**Иван Михайлович Гоголев – Кындыл хоһооннорунан**

**инсценированнай толоруу «Төгүрүк алааска»**

Инники улэ: И. М.Гоголев-Кындыл хоһооннорун үөрэтии

(«Ый», «Күн», «Күөрэгэй», «Тыал», «Этиҥ», «Төрөөбүт тыл» )

Сценаны киэргэтии: ыраахбалаҕантурар, арыыйбэттэхэргэчороонсытар, сайыҥҥы от-мас.

И. М. Гоголев хоһоонугар «Сахам сирэ барахсан» ырыанан сахалыы таҥастаах кыргыттар саламалаах үҥкүү толороллор. Үҥкүүлээн бүтэн саламаларын хатыҥҥа илдьэн ыйыыллар.

1 кыыс, чарапчыланан ырааҕы көрө-көрө:

- Оо, аттар түстүлээ-эр! Тураҕас, кыайдаа! (мас аттары мииммит уолаттар сүүрдэн ааһаллар)

2 кыыс: Аны уолаттар күрэхтэһэллэрин көрүөҕүҥ.

(уолаттар бастаан куобахтаан, онтон кылыйан, онтон буурдаан ааһаллар. Кыргыттар сөҕөр-махтайар саҥалара иһиллэр)

3 кыыс: « Атах оонньуутун кердүбүт, аны ким күүстээҕин билиэҕиҥ»

(уолаттар хапсагайдаабыта, масс тардыспыта буолаллар.)

1 оҕо: Оҕолоор, сынньана түһүөҕүҥ. Кэлиҥ манна! (илиитинэн ыҥырар) Ыраас хонууга олорон кэпсэтиэҕиҥ!

2 оҕо: Оҕолоор, төгүрүк алааспыт сибэккитэ, ото-маһа элбэҕин дии?

3 оҕо: Сыта үчүгэйиин, салгына ырааһыын!(оҕолор олороллор)

4 оҕо: Бу алааска былыр биһиги өбүгэлэрбит олоро сылдьыбыттар, көрүҥ эрэ, оол-олорбут дьиэлэрэ, балаҕаннара көстөр. Билигин онно ким да олорбот, бары дэриэбинэҕэ, куоракка көһөн олороллор. Манна сайын ыһыах ыһа, оттуу, кыһын от тиэйэ, бултуу эрэ тахсаллар.

5 оҕо: Көрүҥ эрэ, оол, окко былыргы чороон дуу, кытыйа дуу сытар. Мин бараммын аҕалыам.

6 оҕо: Суох! Тыытыма! «Былыргы тэрили тыытыллыбат, сыппыт сиригэр сытыахтаах» диэн эбэм куруук этээччи. (оҕолор сөбүлэһэр саҥалара иһиллэр)

7 оҕо: Сайын манна наһаа да үчүгэй эбиит! Куоракка ханна да сүүрбэккин-көппөккүн, күнү быһа дьиэҕэ олороҕун, таһырдьа таҕыстахха массыына тыаһа ,бензинин сыта бөҕө буолар. Мин манна сайыны да быһа олоруом этэ. Ойуурга моҕотойдору сырсыам, күөлгэ эһээбин кытта балыктаһыам, үрэхх эсөтүөлүөм, сүүрүөм-көтүөм, дьэ күүс бөҕө эбиниэм этэ.

1 оҕо- Оннук, сөпкө этэҕин. Арай түүн буоллаҕына манна ый тахсан сырдатара буолуо, үрүҥ көмүс сардаҥаларынан окко-маска, хонууга тыгара буолуо?! Оччоҕуна төгүрүк алааспыт остуоруйа дойдутун курдук буолара буолуо дии?

Оҕолор: буолуо-буолуо! Оннук! (дэһэллэр)

( И.Гоголев «Ый» хоһоонун ааҕар)

2 оҕо- Онто-он!!! Сарсыарда, кун көмүс сардаҥаларынан тыган тахсара, төһө эрэ үчүгэээй: сибэккилэр уһуктан күн диэки тардыһан, үүнэн бараллара буолуо.

( И.Гоголев «Күн» хоһоонун ааҕар)

3 оҕо- Ойуур иһэ чыычаах араас ырыатынан биирдэ туола түһэр буолуохтаах. (күөрэгэй ыллыыра иһиллэр)

- Оҕолор, ити ханнык чыычаах ыллыырын билэгит дуо? (оҕолор билбэттэр)

- Ити күөрэгэй ыллыыр, күөрэгэй саамай ырыаьыт чыычаах, эбэм миэхэ кэпсээбитэ.

( И.Гоголев «Күөрэгэй» хоһоонун ааҕар)

4 оҕо- Арыт манна тыал түһэн, киэҥ алааска оонньоон-көрүлээн ааһара буолуо. Алаас отун, ойуурун маһын хамсатан, суугунатан ааһара буолуо.

( И.Гоголев «Тыал» хоһоонун ааҕар)

5 оҕо- Арыт күүстээх тыал этиҥнээх былыты үүрэн аҕалан, ардаҕынан куттаҕына, от-мас хамсыы-хамсыы уунэрэ буолуо, алаас иһэ сибэкки дыргыл сытынан биирдэ туола түһэрэ буолуо.

