УМĔН ĂНЛАНТАРНИ

Ку ĕç программи пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан федераллă патшалăх шайĕнче йышăннă çĕнĕ вĕрентӳ стандарчĕпе килĕшӳллĕн, «Тăван чĕлхепе литература вулавĕн тĕслĕх программисем: чăваш шкулĕн 1-4 классем валли М.К. Волков, Л.П. Сергеев, Т.В. Артемьева, О.И. Печников, А.Р. Кульева – Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӱ институчĕн издательство центрĕ тĕпе хурса пуçламăш шкул валли хатĕрленĕ.

Литература вулавě программи кĕçĕн класс шайĕнче вĕрентÿ, аталану тата воспитани тĕллевĕсене пăхăнса тăрать, чи пысăк икĕ **тĕллевне** пĕрлĕхлĕн татса пама май парать:

- вулама тата кĕнекене юратма вĕрентет;

- литература хайлавне ăнланма тат унпа ĕçлеме вĕрентет.

Литература вулавĕ» предмета вĕрентнĕ чухне çак задачăсене татса пама палăртатпăр:

— ачасен литература хайлавне туллин ăса хывас хевтине аталантарасси;

— геройсемпе пĕрле савăнма-хурланма хăнăхтарса пынин никĕсĕ çинче туйăмсене тивĕёлетме хавхалантарасси;

— ачасене илемлĕ хайлавăн сăнарлă чĕлхине, илемлĕ сăнар калапламалли пултаруллăх хатĕрĕсене туйма тата ăнланма хăнăхтарасси, сăнарла шухăшлава аталантарасси;

— литература хайлавĕнчи илемлĕ сăнарсене тепĕр хут ăсра уратса вĕсен пурнăçне тепĕр хут йĕрлесе тухас аслая калăпласси, пултаруллăха тата евĕрлес хевтене аталантарасси;

— ачасен поэзи туйăмне аталантарасси, илемлĕхе туяссине тарăнлатасси, сăмахлахăн паха хайлавĕсене кăсăкланса итлес опыта пуянлатасси;

- кĕнекесене юратса вулас туртăма аталантарасси, литература пултаруăхĕпе кăсаклантарасси;

— ачасен туйăмлах опытне пуянлатасси, çут çанталăкпа таврари тĕнче çинчен мĕн пĕлнине пĕрмаях тарăнлатса пырасси;

— пурнăçри илеме курма, ăна классика литературинчипе танлаштарса пăхма вĕрентесси;

— йывăрлах тĕлĕшĕнчен тĕрлĕ шайри хайлавсене хевте ёитнĕ таран туллин те тарăн ăнланма вĕрентесси;

— жанр тата содержание тематика тĕлĕшĕнчен тĕрлĕ кĕнекесене вуланă майăн ачасен тавра курăмне анлăлатасси;

— ачасен пуплевне аталантарассине тĕллевлĕн йĕркелесси, пуплев аслайĕсене, вулав, итлев, çыру, каласа парас хăнăхусене хастаррăн аталантарасси;

— сăмах искусствин сăнарлăхĕпе илемне туйма вĕрентесси;

— диалога хутшăнас, палăртса вулас, хатĕрленнĕ хыççăн тата хатĕрленмесĕрех каласа парас хăнăхусене тарăнлатса пырасси;

— ăнланса, тĕрĕс, хăвăрт та палăртуллă вулас аслайсене çивĕчлетесси.

Çирĕплетнĕ вĕрентӱ планĕ тăрăх пуçламăш шкулта литература вулавне вĕрентме: 1 класра – 33 сех ( эрнере 1 сехет), 2 класра – 68 сехет (эрнере 2 сехет), 3 класра – 68 сехет (эрнере 2 сехет), 4 класра – 68 сехет (эрнере 2 сехет) уйăрнă. Пурĕ 237 сех.

ЛИТЕРАТУРА ВУЛАВĔ ПРЕДМЕТĂН ПУҪЛАМĂШ ШКУЛ ШАЙĔНЧИ ПУЛАС РЕЗУЛЬТАЧĔСЕМ

**ХАРКАМЛĂХ (личностные):**

* ачасем хайсем вěренекен пулнине ăнланни, вěренекенен яваплăхне уҫăмлани;
* ачасем Тăван ҫěршыв, тăван халăх, тăван чěлхе, литература ăнлавсене ăша хывни, хăйсем хăш халăх ывăл-хěрě пулнине ăнланни, вěсен тăван халăха хисеплес туйăм амаланма пуҫлани;
* ачасем таврари пурнăҫ, этем, ҫут ҫанталăк ҫинчен мěн пěлнине анлăлатни, тавракурамě йеркеленсе пыни;
* харпăр хай хăтланавěсене сăнама-асăрхама, вěсемшěн яваплă пулма хăнăхса пыни;
* шкулта, класра, урамра, килте, хăнара хăвна мěнле тытмаллине, уроксене мěнле хатерленмеллине, ĕç вырӑнне хатĕрлемеллине, парта хушшинче мĕнле лармаллине, ĕç хатĕрĕсемпе мĕнле усӑ курмаллине, ĕçе тӑӑрашса, тимлĕ, тирпейлĕ тумаллине ӑнланни;
* тимлĕх калӑпӑшĕ, пахалӑхĕ, самантлӑх, ятарлӑ тата ирĕклĕ астӑвӑмĕ аталанни;
* хайлавсенчи сӑнарсен лайӑх тата начар енĕсене шута илни;
* пĕчĕккĕн аслисемпе пĕрле ĕçе хӑнӑхса пымаллине, пурнӑçра çак хӑнӑхусем кирлĕ пулассине ӑнланни;
* ĕмĕтленни, вĕренни пурнаçра кирлĕ пулние тавçӑрни.
* шкулта вĕренни пĕлӳ пухмалли, аталанмалли, харпӑр хай пурнӑçне кӑсӑклӑрах, усӑллӑрах тума вĕренмелли тĕп мел пулнине ӑша хуни;
* ачан кӑмӑл-сипечĕ çирĕпленсе пыни: ваттисене хисеплемеллине, çынпа ырӑ пулмаллине, çынсем хушшинче хӑвна мĕнле тытмаллине, чĕр чунсене юратмаллине ӑнланса илни;
* шухашлав ӑслайĕсем туптанни.

