чечек дыххи» калавё, ЁТ |
| 34 | Г.Волков. «Пуянлăх хакне ĕçлекен çеç пĕлет». | 1 | Г Волкован«Пуянлах хакне ёдлекен дед пёлет» юмахё, ЁТ. |
| 35 | Л.Ковалюк. «Хăравçă». | 1 | Л. Ковалюкан «Харавда»калавё |
| 36 | А.Ерусланов. «Хапхаçă». | 1 | А. Ерусланован «Хапхада» калаве |
| 37 | О.Уайльд. «Хăйне çеç юратнă Улăп». | 1 | О. Уайльдан «Хăйне çеç юратнă Улăп »юмахе |
| 38 | Исмай Исемпек. «Шăвăç витре». В.Ар-Серги. «Асанне шкулĕ». | 1 | Исмай Исемпекён «Шавад витре» калавё, ЁТ, |
| 39 | **КТВ**. Ачалǎх – савǎк вǎхǎт. | 1 | У. Ушинскин «Варманти ачасем» калавё |
| **Çур хаваслăхĕ** | **9** |  |
| 40 | Н.Исмуков. «Çурхи тĕнче».  | 1 | Н. Исмукован. «Сурхи тёнче» |
| 41 | Л.Смолина «Çуркунне пуçланать». | 1 | Л. Смолинан «Суркунне пудланать» саввисем, ЁТ |
| 42 | Н.Некрасов. «Ешĕл шав». Уйăп Мишши «Çурхи вăйă». | 1 | Н. Некрасован. «Ешёл шав».  |
| 43 | Мĕтри Кипек. «Çурхи вăрманта». | 1 | Уйап Мишшин «Сурхи вайа» саввисем, ЁТ |
| 44 | А.Каттай. «Çеçпĕл». | 1 | А.Каттайан. «Çеçпĕл» калаве |
| 45 | **КТВ**. Юмах ен çĕршывĕ. | 1 | Хелхем, 139--149 |
| 46 | Г.Снегирев. «Малтанхи хĕвел». К.Иванов. «Çуркунне çитсен». | 1 | Г. Снегиреван «Малтанхи хёвел» калавёсем, ЁТ. |
| 47 | Н.Матвеев. «Таврана илем кÿреççĕ». А. Артемьев. «Çурхи кун». | 1 | Н. Матвееван «Таврана илем куреддё», А. Артемьеван «^урхи кун» калавёсем |
| 48 | **КТВ.** Эпир- Яковлев мǎнукĕсем. | 1 | Хёлхем, 72-77 с |
| **Кĕрленĕ вăрçă ҫĕр ҫинче тахҫан** | **5** |  |
| 49 | А.Алка «Малтанхи кун», А Галкин çумар куççулĕ». | 1 | А.Алка «Малтанхи кун», А Галкин çумар куççулĕ». |
| 50 | Ю.Николаева «Вăрçă çăкăрĕ». | 1 | Ю.Николаева «Вăрçă çăкăрĕ». |
| 51 | А.Тимбай «Хурçă хĕр». | 1 | А.Тимбай «Хурçă хĕр». |
| 52 | А. Каттай «Берлин-палăк». | 1 | А. Каттай «Берлин-палăк». |
| 53 | А.Кипеч «Çĕр улми сутма кайни». П.Эйзин «Ан пултӑр варçă». | 1 | «Майан 9-меше- Сентеру уяве» |
| **Чĕр чун тĕнчи** | **7** |  |
| 54 | Н. Ишентей. «Аптраман кăвакалсем». | 1 | Н. Ишентейён «Аптраман кавакалсем» калавё, ЁТ. |
| 55 | С.Элкер. «Кашкăрсемпе çапăçни». | 1 | С. Элкерён «Кашкарсемпе дападни» калавё, ЁТ, |
| 56 | Н.Иванов. «Ăсанпа Хураçка». | 1 | Н. Иванован «Асанпа Хурадка» калавё, ЁТ. |
| 57 | Н.Матвеев. «Уртăш». Н.Матвеев. «Çара çерçи». | 1 | Н. Матвееван «Урташ» калавё |
| 58 | **КТВ**. Юмах ен çĕршывĕ. | 1 | Хелхем, 118--124 |
| 59 | О.Савандеева «Сăркка». | 1 | О.Савандеева «Сăркка» калаве |
| 60 | Г.Орлов. «Кашкăр тавăрăвĕ». | 1 | Г. Орлован «Кащкар таваравё» калавё, ЁТ |
| **Ытарайми, асран кайми тăван тавралăх** | **8** |  |
