Приложение 1

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по учебному предмету чеченский язык 5 класс

2024 г

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

**Основное общее образование  
5 класс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оценочного средства | Дата |
| 1 | Диктант «Бекъа» | 11.09.2024 |
| 2 | Изложени «Ден весет» | 21.10.2024 |
| 3 | Сочинени «Гуьйренан йуьхь» | 30.10.2024 |
| 4 | Диктант «Зайнди» | 12.11.2024 |
| 5 | Сочинени «Сан хьоме нана» | 28.01.2025 |
| 6 | Диктант «1а» | 10.02.2025 |
| 7 | Тест | 04.03.2025 |
| 8 | Диктант « Ненан дарбане куьг» | 19.03.2025 |
| 9 | Изложени «Майра хьаша» | 09.04.2025 |
| 10 | Диктант «1алам» | 22.04.2025 |

**Талламан болх № 1.**

**Бекъа.**

Дешаран шо чекхделира. Т1екхечира аьхкенан каникулаш. Хьуьсен Идрис волчу бригаде балха вахара. Сатоссуш хьала а г1оттий, бекъа 1амо волалора иза. «Казбек, схьало ког! Казбек, гора х1отта!»-бохуш 1амайора Хьуьсена иза.

Инзаре дара Хьуьсен дуьххьара цунна т1ехууш. Бекъо охьатоьхна лазорна кхоьруш, наха т1ехаа ца вуьтура иза.

Амма к1ант кхоьруш вацара. Бекъан амал дика евзара цунна. Дуьрстанан гаьллаш бага а йоьхкина, бекъа керта юххе а оьзна, т1ехиира Хьуьсен. Казбек т1ехьарчу когаш т1е ира а х1уьттуш, готийсаелира.

Вехха идийра цо иза, амма Хьуьсен ч1ог1а 1ара говрахь. Дика хаьара цунна говраца шен дег1 лело….

(90 дош. Х.-А.Берсанов. «Вайн махкара акхарой а, олхазарш а.)

**Грамматически т1едахкарш. 1.) 3-чу абзацера схьаязде:**

**1-ра вариант**

ц1ердешнаш.

**2-г1а вариант**

билгалдешнаш.

**2.) К1ел сиз хьаькхначу дешнийн дожарш билгалде.**

**Изложени «Ден весет»**

Цхьана стеган ворх1 к1ант хилла. Мацца а, шех лен цамгар кхетча, дас, кхайкхина и ворх1е к1ант т1е а валийна, цаьрга аьлла:

- Ворх1е а, ваха а г1ой, цхьацца сара а бохьуш вола, аса, со валале, цхьа весет дийр ду шуьга!

Цхьацца сара бохьуш, чу веана, ворх1е а дена хьалха д1ах1оьттина.

Дас аьлла: «И ворх1е а сара вовшах а тохий, т1ийриг а хьарчаяй, цхьа ц1ов бе».

Шайга аьлларг дина к1енташа.

Дас воккхахволчу к1анте аьлла:

- Схьаэцал, к1ант, уьш кагдан хьажал.

Цу серех дина девзиг, гоьла т1е а те1ош, кагдан г1ертарх, ца кагделла к1анте.

Цуьнга санна, вукху вежаршка а аьлла дас. Цаьрга а цхьаьнгге а ца кагделла девзиг.

Т1аккха дас аьлла:

- И х1ора сара къаста а бай, ша-ша а баккхийй, хьовсал, шайга уьш каглой.

Цо ма-аллара, серий ша-ша даьхна, кегдина.

Дас т1аккха шен к1енташка аьлла:

- Хьовсал, сан к1ентий. И аша цхаьна вовшахтоьхна ворх1 сара санна, шу цхаьна, бертахь, вовшийн г1о деш хилахь, шух аддам а кхаьрдар дац, амма шу вовшахдовлахь, нахашу лорур дац. Барт цхьаъ болуш хилалаш. Барт ч1ог1а маь1на долуш х1ума ду шуна.

(Нохчийн фольклор)

**План**

1. Ден омар.
2. К1енташна делла т1едиллар.
3. Воккхахволчунна т1едожийнарг.
4. Ден хьехар.

**Талламан болх № 2.**

«**Зайнди**»

Аьхкенан юккъера бутт т1екхечира. Цу баттахь къаьсттина денош довха дог1ура. Еарин дийнахь сахуьлуш г1аьттина Бисолта мангал хьакха вахара. Цу дийнахь луларчу юьртахь базар яра. Кхо герга даьтта а эцна, Аруха цу базара яха елира. Цо ша базар яхале дуккха а г1уллакхаш дехкира Зайндина т1е….

Бода къовлалуш, еана ц1а кхечира Аруха. Цунна шайн кертахь хилла къаьхьа де гира. Д1асахьежарх, мохь тохарх, Зайнди-м ца каравора…

Бисолтий, Арухий дукха хан ялале, шаьшшинна суьйренан х1ума а йиъна, охьадижира. И шиъ башха Зайнди лаха сингаттам болуш а дацара.

(83 дош. Бадуев С. )

**Грамматически т1едиллар. Синтаксически таллам бе.**

**1-ра вариант**

1-ра предложени.

**2-г1а вариант**

2-г1а предложени

**Сочинени «Гуьйренан йуьхь»**

**Талламан болх № 3.**

**«1а»**

1а 1аламехь уггар шийла хан ю. Муха хуур ду, 1а доьлча?

Халкъо олуш ду: «Малх ц1а кхаьчча, 1а дулу». Иза нийса ду. Де уггар дацделла хан хуьлу иза. Цул т1аьхьа дог1у масех де кхин хийца ца луш лаьтта. И денош д1адевлча, де дахдала долало. 1аьнан уггар шийла цхьа мур хуьлу. Цунах чилла олу. Чилла юлу 1а доьлла ткъа де д1адаьлча. Иза шовзткъа дийнахь-бусий лаьтта.

Чиллахь, г1айба санна, т1е ло а диллина, массо генаш лаьтта х1уьттуш букардахна хуьлу дитташ, коьллаш. 1аьнан хьун, хьежа ца к1ордош, исбаьхьа хаза хуьлу. Х1аваъ ц1ена саде1а атта долуш.

*(94 дош. Хь.Хасаев. «1аьнан чиллахь.»)*

***Грамматически т1едахкарш.***

***1****.) Билгалдаха деха мукъа аьзнаш.(Кеп. Шийла)*

*2.) Схьаязде:*

*1-ра вариант*

*мукъаза шалха ши элп ул-уллохь лаьтташ долу дешнаш.*

*2-г1а вариант*

*шала мукъаза элпаш шайца долу дешнаш.*

**Сочинени «Сан хьоме нана»**

**Талламан болх № 4**

**Тест «Фонетика, орфографи»**

1. Стенах олу фонетика?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Мукъа аьзнаш муха кхоллало?

а) х1аваъ, дуьхьалонаш а йоцуш, парг1ат арадолуш кхоллало

б) алар хецна доцуш, цхьацца дуьхьалонашца кхоллало

3. Мукъаза аьзнаш муха кхоллало?

а) х1аваъ, дуьхьалонаш а йоцуш, парг1ат арадолуш кхоллало

б) алар хецна доцуш, цхьацца дуьхьалонашца кхоллало

4. Муьлха аьзнаш билгалдо ши аз?