**ПРЕДМЕТСЕН ПĔРЛĔХЛĔ РЕЗУЛЬТАЧĔСЕМ (метапредметные)**

**Пĕлӳлĕх(познавательные):**

* итленĕ е вуланӑ чух мĕнле лармаллине тата урокра кирлĕ хатĕрсемпе мĕнле усӑ курмаллине пĕлни;
* таврари япаласене, пулӑмсене тĕпчес ӑнтӑлав аталанни;
* таврари япаласемпе пулӑмсем çинчен мĕн пĕлнине системӑлани: «Тӑван çĕр-шыв» анлава уçӑмлани. Вӑл çуралнӑ вырӑн, тӑван ял, тавралӑх, хай пурӑнакан республика тата çĕр-шыв (Раççей) пулнине ӑнланни, унӑн культури, мухтавлӑ çыннисем çинчен пĕлни; çут çанталӑк законĕсем, япаласемпе пулӑмсем пĕр-пĕринпе çыхӑнса аталаннине курни;
* тавралӑх енĕсене, япалан вырӑнне кӑтартма, тавралӑхри вырӑнне палӑртма пĕлни;
* япаласен пĕрпеклĕхне, уйрӑмлӑхне, вĕсем мĕнпе уйралса тӑнине курма, палӑртма пултарайни;
* ачан тавракурӑмĕ анлӑланни: çут çанталӑкри пулӑмсем, çулталӑк вӑхӑчĕсем, çемье, чĕр чунсем, ачасен пурнӑçĕ, ĕçĕ-хĕлĕ çинчен тĕплĕнрех пĕлни, тĕнче курӑмĕ йĕркеленсе пыни;
* туйӑм культури çивĕчленни: кирлĕ вӑхӑтра пулӑшма, мĕн тумалла, мĕнле тумаллине тавçӑра пуçлани;

-пысӑк, пĕчĕк, тан уçлӑха курни, логикӑлла шайлаштарайни;

- вĕренӳ хатĕрĕсенче кирлĕ материала шыраса тупма пĕлни;

-вĕренӳ хатĕрĕсенче панӑ символсене, модельсене, схемӑсене,паллӑсене ӑнланни;

**ЙĔРКЕЛŸ-ХАКЛАВ**(регулятивные):

* тантӑшесен тата харпӑр хай ĕçне тищкерейни тата пахалайни;
* тишкерӳ - пĕтĕçтерӳ ĕçне хӑнӑхни, пĕтĕмĕшлине пайсем çине уйӑрма, пайесене пĕтĕçтерме пĕлни;
* тĕрĕс курма, япаласен уçлӑхри вырӑнне палӑртма пултарни;
* хайĕн ĕçне вĕрентекен, юлташĕсем хакланине йышӑнни;
* вĕрентекен, класпа пĕрле палӑртнӑ задачӑна татса памалли тĕрле майсем тупни;
* хӑвӑн шухӑшна ӑнлантарса парайни;
* йӑнӑша курма, пĕр-пĕрне йӑнӑш тӑвасран асӑрхаттарма вĕренни;
* ĕç йĕркине, мĕн хыççӑн мĕн тумаллине, мĕншĕн ун пек тумаллине тавçӑрни;
* ĕçĕн кашни тапхӑрне вĕрентекен пулӑшнипе хак парса пырайни;
* харпӑр хай ĕçне планлама пĕлни.

**ХУТШĂНУ (коммуникативные):**

* шухӑша тĕрĕс те уçӑмлӑ, çыхӑнуллӑ каласа пама тӑрашни;
* текстпа ĕçлеме пĕлни, вулани çинчен çыхӑнуллӑ тата уçӑмлӑ каласа пама тӑрӑшни;
* ачан пуплевĕ, йӑнӑша курма, пĕр-пĕрне йӑнӑш тӑвасран асӑрхаттарма вĕренни;

-пуплев культури аталанни: пĕр-пĕр япала, пулам, ĕç çинчен çыхануллӑ, кирлĕ сӑмахсемпе усӑ курса каласа пама пултарни; юлташпа, аслисемпе, ваттисемпе мĕн çинчен тата мĕнле сӑмахсемпе усӑ курса калаçмаллине ӑнкарни, кампа калаçнӑ чух, хӑçан, мĕнле сӑмахсемпе (сывлӑх сунни, тав туни, сывпулашни) усӑ курмаллине тавçӑрни;

