2.pielikums   
Ministru kabineta

2020.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_

**Sasniedzamie rezultāti\* mācību priekšmeta “Latvijas mācība”**

**satura komponentā Latvijas vēsture un kultūra**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beidzot pirmsskolu | Beidzot pamatskolu | Beidzot vidusskolu |
| **1. Latvijas valsts vēsturiskais konteksts** | | |
| 1.1. Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu un ģerboni, klausās himnu, mācās ar cieņu izturēties pret tiem. | 1.1. Izprot Latvijas Republikas pārvaldes sistēmu, mūsdienu demokrātijas principu īstenošanu. | 1.1. Analizē Latvijas Republikas tiesisko pamatu, izprot valsts nepārtrauktības principu un ar to saistītās diskusijas. |
|  | 1.2. Salīdzina Latvijas un Eiropas sabiedrības diferenciāciju un pārvaldes principus dažādos vēstures periodos. | 1.2. Analizē cēloņus, kāpēc Latvijas un Eiropas sabiedrības un pārvaldes attīstība atsevišķos vēstures periodos norit atšķirīgi. |
| 1.3. Zina, ka Latvijā dzīvo dažādi cilvēki: runā dažādās valodās, dažādi svin svētkus un atzīmē atceres pasākumus. | 1.3. Izvēlas un stāsta par kādu vēsturisku personību, kurai ir bijusi loma Latvijas valsts tapšanā un pastāvēšanā, apmeklē viņa piemiņas vietu novadā/ pilsētā.  Izmantojot dažādus informācijas resursus, atlasa un apkopo informāciju. | 1.3. Atpazīst Latvijas valsts ievērojamākās vēsturiskās personības. Izprot viņu devumu valsts tapšanā un attīstībā, zina to piemiņas vietas.  Izmantojot bibliotēku un muzeju resursus, pēta un salīdzina Latvijas un citu valstu ievērojamo personību devumu konkrētā vēstures posmā. |
| 1.4. Piedalās valsts svētku un atzīmējamo dienu (4. maijs, Lāčplēša diena, 18. novembris) svinēšanā. | 1.4. Zina, ar kādiem Latvijas vēstures notikumiem saistīta 4.maija, Lāčplēša dienas, 18.novembra svinēšana. Izprot šo svētku nozīmīgumu Latvijas tautai.  Stāsta par Latvijas Republikas simbolu vēsturisko kontekstu. | 1.4. Izprot Latvijas valsts dibināšanas un pastāvēšanas vēsturiskās likumsakarības. Analizē 4.maija, Lāčplēša dienas un 18.novembra nozīmi Latvijas valsts pastāvēšanā.  Salīdzinot Latvijas vēstures un Eiropas un pasaules vēstures notikumus, secina par Latvijas vēstures notikumu unikalitāti vai arī par likumsakarīgu Eiropas un pasaules vēstures notikumu daļu. |
|  | 1.5. Zina Latvijas vēstures traģiskos notikumus (deportācijas, komunistiskais genocīds, holokausts, barikādes), saskata tos Eiropas un pasaules vēstures notikumu kontekstā.  Izprot piemiņas vietu veidošanas cēloņus, ar cieņu izturas pret tām. | 1.5. Analizē Latvijas vēstures traģisko notikumu (deportācijas, komunistiskais genocīds, padomju un vācu okupācijas, holokausts, barikādes) cēloņsakarības. Atpazīst konrtraversālus viedokļus par sensitīviem Latvijas vēstures notikumiem, spēj tos argumentēt. |
| **2. Latvijas vēstures notikumu savstarpējā saistība ar Eiropas un pasaules vēstures notikumiem** | | |
| 2.1. Nosauc novadu vai pilsētu, kurā atrodas izglītības iestāde. | 2.1. Zina, ka ir etnogrāfiskie novadi Latvijas teritorijā, parāda tos kartē, nosauc novadu raksturīgākās iezīmes. | 2.1. Analizē Latvijas etnogrāfisko novadu veidošanos līdz 13.gs. Zina par arheoloģijas nozīmi Latvijas vēstures izpētē līdz 13.gs.. |
|  | 2.2.Stāsta par Latvijas ģeopolitiskās situācijas īpatnībām, lielvalstu (Polijas, Krievijas, Zviedrijas) ietekmi Latvijas vēsturē. Skaidro politiskās kartes izmaiņas militāru konfliktu un karu rezultātā. | 2.2. Analizē Latvijas ģeopolitisko situāciju un politiskās kartes izmaiņas lielvalstu konfliktu, interešu sfēru sadales rezultātā. Izprot procesu cēloņsakarības un to, ka iesaistītājām pusēm var būt atšķirīgi viedokļi. Spēj analizēt un argumentēt kontraversālus uzskatu. |
