**Сценарий**

**Карина. Һаумыһығыҙ, уҡыусылар, уҡытыусылар!**

**Камиль. Ҡунаҡтар һәм ата-әсәләр.**

**Карина. Йәш сәсәндәр ҡорон башлайбыҙ.**

**Слайд1**

**1 –се алып барыусы. «Урал батыр» эпосы** — [башҡорт халҡының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%A1%D1%8B) бөйөк ҡомартҡыһы, ата-бабаларыбыҙ быуындан-быуынға тапшырған бай хазина — ауыҙ-тел ижадының һоҡланғыс өлгөһө. Ул үҙенең боронғолоғо, күләме, йөкмәткеһе һәм әһәмиәте яғынан донъяла билдәле башҡа ошо жанр әҫәрҙәре менән бер кимәлдә тора. Эпоста халҡыбыҙ асылы, тарихы, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәттәре, йәшәү мәғәнәһе, изгелек һәм яуызлыҡ, яҡшы менән яман, тыуым, үлем һәм үлемһеҙлек кеүек мәңгелек төшөнсәләр үҙенсәлекле итеп сағылдырылған.

**Слайд 2.**

**2-се алып барыусы.**

Фольклорсы  һәм сәсән [Мөхәмәтша Буранғолов](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%A9%D1%85%D3%99%D0%BC%D3%99%D1%82%D1%88%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2) «Урал батыр» эпосын 1910 йылда хәҙерге [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) [Баймаҡ районы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%A1_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) [2-се Этҡол](https://ba.wikipedia.org/wiki/2-%D1%81%D0%B5_%D0%AD%D1%82%D2%A1%D0%BE%D0%BB) ауылында мәшһүр сәсәндәр [Ғәбит Арғынбаев](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D3%99%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2) (1856—1921) һәм Хәмит Әлмөхәмәтовтан[[1]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-.D0.91.D0.92-1) (1861—1923) яҙып ала.

Филология фәндәре докторы, профессор, яҙыусы [Рәшит Шәкүр](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D1%88%D0%B8%D1%82_%D0%A8%D3%99%D0%BA%D2%AF%D1%80) был турала бына нимә ти: «19 йәшлек Мөхәмәтша ҡурайсы, 7000 юллыҡ эпосты яттан белеүсе сәсән Ғәбит Арғынбаев менән 1907—1908 йылғы иҫәп алыуҙа осраҡлы ғына таныша. Әммә ошо осрашыу уның яҙмышында хәл иткес роль уйнай, уның үҫмер саҡтағы халыҡ ижады менән ҡыҙыҡһыныуы профессиональ ҡыҙыҡһыныуға әүерелә. Күп йылдар дауамында үҙенең остазы менән бәйләнеш өҙөлмәй. «1910 — 1912 йылдарҙа мин Ғәбит сәсән менән Ырымбурҙа ун көн икешәр тапҡыр аралаштым. 1918 йылда унда 15 көн, ә 1920 йылда 4 ай йәшәнем», — тип яҙа ул. Икенсе сәсән — Хәмит Әлмөхәмәтов тураһында бик аҙ билдәле: бәлки, Буранғоловтың уның тураһындағы иҫтәлектәре беҙгә килеп етмәгәндер».

**Слайд 3-8**

**Номер1**

**Карина. Дуҫтар, Һеҙҙең иғтибарға “Урал батыр” эпосынан өҙөк тәҡдим итәбеҙ. Уны 3 класс уҡыусыһы Йәркәева Гөлназ һөйләп ишеттерер. Рәхим ит.**

**1-се алып барыусы.** «Урал батыр» ҡобайырының тағы бер төрөн [1956](https://ba.wikipedia.org/wiki/1956) йылда [Силәбе өлкәһе](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D3%99%D0%B1%D0%B5_%D3%A9%D0%BB%D0%BA%D3%99%D2%BB%D0%B5) Троицк ҡалаһында йәшәүсе Исмәғил Рәхмәтуллиндан күренекле тел һәм әҙәбиәт белгесе Әхнәф Харисов яҙып алған.

