**Тереебут литература (родная (якутская) литература).**

 **1-4 кылаастарга суруннуур бырагыраама**.

 Суруннуур бырагыраама быьаарыы суругар уерэх предметин туьунан ейдебул, уерэх предметин ис хоьоонугар киирэр ытык ейдебул, уерэх предметин ис хоьоонугар киирэр ытык ейдебуллэр, уерэх предметин уерэтии тумуктэрэ, уерэх былааныгар уерэх предметин миэстэтэ ыйыллар, предмет ис хоьооно уонна тиэмэнэн аттарыллыыта, уерэх предметин материальнай-техническэй хааччыйыыга ыйыылар бэриллэллэр. Уерэтии программата Российскай Федерация Уерэ5ин министерствота бигэргэппит литературнай уерэхтээьиннэ Государственнай стандарт методологическай теруттэригэр уонна дидактическай ирдэбиллэригэр тирэ5ирэр, Л.В.Захарова, Саха тыла, 1 – 4: саха оскуолатын программата, Дь., 2006, 24 с., Е.М.Поликарпова , Норуот тылынан айымньыта уонна уус-уран литература, программа 1-9 , Дь, 2007.-27с., Л.В.Захарова, Л.К.Избекова ,Ньургуьун: 4-с кылааска аа5ар кинигэ, 3-с тахсыыта,Дь., 2006.-256.

**Уерэх предметин ейдебулэ**

Уус-уран литература оскуола5а о5ону кыра сааьыттан ийэ тыл эйгэтигэр киллэрэр,уран тылга уьуйар, иитэр-уерэтэр сурун хайысха. Умсугуйан аа5ар о5о ейе-санаата сайдыылаах, билиилээх-керуулээх, олох бугуннуттэн эрэ буолбакка, бэ5эьээннитин ырыналыыр, сарсыннытыгар эрэллээх буолар. Онон «Литературнай аа5ыы» уерэх предметин анала – о5о5о аа5ар дьо5уру олохсутуу, аа5ыы бэйэтэ кыа5ын сайыннарыыга суолталаа5ын ейдетуу.

Оскуола5а «Литературнай аа5ыы» уерэх предметин **сыаллара:**

• Аа5ыы уопсай култууратын инэрии;

• аа5ар уеруйэхтэри олохсутуу;

• сана араас керуннэри сайыннарыы;

• о5ону аа5ыы араас эйгэтигэр септеех научнай литератураны хабан туран киллэрии;

• уус уран айымньыны аа5ыы ненуе уйул5аны хамсатан иэйиини уьугуннарыы; тыл искусствотыгар эстетическэй сыьыаны уескэтии айар дьо5уру сайыннарыы;

• аа5ыы ненуе сиэр –майгы утуе ейдебуллэрин олохсутуу; саха сирин Россия уонна тас дойду норуоттарын култууратыгар убаастабылы иитии.

Сыалы ситиьэргэ маннык **соруктар** тураллар:

• аа5ыы араас ньыматын баьылааьын;

• тиэкиьи кытта улэ сурун сатабылларын инэрии;

• наадалаах литератураны булан туьаныы;

• аа5ыыга интэриэьи уескэтэн кинигэ5э тапталы инэрии;

• айан кэпсиир уонна суруйар уеруйэхтэри сайыннарыы;

• норуот тылынан уус уран айымньытын духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии;

• уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии;

• тереебут уонна араас омук литературатын араара ейдеен, ол ненуе норуоттар до5ордуу сыьыаннарын олохсутуу.

Оскуола5а уус уран литератураны уескэтии РФ уонна СР терут сокуоннарыгар уерэх туьунан сокуоннарыгар, «Россия гражданинын личноьын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уоннна иитиигэ концепцията» ФГОС курдук государственнай суолталаах докумуоннарга оло5урар.

**Литературнай аа5ыы**

1-4 кылааска сурун бырагыраама

Ытык ейдебулгэ уерэх предметин ис хоьоонугар киллэрии.