| 61 | И.Дубанов. «Эл кÿлли». | 1 | И. Дубанован «Эл кулли» калавё, ЁТ.. |
| 62 | В.Харитонов. «Çил ачи».  | 1 | В.Харитонов. «Çил ачи». |
| 63 | Г.Орлов. «Çухату». | 1 | Г. Орлов «£ухату» саввипе паллашни, |
| 64 | **КТВ**. Вǎрман калавĕсем. | 1 | Хелхем, 172-175 |
| 65 | «Çулçÿревçĕ вăрăсем». | 1 | «Сулдуревдё варасем» калав, ЁТ. |
| 66 | М.Волкова. «Пĕлĕтсем, ăçта васкатăр?»; Р.Сарпи. «Пĕлĕтсем – шурă путексем». | 1 | М. Волкован «Пёлётсем, адта васкатар?», Р. Сарпин «Пёлётсем — шур путексем» саввисем, ЁТ. |
| 67 | Хв.Уяр. «Тарăхнă така». Х.Юлдашев. «Лĕпĕш». | 1 | X. Уяран «Тарахна така» калавё, ЁТ.. |
| 68 | Уйăп Мишши. «Çуллахи каникул». Г.Харлампьев. «Кÿлĕ хĕрринче». | 1 | X. Юлташеван «Лёпёш», У. Мишшин «£уллахи каникул» саввисем, ЁТ |

**Ус= курмалли литература**

|  |  |
| --- | --- |
| Литература | Анлантарни |
| Т=ван ч\лхепе литература вулав\н т\сл\х программисем: ч=ваш шкул\н 1-4 классем валли! М.К. Волков, Л.П. Сергеев, Т.В. Артемьева, О.И. Печников,А.Р. Кульева – Шупашкар: Ч=ваш Республикин в\ренъ институч\н издательство центр\, 2013. |  |
| Русско-чувашский и чувашско-русский словарь: для начальных классов, М.И.Скворцов, А.В.Скворцова.- Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2011 | Словарь состоит из двух частей: чувашско- русского и русско- чувашского словарей. В его словнике представлены как обиходные слова, так и наиболее употребительные термины разных отраслей. Особое внимание уделено чувашской лексике, связанной с историей и культурой народа. |
| Самах ваййисем.- Хушса сенетне 2-меш каларам/ ЕгороваЛ.В Сене вахат» издательстви.- Сене вахат» издательстви.- Шупашкар, 2009. – 72с |  |
| Уса уроксем, савак уявсем: урок конспекчесем тата халах уявесен сценарийесем а. Р. Кульева пухса хатерлене.- Сене вахат» издательстви.- Шупашкар, 2008. – 68с |  |
| Уявсем, проектсем, тереслев есесем А. Р. Кульева пухса хатерлене.- Шупашкар, 2009.- 52с. |  |
| Информаципе хутшану технологийесемпе (ИКТ) уса курса ирттерне уроксемпе класс тулашенчи ессеем: меслет сеневесем/ Н. А. краснова, М.М. Албутова, З.Н. Поясова, И. В. Пигачёва, О.И. Самакова, Е. Л. Анисимова, Е.Н Николаева.- Шупашкар: Сене вахат, 2010.-99с. | Кенекене информаципе хутшану технологийесемпе (ИКТ) уса курса ирттерне 11 урокпа 5 класс тулашенчи есен анла планесене кертне. Кашни планра уса курмалли слайдсен анотацине сырса катартна.Кенекепе перле ятарла диск хушса пана. Вал кашни урока е класс тулашенчи есе ирттермелли слайдсемпе электрон материаленчен тарать |