**«Чылдың башкызы-2012»,**

**« Чылдың эң тергиин тыва дылдың болгаш чогаал башкызы»,**

**«2012 чылдың аныяк башкызы»,**

**«Чылдың кижизидикчи башкызы»**

мөөрейлериниң байырлыг хаашкыны.

( Сценаны каастап каан турар: эмблемалар , шариктер, экран, проектор)

Башкы дугайында шулук чугаалаар. ( Доос С.М.)

Башкыларны уттуптар деп семевеНер.   
Олар бисти УргУлчУ-ле сактып чоруур.  
Оожум, ыржым Орээлинде оруп алган  
Манап орар – эки сОсту, бисти база.   
  
Эвээш-биче чыглып, душчуп кээривис –  
Эргим ынак башкывыска байырлал-дыр.  
Сургуулдарнын чедиишкини, тиилелгези –   
Шуптузу-ла башкывыска оорушку-дур.  
  
А бис арай тоомча чок апаар-дыр бис:  
Чаа чылда байыр безин чедирбейн баар.  
Чайывыс чок азы анаа чалгаараан боор,  
Аралашпас, чагаалашпас, долгашпас-даа.  
  
Олар бисти манап орар. Сагыш човап,  
ШыдамыктыН, шынчыныН-даа, чолдугнуН-даа  
Шылгалдазын тудуп эрткен бистер дээштин,  
Омаа дендеп, чоргаарланып, йОрээп орар.  
  
Башкыларны уттуптар деп семевеНер.   
Байгы унген кУжУ халас барбас болзун.  
Уран-мерген башкылар-биле   
Россиявыс алдаржаан-даа.  
Ажы-тОлУ сорук кирип,  
Ада-чуртун сурагжыткан.   
Башкыларны уттуптар деп семевеНер !    
  
М. Ооржак очулдурган."Шын" солун, 2010 чылдын декабрь 25.

Бай-Тайга дугайында презентация экранга үнүп турда, башкарыкчы шүлүктеп

эгелээр:

Дагылгалыг Бай-ла-Тайгам

Талыгырдан сени уткуур.

Мөңгүлектер, Ооруглар

Бөргүн уштуп, мендилежир.

Алдыы, Устуу Ажыктарлыг,

Аалдар долган чайлагларлыг,

Аржаан суглуг, артыш эмниг,

Аң-мең турлаа алдын тайгам.

Чонар-дажы дирлип үнер,

Чогум аң-мең ында калыр.

Чогаадыкчы шевер чоннуг,

Чоргааралым чуртум чуве.

- Кежээкиниң мендизи-биле, хүндүлүг аалчылар, конференцияның киржикчилери, Бай-Тайга кожууннуң бүгү ажыл-ишчи башкылары!

Барыын кожуун - Бай-Тайганың Бай-Тал суурда

Барыксанчыг, магаданчыг школа бар.

Ажыл-иш-даа хайныышкынныг,

Алдар-аттыг кижилер-даа хөй-ле үнген.

Чаяанындан салымныглар – оолдар, кыстар,

Чаштар үнү сеткилдерни сергедип кээр.

Эгээртинмес өөрүшкү, маңнай бүргээн

Эртем-билиг, келир өйнүң ордузу –дур.

Силерниң бөгүн мында, бистиң Бай-Тал ортумак ниити билиг школазында чедип келгениңерге өөрүп четтирбишаан, коллективтиң мурнундан изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер. Ынчангаш « Чылдын башкызы -2012», « Чылдың эң тергиин тыва дылдың болгаш чогаал башкызы», «2012 чылдың аныяк башкызы», «Чылдың кижизидикчи башкызы» мөөрейлериниң хаашкынының байырлыг кезээн эгелээр-дир бис.

**Байыр чедирип , сөс алыры-биле Бай-Тайга кожууннуң Өөредилге эргелелиниң эргелекчизи Конгар Байлак Салчаковнаны сценаже чалап алыылыңар!**

Арат чоннуң ажы-төлүн кижизидер

Авыралдыг башкы кижи буян-чолдуг.

Эртем-билиин харам чокка өргүп чоруур

Энерелдиг башкыларга мөгейээли.

«Чылдың башкызы-2012» конкурска

Чымыш-бачым ажыл-ижин бараалгадып,

Кожуунувус школаларының башкылары

Кончуг эрес, шалыпкын-даа киришкеннер.

Опыт-дуржулга, чогаадыкчы технологиялар

Олут орбас башкылардан хөй-ле тараар.

