**Тақырыбы:** Ертегілер елінде

**Мақсаты:** Оқушылардың көркем тілін дамытып, сөз байлығын арттыру, функционалдық сауаттылығын дамыту, күнделікті өмірде пайдалануға тәрбиелеу.

**Сабақ барысы**

**Автор:** Анар

Ерте-ерте , ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауылдың жүні қызыл, құйрығы оның ұзын екен. Бір елде қаһарлы аяушылық білмейтін хан өмір сүріпті. Ханның бірнеше уәзірі болыпты. Сол уәзірлердің ішінде ақылды,сенімді, батыл уәзірі болыпты. Хан уәзірді ерекше жақсы көреді екен.Басқа уәзірлер бас уәзірді көре алмай ханға жамаңдап барады.

Қайыргелді **Уәзірлер:** -Хан, сізге айтар датым бар?

**Хан: Алиби**  - Датың болса айт.!

**Уәзір**: **Қайргелді,** О, менің асыл құрметті падишам бас уәзір қазынадағы барлық теңгеңі алып жалғыз қызың шетелге қыдыруға жібермекші.

**Алиби Хан:** - Не деген сұмдық! Қайда ол? Шақыртыңдар.

Анар **Автор:** -Сол ,кезде екі жеңдет барып бас уәзірді және қызың алып келеді.

**Алиби Хан:** - Бүгіннен бастап сені бас уәзір қызметінен алып тастаймын және өлім жазасына қиюға бұйырамын.

**Бас уәзір: Ислам** , - Хан ием неге,не үшін?

**Алиби Хан;-** Менің жарлығымды екі рет қайталамаймын.

**Қызы:** - Неге жазалайсыз?

**Алиби Хан: -** Әкеңді құтқарғын келсе шартымды орында.

**Қыз: Аяулым**  - Ол қандай шарт.

**Алиби Хан: -** Егер маған қызықты оқиғалар айтып берсең, ол оқиғалар менің көңілімнен шықпаса, әкең екеуің өлім жазасына кесілесіңдер.

**Автор:** -Уәзірдің қызы жайғасып отырып оқиғаларын айта бастайды.

**Еңбекпен тапқан тиын**

**Қыз: Аяулым**

Біреудің ерке ұлы болыпты,өзі жалқау екен.Сөйтсе де әкесі оны бағып-қағып,киіндіріп жүріпті.Ақыры кәрілік женіп,сырқаты күшейген қарт әйеліне айтыпты;

-Өмір бойы тірнектеп жиналған мүлкімді басқа біреуге беремін.Ұлыма ештеңе қалдырмаймын.Ол-жалқау.Барды ұқсату,табыс табу бұның қолынан келмейді.

Жаны ашыған анасы ұлына барып,он сомдық алтын береді.

**Анасы: Асем**

-Ымырт жабылғанға дейін бір жерде бола тұр,-дейді ол баласына.-Қараңғы түскен соң үйге кел.Содан соң мынаны еңбегіме алған едім»,-деп, әкеңе алтынды сыйлағайсың .

**Қыз:Аяулым**

Баласы шешесінің айтқанын бұлжытпай орындайды.Кешке алтынды әкесіне ұсынады.Алтынды шал лаулап жанып жатқан пешке лақтырып жіберіп:

**Әкесі: Болатбек**

-Бұл сенің еңбектеніп тапқан ақшаң емес,-депті.

**Қыз: Аяулым**

Ұлы жымиып күліпті де,түк айтпай шығып кетіпті.Қулықтан ештеңе шықпайтынын білген анасы;

**Анасы: Асем** -Біз әкенді алдай алмайтын көрінеміз,балам.Одан да ақшаны жұмыс істеп тап,-деп ақыл айтыпты.

**Қыз: Аяулым** Анасының тілін алған бала үйінен кетіп,апта бойы жұмыс істейді.Тапқан тиынын әкесіне әкеп береді.Қария тағыда алтынды отқа лақтырып жібереді де:

**Әкесі: Болатбек**

-Жоқ, ұлым, бұл да өз еңбегіңмен тапқан ақша емес, -

Бұған ұлы шыдай алмайды.Орнынан тұрып,жалыны бетті күйдіретін шоқтан жалаңаш қолымен ақшаны суырып алады да:

**Ұлы** -Әке!Мен тиынды апта бойы шаршап-шалдығып жүріп таптым.Сіз оны отқа тастайсыз.Мұныңыз қалай?!-деп айқай салыпты.

Сонда әкесі тұрып:

**Әкесі: Болатбек**

-Бұл ақшаны шынында да өз еңбегіңмен тапқан екенсің,балам.Көзім енді жетті,-депті ұлына.

