***Дарсил тема:*** *Хъах1абросулъа Мах1муд*

 «Марям»

Дарсил мурад: **Мах1мудил къасидаталъулъ маг1арулалъул**

 **сипат –сурат бихьизаби;**

 **Ц1алдохъабазул к1алзул калам цебет1езаби ;**

 **Ч1ужуг1аданалъул адаб- х1урмат гьабизе**

 **ругьун гьари .**

Дарсил алатал: **ИКТ,суратал,т1ахьал,**

 .

***Дарсил план:***

1. Дарсил байбихьи;
2. Поэзияб минутка;
3. Ц!ияб дарс баян гьаби.

а) Цебераг!и;

б) Кластер-тартиб ц1езаби;

в)Муг!алимасул ц!али;

г) Словарияб х!алт!и;

д) Лъималазул ц!али;

е) Ц!аларалда т!асан ц!ех-рех гьаби.

 5. Ц!ияб дарс щула гьаби;

6. Дарсил х!асил гьаби;

7. Рокъобе х!алт!и.

 *Дарсил ин:*

1Дарсиде х1адурлъи :

**( пандуралъул бакъан)**

Ассаламу г!алайкум, аваразул миллат-мац!

Адаб кьоч!ое лъураб, ахир рокьуе гьеч!еб.

Ассаламу г!алайкум, аваданаб авар халкъ,

Африкаялъул х!анч!аз август т!амулел т!охал,

Армяназул пашманлъи Арарат мег!ер буго,

Аваразул пашманлъи – авар мац! лъач!ел лъимал.

Х1урматиял гьалбал ,муг1алимзаби.

Нуж рач1аралдаса рохарал руго ,

Нужер х1урмат гьабун ,к1одо гьаризе ,

Кье нижее изну рорч1ами кьезе.

Биччанте жакъасеб нилъер дарс авар поэзияги ,авар адабиятги,авар маданиятги лъазабиялдехун т1амулеб цогиги цо гьит1инаб галилъун бук1ине

 Ц1ияб тема баян гьаби:

а) **цебераг1и**

Шамил лъана хвалчаца

Расул лъана коч1оца

Цо пандрида к1иго ч1ч1ва

Ч1ахъаги мун Дагъистан

 (видео Дагестана)

Дие абизе бокьун буго дица гьалда т1аде жубалаанин х1асратал, панаял Мах1мудил куч1дузул цоги цо ч1ч1ва

Рач1а гьабсаг1аталда сапар бухьинин Унсоколо районалъул Хъах1абросулъе (Слайд)

Щибаб март бач1ингун маг1арул ч1ужу

Мах1мудил хабада лъе ихдалил т1егь

Т1убараб г1умруялъ г1ащикъаб рак1алъ

Мун к1одо гьаюраб кеч1 ах1анин дос.

Дос дуда абуна ихдалил т1егьин,

дос дуда абуна баг1араб бакъин,

раг1анищ маг1арухъ досдаса цеве,

 дов г1адин берцинго дуда к1алъарав

Г!абасил Мух!амадил «Марям» – абураб коч!олъ лъидехун хит!аб гьабулеб бугеб? (ч!ужуг!аданалдехун)

- Кин нужеда кколеб жакъасеб дарсил тема лъида хурхараб бук!ине бугеб?

 (Марямиде, ч!ужуг!аданалде)

- Бит!араб буго лъимал жакъа нилъеца дарсида ц!ализе буго Хъах!абросулъа Мах!мудил Марям – абураб къасидат.

 ***КЛАСТЕР-тартиб ц1езаби***

***-Нилъеца гьаб дарсида цадахъго ц1езабизе буго кластерги***

 Гьеб ц!ализе байбихьизег!ан дие бокьун буго нужее бицине кинаб тарихияб кьуч! бугеб гьеб къасидаталъул.

Т!абиг!аталъ инсанасе кьун буго х!икматаб асар-рокьи, г!ищкъу. Рокьи Ват!аналде, эбел-инсуде, т!абиг!аталде, ч!ужуг!аданалде. Гьеб рокьиялдалъун загьирлъула инсанасул г!умруялде бугеб г!амал- хасият, т!абиг!аталде. Гьелда хурхун рес буго г!адан г!одовег!анлъизеги ворхалъизеги.

