**Открытый урок на учитель года 2022 уч.год**

**Тема: «Пат1имат Жамавла мерличир. Жамав вебшни.**

**Мурад**:1. Ишбарх1и нуша тянишдирех1е ца гьат1и дарган хьунул адамла ях1-ламусличила гъайбик1уси поветьла бут1аличил, хьунул адамли барибси гьунарличила.

**Бяркъла мурад**:1.Геройтала образуни гьаргдарни, илдала баркьудллумачила бурни

2.Дагьиста хьунул адамла ях1-ламус, илдала кьадри.

**Чебаъла материал**: Чебиахъулра доскаличиб чебях1кахъибси дурх1нани барибси сурат «Пат1имат Жамавла мерличир?» Пат1иматла някълизиб хъяйхъи саби, маза чедиули сари.

 **Дарсла башри**

**1.Дарс цалабяхъес. Учительла гъай.**

Салам дурх1ни! Ишбарх1и нушала г1ядатла ах1енси дарс саби. Нушачи нушала дарс чебаэс бак1или саби бахъал г1ях1ли. Ласдяхъили салам бедая г1ях1лази.Нуни умутбирхъулра нушани ишбарх1и чебиахъех1е тамашаласи г1ячихъси дарс.

**2. Хъули х1янчи ахтардибарни:**

У.- Секьяйда ва селичил бех1бирхьули цабил бек1?

Д.- Савлила чебаъ синатбирниличил.

У- Чичила буули илаб?

Д- Насибачила.

У.- Се у бедибсири нушани ил бек1лис?

Д.-Насиба

У.- Сен?

Д.- Лебил бек1. Насибачила гъайбик1ух1ели.

У.- Чинаб чебиахъули Насибала сипат? Селизиб?

Д.- Дях1имц1алализиб (дях1имц1айзиб)

У.- Чи сари Насибала юлдаш рурси?

Д.- Рита?

У.- Чи сари ил? Чинарад рак1ибси?

Д.- Урус, Россиялизирад рак1ибси сари.

У.- Иличила се баладая х1ушани? Сегъуна рурси сари ил? Сен адамтани илала халаси х1урмат бирусири?

Д.- Рархьли чекаризурли, г1ях1ли х1янчи бирни багьандан, дигиличил ил гъайрик1ни багьандан.

У - Нуни урус рурсила баркьудиличила чеимц1абирулра: «Дубурла адамтас Рита г1ях1ризур, ил урус рурси риалра, адамтачил ралрикибси сари, илини адамла х1урматбарес балули сари. Илала урк1и изули саби хъябштас, г1ях1деш барес мурталра х1ядурси, дугелира – х1ерелира сунела х1янчиличи чекаризурси ,г1ялумх1еризурси риънилизиб саби. Царх1ил шайчирад малх1ямси урк1ила рег1 адам сари, дях1, гъай (мез) дигести сари. Х1ера, ил багьандан илини халкьла х1урмат сархиб.Сунени бируси х1янчи дигахъуси адам сари, чекаризурли рузули сари.

Г1ямрулизиб талих1 баргес кьасаназир сари?

У.- Х1ушала пикри х1ясибли, Насиба чум дус риубси? Школализи рашулив?

Д.- 13-14 дус. Школализи рашули сари.

У.- Селичил цугрурцули Насиба авторли? Сен?

Д.- Къабулдайчил. Къабулданван кункси сарх1ели.

У.- Насибала бег1тас илизи селичила ихтилатбарес дигулри?

Д.- Ураркьахъес дигниличила бурги

Илгъуна ихтилат бег1ти – ургаб биэс асубирар, амма иличила гьанбуршули ах1ен повестьлизиб: «Даргала рурсби» повесть даргантала бег1лара дигусигъуна жуз саби. Дурх1нази ил бек1ла къант1си мяг1на бурахъулра. Мяг1нара бурахъили,ил бек1лис сен Насиба или у бедибсил баянбарили, итогуни кайулра.