|  | 2.3. Saskata vēsturisko notikumu gaitu kristietības ienākšanai Latvijas teritorijā. Saprot atbalstu reformācijas ideju straujajai izplatībai Latvijas teritorijā un šī procesa sekas. | 2.3. Analizē dažādu pasaules filozofisko un reliģisko kustību izpausmes Latvijas teritorijā, salīdzinot ar procesiem Eiropā un pasaulē, skaidro cēloņsakarības un īpatnības Latvijas teritorijā. |
| 2.4. Zina, ka Latvija ir daļa no pasaules. | 2.4. Zina, ka Latvija ir starptautisko organizāciju (ANO, NATO un ES) dalībvalsts. | 2.4. Argumentēti pamato Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās. |
| 2.5. Nosauc dažas Latvijā ražotas preces vai pakalpojumus. | 2.5. Salīdzina Latvijas politiskās un ekonomiskās attīstības kopsakarības. Zina ievērojamākos Latvijas ekonomiskos sasniegumus. | 2.5. Izprot Latvijas ekonomiskās attīstības īpatnības dažādos laika periodos. |
| **3. Kultūras mantojums kā latviskās kultūrtelpas izziņas avots** | | |
| 3.1. Iepazīst latviešu tradicionālajai kultūrai raksturīgos etnogrāfiskos sadzīves un darba rīkus (karote, krūze), apģērbu (cimdi, zeķes). Saskata priekšmetos dažādas zīmes (līklocis, skujiņa, krustiņš). | 3.1. Atpazīst dažādus etnogrāfiskus amatniecības izstrādājumus (māla trauki, koka darba rīki, tautas tērps). Saskata latvju rakstu zīmes (Saulīte, Jumis, Māras krusts), salīdzina ar citu tautu zīmēm un simboliem. | 3.1. Atpazīst Latvijas kultūras kanona vērtības, saskata to saikni ar laikmetīgajām kultūras izpausmēm. |
| 3.2. Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā, iet rotaļās. | 3.2. Zina svarīgākos gadskārtu svētkus (Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki, Mārtiņi), nozīmīgākās darbības (tradīcijas, apģērbs, ēdiens), norunā vai nodzied gadskārtu svētkiem atbilstošas tautasdziesmas, iet rotaļās. | 3.2. Izprot svētku būtību. Izzina materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, tradīcijas un pamato, kāpēc tās ir uzskatāmas par kultūras mantojumu vai varētu par to kļūt. |
|  | 3.3. Atpazīst dažas raksturīgākās latviešu tautas tradīcijas un ieražas, kas saistītas ar cilvēka dzīves gājumu (bērna dzimšana, kāzas, bēres). | 3.3. Ar piemēriem skaidro savu kultūras piederību (vienai vai vairākām grupām, kopienām, tautām, valstīm) un identitāti, salīdzina ar pieredzi Latvijā. |
| 3.4. Runā vai dzied kādu latviešu tautas dziesmu. | 3.4. Zina un dzied dažas pazīstamākās tautas dziesmas un/vai rotaļdziesmas. | 3.4. Raksturo latviešu tautasdziesmu unikalitāti un tematiku. Ir priekšstats par Krišjāņa Barona ieguldījumu tautasdziesmu apkopošanā. |
| 3.5. Klausās un skandē latviešu tautas tradicionālos mūzikas instrumentus (trīdeksnis, klapītes, zvārguļu josta). | 3.5. Klausās, atšķir un/ vai skandē latviešu tautas tradicionālos mūzikas instrumentus un to skanējumu, salīdzina ar citu tautu mūzikas instrumentiem. Zina, ka tiek kopta kora dziedāšanas tradīcija – Dziesmu svētki. | 3.5. Saskata tradicionālā un laikmetīgā mijiedarbi vienā latviešu mākslinieka mākslas darbā vai kultūras norisē (Dziesmu un deju svētku koncerti, Dzejas dienas, mākslas, mūzikas un teātra festivāli). |