а) е, ю, юь, я, яь

б) о, и, э, ю

в) я, яь, и, е

5. Зевне мукъаза аьзнаш ду…

а) а, б, в, у, л, в,

б) б, в, г, г1, д, ж, з, й, л, м, н, р, 1

в) п, п1, к, к1, къ, кх, х, хь, х1, т, т1, ш, с, ц, ц1, ч, ч1, ф, щ

1. Шиъ шалха элп хьалха - т1аьхьа йозанехь нисделча…

а) шиъ шалха элп д1аяздо

б) хьалхарчун шолг1а элп ца яздо

в) шолг1ачун шfлха элп ца яздо.

7. Аз стенах олу?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Стенах олу элп?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Х1ун башхалло ю цаьршина юккъехь?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Талламан болх № 5. Ненан дарбане куьг**

Цхьана ламанан юьртахь дехаш хилла наний, к1анттий. Кху дуьненахь яккха шен оьмар чекхьяьлча, нана д1акхелхина. К1ант ша висна. Т1аккха ц1еххъана иза азвала волавелла, кертахъ дaa-мала шортта доллушехь.

Дарбанчашна а, х1ума хуучу нахана а т1екхийлина иза гергарчара. Амма дарба карош ца хилла.

Ницкъ а эшна, метта охьавижина к1ант. Кхин дан амал а ца хилла, махкахь а дика вевзаш, ц1е яханчу шайхана т1ебахана цуьнан гергара нах. Шайхе д1адийцина ма - дарра. Шайхо аьлла:

– Цунна токх нанас шен куъйга бина кхача а бен ца хилла. Иза толур ву, нагахь санна аша цуьнан ненан куъг кхетта кхача баабахь. Кхин дан дарба дац цунна. Кхача а кечбина, ненан коша тle бахана вуьйш. Каш а аьхкина, шаьш беанчу кхачех ненан дакъаделла куъг хьакхадалийтина цара. И кхача к1антана хьалха биллина цара. Вукхо биъна. Цхьа-ши де далале, то а велла, меттара хьалаг1аьттина к1ант. **(133 дош**

**Изложени «Майра хьаша»**

Палара хьаша веара тхо долчу. Казбек яра цуьнан ц1е. Тхан хенаро вара иза. Жима хиларх, хьаша хьаша ма ву. Цундела, вайн г1иллакхо ма-хьоьххура, лорура оха иза, тхешан ма-хуьллу там бора. Тамашийна амал яра хьешан: ловза вог1уш а, ц1ена бедарш юхура цо. Тхоьга т1ехула хьоьжура иза, ша массарел воккха, хьекъале хетара. Хабар дийца ч1ог1а лууш вара.

Шена экскурсехь гинарг, т1аккха яккхийчу г1аланаш-кахула лелар дуьйций, багош г1овттийначохь дуьтура цо бераш. Иштта дийцира цо тхуна, цхьана дийнахь хьуьнхахь ша текхарг муха лецира.

Х1орш, цхьа тоба бераш, лам т1е девлла хиллера. Ловзуш, xlopni д1адоьлхуш, кхарна хьалхха, шок а тоьхна, т1ебо-лабелла цхьа къорза лаьхьа. XIOKXO, х1умма кхера а ца луш, лога т1е ког а биллина, багара мотт ч1ешалгаца оз-зийна схьабаьккхина.

Цо и дийцинчу шолг1ачу дийнахь эвлайистехь ловзуш дара тхо. Цхьана хенахь тхан хьешан «Вай, мама-а!» -аьлла, мохь белира. Д1аиккхира иза. Оццул майра к1ант кхерийнарг х1ун ю техьа аьлла, цецдевлла, т1едахара тхо. 1абдулла вара цхьа юткъа-1аьржа боьха х1ума когашца юьйш во л луш.

- Вай, Казбек, юькъачу хьуьнхахь боккхачу текхарган

багара мотт баьккхина волу хьо х1окху жимачу х1уманах

х1унда кхеравелла? - бехк баьккхира оха.

- Суна гинарг-м яцара жима, - бехказа вуьйлира хьаша.

(170 дош). Ж. Махмаев

Хьесап:

1. Г1алара хьаша.

2. Хьешан тамашийна амал.

3 Хьешс ааьхьанан мотт схьабаккхар.

4. Казбекан кхеравалар

5. Бехказло

**Талламан болх № 6**.

**«1алам»**

1алам. И дош доца делахь а, шен чулацам к1оргера болуш ду. Адамийн а, дийна-тийн а, хьаннийн а дахар 1аламах хаьдда хила йиш йолуш дац.

Самукъане, хаза б1аьсте чекхъелира. Т1ееара беркате, йовха аьхке. Иза адамаш-на уггар каде мур бу.

Акхарой а, олхазарш а синтем боцуш лелара. Цара шайн б1аьста дуьненчу евлла к1орнеш кхиайора, 1алашйора, уьш когайохуьйтура. Малх гучуболлушехь, дохк д1адайра, баца т1ера тхин т1адамаш дакъаделира. Дерриг 1алам, малхана дела а къежаш, д1ах1оьттира.

1аламо шен къайленех пайдаоьцуьйтур бу массо а садолчу х1умане.

(80дош. Хь. Хасаев.)

**Грамматически т1едахкарш. 1.Кху дешнашна ялае синонимаш:**

**1-ра вариант**  хаза (исбаьхьа), каде (т1ахъаьлла).

**2-г1а вариант** самукъане (забаре), беркате (хайр, ни1мат, токхо).

**2. Морфологически таллам бе.**

**1-ра вариант**  **2-г1а вариант**

1алам, б1аьсте, адам. дош, аьхке, малх.

**3. Дешнийн х1оттам билгалбаккха.**

**1-ра вариант**  **2-г1а вариант**

чекхъелира, малхана дакъаделира, т1адамаш

Приложение 1

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 г.ШАЛИ»**

**Рассмотрено Утверждаю**

**МС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и. о директора \_\_\_\_\_\_\_\_/Хатуева И. В.**

**Протокол\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Согласовано**

**с заместителем директора по УВР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по учебному предмету чеченский язык 6 класс

2024 г

Приложение 2

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

**Основное общее образование  
6 класс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оценочного средства | Дата |
| 1 | Диктант «Нана-Даймохк» | 10.09.2024 |
| 2 | Сочинени «Ларде вай 1алам!». | 21.10.2024 |
| 3 | Диктант «Шерипов Асланбек». | 13.11.2024 |
| 4 | Изложени «Дуьххьарлера хьехархо». | 02.12.2024 |
| 5 | Сочинени «Хьоме Даймохк». | 21.01.2025 |
| 6 | Диктант «Б1асьте». | 11.02.2025 |
| 7 | Талламан болх «Тест» | 18.03.2025 |
| 8 | Изложени «Асет а,Обарг а». | 12.04.2025 |
| 9 | Талламан болх  Шеран талламан диктант  **(106 дош. 1.Гайсултанов. «Кегий йийсарш»).** | 22.04.2025 |

**№ 1 Талламан болх « Нана-Даймохк».**

Бийцина ца валлал, хаза, беркате мохк бу вайн. Тайп-тайпана дитташ долу хьаннаш ю, шера аренаш, лекха лаьмнаш. Чухьаьжча, юьхь-сибат а гуш, бухдуьйлу сирла шовданаш. Исбаьхьа чухчареш ю 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 ю, 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 Сочинени «Ларде вай 1алам?»**

План

1.1алам-бохучу дешан маь1на.

2.1алам а,адам.

3.1аламан пайда.

**№ 3 Талламан диктант «Шерипов Асланбек».**

Шерипов Асланбек вина 1897-чу шарахь,ламанан когашахь болчу нохчийн хазачу махкахь-Сиржа-Эвлахь,цуьнан да цигахь г1уллакхехь волчу хенахь.