* çывӑх, хирĕçле, пĕр пĕлтерĕшле, нумай пĕлтерĕшлĕ сӑмахсен пĕлтерĕшĕсене тĕрĕсрех, тарӑнрах ӑнланни, вĕсен ретĕнче кирлине суйлайни;
* сӑмахсен куçӑмла пĕлтерĕшне ӑнланни;
* чӑваш чĕлхинче сӑмахсен предложенире çиреп йерке пуррине анланни, ана пуплевре тытса пырайни;
* каласа парассин тĕрлĕ тĕсĕсене (калав, сӑнлав, уйлав) пĕлни. Вĕсен тытӑмĕпе уйрӑмлӑхĕсене курма, калавӑн тĕрлĕ тĕсне йĕркелеме пултарайни;
* калав темине, тĕп шухӑшне палӑртайни;
* хутшӑну пуплеве (диалог) тытӑмне, унти предложенисен хӑй евĕрлĕхне (ытларах тулли мар предложенисем) пĕлни. Диалог шалашĕ пĕр темӑна, пĕр тĕп шухӑша пӑханса тӑнине ӑнланни. Майĕпен хутшӑну пуплевне тĕрлĕ пуплев ситуацийĕсенче усӑ курма пултарни;
* ушкӑнпа ĕçлеме пĕлни;
* сӑмах йышĕ пуянланни;
* çынсем тĕрлĕрен шухӑшлама пултарнине анланни.

**ПРЕДМЕТĂН ПАЙРАМ (предметные) результачĕсем:**

**1 класс**

**Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле:**

ачасен хӑйсен ӳсӗмне тивӗҫтерекен литература хайлавӗсене итлес-вулас кӑмӑлӗ амаланни;

˗ калӑпӑшӗпе пысӑках мар, ансат сюжетпа интригӑллӑ, ансат жанрлӑ илемлӗ хайлавсене тӑнласа е вуласа ӑнланма, туйса илме вӗренсе пыни;

˗  илемлӗ хайлав ҫинчен пӗтӗмӗшле ӑнланни. Проза тата поэзи хайлавӗсен хай евӗрлӗхне туйма вӗренни;

˗ литература жанрӗсем ҫинчен пӗтӗмӗшле ӑнланӑвӗ калӑпланма пуҫланни;

˗ илемлӗ хайлавпа ӗҫлемелли пуҫламӑш хӑнӑхусем калӑпланни, хайлавсен содержанине ӑса хывмалли тата асӑмламалли мелсене вӗренсе пыни;

˗ ача хӑй те хайлав ӗҫне явӑҫма сӗмленни.

**2 класс**

**Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле:**

- вулав пахалăхĕсем çирĕпленни, вулав тĕсĕсемпе мелĕсене алла илсе пыни;

- сасăллă пуплевĕн пĕлтерĕшлĕ мелĕсене (хăвăртлăхĕ, янăравлăхĕ, кĕвĕлĕхĕ) кирлĕ пек улăштарма вĕренни;

- текст тишкерĕвне малалла вĕренсе пыни;

- ансат жанрсене (юмах, калав, сăвă) пĕр-пĕринчен уйăрса илме пултарни;

- хăш-пĕр илемлĕх мелĕсене (танлаштару, эпитет, метафора) курма-сăнама тытăнни;

- литература пĕлĕвĕн ансат ăнлавĕсемпе паллашни.

**3 класс**

**Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле:**

- текстпа ĕҫлеме пултарни: темипе тĕп шухăшне палăртни, тишкерӱ ыйтăвĕпе ҫыхăннă информации тупни;

˗ пĕтĕмлетӱсем патне пыма, пулăмсемпе сăнарсен хăтланăшĕсен ҫыхăнăвĕсене ăнланма, сăлтавлама вĕренсе пыни;

˗ текстра геройсен шухăшне ҫирĕплетекен вырăнсене тупма пултарни;

˗ сăнарсен ĕҫĕ-хĕлĕпе хăтланăшĕсене, кăмăл-туйăмне тишкернĕ-сăнанă май пĕтĕм этемлĕх ырлăхĕсемпе пахалăхĕсене ăша хывас, ырăпа усала уяс хăнăхусем аталанса пыни;

˗ илемлĕ литература жанрĕсен (тĕрлĕ юмах, калав, сăвă, юптару) тĕп уйрăмлăхĕсене курма вĕренсе пыни.

**4 класс**

**Вĕренекенĕн çакна пĕлмелле:**

- фольклор хайлавне автор хайлавĕнчен уйăрса илме, проза жанрĕсене (юмах, калав, повесть) уйăрма, тĕп паллисене палăртма пĕлни;

-текстра илемлĕ сăнарлăх мелĕсене (танлаштару, сăпатлантару, эпитет, тепĕр хут калани, рифма, сасă çырăвĕ) тупма пултарни;

-илемлĕ текстпа ансат ăслăлăх тексчĕсен уйрăмлăхĕсене палăртма пĕлни;

- хайлав ăшлăхне пĕр тĕвĕре (завязка – ĕç аталанăвĕ – кульминации – развязка; ĕç пуçламăшĕ – ĕç аталанăвĕ – чи хĕрÿллĕ самант – ĕç вĕçĕ) курма пултарни;

-героя, унăн хăтланăвĕ тата текстра тÿррĕн панă характеристики тăрăх хак пама, геройсене хак пани тăрăх автор вĕсем çине мĕнле куçпа пăхнине чухлама пĕлни;

-литература хайлавĕ çинчен ансат каласа пама (вăл халăхăн е авторăн хайлавĕ, унăн тĕсĕ (проза, поэзии, драма), жанрĕ (юмах, повесть-юмах, калав, былина, миф, халап, сăвă, пьеса), сюжетри тĕп йĕрсем, хайлавăн тĕп шухăшĕ) пĕлни;

Авторпа, унăн пултарулăхĕпе кĕскен паллаштарма (писатель, поэт; пирĕн вăхăтри е маларахри саманасенче пурăннă; мĕн çинчен çырать е çырнă) пултарни;

-авторăн тата харпăр хăйĕн кăмăлне палăртса литература хайлавĕн персонажĕсене хак пама пĕлни.