Орто уопсай уерэхтээьин уерэнээччи оскуолаттан сиэр-майгы бастын хаачыстыбаларын

- киьи аймах ытык ейдебуллэрин инэриммит Россия гражданинын иитэн-уерэтэн таьаарыыга туьуланар.

Киьи уопсустубатын сайдан кэлбит историятыгар утуе уонна меку, чиэс уонна сиэрэ суох быьыы, ытык ейдебуллэрэ биьирэнэр уонна кэрэхсэнэр.

2009 сылга ылыныллыбыт «Россия гражданинын личноьын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уоннна иитиигэ концепцията» ФГОС методологическай терутэ буолла.

**Уерэх предметин уерэтии ейдебулэ**.

Ытык ейдебуллэри уерэнээччигэ инэрии уонна уерэтии:

• киьи сайдыылаах уонна ситиьиилээх буоларыгар тереебут тылынан аа5ыы суолтатын уерэтии;

• уус уран литератураны тылынан искусство ураты керунун быьыытынан сыаналыыр;

• тулалыыр эйгэ туьунан били –керуу аа5ыы кеметунэн кэниирин-дириниирин ейдетуу;

• норуот айымньыта уонна уус уран литературата саха тердун уонна оло5ун дьаьа5ын, историятын, тылын-еьун, култууратын буоларын ейдуур сыаналыыр;

• Саха сирин Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын аа5ан, атын норуот култууратын, литературатын ытыктыыр;

• Утуену-мекуну , сырдыгы-харананы арааран сиэри тутуьуу, амарах, аьыныгас, дьонно кыьамньылаах майгы учугэйгэ тиэрдэрин ейдуур.

**Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ:**

• Аа5ыы улэтин араас керунэр сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, улэни саба5алыыр, уеруйэ5и хонтуруолланар, сыаналана уерэнэр;

• Уруокка, уруок таьынан уерэххэ бэриллибит соруда5ынан араас информационнай эйгэ кыа5ын талар, туьанар;

• Уус уран айымньыга меккуер теруетэ, сайдыытын быьаарар, уескээбит кестуулэри, дьон сыьыанын ырытан дакаастыыр;

• Уус уран айымньы сурун ис хоьоонун сурун сюжет сайдыытын ырытан, анал бэлиэ графика кеметунэн быьаара, ситимнии, тиьиктии уерэнэр;

• аахпытыгар уонна тус уопутугар оло5уран, тэнниир уонна ойуулуур, учебнигынан уерэтэр;

• уус уран айымньыны ырытыы кэмигэр бодоруьуу сиэрин тутуьан, бииргэ уерэнэр кыахтанар;

• до5отторун тереппуттэрин иннигэр кылгас иьитиннэрии онорор;

• бэриллибит тиэмэ5э санаатын сааьылан айан кэпсиир, суруйар.

**Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ:**

• аа5ыы сурун уеруйэхтэрин баьылыыр;

• айымньы араас керунун бол5ойон истэр;

• норуот айымньыта уонна уус уран литература, тереебут уонна атын норуот литературата диэн араарар;

• аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр;

• сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар;

• кэпсээьин араас керунун билэр, сорудах быьыытынан туьаннаах керуннэ сеп тубэьиннэрэн кэпсиир;

• себулээн аахпыт айымньытын туьунан аа5ааччы дневнигэр уьуктубут иэйиитин уллэстэн санаатын суруйар;

• сааьыгар сеп тубэьэр айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ейдуур, то5оостоох миэстэ5э кубулуйбат уус уран быьаарыыны, ес хоьоонун, уус-уран ньыма арааьын кэпсииригэр туьанар;

• айымньыттан себулээбит кэрчигин талан уерэтэр, ейтен хоьоонноохтук аа5ар;

• чопчу тема5а араас керуннээх суругунан айар улэни толорор.