|  | 3.6. Ir iepazinis dažus UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautos Latvijas objektus un notikumus (Baltijas Dziesmu un deju svētku tradīcija, Dainu skapis, “Baltijas ceļš”, Latvijas Nacionālā bibliotēka). | 3.6. Izprot un analizē, kāpēc konkrētie Latvijas objekti vai notikumi ir iekļauti UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.  Atšķir starptautiski atzītos un nacionāli novērtētos objektus (Suitu kultūrtelpa, Kuldīgas vecpilsēta, Daugavas loki). |
| 3.7. Iepazīst kultūrvēsturiskos pieminekļus tuvākajā apkārtnē un apmeklē kopā ar pieaugušo novada/ pilsētas muzeju, atbilstoši uzvedas. | 3.7. Zina nozīmīgākos Latvijas kultūras un vēstures pieminekļus: Vecrīgas siluetu (Doma baznīca, Rīgas pils) un Brīvības pieminekli, to aizsardzības nepieciešamību.  Zina, ka Latvijas normatīvie dokumenti aizsargā pieminekļus. | 3.7. Raksturo nozīmīgākos arhitektūras un vēstures pieminekļus un to autorus (Brāļu kapu ansamblis, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs). Izprot, ka vēstures un kultūras pētniecībai izmanto vēstures avotus, patstāvīgi tos atrod bibliotēkās, muzejos un arhīvos vai to digitālajās datu bāzēs.  Piedalās pieminekļu apzināšanā un sakopšanā. |
| **4. Mākslas darbs atsedz autora pieredzi, pasaules izpratni un kultūras vērtības un palīdz radoši pašizpausties** | | |
| 4.1. Vēro dabu, zīmē, krāso (glezno) sev būtiskāko, veido dabas materiālos (smiltis, māls, sniegs). | 4.1. Vēro Latvijas ainavu, zīmē, glezno saskatīto. Ir iepazinis raksturīgākos vizuālās mākslas veidus (grafika, glezniecība, tēlniecība), žanrus (ainava, portrets, klusā daba) latviešu vecmeistaru (R. Zariņš, J. Rozentāls, T. Zaļkalns) un mūsdienu mākslinieku darbos. | 4.1. Saskata specifisku izteiksmes līdzekļu (kompozīcijas, sižeta, vizuālas, audiālas), kultūras zīmju un simbolu lietojumu audiovizuālajā mākslā (H.Franks, K. Neiburga, G. Gabrāns, Dz. Dreibergs). |
| 4.2. Runā valodas prasmei atbilstošu latviešu autoru skaitāmpantus un īsus dzejoļus. | 4.2. Klausās un lasa pedagoga izvēlētus latviešu 20. un 21.gadsimta autoru dzejoļus, prozas un dramaturģiskos darbus vai to fragmentus. Nosaka literārā darba tēmu un raksturo varoņus. | 4.2. Interpretē klasiskos un mūsdienu dzejas, prozas, dramaturģijas darbus. Raksturo literārā darba tēmu, problēmas, varoņus, kompozīciju, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. |
| 4.3. Dzied kādu latviešu komponista dziesmu kopā ar pieaugušo. | 4.3. Klausās dažādu laiku un žanru latviešu komponistu klasiskās (Jurjānu Andrejs, E. Dārziņš, J. Vītols), populārās un rokmūzikas skaņdarbus (Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Mārtiņš Brauns). Analizē noteikta laikmeta skaņdarbu, zina tā autoru un nosaukumu. Piedalās kolektīvajā muzicēšanā. | 4.3. Radošos uzdevumos dažādos mākslas veidos (vizuālā un audiovizuālā mākslā, mūzikā, literatūrā, teātra mākslā) piedzīvo radošo procesu, paužot savu viedokli par Latvijas sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Radošo procesu dokumentē un par to reflektē. |
| 4.4. Iepazīst latviešu audiovizuālās mākslas darbus, apmeklē teātra izrādi. | 4.4. Apmeklē kultūras notikumus Latvijā, vēro pilsētvidi, stāsta par saviem iespaidiem, uzklausa atšķirīgus uzskatus. Kultūras notikuma apmeklējuma laikā ievēro atbilstošu uzvedības modeli. | 4.4. Klātienē piedzīvo kultūras notikumus, lai gūtu kultūras pieredzi Latvijā un veidotu paradumu apmeklēt un piedalīties kultūras pasākumos. |

Piezīme. \*Sasniedzamo rezultātu apguvē ieteicams izmantot Latvijas kultūras kanonā noteiktās mākslas darbu un kultūras vērtības.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

Iesniedzējs:

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

Vizē:

Valsts sekretāra

pienākumu izpildītājs J. Volberts