Ч1ог1а хьуьнар долуш,т1ахъаьлла,оьзда,майра,х1уъа а ловш вара Асланбек беран хенахь дуьйна а.Цо ч1ог1а йоьшура литература.Дукха лорий д1аяздора халкъан турпалхойх лаьцна долу нохчийн шира дийцарш,иллеш.Ша-шегара стихаш язйора цо.

Аьхка каникулашка шайн юьрта ц1а вог1ура Асланбек.Х1оразза а цуьнца юьрта бог1уш хуьлура школехь болу цуьнан оьрсийн доттаг1ий.Къахьегарна т1ера а вара Асланбек:цо даим бахамехь г1о дора шен дена:хьаьжк1ашна асар дан воьдура, буц ян воьдура, даьхни 1алашдора.

**Изложени «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 ю.

Лулахойн бераша хьехархочуьнга д1аелира со. Тхан йишин Элитин хенара йо1 яра 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, екхна, 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 ладог1у.

**№ 9 Сочинени «Хьоме Даймохк».**

План

1.Сан Даймохк-Нохчийчоь.

2.Шен ц1а-ц1ен ц1а.

3.Даймехкан сий лардар.

**Терахьдашах 1амийнарг т1еч1аг1дар (тест)**

**1.Муьлхачу тайпана ду;кхо б1е кхойтта,б1е ткъе ворх1,ши эзар кхойтта терахьдешнаш;**

А)цхьалхе; В)чолхе;

Б)х1оттаман;

**2.Диъ-диъ,кхоъ-кхоъ,пхиппа терахьдешнийн тайпа ду;**

А)масаллин; в)декъаран;

Б)рог1аллин;

**3.Лааме а, лаамаза а терахьдешнех предложенин меже хуьлу;**

А)подлежащи,кхачам,къастам; В)берта а,бертаза а къастам.

Б)латтам,сказуеми;

**4)Ткъа шарачохь ца хилла хьекъал цкъа хир дац боухчу предложенехь ткъа боху дош ду;**

А)ц1ердош; В)терахьдош;

Б)билгалдош;

**5.Терахьдешан предложенехь уьйр хуьлу;**

А)ц1ердашца;

Б)Билгалдашца; в)терахьдашца;

**6)Дешнашца д1аязде масаллин терахьдешнаш.**

А)11968\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б)56070\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В)976\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г)3789\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**№ 8 Талламан диктант «Б1аьсте».**

Шолг1ачу дийнахь, кхунна г1о дан ц1ахь сецначу 1абдуллас г1о а деш, нехан бежнаш дажо дигира Ахьмада. Малх дика лакхабаллалц кхунна г1о деш а 1ийна, шен керт-кехь г1уллакхаш дан д1авахара 1абдулла. «Стовн колл» олучу меттехь бажа а бажош, б1аьстенна х1инцца самадолуш доллучу 1аламан хазалле а хьоьжуш, гуш долчу суьрто б1аьргана там хуьлуьйтуш, сапарг1ат даьккхина вара Ахьмад. К1антана хазахетара х1инцца заза даьккхина стеш а, сенъелла йог1у буц а, доллу х1ума серла даьккхина, дох а дина болу къегина схьакхетта малх а. «Кеста хьун а сенлур ю, буц лакха а ер ю, стоьмаша заза а доккхур ду», – ойла йора к1анта. Ахьмад х1ума йиъна воллушехь, кхуьнан б1аьрг кхийтира схьайог1учу шина зудчух. Кхунна девзира шен ненан болар.

**Т1едиллар:**

1.Т1аьххьарчу предложенина синтаксически къастам бе

2. Т1аьххьарчу кхаа предложенера хандешнаш схьа а яздай, церан хан, терахь билгалдаккха.

**№ 12 Изложени «Асет а,Обарг».**

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

Мосуьйттазза нисъелира Асет Обарг долчу керта хьалха.Ринжа долчухула чу хьажа а г1иртира иза,амма Обарг гуш дацара.

Цхьана дийнахь майра а яблла,керта буьххье елира Асет,доккха ж1аьла гира цунна т1аккха.Корта а лестош,шен кочара з1е д1аяккха г1ертара иза.

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

«Обарг,ма кхера,жиманиг.Аса х1умма а дийр дац хьуна»,-к1еда -мерза йистхилира Асет.Цецдаьлла ж1аьла,т1ехьарчу когаш т1е охьахиира.Ткъа Асет,оьг1азечу ж1аьлина т1е а яхана,и хьаста а хьаьстина ,цуьнан кочахь йоллу з1е д1аяккха юьйлира.Хазахетта,ж1аьла хьерадолучу хьолехь дара.Асетана гонаха кхиссадала доладелира иза,т11аккха т1ехьарчу когаш т1е а х1оьттина ,хьалхара ши т1од йоь1ан белшаш т1е биллира цо.

Обарг схьа а даьстина ,кочара доьхка схьалецира асета.Гонаха 1аш мел волу вахархо шех кхоьруш волу ж1аьла парг1ат дог1ура йо1анан юххе а х1оьттина.

**Шеран талламан диктант**

Г1опал ара ца ваьлчхьана маьрша витинера к1ант. Уьйт1ара д1ахьаьжча гира цунна йовхонан тов хьийзочу мархана юккъехула долу лаьмнаш. Цигахь ша вина юрт хилар дагара ца долура. Г1опара вада салаьттара.

Г1опана гонаха бина лекха пен бара. Хаш маь1-маь11ехь лаьттара. Делахь а дог ца дуьллура к1анта. Аьтто лехарх карош бац. Хьуна дагахь а доцуш нисло иза. Иштта цкъа аьтто белира 1алин а. Ха деш волу салти цхьа г1уллакх хилла юьстахвелира. Сиха д1асахьаьжира к1ант. Пен телхина, ког билла киртигаш йолу меттиг гира цун-на. Дукха маса цунна т1е а хьаьдда, дехьаиккхира иза.

Дехьа хехь лаьттачу салтичунна гира ведда воьду к1ант. Цо орца а даьккхина, ши-кхо дошло т1аьхьахецавелира. К1ант г1опа юхавалийра.

(106 дош. 1.Гайсултанов. «Кегий йийсарш»)

Г1алаташ т1ехь бен болх. **6-чу** классехь 1амийнарг карладаккхар **Грамматически т1едахкарш. 1. Хандешнашна буха сиз хьакха.**

**2. Морфологически талламаш бе.**

**1-ра вариант**  **2-г1а вариант**

к1ант ши-кхо (дошло)

**3-г1а вариант**

иза

**3. Хандешнаш хенашца хийца:** *витинера, даьккхина.*

Приложение 1

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 г.ШАЛИ»**

**Рассмотрено Утверждаю**

**МС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и. о директора \_\_\_\_\_\_\_\_/Хатуева И. В.**

**Протокол\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Согласовано**

**с заместителем директора по УВР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по учебному предмету чеченский язык 7 класс

2024 г

Приложение 2

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

**Основное общее образование  
7 класс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оценочного средства | Дата |
| 1 | Диктант | 11.09.2023 |
| 2 | Сочинени «Йоь1ан эхь, к1ентан яхь ма эшайойла» | 02.10.2023 |
| 3 | Диктант «Нана» | 11.11.2023 |
| 4 | Тест | 03.12.2023 |
| 5 | Изложени «Оьзда к1ант» | 16.12.2023 |
| 6 | Сочинени «Тешам» | 21.01.2024 |
| 7 | Диктант | 10.02.2024 |
| 8 | Тест «Причасти» | 04.03.2024 |
| 9 | Изложени «Н1аьвла» | 09.04.2024 |
| 10 | Диктан «Йуьртахь суьйре» | 23.04.2024 |