**ВĔРЕНӰ ПРЕДМЕЧĔН ШАЛАШĔ**

**1-мĕш класс**

**Шкула каяр-ха вĕренме.**  Хайлав. Илемлĕ хайлав. «Кĕнеке», «Сарă çулçă», «Çĕнук», «Кая юлсан».

**Халăх сăмахлăхĕ.**  Халăх сăмахлăхĕ (сăвви-юрри). Чĕнÿ- йыхрав сăвви-юрри. Шутлав сăввисем. Хăвăрткаларăшсем. Тупмалли юмахсем.

**Юмах юпа тăрринче…**Юмахсем. «Пукане юмахĕ», «Упапа хĕр ача».

**Вăйă вылятпăр.** Сăвăласа çырнă хайлавсем. Çыравçă хайланă юмах. В.Сутеев «Шăшипе кăранташ».

**Теттесем.** Шÿтлĕ сăвăсем. П.Çăлкуç «Ăмсанса пăхать Кампур», М.Волков «Пăрçа хуралçисем», Н.Карай «Пулăра».

**Ачасем çинчен.** Прозăпа çырнă хайлавсем. «Калав» ăнлав. (Н.Ишентей«Хуплу пĕçерни», П. Яккусен «Анне», И.Микулайĕ «Арбуз»). Л.Сарине «Арман авăртать».

**Чĕр чунсем çинчен.** Юптару. П.Çăлкуç «Хур аçи», Ю.Мишши «Лашапа кашкăр», О.Печников «Усала вĕрентнĕ путек», Е.Чарушин «Томка тĕлĕкĕсем».

**Тавралăх – асамлă тĕнче.** Сутеев «Кăмпа айĕнче», А.Пăртта «Çумăр ташши»,А.Ыхра «Пукан», Л.Сарине «Вăрманта».

**Килсе çитрĕ хаваслă хĕл.**В.Эктел «Юр», П.Çăлкуç «Ытарми хěл», Л.Смолина «Тăвайкки», В.Эктел «Хěл Мучи», П.Çăлкуç «Тăвайкки», Е.Кузнец «Çеменпе Сивě Мучи», Л.Салампи «Юр пěрчи», «Икě шартлама».

**Ача – пăча сăмахлăхĕ.** Кулленхи сăвă-юрă. Чěнÿ-йыхрав сăвви-юрри, хăвăрт сăмах, тупмалли юмахсем. Пулмасла халап. Вěçсěр такмак. Шÿт.

**Юмах ятăм, юптартăм.** Улăп халапěсем. «Тилěпе Качака таки».

**Пирĕн вăйă-кулă.** Л.Сорокина «Пукане», Ю.Силэм «Шак-шак-шак», Р.Сарпи «Ташлать Илемпи».

**Ачасем çинчен.**Н.Ыдарай «Чăваш ачи», Ордем Гали «Пысăк ěç», В.Голявкин «Инкек», Р.Сарпи «Ӱкерчěк», А.Ыхра калавěсем, Н.Карай «Макăрмарě», М.Салихов «Усăллă кану», В Осеева «Ырă ěç», Н.Рогачёв «Пулăçсем».

**Чĕр чунсем çинчен.** И.Яковлев «Хураçка», А.Ыхра«Шурка», Е.Чарушин «Томка ишме вěренни», К.Чуковский «Чěрěп кулать», Э.Шим «Шапапа калта», Пакшапа пăрăнтăк», Ю.Петров «Путене», И.Малкай «Тăри», С.Асамат «Йăва», О. Печников «Чěр чунсем те çынсем пекех»,

**Тавралăх – асамлă тĕнче.** С.Соколинский «Çумăр», П.Çăлкуç «Çумăр умěн», Х.Çеменě «Çуркунне». В.Тарават «Кăнтăр çěршывěнче», А. Ыхра «Çурхи илем».

**2-мĕш класс**

**Шкула.**

А.Алка «Чи савӑнӑçлӑ кун» . Хутла вĕренме тытӑнакана. И.Шухши «Чернил» хайлав .

**Мĕн-ши вӑл Тӑван çĕршыв.**

П. Хусанкай «Савнӑ çĕр, Чӑваш çĕршывĕ» , М. Юхма «Чӑваш çĕршывĕ» , Б.Данилов «Учитель пурне те пĕлет», П. Хусанкай «Çĕршывӑмӑр пуçламӑшĕ», С. Тӑваньял «Тӑван чĕлхене ан манӑр», А. Трофимов «Асатте- асаннесен çырулӑхĕ», Н. Матвеев «Кĕр мӑнтӑрĕ».