**Уерэх предметин ис хоьооно**

1-4 кылааска тереебут литератураны уерэтии манны кис хоьоонноох буолар:

Санарыы уонна аа5ыы улэтин керуннэрэ туора сананы истэргэ, ылынарга; истибит айымньы туьунан сатаан хоруйдуурга, сааьылаан быьаарарга; истибит уерэх, научнай биллэрэр тиэкис, уус уран айымньы туьунан ыйытыы биэрэргэ уерэтэр.

Таска суьуехтээн аа5ыыттан сыыйа бутун тылынан аа5ыыга кеьеругэр, аа5ыы тэтимин тургэтэтэригэр, орфоэпияны, интонацияны, сурук бэлиэтин тутуьан, тиэкистэр ис номохторун ейдуу аа5ыы керунун быьаара уерэнэригэр билиини биэрэр.

Араас тиэкиьи кытта улэ тиэкис ейдебулун, уус уран тиэкис тематын сурун санаатын, тутулун, кэрчиктэргэ араарар кыра тиэмэлэри быьаарарга, аат биэрэргэ, уерэх, научнай-популярнай тиэкис диэн араарарга уерэтэр; уопсай ырытыыга кыттан ыйытыыга хоруйдуурга, тыл этэргэ, атын о5о этэрин сатаан истэ уерэнэргэ олук уурар; уус уран ньыманы туьанан айымньы геройын ойуулуурга, кэпсээьин араас керунун баьылыырга терут уурар.

Библиографическай култуура кинигэ билии терде буоларын, керунун-тутулун тииптэрин туьунан биллэрэр.

Санарыы диалог, монолог диэн сана араас керунэ буоларын биллэрэр, санарар, уус уран айымньыны туттар, айымньыны сал5аан, ейтен этэр дьо5уру, кэпсэтии сиэрин тутуьар култуураны олохсутар.

Сурук литературнай сана нуорматын ис хоьооно уонна тиэкис аата сеп тубэьиилэригэр, тэттик ейтен суруйууга уус уран ньыманы туьанарга, бэриллэр тиэмэ5э кэпсээн, сыанабыл онорорго уерэтэр.

О5о аа5ар эйгэтэ норуот тылынан айымньытын, Саха сирин, Россия уонна тас дойдулар о5о литературатыгар классическай айымньыларын, о5о аа5ар тиэмэлэрин быьаарар.

Литературнай ейдебуллэринэн улэ тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэргэ; айымньы дьоруойун быьаарарга уерэтэр; ааптар дьоруойга сыьыанын; кэпсээн уонна хоьоон тылын уратытын айымньы керунун туьунан биллэрэр.

Уерэнээччи айар улэтэ оруолунан аа5арга, тылынан ойуулуурга, бэриллибит тиэмэ5э ейтен суруйарга, тиэкиьи инсценировкалыырга, айар улэнэн араас тэрээьиннэ кыттарга, тыл этэргэ олук уурар.

 Ба5арар кинигэтин сатаан талан аа5ар. Урут билбэт суруйааччым диэн ейдебул уескуур. Кинигэ ыйар аппаратын (тахсыбыт сирэ, сыла, аадырыьа, айымньытын керунэ, аннотайията, иьинээ5итэ) сатаан туьанар.

* **Эбии аа5арга айымньылар:**

 Ус балыстыы.(татаар остуоруйата)

 А5а кэриэьэ.(таджик остуоруйата)

Дьээбэлээх Педро.(испания остуоруйата)

Петров Н. Туьулгэни хоьуйуу.(оьуокай)

Келукэчээн .(норуот ырыата)

Ынах ырыата (норуот ырыата)

Тураах ырыата (норуот ырыата)

Эрэйдээх-буруйдаах Эр Со5отох (олонхоттон)

Эллэй . Маай ырыата.

Ча5ыл5ан. Хайыьар.

Гоголев И.М. Ньургуьун.

Пушкин А.С. Кыьынны киэьэ.

Лермонтов М.Ю. Гететтан .Очуос.

Далан. Уйгу тунах ыьыа5ар.

Мамин-Сибиряк. Эриэн Моой.