Дица абилаан – гьеб кколин инсанасе къимат кьезе бищун к!удияб роценлъун бугин.

-Гьеле гьеб ч!ужуг!аданалдехун бугеб рек!ел асаралъин Хъах!аб росулъа мискинав Мах!муд вахинавурав жеги щивниги вахинч!ев борхалъиялдасан ах!ана гьес т!олабго дунялалда ц!ар раг!арал пасих!ал, панаял, г!ащикъал х!асратал рокьул куч!дул.

- Гьединал рокьул куч1дуздаса кинаб кколеб Мах1мудил? (Марям абураб къасидат- поэма)).

Къасидат шаг!ирас хъвана ват1аналдаса рик1к1ада,империалистияб рагъул фронталда вук!араб заманалда.

-Лъимал, кинаб тарихияб лъугьа–бахъин лъугьараб гьеб заманалда? ( Т1оцебесеб дунялалъулаб рагъ)

1914-1917 соналде щвезег1ан Мах1муд вук1ун вуго рагъда

Гьеб къасидат хъваялъе г!иллалъунги ккун буго (Г!иса аварагасул с.т.в) эбелалъул сурат бихьидал жиндирго Муиги рак!алде щун.

Марям къасидаялъул байбихьиго лъугьун буго г!адамасул г!умру кьог!лъизабулеб живго цох!о хут!иялъул асар гъорлъ бессараблъун.

Шаг!ирас бицунеб буго рагъде иналдаса рак! бух!ун бугеблъи:

Ч!алг!ун кьили буго, кьог!лъун чу буго

Рихун туманк! буго, тун ярагъ буго.

- Гьалдасан нилъеда бич!ч!ула Мах!муд рагъулъгицин рокьул пикрабазда вук!ин.

- Лъицаха т!амурав Мах!муд гьеб жиндирго рек!ел т!иналда бук!араб пагьму халкъалда загьир гьабизе? ***(Бекьилъа Муица)***

Сабаалда Билкъис къварилъилаан

Къват!ие мун яккун данде кканани,

Мисри Зулейхаца ч!ег!ер балаан,

Ч!ух!дае сверулей дур сси бихьани.

***(СЦЕНКА- Мах1мут1илги Муилги)***

***-Рач1а нилъеца гьеб коч1олъ нужеда данд ч1валел рич1ч1уларел раг1абазе баян кьезин***

***СЛОВАРИЯБ Х!АЛТ!И***

***(слайд суратал)***

Самаалъул – зоб (небесный);

Тулакаб – хехаб, гучаб (ловкий) |поворотливый;

Жайран – антилопа, хехаб чан;

Бис – символ кавказа , тур – г!алхул дег!ен.

***УЧИТЕЛАСУЛ Ц!АЛИ***

(1 куплет ах!ила)…

цо панаяб х1ухьел бух1улеб рек1ел

к1веларищ босизе самаалъул нак1к1?

Соролел лугбазул бугеб г1акъуба !-

Г1арза хъван кьеларищ,хъах1ил зодил хьухь?

4 бут1а ц1алила

***ЛЪИМАЛАЗУЛ Ц!АЛИ***

5 бут1а ц1ализабила 5 ц1алдохъанасда..