**Кĕркунне.**

П.Эйзин «Сыва пул, хавас çу кунĕ» , М. Трубина. Кĕр çитрĕ. Н. Сладков. Ылтӑн çумӑр. В. Енĕш. Паллаймарĕç Сантӑра. Н. Теветкел. Симĕс хуралçӑ, Г. Харлампьев. Эсир пакша курнӑ- и? С. Сарпай. Хура кĕркунне. В Аптраман. Кĕркунне. М.Илпек. Тӑрнасем. К.Иванов. Кĕркунне;

С. Аксаков Хĕл ларас умĕн.

**Халах сӑмахлӑхĕнчен.**

Тупмалли юмахсем. Пулмасла халапсем. К. Чуковский. Савӑнӑç. Кĕске халапсем тата пулмасла халапсем. Савӑнӑç. Чавашсен йӑла-йĕрки. Сурхури юрри. (Çӑварни юрри. Çӑварии чупни. Пуплешӳ сӑввисем. Н.Ыдарай. Чĕрĕп. Ача-пача ваййисем. Кĕт-кĕтесле

**Юмахсем.**

«Кинемипе манукĕ тата чӑпар чӑх», Качака юмахĕ, Çӑткӑн упа çурисем, Шиклĕ шаши, Çилпе хĕвел. Тетге-юмах, «Сарӑ аист», «Ухмах Иван», «Тетте» журналӑн çĕнĕ кӑларамĕпе паллашни, «Сырлана кайсан».

**Эпир—туслӑ та хаваслӑ ачасем.**

Шкул ачи, «Сапӑрлӑх çинчен», «Чӑрсӑр автансем», «Сылтам алӑпа сулахай алӑ», Алюшпа Кĕтерук, «Автан тус», Лапарчӑк, Микула пичче кучченеçĕ, Кенттипе Миша, Кӑвак çулçӑсем

**Хĕл.**

Юр çунӑ, «Улахпи», «Сĕнĕ çул» юрри, «Раштав уйӑхĕ», «Хĕллехи каç», «Хĕллехи вӑрман», «Кукӑр сӑмса», «Хĕл каçни», Кокшага хĕрринче.

**Ĕç телей те савӑнӑç кӳрет.**

Эпĕ сехет çĕмĕрни, Мухтанчӑк çерçи, Куршанак çыпӑçрĕ, «Пыл хурчĕ», ИЯковлев. Кулачӑ. А Калкан. Кĕтӳç, К.Иванов. Ĕçчен Нарспи, Пахча хуралçи, Кӑткӑ арӑсланĕ.

**Тӑван кил-йышра.**

«Юратнӑ анне», Юрик асламашĕ, В. Сухомлинский «Ан кӳренсем, атте!», «Амашĕ мĕншĕн макӑрнӑ», «Хӑш вӑхӑтра çывӑрать анне»

**Килчĕ ырӑ çуркунне**

**.** «Тумла», Суркунне çитсен, «Шӑнкӑрч йӑви», «Пӑр каять», «Упа йĕнни», «Çур çеçкисем», «Çуркунне», «Пĕрремĕш аслати». «Уйӑп» «Кӑткӑсем»

**Чĕр чунсем—пирĕн туссем.**

«Тискер кайӑксем», «Пӑши пӑрушĕ», «Уйӑп», «Юрӑ ӑстисем», «Тĕкĕрлĕк»», «Сӑмӑлттай», «Чĕкеçсем мĕншĕн сивĕннĕ?»

**Ӳсен-тӑрансен тĕнчи.**

Пĕр йӑхри йывӑçсем, «Юман», «Вӑрманӑн пĕрремĕш кучченеçĕ», «Хурлӑхан, ан хурлан», «Кулĕ», «Каç пулчĕ», «Пулӑçсем».

**Çу уйӑхне кĕтĕмĕр.** «Малтанхи аслати», «Сумӑр ташши», «Аслатиллĕ çумар умĕн», «Сулла хи ир», «Утӑ çинче вӑрманта», «Хирте»

**Текстпа ĕçлесси.** Çыхӑнуллӑ пуплеве аталантарасси. Мĕн вулани çинчен ыйтусене хуравласси, каланине текстри предложенисемпе çирĕплетесси. Текста пахаласси, ӑна вĕрентӳçĕ ыйтавĕсем е кĕнекери ӳкерчĕклĕ план тӑрӑх аса илсе каласси.

Вуланӑ текст тӑрӑх сӑмахлӑ ӳкерчĕксем тӑвасси. Пысӑках мар калав шалашне (содержанине)

пӑтраштармасӑр, йĕркипе аса илесси. Кĕнекери ӳкерчĕксем мĕне сӑнланине, вĕсем калавӑн хӑш пайне кӑтартнине палӑртасси, çав вырӑна текстра тупасси.

Калава темиçе пая уйӑрасси, вĕсене ят парасси; вуланӑ текстӑн тĕп шухӑшне палӑртасси (вĕрентӳçĕ пулӑшнипе). Илемлĕх мелĕсене — танлаштарусене, эпитетсене, метафорасене (терминсене асӑнмасӑр)- сӑнасси. Çывӑх пĕлтерĕшлĕ сӑмахсене танлаштарасси, ун пек сӑмахсене вĕрентӳçĕ пулӑшнипе тупасси. Нумай пĕлтерĕшлĕ сӑмахсене тĕрĕс ӑнланасси. Вĕрентӳçĕ пулӑшнипе текстра тĕрлĕ пулӑма, çынна, çут çанталӑка сӑнарлӑн кӑтартакан сӑмахсене тупасси, вĕсемпе сӑмахлӑ ӳкерчĕксем тунӑ чух усӑ курасси, тавралӑха сӑнасси, тантӑшсемпе выляни çинчен пĕчĕк калав хайласси. Юмаха, калава, сӑвва пĕр-пĕринчен уйарса илме пĕлесси. Сасӑлла пуплевĕн (калаçӑвӑн) пысӑк пĕлтерĕшлĕ мелесене — хӑвӑртлӑха, янравлӑха, сасӑ хулӑнӑш-çинçĕшне, кĕвĕлĕхне кирлĕ пек улӑштарма вĕренесси. Сӑмахсенсе тĕрĕс каласси.