Кун Дьирибинэ. Сахсыр5алаах таракаан.

Крылов И.А. Мартышка уонна ачыкы.

Николай Якутскай. Ус ини-бии.

Аким Кондратьев. Чабыр5ах.

* **Аахпыт тексинэн улэ**
1. Тыл араас суолтатын,дэгэт суолтатын ейдуур, кэпсииригэр туьанар. То5оостоох миэстэ5э ес хоьоонун, сомо5о тылы туттар. Билбэт тылын тылдьыттан булан керер.
2. Текст туьунан ыйытар хайысхалаах ыйытыыга (то5о? туохтан?) бэйэтин сатаатын этэр, текстэн булан дакаастыыр.
3. Текст ис хоьоонун кылгатан (саамай наадалаа5ын 8-9, 5-6 этиинэн) кэпсиир. Искэ (дьиэ5э) аахпыт тексин сурун ис хоьоонун бэйэ тылынан кэпсиир.
4. Норуот тылынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература диэни ейдуур. Уус-уран айымньы жанрын араарар. Тылбаас айымньы диэн билэр. Аахпыт айымньы ис хоьоонун, геройун атын айымньынны кытта тэннээн керер,сыаналыыр, бэйэтин санаатын дакаастыыр. Аахпыт тугэни ейге ойуулаан керер. Чуолкай ис хоьоонноох текси часка араарар, былаанын онорор.
5. Араас жанрга (хоьоон,остуоруйа,чабыр5ах, угэ, сценка, дьуьуйуу) айан суруйарга холонор.
* **Аа5ыы, интонацияны тутуьуу**

Текси сепке, ейдеен, тургэнник, хоьооннохтук( наадалаах сиргэ тохтоон, куолаьын уларытан, бытааран) аа5ар.

* **Аа5ыы кээмэйэ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 мун. аа5ар тыл ахсаана | Ейтен аа5ар ыйымньы ахсаана | Кылаас таьынан аа5ар кинигэ ахсаана. |
| 4 кылаас | 80 – 100  | 6 – 7  | 20 – 30  |

**Теманан наардаан былаан:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Разделлар** | **Чаастар** |
|  | **I. Норуот тылынан уус-уран айымньыта** **Норуот ыра санаата- остуоруйа** **Ча5ылхай тыллаах, имигэс этиилээх - чабыр5ах** **Сэргэ тердугэр сэьэн** **Саха о5уьун мииннэ да- ырыаьыт** **Уьун тууннээх олонхо** **Билии- керуу туннугэ- таабырын** **Саха оьо5ун иннигэр- белуьуек****II. Уус-уран литература** **Хомо5ой тыллаах хооьоон барахсан** **Кэрэ кэпсээн, сэргэх сэьэн** **Поэма** **Угэ** **Автор остуоруйата** **Автор чабыр5а5а** **Драматическай айымньылар** **Ахтыы** **Дьуьуйуу****III. Эбии аа5арга.** | **-7 чаас****-2 чаас****-5 чаас****-3чаас****-1 чаас****-1 чаас****- 1 чаас****- 8 чаас****- 11 чаас****- 1 чаас****- 2 чаас****- 3 чаас****-2 чаас****-3 чаас** **-1 чаас** **-2 чаас** **-18 чаас** |

 **Уе рэххэ туттуллар методическай кэмпилиэктэр:**

* Л.В.Захарова, Саха тыла, 1 – 4: саха оскуолатын программата, Дь., 2006, 24 с.
* Е.М.Поликарпова , Норуот тылынан айымньыта уонна уус-уран литература, программа 1-9 , Дь, 2007.-27с.
* Л.В.Захарова, Л.К.Избекова ,Ньургуьун: 4-с кылааска аа5ар кинигэ, 3-с тахсыыта,Дь., 2006.

