**«Шаг чаагай, шагаа чаагай !»**

Улуг болуктун уругларынын «Шагаа» байырлалынын сценарийи.

**Кижизидикчи башкы**: Куулар Ч.В.

**«Шаг чаагай, шагаа чаагай !»**

Улуг болуктун уругларынын «Шагаа» байырлалынын сценарийи.

**Башкарыкчы:** Шагнын чаагай эргилдези

Шагаа хуну унуп келди

Чанчыл ындыг артыш-санын

Чаагай чыдын айдызаалы !

Шагаа тыва чоннун шаандан тура сагып кепгени эрги чылды удээн,чаа чылды уткаан байырлалы болур. Ынчангаш унуп келир от олуттуг, кызыл Мечи чылында бугу ада-иелерге, башкыларга, коллектив кежигуннеринге аас-кежикти, ажыл-ижинге, амыдырал-чуртталгазынга чедиишкиннерни кузедивис!

Шаа кээрге часты оштап,

Шагаа хуну унуп келир.

Аалдардан аал дамчаан

Адаан- моорей дамчып унер.

Кырган, чалыы, бичии чаштар

Кымнар анаа хоглевес дээр.

Уругларга Шагаа хуну

Уттундурбас байырлал-дыр.

Улуг улус ону деткип,

Улам солун болдурунар.

Аваларга, ачаларга

Аалдап келген башкыларга

Хоюг, чараш уннер-биле

Шагаавысты алгап йорээл!

**Ыры «Шагаа хуну»**

**Башкарыкчы**: Тыва кижи тоогузунден

Чечен-мерген, тывыызыксыг

Дурген-чугаа, тывызыкка, кожаннарга

Чижиилинер, уруглар че.

Кожамыктар.

Кожамыкка конгуг-ла бис,

Кожа тыртып салыр-ла бис.

Кожавыста болуктернин

Конгуг чараш кысттары бис.

Частын башкы байырлалы

Шагаа хуну унуп келди.

Чаптанчыг чаш эштеримге

Чалар от дег изиг байыр.

Корушпести коруштурген

Кончуг чараш садигимни

Холчок чараш садигимде

Хоглеп ойнаан эштеримни.

Чаштар сады «Хунчугеште»

Чаптанчыг-ла чаштар ковей.

Чаштар бисти чалгааратпас

Чазык чанныг башкылар хой.

**Танцы «Аяк- шайым»**

**Башкарыкчы**: Кожамыкка кончуг-дур бис

Кожа тыртып салыр-дыр бис

Тывызыкка кандыг-ла бис

Тывынар че, салынар че.

**Кира:** Буурекке домей

Будуу-будуу карактарлыг.

**Чимит:** Мен корейн, сен чугааала.

**Намзырай:** Хыл дег боттуг

Хымыш дег баштыг

**Тана:** Дугде кызаш,мында кызаш,

Дугу кызыл,боду кызыл.

**Агата:** Ала-сааскан хыл кажаалыг.

**Алдын:** Аптара долу ак кажык.

**Башкарыкчы:** Тывызыкка кончуг –дур бис,

Тыва тыртып алыр-дыр бис

Дурген-чугаа кандыг-ла бис,

Кагжып шенеп коор бис бе?

**Намзырай:** Сырынназа,

Сырынназын,

Сыннар бажы

Сырынназын,

Сыннар бажы

Сырыннааштын

Сыыргаларны

Сыйтылатсын!

**Тана**: Чечектелзе

Чечектелзин

Чернин суундан

Чечектелзин

Чернин суундан

Чечектелгеш

Челээш-биле

Чергелешсин!

**Танцы «Тевек»**

**Башкарыкчы:** Дурген-чугаа ындыг-дыр че,

Дууштуруп кааптывыс.

Улегер чугаага кандыг-ла бис,

Улежиксеп олур-ла мен.

**Намзырай:** Ыглаган кижи багай,

Ыраажы кижи эки.

**Тана:** Сеткил чаражы-эп,

Чечек чаражы-шенне.

**Алдын:** Куштуг мен дээш, хорээн чайба.

**Чимит:** Мурнун хынаар, соон истээр.

**Агата:** Эштигде хоглуг, эптигде куштуг.

**Кандемира**: Билииргектин билии биче.

**Ыры «Сайзанак»**

**Башкарыкчы**: Чинчи-шуру чажырары

Чиге-солун оюн ол-дур

Ону манаа ойнаалынар

Оолдар. кыстар бээрленер.

**Оюн «Чинчи чажырары»**

**Ыры «Анайларым»**

**Танцы «Челер-ой»**

**Башкарыкчы**: Куштуглернин оюну

Хуреш ам-на эгелээн

Мочек, мочек шынганнарлыг

Моге девип унупту!

Тыва хуреш оолдар аразында.