**Вулав кĕнекине чухласси.** Тупмаллипе уса курасси. Хайлав хыççӑнхи ыйтусемпе ĕçсене пурнӑçласси. Кĕнекепе хӑйсем тĕллĕн ĕçлесси.

**Класс тулашĕнчи вулав**

**Вулав материалĕ.** Кĕçен çулхи ачасем валли кӑларнӑ чӑваш, вырӑс тата ытти халӑх çыравçисен кĕнекисем. «Тантӑш» хаçатпа «Тетте» журналти материалсем.

**Ача-пӑча кĕнекипе ĕçлесси.** Класс тулашĕнчи вулав урокне хатерленнĕ май кирлĕ кĕнекене суйласа вулама, тĕрлĕрен пулӑшу кĕнекипе, хаçат-журналпа усӑ курма пĕлесси.

Планпа усӑ курса мĕн вуланине кĕскен каласа парасси, вуланӑ сӑнар çинчен çыхӑнуллӑ калав тӑвасси.

Кĕнеке мĕн çинченнине унӑн хуплашки, титул листи, тупмаллипе ӳкерчĕксем, ум сӑмахĕпе юлашкинчен калани тӑрах ӑнкарасси. Кирлĕ кĕнекен е хаçат-журналти статьян ятне, унӑн авторне кӑтартса тĕрĕс çырса илесси. Кӑмӑла каякан кĕнекене библиотекӑран илсе вуласси.

**3-мĕш класс**

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

**Ак çитрӗ сентябрь**. (4 сех.)

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 çĕршывĕ**. (6 сех.)

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**. (6 сех.) 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.

**Халăх сăмахлăхĕ.** (10 сех.) Юмахсем, юрăсем, ваттисен сăмахĕсемпе туптарусем (тупмалли юмахсем). Тĕрлĕ халăх юмахĕсем.

**Ул**ă**п й**ă**х**ĕ**нчен эпир, туссем.** (5 сех.)Улăп халапĕсем тата ытти халăх халапĕсем. Мифсем. Халапсен пурнăçри вырăнĕпе пĕлтерĕшĕ. Г. Юмартăн «Улăпсем» хайлавĕ. «Çунатлă урхамах» (Улăп халапĕсенчен).

**Юмах юпа т**ă**рринче.** (6 сех.) Тĕрлĕ халăх юмахĕсем. Автор юмахĕсем.

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

**Асам**ç**ă х**ĕ**л.** (8 сех.) Хĕллехи çут çанталăк. Этем ĕçĕ-хĕлĕ. Чĕр чунсен пурнăçĕ. Хĕл илемĕ калавсенче, юмахсенче, ÿнерçĕсен ÿкерчĕкĕсенче сăнланни. «Хĕллехи çут çанталăк» экскурсии.

**Эпир – сăпайлă ачасем**. (18 сех.) Ачасен пурнăçĕ, вĕсен туслăхĕ. Ачасем хăйсене сапăр та тирпейл. Тытма тăрăшнине, аслисене хисепленине, сăпайлă пулнине сăнлакан калавсем, сăвăсем, статьясем.

**Çур хаваслǎхӗ** (9 сех.) Çурхи тĕнче, «Çуркунне пуçланать», «Ешĕл шав», «Çурхи вăйă», «Çурхи вăрманта», «Çеçпĕл», «Малтанхи хĕвел», «Çуркунне çитсен», «Таврана илем кÿреççĕ»

**К**ĕ**рлен**ĕ **в**ă**р**çăçĕ**р** ç**инче.** (4 сех.) Вăрçă 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.** (13 сех.) Чĕр чунсемçинчен çырнă произведенисем.

**Ытарайми, асран кайми тăван тавралăх** (14 сех.) 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. Ҫĕнĕ литература вăййисем выляма вĕрентесси. Вĕсене класс тулашĕнче те выляттарасси.

**4-мĕш класс**

**Аван - и шкул саккийĕ?**

«Сентябрь ирĕ», «Кĕрхи кӑмӑл», «Павӑл, Микуль тата Петĕр», «Малтанхи учителе»

**Килсе çитрĕ тулӑх кĕр.**

«Кĕрхи илем», «Сентябрь», «Кĕрхи варманта», «Хуркайак çулĕ», « Тӑрнасем»,«Тумне хывма ĕлкĕреймен».

**Ку вӑл - ман Тӑван çĕр - шыв**

«Тӑван чĕлхе», «И.Я.Яковлев чӑваш çыннисене панӑ Халал», «Эп чӑваш ачи», « Чӑваш самахĕ», «Эпĕ чӑваш», « Нарспи» пичетленнĕ çул», «Ун ятне этемлĕх манмĕ».

