**Шыман ончалам мый авамын шинчашке.**

**Тунямбал ава кечылан полеклалтше кас.**

**-ко туняште эн поро, шыма,**

**Ныжылге да ласка?**

**-Ава.**

**- Ко мемнан нерген шона,**

**Йудомыжым йомдара?**

**- Ава.**

**- Аколан ме туняште**

**Мланде рудо улына?**

**- Авалан.**

 Эртарыме радам

**1 вуд**. Кынелза чылан да колыштса

Туня туналтыш гыч кондымо мутым.

Тиде мут пеш чот тошто, а вийже ялт юзо!

Кынелза! Чылан рын шогалза!

Тиде мут нигунам ок ондале!

Тиде мут – сандалык пыжаш!

Тиде мутышто илыш туналтыш!

Кынелза! Мый ойлем тудым раш:

АВА!

**2 вуд**. Тиде мутым туняште ик айдемат пелештыде кодын огыл. Чыла йылме дене тудо ик семынак ныжылгын йонга: ава, мама, мам, мути.

Колыда? Кажне мутышто нимучашдыме ныжылгылык, порылык, пагалымаш, йоратымаш.

**3 вуд**. Ава уло – туня ила. Ава ок лий – туня пыта. Уло туня тидым раш умыла. Садлан Кугыжаныш Погын Тунямбал ава кече нерген пунчалым луктын. Тыге тиде пайрем 1997 ий гыч кажне ийын ноябрь тылзын пытартыш рушарняжлан толеш. Тиде моткоч суапле паша. Ме таче пайремнам туняште эн лишыл енлан – авалан – полеклена.

**4 вуд**. Кажне секундышто туняште 3 айдеме шочеш. Икымше шулалтышыже, ончалтышыже, шинчавудшо, воштылмашыже гычак ава йочан илышыж дене илаш туналеш. Пуйто тидланак гына тудо ош туняшкыжат толын. А йочалан ава кажне шулалтышыштыже кулеш. Кузе кече шке шокшо кечыйоллаж дене мландым вудылеш, тугак ава йоратымашыжат йочан илышыжым умыр мучко ырыктен шога. Ава шке йочажым илыш умылаш, сай ден осалым ойыраш, тунян сораллыкшым шижын мошташ туныкта. Тиде огыл мо туням куча? Тиде огыл мо тукым кокласе кыл?

Аван шумжо эн шыма да поро, кидше эн пушкыдо да ныжылге. Эн ушанле чонжо. Аван ыштен моштыдымо пашажат уке дыр.

Тудын тутко шумжо чыла шижеш, ушыжо чыла нерген шона, чонжо чыла верч ойгыра.

Василий Гороховын «Молан ава пелен эре чонлан ласка» почеламутшым колышташ темлена.

Молан ава пелен эре чонлан ласка,

От шиж нимо туткарым, сай илаш?

Ала шум огыл тудын чонышто чучка,

А поро мланде пеледеш йырваш?

Молан ава пелен ушанле пеш,

Энгер ма йосо – шкетын тый ок лий?

Ала шум огыл тудын торштыл пырткалеш,

Ала йолташын кидше – илыш вий?

 Каласыза, молан ава пелен

От луд нимо осал деч нигунам?

Ала шум огыл тудын оныш верланен,

А патыр пырдыж, да сакла мемнам?

 Эше ик йодыш: а молан ава пелен

Эреак шокшо, да шум – чон ыра?

Ала шум огыл тудын онышко пурен,

А поро кече, ырыктен мемнам, мура?

**1 вуд**. Ава йочаж верч илышыжымат пуаш ямде. Икшывыже темше, таза, весела, пиалан лийже манын, чылажымат ышта. Ава – тиде кугу туняш торза. Тудо туня сораллыкым почеш: чодыран да олыкын, кечын да тылзын, шудырын да каван. Тиде шинчымашым йоча эн ончыч ава деч налеш да умыржо мучко ок мондо.

Альбертина Иванова шкежат ава, садлан тиде тема тудлан моткоч лишыл. Шум вошт колтен, тудо ты темым почеш. «Ава кид» почеламутым колышташ темлена.

**2 вуд**. Ава шке йочаж верч тулыш, вудыш пураш ямде. Кулеш гын, ку пырдыжым шалата, шке шумжым полекла. Лач йочаже гына пиалан лийже. Аван йоратымашыж нерген тунямбал притчым колышташ темлена. Тудым Параньга районеш шочын-кушшо лумло поэт Юрий Рязанцев возен «Ава шум». Иван Смирнов мура.