Чылдың болур эң-не чараш байырлалдың

Чырыткызы башкыларга чылыг байыр!.

1. ***«Чылдың башкызы-2012» мөөрейниң киржикчилеринге:***

Чымыш-иштиң түңнелинде

***«Чылдың башкызы»*** конкурска

Тиилекчилер, кымнарыл ол?...

Дидим-эрес дуржулганың

Тергииннери – эрестер-дир.

Аян ырлыг аялганың хөөнү-биле

Адыш часкап, сценаже чалаалыңар!

Шанналдарны тыпсыры-биле кожуунннун ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, чалап алыылынар!

( башкыларны дедир хүндүлүг олуттарынче чалаар).

Ынчангаш «Чылдын башкызы-2012» конкурстун киржикчилеринге хөгжүмнүг

байыр**. Ыры «Байыр тудайн»**

1. Тыва дылдың башкылары

Тывызыксыг, артисчи-даа улус чуве.

Өлчей хээзи мөөрейниң сүлдези боор

Өндүр бедик байлак дылды өөреткен

Тыва дылдың башкыларынга

Дыка улуг изиг байыр йөрээп тур бис.

« Чылдың эң тергиин тыва дылдың болгаш чогаал башкызы» мөөрейниң киржикчилерин сценаже чалап алыылыңар! (башкыларның аттарын чаңгыстап адаарга, оолдар сценаже чалап үндүрер).

Шанналдар тыпсыр-биле кожуунннун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ унер.

**«Эдер-Куй» - тыва дыл башкыларынга**

1. Аныяк башкылар:

Хып дээн чалыы аныяк башкы

Кымдан эрес дидим чоруун көргүскен-даа,

Дуржулгазын эшке-өөрге дамчыткан-даа.

Тура-соруу кыптып чоруур аныяк башкы

Ам-даа черле тура дүшпейн, ажылда-ла!

Аас-кежиин йөрээп күзеп байыр тудаал!

«2012 чылдың аныяк башкызы» мөөрейниң киржикчилерин сценаже чалап алыылынар! (башкыларның аттарын чаңгыстап адаарга, оолдар сценаже чалап үндүрер).

Шанналдар тыпсыр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10-гу кл оореникчилери танцы – аныяк башкыларга**

1. **«Чылдың кижизидикчи башкызы»** мөөрейниң киржикчилерин сценаже чалап алыылынар! (башкыларның аттарын чаңгыстап адаарга, оолдар сценаже чалап үндүрер).

Ылым чашты домак-сөске

Ыры-шоорга, чараш чаңга өөреткен

Авазы дег аагайлап чассыдып кээр

Авыралдыг садиктин башкылары

Чедиишкиннер оорушкузу

Чечектелип хогжузун-не!

Шаңналдар тыпсыры-биле өөредилге эргелелиниң төлээлерин чалаар.

Ыры «Угбашкылар» Доос М., Доос Н. – садик башкыларынга

Номерлер:

Алаш хемде кадыргылар шурап ойнаан,

Аажок чараш чурумалдыг оран-на бар.

Академик школа деп атка четкен

Ажыл-ишчи Кара-Холдун башкылары

Чернин ыраа артты-сынны ажып чорааш,

Чедип келген башкыларга изиг-байыр!

**Кара-Холдун башкыларынга изиг-байыр чедирери-биле ыры «Прекрасное далёко»**

Кызыл-Дагнын кымдан эрес башкылары

Кызымакай, талантылыг, алдын холдуг

Оореникчи, оолдары, кыстары-даа

Огбелерин дозеп, салгаан салгакчылар

Ишчи-кежээ, олут орбас башкыларга

Идегелдин чылыг созун дамчыдаалы.

**( Кызыл-Даг ортумак школазынын коллективинге байыр чедирип, 7а кл оореникчизи Дамыран Солангы «Хемчик Сай» деп ырызын бараалгадып тур)**

Чурумалдыг чараш оран

Шуйум ол-дур, ырда кирген

Ие черин алдаржыткан

Ишчи-кежээ башкылар хой.

Байырлалды улам каастаан

Башкыларга изиг-байыр!

**Шуй ортумак школазынын башкыларынга изиг-байыр чедирери-биле ыры «Улуг-Хемим Енисейим»**

Кайгамчыктыг чурумалдыг чараш черде,

Кадыкшылды экижидер школавыс бар.

Чылдан чылче хогжуп орар школавыстын

Чылыг состуг, кызымакай башкыларга

Сеткиливис ханызындан байыр тудуп,

Изиг-байыр чедирерин чопшээренер!