**Пирĕн - йала йĕрке**

«Йӑла - йĕрке», «Хĕллехи кунсенче», « Пирĕн çемьери йӑла - йĕркесем»

**Чӑваш халӑх самахлӑхĕнчен**

Юмахсем. Куян тус. Мӑйӑр юмахĕ. Халапсем.Улӑп халапĕсем.

Ваттисен сӑмахĕсем. Уяв юррисем. Халӑх юррисем.Сюжетлӑ вӑйӑсем. Шутсем.Халӑх юррисем.

**Шурӑ юр çусассӑн**

«Пĕрремĕш юр», «Кайӑксем ӑçта çывараççĕ?», «Кӑрлач»

**Кусем - манӑн туссем.**

«Çил çуна», «Математика мыскарисем», «Чаплӑ парне», «Киш çинчен çурекен халап», «Пакӑлти»

**Ырӑпа усал**

«Чĕлхесĕр Иван», «Хӑйма вӑрри», «Эрхип мучипе Лёнька», «Çывах тус»

Атте - анне пурри телей тата пуянлӑх «Сӑпка юрри», «Анне - пирĕн тĕнче», «Çӑкӑр», « Услан кайак юмахĕ».

**Çуркунне çитсен**

«Çуркунне пуçланать», «Çуркунне», «курак», «Çĕр ыйхӑран вӑранать», « Сенкер май».

**Вӑрçӑ кĕрленĕ чух**

«Амӑш пилĕ», «Ĕççинче», « Урасӑр», «Эпир çĕнтертĕмĕр»

**Ӳсен - тӑран тĕнчинче**

«Курӑк академикĕ», « Çумӑр хыççӑн вӑрманта», «Елюк сартĕнче»,.

**Чĕр чунсем - пирĕн туссем**

«Раксем ӑçта хĕл каçаççĕ?», «Йытӑпа кушак», «Лашана çӑлни», «Тӑрна ташши», «Парпуспа Шулькка», «Хĕрӳ хĕвел хĕрелсе анчĕ»

**Çу пуçланчĕ** «Çу çитрĕ», «Çуллахи вӑрманта», «Август»

Текстпа ĕçлесси. Çыхӑнуллӑ пуплеве аталантарасси. Мĕн вулани çинчен ыйтусене хуравласси, каланине текстри предложенисемпе çирĕплетесси. Текста пахаласси, ӑна вĕрентӳçĕ ыйтавĕсем е кĕнекери ӳкерчĕклĕ план тӑрӑх аса илсе каласси.

Вуланӑ текст тӑрӑх сӑмахлӑ ӳкерчĕксем тӑвасси. Пысӑках мар калав шалашне (содержанине)

пӑтраштармасӑр, йĕркипе аса илесси. Кĕнекери ӳкерчĕксем мĕне сӑнланине, вĕсем калавӑн хӑш пайне кӑтартнине палӑртасси, çав вырӑна текстра тупасси.

Калава темиçе пая уйӑрасси, вĕсене ят парасси; вуланӑ текстӑн тĕп шухӑшне палӑртасси (вĕрентӳçĕ пулӑшнипе). Илемлĕх мелĕсене — танлаштарусене, эпитетсене, метафорасене (терминсене асӑнмасӑр)- сӑнасси. Çывӑх пĕлтерĕшлĕ сӑмахсене танлаштарасси, ун пек сӑмахсене вĕрентӳçĕ пулӑшнипе тупасси. Нумай пĕлтерĕшлĕ сӑмахсене тĕрĕс ӑнланасси. Вĕрентӳçĕ пулӑшнипе текстра тĕрлĕ пулӑма, çынна, çут çанталӑка сӑнарлӑн кӑтартакан сӑмахсене тупасси, вĕсемпе сӑмахлӑ ӳкерчĕксем тунӑ чух усӑ курасси, тавралӑха сӑнасси, тантӑшсемпе выляни çинчен пĕчĕк калав хайласси. Юмаха, калава, сӑвва пĕр-пĕринчен уйарса илме пĕлесси. Сасӑлла пуплевĕн (калаçӑвӑн) пысӑк пĕлтерĕшлĕ мелесене — хӑвӑртлӑха, янравлӑха, сасӑ хулӑнӑш-çинçĕшне, кĕвĕлĕхне кирлĕ пек улӑштарма вĕренесси. Сӑмахсенсе тĕрĕс каласси.

Вулав кĕнекине чухласси. Тупмаллипе уса курасси. Хайлав хыççӑнхи ыйтусемпе ĕçсене пурнӑçласси. Кĕнекепе хӑйсем тĕллĕн ĕçлесси.

**Класс тулашĕнчи вулав**

Вулав материалĕ. Кĕçен çулхи ачасем валли кӑларнӑ чӑваш, вырӑс тата ытти халӑх çыравçисен кĕнекисем. «Тантӑш» хаçатпа «Тетте» журналти материалсем.

Ача-пӑча кĕнекипе ĕçлесси. Класс тулашĕнчи вулав урокне хатерленнĕ май кирлĕ кĕнекене суйласа вулама, тĕрлĕрен пулӑшу кĕнекипе, хаçат-журналпа усӑ курма пĕлесси.

Планпа усӑ курса мĕн вуланине кĕскен каласа парасси, вуланӑ сӑнар çинчен çыхӑнуллӑ калав тӑвасси.