**Календарнай-тематическай былаан**

 **Саха литературата- 4 кылаас**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Тема урока** | **Кол.****часов** | **дата** | **Планируемые результаты** |
|  **предметные** | **Метапредметные, личностные** |
| 1 | Норуот тылынан уус-уран айымньыта  | Муммут уолаттар | 1 | 1.09 | То5о норуот тылынан уус- уран айымньыта дэнэрин быЬаарарга холонуу. Жанрдара. | Аа5ыы улэтин араас керунэр сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, улэни саба5алыыр, уеруйэ5и хонтуруолланар, сыаналана уерэнэр; |
| 2 |  | Соломуон Муударас | 1 | 5.09 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. | Уус уран айымньыга меккуер теруетэ, сайдыытын быьаарар, уескээбит кестуулэри, дьон сыьыанын ырытан дакаастыыр; |
| 3 |  | Кэ5э | 1 | 8.09 | Айымньыны уонна сурун геройда- ры ырытар уеруйэхтэри салгыы сайыннарыы. | Утуену-мекуну , сырдыгы-харананы арааран сиэри тутуьуу, амарах, аьыныгас, дьонно кыьамньылаах майгы учугэйгэ тиэрдэрин ейдуур. |
| 4 |  | Эьэни бултааьын | 1 | 12.09 | Айымньы тиэмэтин уонна сурун санаатын сатаан буларга эрчиллии | кэпсээьин араас керунун билэр, сорудах быьыытынан туьаннаах керуннэ сеп тубэьиннэрэн кэпсиир;Былаан онорор. |
| 5 |  | Балыксыт о5онньор уонна суор | 1 | 15.09 |  |  туора сананы истэргэ, ылынарга; истибит айымньы туьунан сатаан хоруйдуурга, сааьылаан быьаарар; уус уран айымньы ис хоьоонунан ыйытыы биэрэргэ уерэнэр. |
| 6 |  | Карнайдаах уол | 1 | 19.09 | Хас биирдии остуоруйа иитэр суолтатын быЬаарарга улэ Тумук онорорго уерэнии | айымньы дьоруойун быьаарарга уерэтэр; ааптар дьоруойга сыьыанын ырытар. |
| 7 |  | Ус кыьыл кемус статуэтка | 1 | 22.09 | Искэ аахпыты ейдуургэ, толору кэпсииргэ эрчилии | Сыалы-соругу ситиьэр ньымаларын усулуобуйаларын теье сепке талбытын сыаналыыр. Улэ хаамыытын хайдах салайан иьэрин кэтээн керер |
| 8 |  | Чабыр5ах. Сылгы. О5о чабыр5а5а. | 1 | 26.09 | Чабыр5ах уратытын,суолтатын, ис хоЬоонун атын жанрдарга тэннээн керен быЬаарыы. | Билиини сааьылааьын. Сана били ыларга баар билиитигэр тирэ5ирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир. |
| 9 |  | Кылаас таьынан аа5ыы | 1 | 29.09 | О5о бэйэтигэр септеех литература- ны булан аа5арыгар кемелеЬуу | Улэ сыалын-соругун таба туруоруу. Тереебут тылын уерэтэригэр сыал-сорук туруорунан кедьуустээхтик улэлиир. |
| 10 |  | Ханнык уйэлэр баалларай? | 1 | 3.10 | Билиигэ-керуугэ интэриэЬи уескэтии. Научнай, историческай литератураны булан аа5ыы | Эбии атын литератураны туьанар. Норуотун историятыгар интэриэьиргиир |
| 11 |  | Тыгын Дархан | 1 | 6.10 | Бэйэ норуотун историятын билэргэ интэриэЬи уескэтии | Тэннээн керен тыллар ис хоьоонноро туох уратылаа5ын быьаарар, тыллар сыьыарыыларын булан тумук онорор |
| 12 |  | Майа5атта Бэрт Хара | 1 | 10.10 | Номох атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу | Сыалы-соругу ситиьэр ньымаларын усулуобуйаларын теье сепке талбытын сыаналыыр. Улэ хаамыытын хайдах салайан иьэрин кэтээн керер |
| 13 |  | Дьала5ай Килээн Маьары ыьыа5ар | 1 | 13.10 | Айымньыны уонна сурун геройда- ры ырытар уеруйэхтэри салгыы сайыннарыы. | Билиини сааьылааьын. Сана били ыларга баар билиитигэр тирэ5ирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир. |