**Талламан болх № 1.**

Г1а доьжначу варшахь г1а дожаза лаьтта нежнаш, генара хьаьжча, элан литтанех тарлора. Ялтех юьззина лаьттина аренаш яссаеллера. Йовхо ца лора х1иллане лепачу малхо. Ирча, сингаттаме дара аренашкахь. Юьртахь дацара, х1ара ду аьлла, ойла т1ейоьрзур йолуш х1ума. Хуьлуш дерг хьаьжк1аш тило цхьаццаммо белхи бар дара. 1аьнна кечлуш, д1атуьйш долчу дахарна юкъа цо дахьарг а бен-берса х1ума дацара. Керташкахь д1ах1иттийнчу г1одмийн такхораша нилха ц1енош долу к1отар юкъйора. Такхораш дина д1ах1иттийнера Элберда шен г1одмаш а. Такхорашна юккъехь а, т1ехь а, мотт хьаькхча санна, ц1ена яра. Цхьаннахьа охьайоьжна луьйдиг яцара гуш. Гуьйранна ирча хуьлу яраш. Уьш бухъяьхначуьра 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.*

***Такхораш дина д1ах1иттийнера Элберда шен г1одмаш а.***

***2. Хандош хенашца хийца:***

*1-ра вариант 2-г1а вариант*

***билгалдуьйлура. яссаеллера***.

**Сочинени «Йоь1ан эхь, к1ентан яхь ма эшайойла»**

**Талламан болх № 2. «Нана»**

Социйлахь х1ара бен стаг вацара. Я 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, юьрта 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 юрт ю, цхьаннан а машина а яц.

**Тест «Хандош»**

**1. Хандош къамелан дакъа ду. Цо …гойту.**

а) х1уманан билгало; б) масалла я рог1алла; в) дар я хилар.

**2. Хандешан спряжени … ю.**

а) 8; б) 5; в) 2.

**3. Хандешан саттам …бу.**

а) 2; б) 9; в) 4

**4. Лааран саттаман суффиксаш … ю.**

а) - хь,- ахь; б) - иг,- ниг; в) - йла, - лда.

**5. Хандешан хаттаран кепаш кхоллало ... т1екхетарца:**

а) суффикс - й, - ий; б) дешхьалхе - чу,- т1е; в) суффикс – р, - рш.

**6. Маса кепара хуьлу хандешнаш?**

а) 3; б) 4; в) 5.

**7. Дацаран дакъалг ца, ма хандашна хьалха хилча … яздо.**

а) цхьаьна; б) къаьстина; в) наггахь цхьаьна.

**8. Хандешнийн латтамийн кепаш хуьлу… тайпана.**

а) хенан, меттиган, 1алашонан, бехкаман; б) берта, бертаза;

в) грамматмчески, логически.

**9.Хандешан билгалзачу кепан хаттарш ду …**

а) х1ун дира? х1ун хилира?; б) х1ун дийр ду? х1ун хир ду?;

в) х1ун дан? х1ун хила?

**10.Хандашах предложенехь хуьлу…**

а) подлежащи; б) сказуеми в) латтам;

**Изложени «Оьзда к1ант»**

... Новкъа д1авоьдуш, Ханпашина генара дуьйна гора некъа юккъехь д1а-схьа лелхаш долу к1анттий, йоПий. И шиъ дара 1абдурахьманний, Маликий.

* 1овдал ма лела! Д1аяхийта со! Эхь ца хета хьуна соьца къийсавала! - ц1ог1а хьоькхура Маликас.
* Ахь сайна дош даллалц-м йохуьйтур яц! Дийца, Малика, реза юй хьо ас бохучунна? - хоьттура 1абду- рахьмана, пхьаьрсаш д1аса а тесна, некъа юккъе а х1оьттина...

Оцу заманчохь царна т1екхечира говрахь вогГу Хан- паша.

* Хьо х1унда йоьлху, Малика? - хаьттира цо, говра т1ера охьа а эккхаш.
* XIokxo д1аяха ца юьту-кх,- жоп делира Мали­кас.
* Боьршачу стагана бакъахьа дац иштта осала лел- ча. Д1аяхийта иза шен новкъа,- элира Ханпашас 1абдурахьмане.
* Иза хьан г1уллакх дац. Яхийта кхузара хьайн алаша,- т1ечевхира 1абдурахьман.
* Х1ун бахара ахьа? Кхин цкъа а алал иза! - оьг1азе цунна т1еволавелира Ханпаша.
* Хьуна хезнарг бахар-кх,- ч1ог1а ластийна т1ара туьйхира цо Ханпашина.
* 1ад1ехьа, 1абдурахьман! Со лолда хьан, ца 1ен ве- лахь,- мохь хьоькхуш, йоьхнера Малика.
* Х1унда туьйхи ахь суна, ва 1абдурахьман? Со хьох лата г1ерташ ма вацара. Хьайга хаза аьлча кхета ме- гар дац хьо?
* Дера туьйхира, хьоьх х1умма а эхь ца хеташ, айса юха а тухур долу дела,- шолг1а т1ара тоха дагахь, чуг1оьртира иза.

Кхин д1а са ца тохаделира Ханпаше.

* Дика ду делахь. Хаза аьлча хууш вацахь, д1аэца хьайна!

Шен ницкъ ма-ббу буй тоьхна, 1абдурахьман кхоьс- сина д1авахийтира Ханпашас. Нийсса бертал воьжна 1уьллура иза лаьттахь, бетах^симма ц1ий а оьхуш.

(В. Матиев)

* Кхин д1а царех хилларг д1аяханчу урокехь кхе- торан диктант т1ехь яздира вай. Шайна эшахь, иза а юха деша.

4. Изложени язъян кечам бар.

1. План х1оттор. Иза х1окху кепара хила тарло:

План.

* 1. Ханпашас тидам бинарг.
  2. 1абдурахьман шен дагахь дерг нуьцкъала кхо- чуш деш хил ар.
  3. Ханпашина иза кхето лаар.
  4. 1абдурахьманан сонталла, осалалла.
  5. Ханпашин собар.
  6. 1абдурахьманан цавашар, «цакхерар».
  7. Нийса бекхам.

Хетий шуна Ханпаша оьзда а, майра а?

**Сочинени «Тешам»**

**Талламан болх № 3.**

Кертахь яьлла г1овг1а ца хаалора цунна. Цуьнан ерриге а ойла стиглахула г1ийлачу узаршца къилбехьа йоьлхучу г1арг1улеша д1алаьцнера. Кхеран кертахь яьлла хаза сийна буц, цундела кест-кеста корах ара б1аьрг тоха дог дог1у. Юург-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-ярра 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 ерзош, схьаязъе текста юккъера лаамаза причастеш.**

**Кеп.** Яьлла г1овг1а- яьлларг, йоьлхучу г1арг1улеша- йоьлхурш.

**Тест «Причасти»**

1. **Стенах олу причасти?**

а) хандешан а, билгалдешан а билгалонаш шеца йолчу хандешан кепах;

б) х1уманан билгало гойтучу декъах;

в) х1уманан дар я хилар гойтучу декъах.

**2. Маса хан ю причастин?**

а) 2;

б) 3;

в) 4.