Лебилра буч1анти ца пикриличи лябкьян. К1елра рурси Насиба ва Рита ях1-ламусчебти биъни нушани илдала баркьудлумачибли балулра.

**3.Бек1либиубси бут1а. Сагаси дарсла тема.**

(сурат дубурлан хьунул адам – бук1ун)

У.- Се чебиули суратлизиб?

Д.- Маза ва мазала бук1ун

У.- Чи сая мазала бук1ун?

Д.- Хьунул адам сари

**4. Къиянти дугьбачилси х1янчи барни:**

Кашарти – маза-мас дик1уси дирхъгъуна яра фермагъуна хъали (мез).

К1ант1идеш – слабость, усалдеш.

Къиликъ – адамла хасият (черта характера)

У. - Бук1ун адам хьунул сари, някълизиб бук1унна хъяйхъира леб. Илис Пат1имат бик1ар. Ил сегъуна адам сарил, илала баркьудиличила бусяг1ят нушани балех1е.

Саркъахъили дурх1нази ахъли класслизиб буч1ахъулра. Ил белч1и таманбиубмад, бух1набуц бурулра: «Янила замана сабри. Колхозла маза-мас Къараногъайлизи дикутири. Каспи урхьула дубларти авлахъуни х1ябилра дигести, х1яздухъести ва ванати мер-муса сари. Яни бук1унани итаб бурк1усири. Амма 1960 ибил дусла яни дебали кьяркьси бетаур дях1и халаси бариб, бук1уни бик1уливан, к1ел-х1ябал дек1лацад. Бег1лара вайси ц1акьси бурям бухъни бирар. Дях1или хъулри ва кашарти к1ап1дуциб. Мазас дугени вертолетличирад лайдик1утири. Дугели сайгакунани дугениличи чябхъинти дири. Илгъуна янила буг1ярси замана Жамавра Сурхайра дуки бякьунтири. Ц1акьаси бурям бухъун. Маза чардарили кашарлизи дукес къиянбухъун

Ил къиян чекасес х1ейубли, Жамав сецад сай г1ях1си адам виалра, сунечил барх Къанда бик1уси чула хя арбукили, Сурхай цайли ватурли, вебшииб.

**5 . Калунси бут1а чулал учениклизи буч1ахъулра**:

Хаслира халаси пикри бях1чииулра Сурхай Жамавлизи жиик1уси мерличи (бях1 – 85-86). Белч1и таманбиубх1ели, белк1ла х1янчи бирахъулра: «Х1ера, или текстлизир лер дарган мез къугъадирахъути г1яг1ниахълуми.

**6**.**Илди даргес нушани кьасбирех1е:**

1. У.-Баргая «Дурзам буреба ах1ен» бик1уси дугьбала цалабик. Мурт илкьяйда бик1ара? Сен?

Д.- Буребаван ах1и, мазала х1енкь г1ях1ли чебиид ибси саби.

У.- Се бик1ара илгъуна дугьбала цалабиклис?

Д.- Фразеологизим

У.- Баргая «Дяг1ли шят1ъиб» бик1уси дугьбала цалабик. Ил мяг1на гьарсив, чехибсив?

Д.- Чехибси

У.- Шят1ик1ес чи вирара?

Д.- Адам

У.- Х1ебиалли, илгъуна мез жагадируси дугьбала цалабиклис се бик1ара?

Д.- Олицетворение

У.- Гьарли-марли дяг1 шят1бик1уси замана бирару?

Д.- Бирар .Цацах1ели хъа улкьайлизиб бец1ван авбик1ар.

**7. Физ.минутка.Релаксация**

**8 . Кагахъни**

У.-«Даргала рурсби» бик1уси повестьла чиди бут1а белч1унрая х1ушани ишбарх1и?

Д.- 22 ибил бек1

У.- Чичила бурули илаб?

Д.- Сурхайчила, Жамавличила ва Пат1иматличила.

У.- Илдазивад чи дебали г1ях1изура х1ушаб?