| 14 |  | Манчаары Хаппар Уолугар сылдьыыта | 1 | 17.10 | Саха норуотун геройдарын билиЬиннэрии. Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайыннарыы. | Сыалы-соругу ситиьэр ньымаларын усулуобуйаларын теье сепке талбытын сыаналыыр. Улэ хаамыытын хайдах салайан иьэрин кэтээн керер |
| 15 |  | Норуот ырыалара | 1 | 20.10 | Норуот ырыаларын сурун тиэмэлэрин ырытан тумук оноруу | Билиини сааьылааьын. Сана били ыларга баар билиитигэр тирэ5ирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир. |
| 16 |  | Булуулуу оьуокай. Найахы оьуокайа | 1 | 24.10 | ОЬуокай атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу. Толорорго холонуу | Улэ сыалын-соругун таба туруоруу. Тереебут тылын уерэтэригэр сыал-сорук туруорунан кедьуустээхтик улэлиир. |
| 17 |  | Нуо5алдьын Кугас аттаах Тойон Дьа5арыма бухатыыр | 1 | 27.10 | Олонхо атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу.Олонхо ис хоЬоонун туьунан ейдебуллэри ылыы. Олонхо уус- уран ньымаларын ырытыы | Эбии атын литератураны туьанар. Норуотун историятыгар интэриэьиргиир |
| 18 |  | Таабырыннар | 1 | 7.11 | Таабырын суолтата. Таабырын айарга холонуу | Тэннээн керен тыллар ис хоьоонноро туох уратылаа5ын быьаарар, тыллар сыьыарыыларын булан тумук онорор |
| 19 |  | Ес хоьоонноро | 1 | 10.11 | Ес хоьоонун атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу. Иитэр суолтатын быЬаа- рарга уерэнии | Сыалы-соругу ситиьэр ньымаларын усулуобуйаларын теье сепке талбытын сыаналыыр. Улэ хаамыытын хайдах салайан иьэрин кэтээн керер |
| 20 | Уус-уран литература | А.Софронов. Мин. Тереебут дойдум | 1 | 14.11 | Суруйааччы оло5ун, айар улэтин туЬунан билиЬиннэрии. ХоЬоону ейтен дор5оонноохтук аа5арга салгыы эрчиллии | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 21 |  | Эллэй. Уерэх ынырыыта.Экулуун | 1 | 17.11 | ХоЬоон суруллубут кэмин билиЬин нэрии.  | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 22 |  | К.Уурастыырап. Куерэгэй. Этиннээх ардах. Тус хоту уескээбит буоламмын. | 1 | 21.11 | Поэт ис туругун, иэйиитин арыйарга холонууХоЬоон тутулун хатылааЬын. Рифма | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 23 |  | И. Гоголев От улэтэ. Тапталлаах ийэкэм | 1 | 24.11 | Тереебут дойдуга, айыл5а5а, ийэ5э тапталы инэрии |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 24 |  | М.Ефимов. Саха сирин ыччата. | 1 | 28.11 |  ХоЬоону ейтен дор5оонноохтук аа5арга салгыы эрчиллии | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 25 | О5олорго хоьооннор | С. Данилов Арыылаахха | 1 | 1.12 |  ХоЬоону интонациялаахтык, эмо- циялаахтык аа5арга салгыы эрчиллии | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 26 |  | С.Руфов. Албынчыктар | 1 | 5.12 | Айымньыны уонна сурун геройда- ры ырытар уеруйэхтэри салгыы сайыннарыы. | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 27 |  | Пушкин Хаайыылаах Кыьынны суол | 1 | 8.12 | Тылбаас диэн ейдебулу кытта билиЬиннэрии | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 28 |  | М.Лермонтов. Былыттар. Баарыс | 1 | 12.12 | Ойуулуур уус-уран ньымалары ырытан керуу; хоЬоону айарга холонуу |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 29 |  | Кылаас таьынан аа5ыы | 1 | 15.12 | О5о бэйэтигэр септеех литература- ны булан аа5арыгар кемелеЬуу | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 30 | Кэрэ кэпсээн, сэргэх сэьэн | Э. Эристиин Кумалаанна бары | 1 | 19.12 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы.Саха сирин революция иннинээ5и оло5ун билиЬиннэрии | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 31 |  | А.Аччыгыйа. Куйуур. | 1 | 22.12 | Айымньыны уонна сурун геройда- ры ырытар уеруйэхтэри салгыы сайыннарыы. | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 32 |  | Т. Сметанин Куьу ура5аьынан да бултуурбут | 1 | 26.12 | Суруйааччы оло5ун, айар улэтин туЬунан билиЬиннэрии.Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 33 |  | Н.Якутскай Хотой о5ото | 1 | 12.01 | Абзацтар ис хоЬооннорунан былаан онорорго холонуу. |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 34 |  | Дь. Ааныстыырап Бытык | 1 | 16.01 | Айымньы иитэр суолтатын быЬаарарга уерэнии | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 35 |  | Н. Габышев Елуескэ | 1 | 19.01 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 36 |  | Н. Неустроев Куттаммыт | 1 | 23.01 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 37 |  | М. Чооруоьап Эьэ еруьуйбутэ | 1 | 26.01 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 38 |  | Т. Сметанин Тебебер кус сымыыттаабыта | 1 | 30.01 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 38 | Нууччалыыттан тылбаас | Л. Толстой Акула | 1 | 2.02 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 39 |  | М.Горькай Барабыай о5ото | 1 | 6.02 | Абзацтар ис хоЬооннорунан былаан онорорго холонуу. | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 40 |  | Кылаас таьынан аа5ыы  | 1 | 9.02 |  | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 41 |  | С. Руфов Валерка- со5уруу дойдуга | 1 | 13.02 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 42 |  | К. Дьирибинэ Кебуехтуурун аанньа куех киьиргэс | 1 | 16.02 | Угэ атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу. |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 43 |  | Р. Ба5атаайыскай Эьэлээх куобах | 1 | 20.02 | Нуучча уонна саха угэьиттэрин туЬунан билиЬиннэрии | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 44 |  | П. Тобуруокап Попугай араатар.  | 1 | 23.02 | Угэ атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу. Угэ иитэр суолтатын быЬаарарга уерэнии  | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 45 |  | И. Крылов Куба,сордон уонна Рак | 1 | 27.02 | И. Крылов – нуучча улуу угэьитэ. Айымньыларын билиьиннэрии | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 46 |  | И. Федосеев. Черес уонна Чэрэс | 1 | 6.03 | Абзацтар ис хоЬооннорунан былаан онорорго холонуу. | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 47 |  | П. Тобуруокап Чаный Ча5аан | 1 | 9.03 | Уус-уран ойуулааЬын арааьа- омуннааьын |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 48 |  | Г.Х. Андерсен Куьа5ан кусчаан | 1 | 13.03 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 49 |  | Т. Петрова Былтас сирэй. Эн сымыйа-мин сымыйа | 1 | 16.03 | Былаан онорон, онно тирэ5ирэн кэпсиир дьо5уру сайыннарыы | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 50 |  | М.Эверстова-Обутова Таба уонна биичээн | 1 | 20.03 | Остуоруйа о5ону иитэр хос дэгэтин буларга уерэнии | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 51 |  | Куобах уеруутэ. Ба5а аттаммыта | 1 | 23.03 | Айымньы тиэмэтин уонна сурун санаатын сатаан буларга эрчиллии | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 52 |  | И. Гоголев Хаарчаана | 1 | 6.04 | Айымньы тиэмэтин уонна сурун санаатын сатаан буларга эрчиллии |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 53 |  | Амма Аччыгыйа П.