Шуй-Аксы ортумак школазынын башкыларынга **(Марш )**

Хемчик хемнин чурумалы чараш черде

Кедергей-даа улуг, делгем школавыс бар.

Хемчик ортумак школазынын башкыларынга

Кежик-чолду йорээп-кузеп, байыр тудаал!

**( Хемчик ортумак школазынга Б.Олча « Тыва чуртум» )**

Тоогузун алыр болза,

Толептиг-ле салгалдарны кижизиткен

Тээлинин «Кара-Сал» аттыг ортумак школа

Тергииннернин аразындан черле душпес

Эртем тову хемчеглернин одаа болган

Энерелдиг башкыларга байыр тудаал!

**( Тээлинин В.Б.Кара-Сал аттыг ортумак коллективринге болгаш кожууннун садиктеринге байыр чедирип 5 кл танцызы)**

Аныяктар ижи шуудаан

Ажы-толду кижизиткен

Найыралдын одаан туткан

Найырал школазынын башкыларынга

Чогаадыкчы чедиишкинни

Чолун йорээп кузедивис!

**(«Частын кызы» 10кл И.Долаан»)**

Аргып, даарап, сиилбип турда,

Алдын холдуг мастерлер

Уругларнын чогаадылга бажынынын

Уран мерген башкыларынга изиг байыр!

Кежээки школа башкылары

Кедергей-даа ажыл-ишчи

Чогаадыкчы аныяк чалыы коллективке

Чолду йорээп, аас-кежик кузедивис!

**( «Дом творчества школьников» ( К.Чаян ыры «Анай-Хаак» )**

Ажы-толду бичиизинден

Авазы дег аагайлап чассыдып кээр

Ажыл-ишчи башкыларлыг

Кожуунувус садиктери

Хогжуп мандып, сайзыразын!

Уругларнын уран- чараш талантызын

Углап баштап ооредип кижизиткен

Мергежилдин тергииннери

«Мергежил» аттыг коллективте

Сеткиливис ханызындан

Силерге бис байыр тудаал!

( кожууннун бугу садик коллективтеринге болгаш «Мергежил» аттыг коллективке байыр чедирип, «Вальс»)

Программа:+

1. Ыры «Байыр тудайн» Доос С.М.
2. «Эдер-Куй»
3. 10 кл танцызы « Нано техно»
4. Ыры «Угбашкылар» -Доос Монгуней, Норжай
5. Ыры «Прекрасное далеко» - уруглар
6. Ыры «Сай» - Д.Солангы
7. «Улуг-Хемим, Енисейим» - Доос С.М.
8. Марш
9. Б.Олча «Тыва чуртум»
10. 5 кл танцызы
11. Ыры «Частын кызы» Иргит Долаан
12. Ыры «Анай-Хаак» К.Чаян
13. Вальс

«Учитель года»

1. Хертек Аита Олчат-ооловна – Тээли ортумак школазынын эге класс башкызы
2. Сарыг-оол Джульетта Могеевна – Бай-Тал ортумак школазынын эге класс башкызы
3. Амырбит Айлан Сергеевна – Найырал ортумак школазынын башкызы
4. Салчак Саита Михайловна – Кызыл-Даг ортумак школазынын башкызы
5. Шойдан
6. Ондар Тайгана Эрес-ооловна- Хемчик ортумак школазынын тогу башкызы

«Лучший учитель родного языка»

1. Тойлу Шенне Сергеевна – Найырал ортумак школазынын башкызы
2. Салчак Кара-кыс Даниловна – Кызыл –Даг ортумак школазынын башкызы
3. Хертек Алимаа Арбай-ооловна – Хемчик ортумак школазынын башкызы
4. Торе Айлан Сергеевна- Тээли ортумак школазынын тыва дыл башкызы
5. Иргит Шончалай Борисовна – Бай-Тал ортумак школазынын башкызы
6. Оолак Алимаа Достай-ооловна – Шуй ортумак школазынын башкызы

«Молодой учитель»

1. Хертек Валерий Валерьевич – Бай-Тал ортумак эге класстын физкультура башкызы
2. Бурундукай Шенне Каадыровна – Кызыл-Даг ортумак школазынын башкызы
3. Шойдан Людмила Евгеньевна – Шуй ортумак школазынын англи дыл башкызы

«Садик башкылары»

1. Оптуг-оол Нелля Эрес-ооловна –
2. Сагды Тамара Монгун-ооловна
3. Сой-Сурун Саяна Сергеевна