**Слайд**

**2-се алып барыусы**

**Урал батыр** өс өлөштән, туғыҙ бүлектән тора. Бөтә донъяны [һыу](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D1%8B%D1%83) баҫыу осоронан алып кешеләрҙең йәшәйешен һүрәтләгән иң ҙур ҡобайыр. Тәү кешеләр — Йәнбирҙе ҡарт менән Йәнбикә ҡарсыҡ, уларҙың улдары Урал һәм Шүлгән, артабан Урал һәм Шүлгәндән тыуған тоҡомдоң тормош юлын тасуирлап, кешелектең мәңгелек булыуын иҫбатлай. Яҡшылыҡтың яуызлыҡҡа ҡаршы көрәшен, яуызлыҡҡа ер йөҙөндә урын юҡлығын һәм уның еңелеүен бәйән итә. [Башҡорттарҙың](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80) төйәге булған Уралтауҙың хасил булыуын һөйләй

**Номер 2**

**Карина. “Урал батыр” эпосының руссаға тәржемәһе менән һеҙҙе 6 класс уҡыусыһы Мөхәмәҙиева Аделина таныштырыр. Аделина, рәхим ит.**

**Слайд 9-11( можно назад)**

**Карина.** «Урал батыр» эпосы төрлө йылдарҙа [урыҫ](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8B%D2%AB_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5), [инглиз](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5), [немец](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5), [венгр](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80), [төрөк](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5), [фин](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5), [абхаз](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F), [әзербайжан](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD)[[2]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-2) телдәренә тәржемә ителеп баҫтырылған.

2016 йылдың декабрендә «Урал батыр» эпосы [Израилда](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C) [йәһүд телендә](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D3%99%D2%BB%D2%AF%D0%B4_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5) ([ивритта](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82)) донъя күрҙе. Әҫәрҙе сәсмә формала сит телгә Рәүил Садыҡов тәржемәләгән[[3]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-3). Ул [Өфөләге](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%84%D3%A9) 20-се мәктәпте (хәҙер [Фатима Мостафина](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0) исемендәге 20-се Өфө ҡала башҡорт гимназияһы) тамамлаған, 1992 йылдан ғаиләһе менән [Иерусалимда](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC) йәшәй[[4]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-4).

**2-се алып барыусы**.«[Башинформ»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC) мәғлүмәт агентлығы хәбәр итеүенсә «Урал батыр» эпосы [яҡут](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D2%A1%D1%83%D1%82) теленә, ә яҡут эпосы «[Олонхо»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE) 2016 йылда [башҡортсаға](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5) тәржемә ителәсәк. [Яҡутстандың](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D2%A1%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) баш ҡалаһында булып үткән «Донъя халыҡтары эпостры [Олонхо](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE) ерендә» тип аталған Халыҡ—ара форумда нәҡ ошо хаҡта килешеүгә өлгәшелгән[[5]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-5).

**Номер3. Ә беҙ һеҙгә “Урал батыр” эпосын төрөксә тәҡдим итәбеҙ. (видео)**

**Слайд 5**

* **Карина** Венгр ғалимы Йософ Торма бер осрашыуҙа былай тип әйткәйне: «Һеҙ — башҡорт халҡы, бик бәхетле халыҡ, сөнки һеҙҙең милли эпосығыҙ „Урал батыр“ бар».