Д.- Пат1имат

У.- Сен? Селичирли? Сегъунти т1абиг1ятла къиликъуни лера илизир?

Д.- Адамдеш, бархьдеш, урк1ичебдеш, сарерхурдеш, урухх1ерик1ни.

У.- Се бариба Жамавли? (ихтилатбарни)

Д.- Сурхай сайцун ватурли вебшиб.

У- Сен? Х1ушала пикри бурая. Се бетаура Сурхайлис?

Д- Къизларла больницализи арукиб,итав вебк1иб.

Жамавла х1ял – т1абиг1ятличила къиликъуначила дурх1нази бурахъулра. Дек1ардирахъулра мяшт1ла ва инкарла къиликъуни.

**Мяшт1ла:**

1. Жамав г1ях1си бук1ун сай
2. Хъалабарглисра ил г1ях1си адам сайри
3. Сунела хьунул Пат1има илис дебали дигахъи
4. Вайсира ах1енри, г1ях1сира
5. Жалти-къалмакъарлизира гъудурх1ейри
6. Адамтас илили зарал бирули ах1ен. Амма илди къиликъуначил къяйли нукьсандешунира лер. Илди дурахъулра.

**Инкарла:**

1. Илала гьарли-марси юлдаш агара
2. Ил я вархьсиг1евли калзули ах1ен, я валк1сиг1евли
3. Илала юлдашуначи бирхауди агара
4. Къияндикибсилисра кумекчи ах1ен.

У.- Пат1имат чи ретаура?

Д.- Бук1ун

У.- Бархьси саби «Гьар балк1а къудкъудила бег1 арцан-ч1ака ах1ен ибси фразеологизм бакьибсив х1ушани?

Д.- Ах1ен. Лерил далк1унти къудкъудибала дег1ти ч1акни х1едирар.

 Дирару гьат1и?

У.- Х1едирар

У..- Ч1акализи халируси ишав чи сая?

Д.- Бук1ун

У.- Бархьси саби. Х1ебиалли, гьарил адам бук1ун виэс х1ейрар. Бук1унна х1янчи къиянси саби.

У.- Иш хабарлизиб (повестьлизиб) чичи имц1али хасси иш бурала?

Д.- Жамавличи

У.- Х1ебиалли, Жамаличирра Пат1имат ц1акьсили уррухъи сари, ах1ену?

Д.- Сари

У.- Г1е, цацабех1 хьунул адамтира муру адамтачибад чедибулхъули саби. Илдигъунтазирад ца сари Пат1иматра.

**9. Дурх1нани далути буралаби дуру:**

- **Х1ейги даршал къуруш, диги даршал гьалмагъ.**

**- Х1у вебк1и, гьалмагъ верцахъа.**

**- Гьалмагъ къияндешлизив вирар валуси.**

 У. - Жамавличила г1урра ихтилат дурх1нази бирахъулра:

У.- Жамавла баркьуди сегъуна?

Д.- Вайси, усалдеш дарили сай.

У.- Се сабабли усалдеш дариба илили.

Д.- Къиян жапа чекасес х1ейубх1ели.

У.-Сегъуна адам бик1ара илгъуна адамлис?

Д.- К1ант1иси….

Жамав сай г1ях1си адам виалра, илизиб ца вайси хасият леб. Ил саби к1ант1идеш чекасес х1ейъни, ч1умадеш агара, дебшлавиубси ах1ен. Ил сабабли Сурхай вебк1иб. Х1ебиалли, дурх1ни, рахли вег1лизиб илгъуна хасият биалли, убасес вег1лизиб сабур-ях1ла къиликъ ак1ахъес, т1алаббарес, бяркъес чебиркур. Х1ушара пикридухъеная, гъабза ветаэс къайгъибарес.

**10 . Рефлексия.**

 **11. Кьиматуни дурни.**

**13.Хъули х1янчи.**

22 –ибил бек1ла таманси анализ барес. Тетрадунази чумал бурала делк1ес.Белч1ес ва багьес