**3. Причастица муьлхачу къамелан дакъойн билгалонаш хуьлу?**

а) ц1ердешан, терахьдешан; б) билгалдешан, ц1ерметдешан;

в) билгалдешан, хандешан.

**4. Причасти йоьрзу….**

а) ц1ердешнашка, билгалдешнашка; б) терахьдешнашка, куцдешнашка;

в) ц1ерметдешнашка, хандешнашка.

**5. Лаамаза причасти ю …**

а)дог1у дог1а;

б) дог1ург;

в)йоьшург.

**6. Стенах олу причастин карчам?**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7.Легае причастеш:** ловзу бераш, ловзург,гина г1ан.

**Изложени «Н1аьвла»**

Х1инца а арахь шийла ю, массо меттехь бохург санна, л оду 1уьллуш. Б1аьстенан малх сирла белахь а, амма бовха бацю делахь а б1аьсте йолуш хилар хаалуш ду 1аламехь.

Цунна тоьшалла до стиглара чу 1еначу олхазарийн зевнечу эшарша. Йишлакхархо ган атта дац – хьалахьаьжча, малхо б1аьрса дойу. Делахь а, ца хьаьжча а гуш ду: н1аьвла ю и. стиглара иза жимма охьалахъелча ган а тарло.

Н1аьвла дег1ана йоккха яц, т1ехь т1едарчий а долуш, боьмашчу басахь хуьлу иза. Иштта бос хилар бахьана долуш, лаьтта охьалахъелча, мостаг1ех ларъяла аьтто болу цуьнан. Н1аьвла лаьттахь еха, цу т1ехь бо цо бен а, юург а лоху шена. Лаьттахь дика д1атаръяла хаьа цунна: цуьнан п1елгаш а долуш, когаш а бу, царааьтто бо цуьнан шена ма-тов лаьттахула лела. Дитта т1е ца хаало н1аьвла: ишттачу п1елгашца га схьа ца лацало цуьнга.

Нагахь санна хьайна н1аьвлин бен карабахь, ткъа и карон атта ду: к1езиг йолчу бецан чемхалгашца д1ахьулбой хуьлу и – сихха д1аг1о, новкъарло ма е олхазаршна! Ахьа и дахь, т1ейог1учу б1аьста, цхьаъ а йоцуш, масех н1аьвла – бнрриге а доьзал – хир бу аренаш зен дечу мостаг1ех ларъеш а, шайн зевнечу мукъамашца адамийн самукъадоккхуш а.

**План**

1. Н1аьвла – б1аьстенан хаамча.
2. Н1аьвлин куц-кеп.
3. Ларде и олхазарш.

**Талламан болх №4. « Йуьртахь суьйре ».**

Хаьий хьуна, доттаг1а, нохчийн лаьмнашкахь б1аьстенан суьйре мел хаза хуьлу? Гобаьккхина, б1аьрг мел кхочу а, гуш хуьлу, говзачу куьйгаша лерина басар хьаькхча санна, лилула-сийна басеш. Царна т1ехь техкачу стеша а, коканийн коьллаша а, хьаьрса-хьечаша а хьалххехь заза доккхий, мел генара юьрта кхачайо цхьа ша-тайпа тамашийна хаза хьожа. Лаьмнашна т1ехьа бала карах ца долуш, тийсалуш, сецалуш, буха г1ертачу малхо шен дашо з1аьнарш басешца д1аяржайой, исбаьхьа суьрташ х1иттош лепо доладо басешна куз хилла 1охку и хаза зезагаш. 1аламан х1оттамах даккхийдеш, царна т1ехула дайн хьийзаш хуьлу басна тайп-тайпана долу полларчий, дахарна саьхьара долу накхаран мозий, з1уганашший. Секха-1одаца кхоьссина пха санна, мозашний, чуьркашний чухехкалуш, шок етташ, хьийзаш хуьлу т1ам 1аьржа ч1ег1ардигаш.

(Ш. Окуев)

Приложение 1

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 г.ШАЛИ»**

**Рассмотрено Утверждаю**

**МС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и.о директора \_\_\_\_\_\_\_\_/Хатуева И. В.**

**Протокол\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приказ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Согласовано**

**с заместителем директора по УВР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

По учебному предмету чеченский язык 9 класс

2024 г

Приложение 2

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

**Основное общее образование  
9 класс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оценочного средства | Дата |
| 1 | Диктант «Накъосталлин куьг» | 11.09.2024 |
| 2 | Изложени «Нохчийн къехочун доьзалан дахар» | 24.10.2024 |
| 3 | Диктант | 13.11.2024 |
| 4 | Изложени «Оьзда мотт» | 28.11.2024 |
| 5 | Тест № 1 | 12.12.2024 |
| 6 | Сочинени | 30.01.2025 |
| 7 | Диктант «Борз» | 10.02.2025 |
| 8 | Тест № 2 | 26.02.2025 |
| 9 | Изложени «Хьаша ларар» | 13.03.2025 |
| 10 | Диктант «Г1иллакх» | 23.04.2025 |  |
| 11 | Сочинени | 05.05.2025 |  |

**Талламан болх № 1.**

**«Хьоме йурт»**

Самаевлла н1аьнеш кхайкха юьйлаелча, хьалаг1аьттира Алхаст. Уьйт1а ваьлла х1окхо ламаз 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)

**Изложени «Нохчийн къехочун доьзалан дахар»**

Нохчийн къехочун доьзалан дахар

Йурт балха йоьллера. Гуьйренан докъар д1а узуш бара нах. Керташкахь ирах1уьттуш лаьттара г1одамийн такхораш. Органца хьалаохьа йиллинчу юьртарчу дитташна т1ера г1аш эсаро дахьийнера. Органца г1ийла хьоькхучу мохо уьш охьаэгадора. Ерзанаяьллачу бошмашкахула хьо д1ахьаьжча къаьстара керташкахь лаьтташ дечигин саьлнаш тайп-тайпанчу докъарийн раьг1наш; цхьаболчийн тилийна, доьрчашна чу ерзийна, вукхеран белхишка тилаяйта уьйт1ахула мoггlapa д1айоьхкина хьаьжк1аш – 1аьнна чуберза кечлуш бара нах.

Йуьртан йохалла чекхболучу некъа т1е ков а дог1уш, малхбалехьа дерзийна лохий ц1енош уьйт1ахь а долуш керт гора. Кет1ахь т1екъовлу ков серийн з1ар дара, оцу йоккхачу керта б1аьрг тоьхча, гуш дерг дара: ц1енойх хоьттина, ча т1е а тоьхна динчу серийн божална хьалха 1уьллуш цхьа ворда хиллал дечиг а; ц1еношна т1ехьахула д1айоьдучу керта йийначу хьаьжк1ийн г1одамех дина кегий такхораш а, учахула якъо оьхкина дукъох кхозу хьаьжк1ийн курсаш а. Уьйт1ахь доллучу къеначу дитта к1ел 1уьллучу боккхачу т1улга т1ехь laш хуьлура, этт1ачу машин чухула йоллучу кхекхийн кетарх а хьаьрчина, боккха месала куй коьрта а тиллина, шарахь хорша хьехча санна, бос байначу юьхь т1ехь яьлла 1аьржа маж а йолуш, я мача тоьгуш, я чуха хуттуш воллуш жимачу дег1ахь цхьа стаг а, диттах букъ а тоьхна, цунна т1ех1оьттина лаьтташ жима к1ант а.

