**Занятие по развитию речи**

**«Что такое хорошо и что такое плохо» театрализованное представление по сказке С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке»- мюзикл на осетинском языке.**

**Мюзикл «Къулбадӕг мыст» С.Я.Маршакы аргъау, музыка Олга Геталова.**

Хӕстӕ: -Ӕппӕт мадзӕлттӕй архайын, цӕмӕй цымыдис, разӕнгард кӕнӕм сывӕллӕтты ирон ӕвзагыл дзурынмӕ.

- Гуырын кӕнын уарзондзинады ӕнкъарӕнтӕ мадӕлон ӕвзагмӕ.

-Ӕмбарын кӕнын сабитӕн, хорз цы у ӕмӕ ӕвзӕр цы у, аивадон уацмыстӕй пайда кӕнгӕйӕ.

- Рӕзын кӕнын сывӕллӕтты сфӕлдыстадон арӕхстдзинад.

-Сабитӕ, ракӕсут ма, мӕнӕ нӕм цас дзӕбӕх уазджытӕ ӕрбацыди. Хӕдзармӕ уазӕг куы рбацӕуы, уӕд ӕппӕты разӕй цы фӕзӕгъӕм.

**-Уӕ бон хорз.**

-Уӕдӕ ма ныр та, уӕ армы тъӕпӕнтӕ кӕрӕдзиуыл тагъд асӕрфут. Ныр сӕ уӕ рустыл авӕрут. Цы банкъӕрдтат ?

**-Хъарм**

-Уыцы хъарм алкӕмӕн дӕр йӕ мидӕг ис. Цӕй ӕмӕ нӕ хъармдзинадӕй кӕрӕдзийӕн

бахӕй кӕнӕм. Ӕрхӕцут ма кӕрӕдзийы къухтыл. Ӕмбарут уӕ кӕрӕдзийы хъарм.

**-О**

-Ныр та мидбылты бахудут кӕрӕдзимӕ. Уе`мбӕлтты хъӕру ӕмӕ ӕнгомдзинад банкъарут. Афтӕ кӕрӕдзиуыл ӕнгом куы хӕцат, уӕд уыдзыстут зондджындӕр ӕмӕ тыхджындӕр. Адӕймаг ӕрмӕст йӕ уындӕй рӕсугъд нау,хъума уой йӕ митӕ дӕр расугъд. Ацы дзӕбӕх адӕм ӕрбацыдысты цӕмӕй феной куыд рӕсугъд зонӕм мах иронау дзурын, уымӕй уӕлдай ма равдисдзыстӕм хорз цы у, ӕмӕ ӕвзӕр цы у.

-Цӕттӕ стут сабитӕ ?

-Уӕдӕ алчидӕр ссарӕд йӕ бынат. Равдисдзыстӕм (аргъау) «Къулбадӕг мыс» Самуил Маршакы аргъӕумӕ гӕсгӕ. Муз.Олга Геталова.

Тар ӕхсӕвы

Мыст уӕд зарыд

Афынӕй кӕн ды мӕ лӕппын

Ратдзынӕн дын ӕз кӕрдзын

Уемӕ та мӕ цыхты къӕрт.

Дзуры мыст ӕрдӕг фынӕйӕ

Дзуры нӕм къулбадӕг мыст

Дӕ хъӕлӕс мын у ӕнад

Ссар мын ног рӕвдауӕг мад.

Атахти дын мысты мад

Дзуры мадӕл бабызмӕ

Рацу ма дӕ хорзӕхӕй бабыз

Ауз мын мӕ гыццыл мыст.

Зары мадӕл бабыз мыстӕн

Бапп, бапп, бапп,бапп

Афынӕй кӕн мыст

Зулчъытӕ дын ратдзынӕн

Къӕвдайы фӕстӕ.

Дзуры мыст ӕрдӕг фынӕйӕ

Дзуры йӕм къулбадӕг мыст

 Нӕ йӕ бӕззы дӕ хъӕлӕс

Ӕгӕр хъӕрӕй зарыс ды.