( И.Гоголев «Этиҥ» хоһоонун ааҕар)

6 оҕо-Как хорошо здесь, даже не хочется уходить отсюда!

-- Коля, эн сахаҕын дии, уонна тоҕо нууччалыы саҥараҕын?

-- Мин сахалыы билэбин ээ.

-- Оннук, Коля, төрөөбүт тылбытын хайаан да билиэхтээхпит, саҥарыахтаахпыт.

( И.Гоголев «Төрөөбүт тыл» хоһоонунаагар)

Оҕолор: -Төрөөбүт тылбытын ийэбитин курдук таптыахтаахпыт, харыстыахтаахпыт.

7 оҕо- Мин оһуокай этэрбин сөбүлүүбун, туран оһуокайдыаҕыҥ!

Оһуо-оһуо оһуокай!

Эһиэ-эһиэ эһиэкэй!

Тиийэн кэллим кии сыттаах

Титирик ампаар дуомнардаах

Эһэм, эбэм алааһыгар

Оонньуу – көрүлүү, сынньана

Ыллыы – туойа, ыһыахтыы.

Оһуо – оһуо оһуокай

Эһиэ – эһиэ эһиэкэй!

( Оҕолор оһуокайдаан бүтэн эрдэхтэринэ дьоннорун сүтүктээбит саҥалара иһиллэр)

- Оҕолоор, ханна бааргытыый! Барар кэм чугаһаата.

Оҕолор:-- Баарбыыт-баарбыт! Билигин тиийиэхпит!

( О5олор бары ситтиһэллэр, алаастарын диэки эргийэн, бокулуоннууллар)

-- «Төгүрүк» алааспыт, эһиил көрсүөххэ диэри!

(оҕолор зал диэки эргийэллэр бокулуоннууллар, далбаатыы, далбаатыы тахсаллар).

ЫЙ

Киэҥхаллаанкиэлитин

Кэрийэнтахсаҕын.

Түүнаайымэлдьитин

Мунчааратыгаҕын.

Күнүнаартаптыыллар

Күнүнаартуойаллар.

Күнсырдыкдэһэллэр

Күнкэрэдэһэллэр

Мин эмиэсырдыкпын

Мин эмиэкэрэбин.

Туохпунантутахпын

Мин отойбилбэппин.

КҮН

Кимхонуунусибэккинэн

Саассимиирий?

Ким сыһыынысирэминэн

Тэлгиирий?

Күн,күн күндү күн.

Ким сирисылааьынанугуттууруй?

Сымнаҕассардаҥанануурууруй?

Күн , күн сандал күн.

Ким түүҥҥү хараҥаны үүрэрий?

Ким дьэрэкээнайылҕаныбүөбэйдиирий?

Күн, күнойоркүн.

Ким баарыйүрүҥкүнтэнүчүгэй?

Биһигини көрөн-истэн үүннэрэр?

Ийэ – ийэ. Күн – ийэ.

КҮӨРЭГЭЙ

Күөрэгэйчээн,күөрэгэйчээн,

Көмүстүүрэ күөмэйчээн.

Күнүбыһаыллыыгын,

Дьырылыыгын,дьырылыыгын.

Хоруйдаатакүөрэгэйим:

«Мин дьоннорукөччүтэбин.

Ырыаыллыыр – таптыыридэм,

Ырыаыллыыр – таптыырүлэм».

ТЫАЛ

Тыалдириҥмуоралары

Дэлбиритэдьалкыйар,

Алардары, чараҥнары,

Халыҥтайҕатыалары

Суугунатахамсатар.

Суонтиитисилистэри

Тура тардар, күүһэбэрт,

Олэрээрикинини

Хараҕынан көрбүт киһи

Сиргэбаараиһиллибэт.

Тугу да оҥорбокко

Көстө – биллэсатыахтааҕар,

Көстүбэккэсылдьандьоҥҥо

Сөхтөрөрүайар

Ордугабуолуо, баҕар.

ЭТИҤ

Халлааниэнинтилэри

Харабылытхалыйда,

Эмискэтырым – дьирим

Чаҕылҕан чаҕылыйда.

Үөһэ лиҥ-лиҥ

Эттээтиҥ,

Саалларлүҥ-лүҥ

Тыаһа сүрүн

Соторубуолаатардах

Намыраата, уоһунна,

Хамныы-хамныыатан барда

Күөхсэбирдэхчараҥҥа.

Ыраахлиҥ-лиҥ

Этиҥэтэр,

Саалларлүҥ-лүҥ

Тыаһасүрүн.

ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ

Ийэҥ сылаас үүтүн кытта

Бу тылы ыймахтаабытыҥ,

Эн билбитиҥ бу тылтан

Саха буолан айыллыбыккын.

Баҕар, түһэн биэриэ доҕор,

Ийэҥ, баҕар, хоргутуоҕа,

Төрөөбүт тыл эн олоххор

Мэлдьи аргыс буолуоҕа.

Өстөөххүн ох таптаҕына –

Баҕар, бааһа оһуоҕа,

Уот тылгынан хаарыйдаххына –

Өрүттүө эрэ суоҕа.

Баҕар,умнуоҥ ырааттаххына –

Төрөөбүт сайылыккын,

Төрөөбүт тылгын умуннаххына –

Эн киһи буолбатаххын.