Жима волуш дуьйна а кхетаме вара Хьамид. Цхьа а харцахьара г1уллакх цуьнгара долуш дацара. Йоманаш ехкинчу не1армачашна чухула б1ег1иган б1оржамаш а буьйхйна, шен тишъеллачу лаьстиган г1абалех нанас шена йинчу г1овтална т1ехула доьхкаран локхар а йихкина, пхьаьрса к1ел дечигаш а доьхкина, Хьамид новкъа воьдуш гинчунна хуур дара, Хьамид ира хьекъал долуш бер хилар – цуьнан новкъа вахарх а, шен г1уллакх доцчу цуьнан цакхийдарх а, шена бала боцург цо ца тергалдарх а…

(253 дош)

(Сальмурзаев Мохьмад «Кхетаме Хьамид»)

Хьесап:

1. Йурт балха йоьллера, 1аьнна чуберза кечлуш бара нах.
2. Нохчийн къехочун доьзалан дахар.

Хьамид – ира хьекъал долуш бер

**Талламан болх № 2.**

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.)**

**Изложени «Оьзда мотт»**

Дайн орамашкара дуьйна схьадог1уш цхьа г1иллакх ду нохчийн – стаг верг а, стаг воцург а шен дашца къастош. Цигара схьадаьлла ду «Хьайн багах схьадалазчу дешан эла ву хьо, багах схьадаьллачу дешан лай ву хьо» боху кица. Нахалахь айхьа мел аьллачу дашах жоьпалла ву бохург ду и. Далла а, нахана гергахь деза, сийлахь ду адамо шен меттан доладар я багах схьа мел долучу дешан оьздангалла ларъяр. Ткъа и мотт харц а, шалхонца а лебар, адамна бала хин болчу кепара бийцар даккхийчу къинойх, зуламечу лазарех ду.

Дош хила тарло г1ийлачун, мискачун, дархочун дог-ойла хьостуш к1еда, мерза, аьхна, довха а, я г1ийлачунна хьовха, поп санна волчу къонахчунна а луьра а, къиза а. Меттан хазалла а, меттан говзалла а гучуяккхар магийна ду вайнехан 1едалехь. Далла 1ибадат деш, йо1е безам балхош, адамашна юкъахь лелла дов дерзош, ч1ирхошна юкъахь масла1ат деш, да-нана хьостуш.

Оьзда мотт бийца стаг шен бераллехь дуьйна 1ама веза, баккхийчаьрга ла а дуг1уш, цьргара масал оьцуш. Хала делахь а, иза дахарехь ца хилча йиш йоцу уггаре а коьртаниг ду. Оьзда мотт адамийн юкъаметтиган дакъа хилла ца 1а, иза вайх х1ораннан сица, кхетамца хила дог1у жовх1ар ду. Цо г1о до оьзда боцчу нехан лаамна к1ел ца воьдуш, цунах ларвала а, шен дахаран новкъахь ц1ена чекхвала а.

**Хьесап:**

**1.Дайн орамашкара дуьйна схьадог1уш х1ун г1иллакх ду вайн?**

**2.Далла а,нахана а гергахь деза-сийлахь х1ун леран ду?**

**3.Оьзда мотт бийца стаг маца 1ама веза?**

**Тест № 1**

**1. Синтаксисо 1амадо:**

1) элпаш, аьзнаш;

2) дешнаш, дешнийн кхолладалар;

3) дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш;

4) къамелан дакъош.

**2. Предложени олу:**

1) д1айаздинчу дешнех;

2) кхочушхилла ойла а гойтуш, вовшашца уьйр йолуш цхьаьнакхеттачу дешнех йа оццу маь1нехьдолчу цхьана дашах;

3) йозанехь вовшахкхеттачу дешнех;

4) дешнийн цхьаьнакхетарех.

**3. Чолхе предложени олу:**

1) шиннах йа цул сов цхьалхечу предложенех лаьттачух;

2) шена чохь масех сказуеми долчу предложених;

3) шена чохь масех подлежащи долчу предложених;

4) цхьаннах йа цул сов цхьалхечу предложенех лаьттачух.

**4. Чолхе предложени билгалйаккха.**

1) Иштта х1ара шена деза 1илма лоьхуш лелашшехь, дешарна билгалдаьккхина долу пхи шо сиха чекхделира.

2) Нехан шуьнехь къонах а верстар вац, нехан хьаьвди т1ехь дин а берстар бац.

3) Шен дагахь ерриге а месаш къайлайаьхна, д1атиллина дара цуьнан йовлакх.

4) Сан ирс ца дохо 1аш ву-кх хьо, Дада, х1окху нехан хlиллана т1е а тайна.

**5. Чолхе предложенеш хуьлу:**

1) чолхе-цхьаьнакхетта, чолхе-карара, хуттургаш йоцу чолхе;

2) чолхе-карара,хуттургаш йоцу чолхе, чолхе-дозаран;

3) чолхе-кхаах1оттаман, чолхе-шинах1оттаман, хуттургаш йоцу чолхе;

4) чолхе-цхьаьнакхетта, чолхе-шинах1оттаман, хуттургаш йоцу чолхе.

**6. Чолхе-цхьаьнакхетта предложени олу:**

1) кхетаран меженаш шена чохь йолчу предложених;

2) цхьатерра бакъо йолчушина йа масех цхьалхечух лаьттачух;

3) коьртачу а, т1етухучу а предложенех лаьттачух;

4) шена чохь грамматически лард йолчух.

**7. Цхьаьнакхетаран хуттургаш хуьлу:**

1) бахьанин, бехкаман, дустаран;

2) кхачаман, къастаман, латтаман;

3) дозаран, дуьхьалара, къасторан;

4) меттиган, хенан, даран суьртан.

**8. Чолхе-цхьаьнакхетта предложени билгалйаккха.**

1) Сан гергара нах бисина хир бац, ткъа кху хьуьнхахь суна массо а х1ума гергара ду.

2) Х1инца-м вийна велира и миска бохуш, хьоьжуш лаьтташ юьртахой а хилла.

3) Куьйра оьг1аз ца воьдура, цуьнан оцу дешнаша, мелхо а, самукъадоккхура.

4) Адама шега деллачу хаттаршна жоп ца луш, дуккха а лаьттира и къена нах.

**9. *Со х1инца дуьйна маьрша ву, амма сан ваха меттиг йац.***

Х1окху предложенера хуттурган тайпа ду:

1. дозаран;
2. дуьхьалара;
3. къасторан;
4. довзийтаран.

**10. Дозаран хуттургаца йолу чолхе-цхьаьнакхетта предложени**

**билгалйаккха.**

1) Маьрк1ажа хан йара, амма йоккха стаг сиха йацара бешара чуйаха.

2) Суна а лаьара шуьца ван, делахь а сан цкъачунна аьтто хир бац.

3) Арсбина серло алсамо хилийтархьама, дуьхьал оьллина шаршу а д1айаьккхира оха.

4) Сарахь тхо юьрта а дахара, бабас тхуна хаза туьйранаш а дийцира.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | «5» | «4» | «3» | «2» |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |  | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 0-4 |

**Талламан диктант №3.**

**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. Юха 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. М.Мутаев «Борз»

**Сочинени**

**Тест № 2**

**1 дакъа**

|  |
| --- |
| ***Тексте ла а догIий, къаьстинчу кехата тIехь 1-ра тIедиллар кхочушде.***  ***Цкъа хьалха тIедилларан лоьмар дIаязъе, цул тIаьхьа – йозанан болх.*** |

|  |
| --- |
| 1 |

Тексте ла а догIий, жима йозанан болх кхочушбе.