А. Ойуунускай | 1 | 10.04 | Айымньы тиэмэтин уонна сурун санаатын сатаан буларга эрчиллии | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 54 |  | Суорун Омоллоон Елуенэ | 1 | 13.04 | Уус-уран ойуулааЬын араастарын били ( тэннээЬин,сирэйдээьин,эпитет омуннааьын…) | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 55 |  | Н. Габышев Оо,хоту, хоту | 1 | 17.04 | ХоЬоону ейтен дор5оонноохтук аа5арга салгыы эрчиллии, ейге ойуулаан керер дьо5уру сайыннары | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 56 |  | Далан Улуу Тунах | 1 | 20.04 | Ыьыах суолтатын ейдетуу. Уус-уран ойуулааЬыны ейге онорон керер дьо5уру сайыннары | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 57 |  | Ус балыстыы | 1 | 24.04 | Остуоруйа о5ону иитэр хос дэгэтин буларга уерэнии |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 58 |  | А5а кэриэьэ | 1 | 27.04 | Остуоруйа о5ону иитэр хос дэгэтин буларга уерэнии | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 59 |  | Дьээбэлээх Педро | 1 | 4.05 | Остуоруйа о5ону иитэр хос дэгэтин буларга уерэнии | Литературнай жанрдары арааран ейдуур, тиэкистэн уус уран ньыма керуннэрин булууга; литература ейдебулунэн сирдэтинэр. |
| 60 |  | Норуот ырыалара | 1 | 11.05 | Норуот ырыаларын сурун тиэмэлэрин ырытан тумук оноруу | аахпыт уус уран айымньытын, суруйааччытын аатын уонна керунун бол5ойор уерэтэр; |
| 61 |  | Эрэйдээх- буруйдаах Эр Со5отох | 1 | 15.05 | Олонхо атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу.Олонхо уус- уран ньымаларын ырытыы | сааьыгар септеех араас керуннээх (уус уран, уерэх научнай-популярнай) тиэкиьи улэтигэр сепке ырытар туьанар; |
| 62 |  | Хонтой Бе5е | 1 | 18.05 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы Абзацтар ис хоЬооннорунан былаан онорорго холонуу. |  уус уран айымньы духуобунай ис номо5ун ненуе иэйиини уьугуннаран, олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; |
| 63 |  | Д.Н.Мамин- Сибиряк Эриэн Моой | 1 | 22.05 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | уус уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; |
| 64 |  | Угэлэр | 1 | 25.05 | Угэ атын жанрдартан уратытын, суолтатын быЬаарарга холонуу. Угэ иитэр суолтатын быЬаарарга уерэнии  | Санарыы диалог, монолог диэн сана араас керунэ буоларын биллэрэр, санарар, уус уран айымньыны туттар, айымньыны сал5аан, ейтен этэр дьо5уру, кэпсэтии сиэрин тутуьар култуураны олохсутар. |
| 65 |  | Кемулуек иннигэр | 1 | 29.05 | Аа5ар уеруйэхтэри салгыы сайын- нарыы. Айымньыны уонна сурун геройда ры ырытыы  | Сурук литературнай сана нуорматын ис хоьооно уонна тиэкис аата сеп тубэьиилэригэр, тэттик ейтен суруйууга уус уран ньыманы туьанарга, бэриллэр тиэмэ5э кэпсээн, сыанабыл онорорго уерэтэр. |
| 66 |  | Сайын аа5арга сорудахтар | 1 | 29.05 | Сайынны сынньаланна аа5ар га кинигэлэриспиэьэктэрэ |  О5о аа5ар эйгэтэ норуот тылынан айымньытын, Саха сирин, Россия уонна тас дойдулар о5о литературатыгар классическай айымньыларын, о5о аа5ар тиэмэлэрин быьаарар.  Библиографическай култуура кинигэ билии терде буоларын, керунун-тутулун тииптэрин туьунан биллэрэр. |