**3 вуд.** Авалан мланде марте вуйнам савена. Изи годым тудын деч посна иленжат огына керт. Но, кугурак лиймек, шке йоратымашнам шылтена , ончыкташ мондена, торжалык дене пытырена, налеш налына. Сурт гыч лектын кайымыда годым шарныза, ава вуча. Ава чон ойгыра. Нелылыкыш логалыда гын, поро ой-канаш дене полша, осал паша деч арален кода. Ава нигунам шке йочажлан осалым ок шоно.

А те нигунам авадам торжа шомак дене эмгатен огыдал? Йонылыш осал шомакым ойленда гын, жапыштыже торледа мо? Палыза, ава чыла проститла, но умыржо гына мыняр-гынат кучыкемеш. Кузе шонеда, могай мут-влакым авалан ойлаш кулеш?

**4 вуд**. Ме кушкына, лишыл ен нерген шагал годым шоналтен шуктена. А вет мемнан кушмына дене пырля аванажат шонгемеш, умыржо кучыкемеш. Садлан аван тазалыкше нерген шоналташ ида мондо. Тидын нерген поэт деч ныжылгын ниго ойлен огеш керт. Максим Деляновын «Пу кидетым, авай» почеламутшым темлена.

Пу кидетым, авай, итак вожыл!

Кошкен манын ойлаш итак тошт.

Учо енлан ом шогылт, ом воштыл,

Ом йорате ончаш парня вошт.

Пу кидетым, авай, итак вожыл,

Тудо туртын, иземын гынат,

А вургорно, ужам: куртньывоштыр,

Раш волгалтын, шинчаж палдырна.

Пу кидетым, авай, итак вожыл,

Кидет лийын уста да шыма.

Вет шукталтын, ой-ой! мыняр сомыл! –

Умыр корно гына раш пала.

Пу кидетым, авай, итак вожыл,

Кидет дене кертат кугушнен.

Жапын-жапын шижат тудын коржымым,

Паремдет, шум тораш лишемден.

Пу кидетым, авай, итак вожыл,

Копам дене мыят ырыктем.

Тыйын кид шыматен неле годым –

Илем шижын тачат чоныштем.

**1 вуд**. Южгунам кугу енат йонылыш лиеш. Амал деч посна кожгана. Тунам ме сырена. Лиеш тыгай? Лиеш. Но ме юзо мутым палена. Поро кумылан айдеме веле енын йонылышыжым ок шотло, а шке титакшым торла. Лач тыгай айдемым йолташат пагала, шочмо ават куанен онча.

А мом ыштыман, кунам аван кумылжо вола?

Туналтышлан Ю шомак-влакым палаш темлена.

- ку курыкат вик лапканеш,

Кунам шомак ты йонгалтеш ….. (Тау)

- Полеклем чыла мый, нал,

Кунам ойлет: …. (Вуеш ит нал)

- Каем гын порт гыч лектын,

Ойлен кодем:…. (Чеверын)

-Ава шула шула, кунам ойлем,

Кузе мый тудым …(Йоратем)

-Кунам эрдене мый ужам,

Ойлен колтем шыман ….(Салам)

**2вуд**. Юз омут гына огыл, пашаште полшымо аван чонжым куандара. А кузе те монгышто аваланда полшеда? А вы помогаете своим мамам? (Ответы детей) Кастене, паша гыч толмеке, авада диваныш возын каналтен кия, але, вольыкым ончен, кочкаш шолтен, портым эрыктен, пелйуд марте куржталеш? Шарныза, те гына тудын пашажым куштылемден кертыда.

3 вуд. Кунам ава йывырта? Теве нунын вашмутышт:

- кунам эргым але удырем эрдене школыш кайымыж деч ончыч вакшыштым поген, порткоргым эрыктен кода.

- кунам мыйын йодмем вигак шукта.

- кунам сайын тунемеш.

- кунам икшыве поро, мыйым умылен моштышо.

- кунам эргым але удырем ваштареш ок кычкыре.

- кунам эргым але удырем моктат.

- кунам йочам йодеш: «Авай, ноенат веет, мо дене полшаш?»

- кунам иктаж конкурсышто икымше верым налеш.

**4 вуд.** Ужыда, авалан пиалан лияш шукат огеш кул. Айста тугеже туняште эн лишыл еннам пиаланым ышташ тыршена.

А ынде шке мастарлыкна дене авана-влакым куандарена.

 Концерт номер-влак:

**1 вуд**. Ава деч кугу нимат уке. Туняжат ава деч туналын. Ида мондо тидым!

Чеверын! Пиалан да таза лийза!