**Слайд 6**

* Башҡорт халҡының аҫыл гәүһәрҙәренең береһе булған «Урал батыр» эпосы үҙендә бихисап серҙәр һаҡлай. Мәҫәлән, «Урал батыр»ҙы төрлө йүнәлештә тикшергән тарихсы ғалим, лингвист, донъя фәнендә башҡорт фәлсәфәһенә нигеҙ һалыусы [Салауат Ғәлләмов](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%BB%D3%99%D0%BC%D0%BE%D0%B2) эпостағы белем-мәғлүмәттәрҙе математиктар һәм астрономдар ҙа үҙ эшендә ҡуллана ала, тип раҫлай.
* **Камиль**  Ул «Урал батыр» эпосын [Арҡайым](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC) архитектураһына яраштырып һәм сармат алтын боландары тураһындағы мәғлүмәттәрҙән сығып, бронза дәүерендәге башҡорт йондоҙнамәһе циклын тулыһынса тергеҙҙе һәм боронғо башҡорттар астрономияһының һинд-герман фәнен булдырыу тарихындағы мөһим әһәмиәтен бар донъяға танытты. Ғалимдың был асышы, ғөмүмән, «Урал батыр» эпосы үҙе [Нобель премияһына](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) лайыҡлы.
* **Слайд 3-11**
* **Номер** 4 **Ишетеүебеҙсә, “Урал батыр” инглизсәгә лә тәржемә ителгән. Һүҙҙе 8 класс уҡыусылары Кальянов Ярослав менән Сибәғәтуллина Есенияға бирәйек.**
* **Карина.** «Урал батыр»ҙың йөкмәткеһен астрономия күҙлегенән ҡарағанда, ул боронғо календарҙы кәүҙәләндерә икәне ап-асыҡ төҫмөрләнә, — тип һөйләй Салауат Ғәлләмов. — Унда ерҙең Төньяҡ ярымшарының йондоҙнамә циклын тәшкил иткән һәм төнөн күктә күҙәтеү мөмкин булған барлыҡ йондоҙлоҡтар көҙгөләге кеүек сағыла. Улар бер йыл эсендә күктә нисек хәрәкәт итә, мифта шул эҙмә-эҙлелектә бирелә. Был боронғо башҡорт астрономдарының күктәге йондоҙҙарҙы яҡшы белеүен һәм йондоҙнамә календары буйынса йәшәүен дә раҫлай.
* **Камиль** Боронғо башҡорттар үҙҙәренең «Урал батыр» календарына эйә булып, төнгө күкте күҙәтеп, Арҡайым цивилизацияһын барлыҡҡа килтергән. Бындай милли календарь тағы ла ер эшкәртеүсе ҡайһы бер мәҙәни халыҡтарҙа — гректар, индустар, ирандар, римдар, ҡытайҙар, япондар һәм Америка ҡитғаһында йәшәүсе майя индеецтарында ғына бар һәм улар ҙа үҙҙәренең ошо календары буйынса сәсеү өсөн уңайлы ваҡытты билдәләгән, һауа торошоноң үҙгәреүен белгән.
* **Номер 5 Карина**. Ҡәҙерле дуҫтар, **“Урал батыр “ эпосын ғәрәп телендә лә тыңлап үтәйек. Экранға рәхим итегеҙ.**

## 

* **Карина.** Урал тураһында эпос дөйөм аңһыҙлыҡтың архетиптарына, символдарына бик бай: күрәҙәсе дейеүҙәр,үтә аҡыллы күрәҙәсе ҡарт дейеү; әүлиә бала Урал; батырҙың мәшһүр юлдашы — йыһан аты Акбузат, Уралдың киләсәктә ярҙамсыһы; күктәге ете дейеү — Етегән йондоҙлоғо; ҙур асҡыстың хужаһы булған дейеү; мөғжизәле таяҡ; тере шишмә — тере һыу; ҡоштар батшаһы, Ҡояш менән Айҙың ире, шул уҡ ваҡытта Һомай, Айһылыуҙың атаһы- Самрау.
* **Номер 6**
* **Камиль. Һеҙҙең алда “Һыу буйлап йыры менән Аида Яруллина, 3 класс уҡыусыһы.**
* **Камиль** Был ике ҡыҙ (Һомай, Айһылыу) - Аниманың ғәжәйеп символдары. Һомайҙың үҙенә батша ҡыҙҙарына ғына хас булған кейәү эҙләү ысулы дөрөҫ итеп күрһәтелгән: ул йомаҡ -табышмаҡтар ҡоя, егеттәрҙе тоғролоҡта, ғәҙеллектә һынай. Шулай уҡ Урал менән Һомайҙың космик ғаиләһе, дүрт яҡлылыҡ символы бөтә эпос буйынса теҙелеп бара: дүрт улы (Һаҡмар ҙа үҙен Уралдың улы тип һанай).
* **Номер 7**
* **Карина. Ә хәҙер эпосты немец телендә тыңлап китәйек. ( видео)**
* **Карина.** Кешенең сифаттарын күрһәтеүсе - һөйләшә белеүсе, аҡыл өйрәтергә һәләтле үгеҙ, арыҫлан, эт, ыласын, төрлө ҡоштар; күп ҡалыплы Зәрҡүм символы, таштың үҙгәреү символдары, Бөтә донъяны Һыу баҫыу, Үлем символы; тәртипкә һалыу символдары - һандар таң ҡалдыра. [[6]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-6)

## Слайд Урал батыр

## Номер 8

## Карина. Ҡәҙерле дуҫтар, һеҙҙең иғтибарға өсөнсө класс уҡыусыһы Усманова Каринаның моңло йырын тәҡдим итәбеҙ. Рәхим ит, Карина.