***ДАРС ЩУЛА ГЬАБИ***

***- Къокъабиккун х!алт!и.***

***( коч1ол анализ гьаби , гьиж бати)***

 ***4 бут1а***

***Тема :цебе заманалда ч1ужуг1аданалъул ихтияр гьеч1еб г1умру.***

***Эпосалъул жанр –поэма***

***-Лъида лъалеб сунда абулеб поэмайин?***

***(поэма ккола –коч1одалъун хъвараб лъугьа –бахъиналъул бицунеб асар)***

***-Т1оцебесеб мухъида чан гьижа бугеб?***

***(11гьижа)***

***-рач1а нилъеца ратилин Муил сипат бихьизабулел эпитетал.***

***Эпитетал –кьенсер –бер ч1ег1ер,***

***Дандекквеял – самаалъул нак1к1,хъах1ил зодил хьухь,шамаалъул гьури.***

***Анализ***

**1 къокъа- Цо дуда берч1вараб саг1ат бач1ани,**

 **Бач1ун, хинлъилаан хасало рии.**

 **Хвеч1ого мун йихьун, хьул дир буссани,**

 **Дунял бец1лъиларо, бакъ т1ерхьаниги.**

**2къокъа- Балагьун гьимиги ,гьурмал гвангъиги ,**

 **Гьардарав Бет1ергьан –бат1алъи гьеч1о ;**

 **свераби , нодоялъул сси –**

 **Самай мун йик1ина ,к1алъан хадуса.**

**3къокъа- Каг1ба жаниб бараб росу бихьараб**

 **Бихьилин къойилан,къасдго дир гьеч1о.**

 **Къут1бу т1ад рещт1араб рокъое щвараб**

 **Сордо бук1унилан бук1унаро рак1**

**4 къокъа- Дур хиялал гьарун, дица сверич1еб**

 **Савмаг1ат хут1ич1о г1урус ракьалда ,**

 **Дуралда релълъараб сурат батани ,**

 **Ссун бахъун рак1ги кьун нахъе ,**босилин

-**Киналниги куч!дузулъ Мах!мудица ч!ужуг!адан кие яхинаюн йигей ?**

**(бищун т!адег!анаб даражаялде,)**

**-Абизе бегьила Мах!мудиде щвезег!ан гьединаб куцалда лъиданиги к!ун бук!инч!ин ч1ужуг1адан гьеб даражаялде яхинайизе**

***Г1умрудулгун бухьен (тарбия кьеялъул бут1а)***

Бищун Мах!мудие зах!малъараб жолъун ккола хилиплъи

(Гьелъул разилъиялдалъун гьей хъамун йик!уна, амма г!агарлъиялъулъа х!инкъарай Муица гьесдаса инкар гьабула).

- Гьелдаса хадуб хъвараб коч!олъцин гьесул нилъеда батуларо ч!ужуг!адан г!одоег!ан гьаюлеб бак!ал. Гьес жиндирго къварилъиги гьудулалъул хиянатлъиги бихьизабула буго г!ажаибал дандекквеязулъ.

-гьедаг1ан т1адег1анаб берцинлъиялде яхинаюрай гьей,х1акъикъаталда кинай йик1арай гьей Муи?

-Гьеб баян гьабизе дие бокьун буго нужеда бицине гьесул заманалда бук1араб гьез бицараб хабар.

( Муихъе араб бак1 гьей йихьизе гьардухъанасул х1исабалда гьудулгун цадахъ)

Жакъа нилъер руччаби руго церет1урал х1алт1ухъаби.ва бищун аслияб гьезул рес буго жидерго г1умруялъул гьалмагълъун жидеего бокьарав т1аса вищизеги .

Гьеб рес бук1инч1о доб заманалда ч1ужуг1аданалъул

Ч1ужуг1адан –гьеб раг1иялъ жанибе бачун буго къимат кьун бажарулареб маг1на.Ч1ужуг1адан гьей ккола эбел,яц,яс.

Эбелалъул кинаб къимат гьабизе кколеб?

-Нилъер Аварагасул (с.г1.т.)х1адис буго «эбелалъул х1ат1илъ бугин алжаналъул к1ул»-щибха гьелъул маг1на кколеб?

- Лъимал,дие абизе бокьун буго нужеде г1умруялъ нуж кинаб х1албихьиялде реханиги,нужерго ях1-намусалда х1ур хъвазе тоге –ян! Нуж руго киналго г1ун рач1унел ихдалил т1угьдул,кьегт нужее т1егьг1ан берцинаб г1умру

**Синквен**

-гьанже нилъеца гьабила «Ч1ужуг1адан» абураб раг1ул синквен

1.Прилагательное

2.Глагол

3. Раг1ул маг1на

**Рефлексия**

«-» Дида дарсида малъана;

«+» Дие дарс бокьана;

«?» Дида бич!ч!ич!о, дир суал буго

Рокъобе х1алт1и

«3» -Пасих1го ц1ализе Хъах1абросулъа Мах1мудил г1умруялъул х1акъалъулъ

«4»Къасидаталъул цо бут1а рек1ехъе лъазабизе

«5» Муг1рул ч1ужуг1аданалъул т1убач1еб къисмат