Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Кизлярская гимназия №1 имени М.В.Ломоносова»

городского округа «город Кизляр»

Открытый урок

**по родному**

**(аварскому)**

**языку**

**8 «В» класс**

***«Х1ал»***

Учитель родного языка: Хадисова З.М.

г. Кизляр, 2022 г.

**ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО АВАРСКОМУ ЯЗЫКУ**

**(Х1АЛ)**

**Дарскил тема: «Х1ал»**

**Дарсил мурад**: «Лъималазда нилъер щулияб ва ч1ух1изе бегьулел рук1ин бич1ч1и

 Дарсил мурадал ва масъалаби. Лъай кьеялъул.Предложениялъул членазул хӀакъалъулъ малъараб материал такрар гьаби. ЦӀарулаб составияб сказуемоялъе баян кьезе.Лъай цӀебетӀезабиялъул. Цӏарулаб составияб сказуемое предложениязулъ батизе лъай.Хъвавул калам цебетӀезаби.Тарбия кьеялъул.Авар мацӀалде рокьи бижизаби.Цоцаздехун
адаб- хӀурмат гьабизе куцай.Дарсил мурад.Предложениялъул членал такрар гьари.Хӏалалъул хӀакъалъулъ бичӀчӀи кьезе.Предложенилда жаниб хӀалбатизе лъай.Хъвавул калам цебетӀезаби.

Дарсил алатал :ИКТ,слайдал ,т1ахьал,тестал.

Дарсил ин.

Аслияб бут1а:

Асаламу г1ала1кум, сахаватаб дир маллат!

Миллатальул ч1ух1ильун ругел дир х1алч1ахъадал!

Маг1арул мац1 ц1унизе х1адурал дир бах1арзал!

Рух1г1ан аваразум мац1 хиралъарал дир лъимал!

Рорч1ами, салам ,лъимал ,х1урматияб гьалбал

Лъимал дун яч1ун йиого нужехъе гьоболлъухъ

Ва гьединго нужехъе рач1ун руго цогиял школабаздаса муг1алимзаби.

**РагIабазул диктант.**

Тарихазул диктант.
1.Предложение.
2. РагӀабазул дандраял.
Бакъ кунчӀун буго, хъахӀаб тӀегь, гъотӀода гъоркь, цӀулал гъуд, лъар чвахулеб буго, дир эбел, рикӀкӀаде ине, хӀелеко гӀергӀедулеб буго.
(жавабал:1, 2, 2 ,2 ,1, 2 ,2 ,1.)

**Гьал предложениял членазде риххе.**

1.Эбелалъ дие цӀияб гурде босана.

2.Къурбанида гьесул квер бихьичӀо.

 3.Гьес СагӀидие кумек

**Малъараб материал такрар гьаби.**

* Авар мацIалда чан бетIераб член бугеб?
* БетIераб гуреб чан бугеб?
* Подлежащее авар мацIалда чан падежалда букIунеб?
* БитIараб дополнение чан падежалда букIунеб?
* Хъвалсараб дополнение чан падежалда букӀунеб?
* Составияб сказуемое чан батӀияб букӀунеб?
* *Подлежащеелъун кинал каламалъул бутӀаби ккун рукӀунел?*

**Цӏияб тема.**

Цӏияб тема малъилалде такрар гьарила наречиялъул разрядал.
Наречиялъул чан разряд бугеб?
(Ишалъул куцалъул, заманалъул,бакӀалъул,къадаралъул,гӀилла- мурадалъул.)
Гьелдаса хадуб дарсиде байбихьила доскаялда хъварал предложениязул разборалдасан.Разборалъе хъварал предложениязулъ руго хӀалалъул аслиял группаби.

1.Жакъа накӀкӀал рикӀкӀаде гочунел руго.
2.Москваялдаса дир вацас дие тӀахьал ритӀун рачӀана.
3.МахӀачхъалаялда республикаялъул край лъазабиялъул музей буго.
4.Жакъа нуж талихӀ бугеб гӀумруялда дандечӀван руго.
5.ГӀусман дарсиде хехго вачӀана
6.КватӀидал дун собраниялде инчӀо.
Цин щибаб предложение цӀализе риччала,цинги сказуемоялдаса ч1егӀер хъварал предложениязул членазе суал лъела.