Атахти дын мысты мад

Дзуры гал хӕфсмӕ

Рацу ма дӕ хорзӕхӕй хӕфс

Ауз мын мӕ гыццыл мыст

Хӕфс дын уызы авдӕн

Хъуахъ, хъуахъ, хъуахъ, хъуахъ

Мӕ тъиз мыст

Къогъотӕ дын ратдзынӕн

 Афынӕй кӕн ды.

Дзуры мыст ӕрдӕг фынӕйӕ

Дзуры йӕм къулбадӕг мыст.

Нæ, нӕ бӕззы дӕ хъӕлæс

Æгæр æнкъард зарыс ды

Атахти дын мысты мад

Дзуры тыхджын хихормæ

Рацу ма дæ хорзæхæй хихор

Ацу мын мæ гыццыл мыст

Зары мыстæн хихор

Иу мыр дæр йæ хъусы мыст

Бахæлиу кæны йæ дзых

Иу мыр дæр йæ хъусы мыст

Нæ, нæ бæззы дæ хъæлæс

Æгæр сабыр зарыс ды

Атахти дын мысты мад

Дзуры дугъон бæхмæ

Рацу мæ дæ хорзæхæй бæх

Ауз мын мæ гыццыл мыст

И-го-го- ныууасы бæх

Азил цæй дæ рахиз фарсыл

Голлаг сысджы дын мæнæй

Афынæй кæн цæй

Дзуры мыст æрдæг фынæйæ

Дзуры йæм къулбадæг мыст

-Нæ, нæ бæззы дæ хъæлæс

Æгæр тызмæг зарыс ды.

-Атахти дын мысты мад

Дзуры мадæл гæдымæ

Рацу ма дæ хорзæхæй бæх

Ауз мын мæ гыццыл мыст

Разарыды гæды мыстæн

Мяу, мяу

Ало- лай

Мяу- Мяу

Ало-лай

Афынæй кæн цæй

Дзуры мыст æрдæг фынæйæ

Дзуры йæм къулбадæг мыст

-Дæ хъæлæс мын у дзæбæх

Адджын зарыс ды мæнæн

Уалынмæ дын куыдз

-Гъау, гъау

Æрбатахти

-Гъау, гъау

Гæдыйыл

Гъау, гъау

Фæтарстийæ-

Гъау, гъау.

Гыццыл мыст …амбæхсти…

Мадмæ уый… кæсы

Атахти дын мысты мад

Хуссæнмæ дын бакæсти

Агуры йæ лæппыны

Нæй нæ зыны уый

Рахылди дын гыццыл мыст

Дзуры йæм фынæй хъæлæсæй

-Дæ хъæлæс æппæтæй хорз

Æгæр хорз

Æгæр хорз

Æгæр хорз

Æгæр хорз

Æппæтæй хорз мæнæн зарыс ды.

Рольты хъазыдысты

Аргъæу амонæг- Мæргъиты София

Мадæл мыст- Ушакова Ангелина

Мыст – Мæргъиты Валерия

Бабыз- Созайты Элинæ

Хæфс- Бæдуаты Георгий

Хихор- Хъныхъуаты Къоста

Бæх- Ким Георгий

Куыдз- Чеджемты Заур

Гæды- Хъесаты Ангелина

Мадæй хуыздæр зæххыл ницы ис

Хъæуы йын æддзих æххуыс кæнын

Нодты фылдæр та уарзын

Уымæн æмæ алы мад дæр

Йæ сывæллоны тыххæй йæхи

Йе`вгъау кæны. Йæ мад йæ цуры кæмæн вæййы, уыцы адæймаг вæййы амондджын.

Бирæ нын цæрут!

-Бузныг сабитæ. Мады хорзæх уæ алкæйы дæр уæд. Уазджытæн дæр йæ фæнды зæгъын бузныг. Уæ цæрæнбон бирæ. Кæй нæм æрбацыдыстут, уый тыххæй уын бузныг. Ныр та хæрзбон зæгъæм уазджытæн.