Кĕнеке мĕн çинченнине унӑн хуплашки, титул листи, тупмаллипе ӳкерчĕксем, ум сӑмахĕпе юлашкинчен калани тӑрах ӑнкарасси. Кирлĕ кĕнекен е хаçат-журналти статьян ятне, унӑн авторне кӑтартса тĕрĕс çырса илесси. Кӑмӑла каякан кĕнекене библиотекӑран илсе вуласси.

**ТЕМАТИКĂЛЛА ПЛАНĔ**

**1 КЛАСС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел тата тема** | **Сехет шучĕ** | | | **ЦОР** |
| **Пурĕ** | **Тĕрĕслев ĕçĕсем** | **Практика**  **ĕçĕсем** |
| **1** | | | | | |
| 1.1 | Шкула каяр-ха вĕренме | 2 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.2 | Халăх сăмахлăхĕ. | 4 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.3 | Юмах юпа тăрринче… | 1 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.4 | Вăйă вылятпăр. | 2 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.5 | Теттесем. | 1 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.6 | Ачасем çинчен. | 2 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.7 | Чĕр чунсем çинчен. | 3 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.8 | Тавралăх – асамлă тĕнче. | 1 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.9 | Килсе çитрĕ хаваслă хĕл. | 3 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.10 | Ача – пăча сăмахлăхĕ | 3 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.11 | Юмах ятăм, юптартăм. | 1 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.12 | Пирĕн вăйă- кулă. | 1 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.13 | Ачасем çинчен. | 4 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.14 | Чĕр чунсем çинчен. | 3 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.15 | Тавралăх – асамлă тĕнче. | 2 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| **ПРОГРАММĂРИ ПĔТĔМ СЕХЕТ ШУЧĔ** | | 33 сех |  | | |

**2 КЛАСС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел тата тема** | **Сехет шучĕ** | | | **ЦОР** |
| **Пурĕ** | **Тĕрĕслев ĕçĕсем** | **Практика**  **ĕçĕсем** |
| **1** | | | | | |
| 1.1 | Шкула | 2 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.2 | Мĕн-ши вӑл Тӑван çĕршыв? | 5 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.3 | Халах сӑмахлӑхĕнчен | 8 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.4 | Юмахсем | 7 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.5 | Кĕркунне | 4 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.6 | Эпир - туслӑ та хаваслӑ ачасем | 6 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.7 | Ĕç телей те савӑнӑç кӳрет | 6 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.8 | Хĕл | 4 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.9 | Тӑван кил-йышра | 2 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.10 | Килчĕ ырӑ çуркунне | 4 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.11 | Чĕр чунсем—пирĕн туссем | 7 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.12 | Ӳсен-тӑрансен тĕнчи | 5 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.13 | Çу уйӑхне кĕтĕмĕр | 10 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| **ПРОГРАММĂРИ ПĔТĔМ СЕХЕТ ШУЧĔ** | | 68 | 4 0 | | |

**3 КЛАСС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел тата тема** | **Сехет шучĕ** | | | **ЦОР** |
| **Пурĕ** | **Тĕрĕслев ĕçĕсем** | **Практика**  **ĕçĕсем** |
| **1** | | | | | |
| 1.1 | Ак çитрĕ сентябрь | 4 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.2 | Чăваш çĕршывĕ | 6 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.3 | Кĕркунне | 6 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.4 | Халăх сăмахлăхĕ | 10 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.5 | Улăп йăхĕнчен эпир, туссем | 5 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.6 | Юмах юпа тăрринче | 6 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.7 | Асамçă хĕл | 8 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.8 | Эпир – сăпайлă ачасем | 18 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.9 | Çур хаваслăхĕ | 9 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.10 | Кĕрленĕ вăрçă ҫӗр ҫинче тахҫан | 4 |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.11 | Чĕр чун тĕнчи | 13 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.12 | Ытарайми, асран кайми тăван тавралăх | 14 | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| **ПРОГРАММĂРИ ПĔТĔМ СЕХЕТ ШУЧĔ** | | 68 | 4 0 | | |

**4 КЛАСС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел тата тема** | **Сехет шучĕ** | | | **ЦОР** |
| **Пурĕ** | **Тĕрĕслев ĕçĕсем** | **Практика**  **ĕçĕсем** |
| **1** | | | | | |
| 1.1 | Аван - и, шкул саккийĕ!. | 2 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.2 | Килсе çитрĕ тулӑх кĕр | 3 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.3 | Ку вал - ман Тӑван çĕршыв | 3 сех | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.4 | Пирĕн йӑла - йĕрке | 3 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.5 | Шура юр çусассӑн | 2 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.6 | Чӑваш халӑх сӑмахлӑхĕнчен | 3сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.7 | Кусем - манӑн туссем | 3 сех | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.8 | Ырӑпа усал | 3 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.9 | Атте - анне пурри - телей тата пуянлӑх | 1 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.10 | Ӳсен - тӑран тĕнчинче | 1 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.11 | Çуркунне çитсен | 2 сех | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.12 | Чĕр чунсем - пирĕн туссем | 5 сех | 1 |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.13 | Варçӑ кĕрленĕ чух | 2 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| 1.14 | Çу пуçланчĕ | 1 сех |  |  | <http://chrio.cap.ru/>  <http://samahsar.chuvash.org/>  <http://www.chnmuseum.ru/> |
| **ПРОГРАММĂРИ ПĔТĔМ СЕХЕТ ШУЧĔ** | | **34 сех** | 4 0 | | |