Хаалахь, хьо декхарийлахь ву, хIора хаттарна дуьззина (1-2 предложеница) жоп дала.

Йозанан белхан барам 50 дашал кIезиг хила ца беза.

Нагахь ладоьгIначу текстан буха тIехь билгалдаьхначу хаттаршна жоьпаш даларца кхочушбина йозанан болх ма-ярра схьаязйина ладоьгIна текст елахь, оцу белхан **ноль баллаца** мах хадабо.

Жоьпаш терахьашца билгалдаха.

Хаттарш къаьстинчу кехата тIе схьаяздан ца оьшу.

Йозанан болх кхочушбе цIена а, йоза къаьсташ а.

**Хаттарш:**

1. Стенах дуьзна ду хIара дуьне?
2. Адамна, къинхетам беш, Дала хIун делла?
3. ХIун тIедиллина вайна Дала?
4. Стенца гучуболу къинхетам?
5. Ахь хьайна дитинчух хIун хир ду?

Йохка-эцаран Iалашонца копи яккхар, дIасаяржор, пайдаэцар, авторийн йозанан бакъо йоцуш, магош дац

**2 дакъа**

|  |
| --- |
| ***2-8 тIедахкарийн жоьпаш хуьлу белхан текстехь жоьпана билгалйинчу меттехь дIаяздан дезаш долу терахь, терахьийн хьалха-тIаьхьалла я дош (дешнийн цхьаьнакхетар).*** |

|  |
| --- |
| 2 |

***Синтаксически анализ.***

ДIаеша текст.

|  |
| --- |
| (1)Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIамехь лелийнарш дуьйцуш, Iара тхо. (2)ХIораммо а шен-шен дагах доьлла, диц ца луш дерг дуьйцура. (3)ТIамехь хиллачу хIора стагана а лаьа, шен бIаьхаллин дахарехь хилла дика а, вон а, олуш ма-хиллара, мерзаниг а, чаьмзаниг а дийца. (4)Амма оцу къийсадаларшкахь дакъалаца сих ца луш Iаш верг цхьа Ширвани бен вацара. |

Нийса **грамматически лард** къастийначу жоьпан вариант билгалъяккха. ДIаязъе цуьнан лоьмар.

1) лелийнарш дуьйцуш Iара (1-ра предложени)

2) хIораммо а дуьйцура (2-гIа предложени)

3) мерзаниг а, чаьмзаниг а дийца (3-гIа предложени)

4) Iаш верг Ширвани вацара (4-гIа предложени)

Жоп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. 3 |

***Пунктуационни анализ.***

**Оьшу сацаран хьаьркаш хIиттаде.** Айхьа хIиттийначу цIоьмалгийн терахьаш схьаязде.

Цуьнан мохь хезна лулахой а (1) урамехь нисбелла нах а (2) схьахьаьлхира. Цхьаболчара бераш юьстахдехира. Ткъа вукхара (3) корах чу а лилхина (4) йогуш лаьтта хIуманаш (5) корах аракхийса йолийра. Догучуьра цIенош а (6) дукхахйолу чуьра хIуманаш а (7) кIелхьараехира наха.

Жоп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. 4 |

***Синтаксически анализ.***

Предложенера **къастам** схьаязбе.

**Башха гена доццуш цкъа гучу а баьлла, юха а цхьана тIулга тIехьахь къайлабелира экханан букъ.**

Жоп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 5 |

***Орфографически анализ.***

Билгалдаьккхина дош яздаран нийса тIечIагIдар далийначу жоьпан вариант билгалъяккха. Оцу жоьпан лоьмар дIаязъе.

1. **ПАРТАЬЛЛА** – АЬЛЛА боху дош тIекхетарца кхолладелла чолхе куцдешнаш цхьаьна яздо.

2) **ВА-РШ** –дош сехьадоккхуш,цхьана дешдекъах лаьтта дош декъа мегар ду.

3) **ТIКЪА** – дашехь мукъаза шалха ши элп юх-юххехь нислахь, и ши элп дуьззина

дIаяздо.

4) **СУЬЙРЕ** –деха мукъа аьзнаш «И», «УЬ» билгалдеш, царна тIехьа элп «Й»

яздо.

Жоп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| ***Текст дIа а еший, 6-9 тIедахкарш кхочушде.*** |

(1)Цхьа наггахь догIура хIаваэхь хIума доцуш, йовхонан тов хьийзош, Iаь ца гIуьттуш денош. (2)Говрахь ГIизлара ара а волий, геннахь йолчу раьгIнашка, царна дехьарчу лаьмнашка дIахьоьжура Александр. (3)«Цигахь ю**-**кх co вина юрт. (4)Myxa дy-те цигахь? (5)Дийна вуй-те цхьа а со дагавогIург? (6)Гича вевзар варий-те?» – ойланаш хьийзара коьрте.

(7)Николай Николаевичана ца хаалуш ца дисира ша кхиочу, шена везавеллачу кIантана лууш дерг.

(8) ШолгIачу дийнахь, малх кхетаза а болуш, лома боьдучу новкъа вогIура ши бере.

(9)Некъ кIезиг хьешна гора, шина a aгlop яьлла баьццара буц яра, юккъехь наггахь кIайн, цIен зезагаш а долуш. (10) Некъана цхьа гIулч нацкъара ваьлча, кога лар а йоцуш юькъа хьун лаьттара, тайп-тайпанчу олхазарша шакарш a етташ.

(11)Раевскийс йийцинчу юьртан йисте кхечира ши бере. (12)Делкъхан хуьлуш лаьттара.

– (13)Хlapa ю-кх и юрт.

(14) Сихделла тохаделира Александран дог. (15)«Сан юрт... xlapa ю-кх со вина юрт», – бохура цуьнан балдаша. (16)Леррина дIахьежарх девзаш хIума дацара. (17)«Комарийн дитт... дитт мукьана а гахьара», – хьаьвзира коьрте.

(18)Юьртах чувуьйлира ши бере. (19)Гомачу урамашна шина a aгlop лоха, латта тIетесна тхевнаш долу цIенош гора. (20)Кхузахь а девзаш хIума ца хааделира кIантана. (21)Юьртах чекхдолучу хи тIе кхечира и шиъ. (22)Говрашна хи а малош, сецира цигахь. (23)Хи чу охьавуссучохь болу берд бевзира Александрана. (24)Дагадеара цунна шай, Хьасинний хийлазза цхьаьна оцу берда тIера охьаидар, айми тIе лийча оьхуш. (25)ХIан-хIа, гург хIетахьлерчух хIумма а тера дацара.

– (26)Схьахетарехь, хIокху новкъа иштта дIавахча, дара-кх тхан цIенош, – элира Александра.

(27)Юха а, меллаша говраш йохкуьйтуш, юьртан кхечу урамехула вогIypa ши бере.

(28)Цхьана меттехь цIенош лаьттина хилла ах дохийна пенаш гира Александрана. (29)Дехьара беш къух даьлла гора.(30) Цигахьахула бIаьрг кхарстийначу Александрана гира лекха комарийн дитт. (31) И девзина, сиха элира цо:

– (32)Дитт!(33) Дитт! (34)ДIо ду!

(35)Говрара охьа а иккхина, яраш юккъехула хьаьдда вахара Александр. (36)Адам санна, марадоьллира цо диттан гIад, безамца хьалахьоьжура генашка. (37)Цуьнан бIаьргаш чу хи хьаьвзира, дагалецамаша дог дуткъадина.