Гочунел руго-кире?-рикӀкӀаде;
ритӀун рачӀана-киса?-Москваялдаса;
буго-киб?-МахӀачхъалаялда;
дандечӀван руго-кида?-жакъа;
вачӀана-кин?-хехго;
инчӀо-щай?-кватӀидал.
Гьединаб разборалдаса хадуб суалазул кумукалдалъун предложениялда жаниб бакӀ,
заман,бицен гьабулеб иш лъугьараб куц,
гӀилла- мурад бихьизабулеб бетӀераб гуреб членалда хӀал абулаян дарсил хӀасилалде рачина цӀалдохъаби.

Суалал гьадинал кьела:
ЧӀегӀер хъварал рагӀаби кинал рагӀабазда рухьун ругел?
ЧӀегӀер хъварал рагӀаби кинал суалазе жаваблъун рачӀунел?
Гьел рагӀабаз щиб бихьизабулеб бугеб?
Кинаб бетӀераб гуреб членалда хӀалилан абулеб?

**Нужеца(Кин**?) ургъун рагIи бице.
(Кида?) Жакъа хинаб къо буго.
 (Киб?)МагIарда гIи буго.
МухIамад (Киве?) Болъихъе ана.
Нижехъе (Киса?) рикIкIадаса гьобол вачIун вуго.
(Щай?)КватIидал дун жаниве вачIинчIо.

Х1ал ккола предложенияльул бетераб гуреб член,гьеб кин? Киб? Кибе? киса(н)? Щай? сундуе голо? Абурал суалазе жавабльун бачуна.гьелъ бихьизабула иш льугьараб куц бак1 заман г1ила мурад. Х1аллъун

предложениязулъ хӀаллъун ккун рукӀуна наречиял, бакӀалъул падежазда предметиял цӀарал, глаголалъул мурадияб форма, деепричастиял.

МухӀамад жакъа вачӀана.
МухӀамад тира-сверизе ана.
МухӀамад велъулаго кӀалъана.
Най тӀогьоде уна

Работа по карточкам

1.Вижухъе чи,лъугьухъе ч1аг1а;

2.Чияца къанц 1вилеб х1лалъ (Бате х1ал,кинал гьел колел);

3.Ц1акъго виччунги вук1унге;

4.Къокъидго векилеб куцалъ;

 5.Квешго вакъванги вук1унге;

**Физминутка.**

РекӀелгъеялъул грамматика.
РагӀул т1анч1и рахъи

Нахъа - рукъ ,гьаки- бер гъуд г1уч1.г1уж рукъ

л тӀанчӀи рахъи

Гьаб кици цӀале ва гьелъул магӀна бице.

* Нилъеца цIали лъабго къоялъ тани, цIалиялъ нилъ лъабго моцIалъ тола

**ТӀехьалдаса хӀалтӀи.
 ХӀалтIи86.**

 Синквейн.

1.Пр.цӀар.(ВатӀан.)
2.Кӏиго прилагательное.
3.Лъабго глагол.
4.Предложение.
5.Тӏоцебесеб рагӀиялъе синоним.

**Дарсил хӀасил гьаби .Рефлексия**

Хӏал чан батӀияб букӀунеб?

Кинал суалазе жаваблъун бачӀунеб?

Хӏаллъун кинал каламалъул бутӀаби ккун рукӀунел?

**Рокъобе хӀалтӀи.**
Гьал рагӀаби хӀаллъунги ккезарун, предложениял ургъе(гьанже, кӀанцӀелаго, магӀарда, тира-сверизе.)

**Дарсил х1асил**

Дарсил ахирги бокьун буго лъимал дие лъуг1ине Р.Х1амзатовасул ва гьединго г1урусазул хъвадарухъанасул раг1абаздалъун лъуг1изе нилъер рагьараб дарс.

«Метер маг1арул мац1 хвезе батани.Хвайги жакъаго дун,жаниб рак1 кьвагьун»(Р.Х)

«Жидерго мац1 лъалареб чи ,ккола г1алхун чи»(К.Паутовский)