* **Камиль** Композитор Азамат Хәсәншиндың «Урал батыр» башҡорт халыҡ эпосы мотивтары буйынса ижад ителгән «Легенда о Саошианте» исемле проекты Рәсәй сәхнәһендә ҙур уңыш яуланы. Пролог [Санкт-Петербургтың](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) иң абруйлы театр майҙансыҡтарының береһендә – В. Ф. Комиссаржевский исемендәге Академия драма театры сәхнәһендә ҡуйылды[[7]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-7).
* **Ка**  2017 йылда Өфөлә «Легенда о Саошианте» («Урал батыр») исемле заманса балет сәхнәгә сығарыласаҡ[[8]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-8).
* Мәжит Ғафури исемендәге [Башҡорт дәүләт академия драма театрында](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B) [2007](https://ba.wikipedia.org/wiki/2007) йылда «Урал батыр» эпосы сәхнәләштерелә.
* [Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D2%A1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D2%A1_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B) ла «Урал батыр» эпосын сәхнәләштерҙе.
* **Номер 9. Ҡәҙерле дуҫтар, 8 класс ҡыҙҙары һеҙгә “Һыу юлы” бейеүен тәҡдим итә. Рәхим итеп ҡарағыҙ.**

## Слайд

* **2-се алып барыусы**. Өфөлә йәш сәсәндәр «Урал батыр» эпосын Рәсәй халыҡтары телендә һәм сит телдәрҙә һөйләй. Республикала йыл һайын «Урал батыр» эпосын яттан һөйләү буйынса бәйге уҙғарыла.

**Камиль: Бындай абруйлы бәйгелә беҙҙең мәктәп уҡыусылары ла ҡатнаша.**

**Карина Эйе, быйылғы уҡыу йылында 9 класс уҡыусыһы Гюнель Кәримова эпосты төрөк телендә ятлап “Иң яҡшы актер оҫталығы” номинацияһында еңеүсе булды.**

**Камиль .Әйҙә, һүҙҙе уға бирәйек.**

**Номер 10. Каримова Г.(Рассказывает)**

**Карина**  «[Башинформ»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC) мәғлүмәт агентлығы хәбәр итеүенсә (2015, 16 октябрь), Башҡортостандың «Ирәмәл» тәбиғәт паркы биләмәһендә «Урал батыр» эпосы буйынса ете туҡталҡалы, 28 саҡрымлыҡ яңы туристик маршрут булдырыла. Һуҡмаҡ тирәләй Урал батырҙың һәм эпостың башҡа геройҙарының ағас һындары ҡуйыласаҡ[[11]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80#cite_note-11).

**Камиль** [2014 йылда](https://ba.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B9%D1%8B%D0%BB) [«Пегас» йондоҙлоғоның](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81_(%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D2%99%D0%BB%D0%BE%D2%A1)) бер йондоҙона «Урал батыр» исеме бирелгән.

**Ә хәҙер сәхнәбеҙ түренә ҡәҙерле ҡунаҡтарыбыҙҙы, Балалар ижады һарайының «Урал” ҡурайсылар төркөмөн саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ.**

**(Выступают)**

* **Камиль Шулай итеп, башҡорт халҡының бөйөк ҡомартҡыһы**

**“Урал батыр” эпосын өйрәнеү маҡсаты менән ойошторолған йәш сәсәндәр йыйыны тамам.**

**Карина. Халҡыбыҙ ижадының һоҡланғыс өлгөләрен өйрәнәйек, киләсәк быуынға тапшырайыҡ. Һау булығыҙ.**

**1Мәғлүмәт интернет селтәренән алынды.**