(38)Кхуза кхаччалц дагахь Александра кхаьбна ойланаш, дохк санна, айаелла, яьржина дIаяхара. (39)Цецваьлла, дIасахьоьжура иза. (40)Цхьаъ мукъана вевзаш стаг карор вац-те, бохура цо ша-шега. (41)Дагадеара Александрана лулахочо шаьш дийначу бежанан ахкарг а делла, шай, Хьасинний, и а дуьйсина, кху новкъахь цIенна хьалха левзина. (42)И ахкарг делларг таллархо Мажа вара, хьаьжа тIехь муо а болуш. (43)И а шерра дагавеара. (44)Хьалха лаьттачу воккхачу стагана тIедерзийра Александра хьажар. (45) Воккхачу стага можах куьг хьаькхира, бIаьргашна тIе беана куй хьалатеттира. (46)Цуьнан хьаьжа тIера муо гира кIантана.

– (47)Мажа! – мохь белира Александре, тIаккха вахана маракхийтира иза воккхачу стагана.

(48)Воьхна, цецваьлла, висинера воккха стаг.

– (49)Хьо хьенан, мила ву, жима къонаха? – хаьттира Мажас.

(50)БIаьргаш чу хьаьдда хи дIа а доккхуш, велакъежира Александр.

– (51)Тхо кхузахь даьхна, – аьлла, дIатесна лаьттачу декъана тIе куьг хьажийра Александра.

– (52)Там бара хьо Олхазаран воI Iали хилча? – элира Мажас цецваьлла.

– (53)Iали ву! (54)Iали ву! – бохура Александра.

– (55)Дела ва хьо марша! (56) Хьажахьа, Олхазаран воI веца. (57)Воккха стаг хилла

хьох-м. (58)Дуьлол, тхоьга гlyp ду вай.

(59)Цу буса, сахиллалц бохург санна, Iийра уьш цхьацца дуьйцуш. (60)Александран хеттарш кхачалуш дацара.

(61)Iуьйранна шен къона хьеший новкъабаха юьртах валлалц веара Мажа. (62)ДIасакъаьсташ, элира цо:

– (63)Хазахета суна, Iали, хьо тIелаьцнарг дика стаг волуш. (64)Дала Iалашволда хьо. (65)Хьайн аьтто баьллачахула схьанехьа вогIуш хила. (66)Марша гIолда шу!

(Гайсултанов I.Э.)

|  |
| --- |
| 6 |

***Текстан чулацаман анализ.***

«ГIизлара ара а волий, Александр лаьмнашка дIахьежаран хIун бахьана дара?» бохучу хаттарна нийса **тIечIагIдаран** **хаам** жоьпийн муьлхачу вариантехь бу?

1) ***Цигахь яра Александр вина юрт.***

2) ***Александрана лаьмнаш цкъа а ца гинера.***

3) ***Александрана лаьмнаш хазахетара.***

4) ***Лаьмнийн баххьаш даима кIайн лаьттара.***

Жоп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. 7 |

***Меттан суртхIотторан гIирсан анализ.***

Меттан суртхIотторан гIирс – **дустар** шеца долу предложени билгалъяккха.

1) ***Николай Николаевичана ца хаалуш ца дисира ша кхиочу, шена везавеллачу кIантана лууш дерг.***

2) ***Раевскийс йийцинчу юьртан йисте кхечира ши бере.***

3) ***Цецваьлла, дIсахьоьжура иза.***

4)  ***Кхуза кхаччалц дагахь Александра кхаьбна ойланаш, дохк санна, айаелла, яьржина дIаяхара.***

Жоп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 8 |

***Лексически анализ.***

10-чу предложенера **«юькъа»** бохучу дашна **антоним** ялае. ДIаязъе иза.

Жоп \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3 дакъа**

|  |
| --- |
| ***2-чу декъера ешначу текстах пайда а оьцуш, къаьстинчу кехата тIехь 9.1, 9.2 я 9.3 тIедахкарех кхочушде ЦХЬАЪ.*** ***Оцу тIедилларна, ялийначу клишех пайда а оьцуш, дуьззина йозанан жоп ло****.* ***Сочинени язъян йолаяле, дIаязъе хаьржинчу тIедилларан номер: 9.1, 9.2 я 9.3.*** |

|  |
| --- |
| 9.3 |

Муха кхета хьо **ДАЙМОХК** бохучу дешан маьIнах? Кепе а далош, комментари е айхьа цунах билгалдаьккхинчунна.

Лахахь ялийначу клишех пайда а оьцуш, язъе **«Вина мохк мазал мерза бу»** темина сочинени-ойлаяр айхьа билгалдаьккхинчун буха тIехь. **Даймахках** лаьцна айхьа билгалдаьккхинарг тIечIагIдеш, **ши** масал-тIечIагIдар даладе: **цхьа** масал-тIечIагIдар даладе ешначу текстера, **шолгIаниг** – хьайн дахарехь зеделлачух.

Сочиненин барам 70 дашал кIезиг хила ца беза.

Нагахь санна сочинени ша ма-ярра схьайийцина я схьаязйина юьхьанцара текст хилахь, цхьа а комментари йоцуш, и санна болчу белхан мах ноль баллаца хадабо.

Сочинени язъе цIена а, йоза къаьсташ а.

**Клишеш:**

1. Даймохк – иза ... Еллачу текстан анализ еш, ...

2. ХIокху текстан автора нийса билгал ма-даккхара, ...

3. ХIара ойла тIечIагIъян таро ю гIараваьллачу (Iилманчин, яздархочун, суртдиллархочун) дешнашца.

4. Ойла йинчул тIаьхьа вайна билгалдолу ...

**Магадо**: ялийна клишеш хийца.

**Изложени «Хьаша ларар»**

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 елахь, хьаша юьртах я цунна кхерам боцчу метте валлалц новкъа воккхуш а хилла.

Хьешана тешнабехк бар я 1оттар яр, 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.

(185 дош.)

(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.

**Талламан болх №4.**

**«Г1иллакх»**

1аьнан зама.Ша хьаьхначу арахь когаш шерша. Хи дахьаш йог1у цхьа йоккха зуда.Гу т1ехь хьалайолуш галйолу иза. Когаш шершаш саца а ца елла, охьакхета зуда. И гира ша т1ехь ловзуш волчу 1умарний, Мохьмадний. 1умар, зудчуьнга а хьаьжна, велавелира.Цунна оьг1азваханчу Мохьмада элира: "Эхь ца хета хьуна вела, хьо-х де- шархо ву!м Т1аккха цо, зудчунна хьалаг1атта г1о а дина, ведарш юха дуза а дуьзна, уьш ц1а даьхьира.Зудчо резахиларца даггара баркал- ла элира Мохьмадна. Шолг1ачу дийнахь хьехархочо дикачу амалех лаьцна къамел дира.

Класс ладоьг1уш д1атийра.

Хьехархочо дийцира Мохьмада селхана зудчун г1о лацарх. Зудчо кехат даийтина хиллера школе.

- Мохьмад ц1ийвеллера, цул а ц1ийвеллера селхана зудчух вийлина 1умар. Эххар а хьехархочуьнга дош дийхира цо. Хьехархочо бакъо елира. Шегара даьлла г1алат ма-дарра д1адийцира 1умара. Дешархошка а, Мохьмаде а шена бехк цабиллар дийхира цо. (128 дош). 1. Чантиев.

Дешнаш т1ехь болх бар:»хьаьхначу, ц1ийвеллера