**Алиби** Хан: - Жоқ осындайда әңгіме болама. Бұл ертегі маған мүлдем ұнамады.Себебі, жанып тұрған отқа қолып тығып ақша таба ала ма?

**Аяулым** Қыз: -Ендеше, ашуланбай ары қарай басқа оқиғаны айтып көрейн тыңдаңыз.Мүмкін,сіздің көңілізден шығатын шығар.

**Оқиға «Кішкентай кісілер»**

**Автор сөзі; Аяулым** Баяғыда бір етікші болыпты, Көк тиын ақшасы болмапты. Ақырында әбден кедейленіп бітіп, қос етік тігерлектей қана былғарысы қалыпты.

**Етікшінің биі және көрінісі** .

Етікші **Қазбек**

әйелі  **Асем**

**Гномик Ажар, Наргиз**

**Би: «Гномиктер биі»**

**Автор сөзі Аяулым :** Өзіне көмек тигізген кішкентай адамдарға алғысын осылай білдіріпті. Етікші одан әрі өзінің еңбегінің арқасында бақытты өмір сүріпті.

**Алиби** Хан: -Бұл, оқиға маған мүлдем ұнаған жоқ. Өмірде кішкентай адамдар болмайды! Ашуланады.

**Аяулым** Қыз: - Тоқтай, тұрыңыз менің оқиғам аяқталған жоқ. Келесі оқиғамды тыңдаңыз.

**Реклама**

**Қазбек Персин**

**Аяулым** Қыз: - Ары қарай тыңдаңыз «Үш ұл»

Екі әйел құдықтан су тартып тұр екен. Бұлардың қасына тағы бір әйел келіпті. Құдықтан тұсынан өтіп бара жатқан бір қарт де демалу үшін таяп кеп отырыпты. Үш әйел балаларын мақтай жөнеледі

**Аяулым**

* Менің ұлым батыр да, күшті. Төбелесе алса, ешбір бала оған шақ келмейді,- депті.

**Анель**

-Менің ұлым ән салғанда бұлбұлдай сайрайды.Ешбір баланың даусы оған жетпейді,-

Ал үшінші әйел үндемей тұра беріпті. **Камила**

**Анель, Аяулым**

-Сен өз ұлың туралы неге бірдеңе айтпайсың?- деп сұрапты екі әйел.

**Камила** - Не айтайын, баламның ешқандай ерекшелігі жоқ,-деп жауап беріпті үшінші әйел.

Әйелдер шелектерін суға толтырып, үйлеріне қарай беттепті. Әлгі қарт та бұлардың соңынан жүріп отырыпты.

Жолда әйелдер шаршаған соң, шелектерін жерге қойып, біраз әңгіме соғыпты.Қарт болса, бұларға сыңай қарап, бақылап тұрыпты. Осы кезде бұлардың алдынан жарыса жүгірген үш бала шыға келіпті.

**Дидар ,Асет**

Балалардың біреуі жолдағы тастарды аяғымен аулата теуіп ұшырып келе жатады. Мұны көрген шешесі қатты қуанып,көңілі көтеріліпті.

Екіншісі өлең айтып,ысқырып, өзінен-өзі құтырынып келе жатады. Мұны көрген шешесі қатты шаттанып, көңілі өсіпті.

**Асет**

Үшінші бала болса, жүгіріп шешесінің де баласының мұнысына шаттанып, көңілі өсіпті.

**Ерлан**

* Апа, әкел, мен көтерейін,-

Әйелдер қартқа бұрылып:

* Қалай, біздің балаларымыз сізге ұнады ма, қария?-
* **Анель, Аяулым , Камила:**

**Ералы:қарт** -Қайдағы балалар? Мен тек бір-ақ баланы көріп тұрмын,

- деп, қарт шешесінің қолынан шелекті алып, өзі көтеріп бара жатқан баланы нұсқапты.

**Алиби** Хан – Мен сендей баланы өсірген уәзіріме мың алғыс. Мына оқиға менің ойымнан шықты. Сендерді босатып, ат басыңдай алтын берем. Ал жала жауып өтірік айтқан уәзірлердің басын шапсын.

**«Шындық пен өтірік» биі**

**Анар:** «Өтіріктің құйрығы бір тұтам » дегендей уәзірдің ақылды қызы өтіріктің бетін ашып әділдік орнатыпты