Байанай бырааьынньыгын сценарийа

Сыала: Байанай ыйыгар анаан ыытыллыбыт улэни тумуктээьин . Саха киьитин торут дьарыга булт туьунан о5олор билиилэрин чинэтии, обугэлэр угэстэрин, булт сиэрин-туомун салгыы бииьиннэрии. Айыл5а5а тапталы, харыстабыллаах сыьыаны иитии. О5о айар дьо5уру сайыннарыы (ункуугэ,уус-уран тылга,ырыа5а).

Ыытааччы: Оголоор ойуурга биьиги хайдах сылдьыахтаахпый? (чуумпутук) Ол курдук билигин чуумпуран олоробут!

- Оголоор Байанай диэн кимий? ( хартыына слайд)

- Байанай ханна баар буоларый?

Сэтинньи ый - Байанай ыйа. Байанай диэн ойуур иччитэ, булт танарата. Кини ойуур кыылларын, котордорун харыстыыр. Ойуурга куьа5ан санаалаах, кыыллары барытын харыстаабакка олоро сылдьар булчут кэллэ5инэ кыыллары котордору ыраах куоттаран, курэтэн кэбиьэр эбит. Ол иьин ойуур кыылларын-котордорун биьини Байанай оголоро диэн ааттыыбыт. Тиин дьиэтэ ханна баарын ким билэрий. Маска уйалаах. Куобах хороонноох. Эьэ ар5ахтаах.

 Бу ыйга булчуттар ыраах бултуу-алтыы баралар. Кунду туулээ5и эккирэтэллэр, эьэкээннэригэр уомэллэр, айах туталлар. Отуу-маьы алдьатыам суо5а, наадыйарбын эрэ ылыам диэн анда5ар этэллэр. Саха булчута бултаан дьиэ кэргэнин иитэр-аьатар, таныннарар. Билигин биьиги байанай алгыьын истиэхпит уонна Байанайдаах уолаттарбыт ункуу ункулээн кордоруохтэрэ.

Байанай алгыьа слайд. Ункуу.

О5олор хоьоон аа5ан иьитиннэриэхтэрэ.

Билигин биьиги , тыа5а бултуон иннинэ ойуур оло5ун тоьо билэргитин билиэхпит.

Кыыллар (слайд)

-Оголоор, эьиги тоьо тыа кыылларын билэргитин коруохпут. Илиигитин уунан эпиэтиигит.

Куобах,таба тайах, саьыл и.т,д

-Оголоор биьиги саьылы хайдах кыыл курдук билэбитиий?(албын) (слайд)

Кини булчуттартан суолун кистээн кутуругунан суолун сотор эбит.

Таабырыннар.

От-мас аьылыктаах ойуоккалаан о5онньор баар уьу (Куобах)

Тор-тор торулуур маьы тонсуйар баар уьу (Тонсо5ой)

Ууга киирдэ5инэ балык, кытыыга та5ыста5ына кыыл баар уьу (Урун эьэ)

Отонноо5ор оччугуй,о5устаа5ар куустээх баар уьу (Бууддьа)

БаЬаам элбэх аанынан ким да тахсыбат уьу (Илим)

Бииргэ миинниллэр икки ат баар уьу (Хайыьар)

Тыый, таабырыннарбыт таайыылара бэйэлэринэн тиийэн кэлбиттэр дии.

Булчут киирэр. Утуо кунунэн о5олор! Мин эьиэхэ ыалдьыттыы кэллим , булчуттарбын бултуу илдьэ бараары. Ол барыахпыт иннигэр булчуттарга оонньуу оонньотон короору гынабын.

Оонньуулар:

Бу мин рюкзээкпэр араас булчуттар, балыксыттар туттар тэриллэрэ бааллар ону аттыы-ааттыы булчут рюкзээгэр уган иьиэхтээххит. Ким сопко ааттаан, булан укпут киьи ол кыайар

Булчут: Булчут кыра5ы харахтаах , эрчимнээх илиилээх буолар онон Ким саамай сытыы харахтаа5ын, сымса илиилээьин билиэхпит.

Аны о5олор, билигин булчут туттар тэрилин тоьо билэргитин коруохпут.

 «Ким куоба5ы, тиини табар» (Сыал быра5ыы мээчигинэн) 2о5о тахсар.

«Куьу состоруу» Ким тургэнник куьу ууттан таьаарар.(2 о5о куоталаьар)

 «Кыылы суолунан бул» (Слайд).

Тумук. Биьиги аар тай5абытын, тулалыыр айыл5абытын мэлдьи харыстыа5ын! Оччо5о эрэ котор-суурэр уксуу туруо, Баай Байанайбыт араас булдунан кундулуу туруо!

Туттар тэриллэрэ

Булчут туттар тэриллэрэ ( 2 рюкзак, чумэчи, испиискэ, иьит-хомуос, быьах, саа, хапкаан, туьах, ботуруон,) Илим, куйуур, туу –хартыынаннан кордоруу.

Кыыллар танастара ( Эьэ, саьыл, таба, тиин, кырынаас, куобах)

Кыыллар суоллара, кыыллар кутуруктарын ойуута.