***Подготовила учитель***

 ***осетинского языка и литературы***

***Кокаева Хатуна Зауровна***

**---**Уæ бон хорз æмæ нæм алæбон æгас цæут, нæ зынаргъ уазджытæ!

**---**Я поздравляю всех с древним святым праздником Джеоргуыба и желаю вам мира, радости и изобилия.

**песня**

**---**Ирон адæммæ, Нартæй райдайгæйæ æмæ абон махыл фæугæйæ, бæрæгбæттæй æппæты зынаргъдæр æмæ кадджындæрыл нымад у Джеоргуыба, æмæ уæ йæ хорзæх уæд.

**---** Уастырджи — покровитель мужчин, путников, защитник слабых и обездоленных, учитель молодежи. Осетин, где бы он ни находился, и что бы он ни делал, обязательно заручится поддержкой Уастырджи. За столом традиционно первый тост (обращение) произносится к Всевышнему (Стыр Хуыцау), второе к его посланнику Уастырджи.

**---** В пантеоне осетинских божеств святой Георгий — единственный, кто общается с народом, ведет такой же образ жизни, как простой горец. Он является посредником между богом и людьми. Место пребывания Уастырджи — небеса. Перед богом «Хуыцау» он заступается за бедных и обиженных людей и просит для них у него всяких даров.

**---**Адæм йæ фырбуцæн хонынц «Сызгъæрин Уастырджи», «Хъæбатыр Уастырджи», «Сызгъæринбазыр Уастырджи». У бæрзонд, фæтæнуæхск, хæрзконд урсзачъе лæг, бады урс æфсургъыл … Сылгоймæгтæ йын йæ ном нæ дзурынц, хонынц йæ «Лæгты дзуар».

**ПЕСНЯ**

**---**Уастырджи афтæ кадджын уыд нæ фыдæлтæм, æмæ йын азы иуæндæсæм мæй сæрмагондæй схуыдтой йæ номыл – Джеоргуыбайы мæй.

**---**Фæлæ йын уыцы мæйы дæр ис сæрмагонд бонтæ, сæрмагонд къуыри.

**---**Джеоргуыбайы бæрæгбон райдайы галæргæвдæнæй. Бирæтæ снывонд кæнынц гал, уæныг æмæ йæ хуыцаубоны акусарт кæнынц**. 8 –æм кълас** нын ирон фынджы тыххæй радзурдзæн.

**---**Бæрæгбоны алы хæдзары дæр скæнынц æртæ чъирийы æмæ бинонты хистæр йæ кæстæрты бафæдзæхсы Уастырджийыл, азæй-азмæ бинонтæ бæрæгбоныл æнæниз, æнæмастæй куыд æмбæлой. 3 чъири цы нысан кæны, уый тыххæй та нын лæмбынæгдæр радзурдзæн **5 кълас.**

**(Выступление Тамика Валиева** О, Джеоргуыба **-**  любимый праздник нартов. В каждом доме Нарты варили пиво к этому празднику)

**---**. Этот обычай сохранился и до наших времен. Подробнее о пиво нам расскажет **6 кълас.**

**---**Уастырджийы кувæн къуыри у æмæ уæ фынгтæ æртæ чъири æмæ нæртон бæгæныйæ цы нæ раихсиой уыцы амонд уæ уæд. Нæ фыдæлтæ дæргъвæтин бадт уарзтой æмæ-иу кувгæ дæр бирæ фæкодтой. Фæнды нæ байхъусын кæддæра не скъоладзаутæ та **кувын куыд зонынц.**

**---**Уастырджийы бонтæ æрцæуынц фæззæгмæ. Адæм бафснайынц сæ тыллæг, сæ хор. Ралæууы куывдтæ æмæ чындзæхсæвты рæстæг. Чызгæрвыстытæ æмæ чындзæхсæвтæ уæлдай арæхдæр вæййынц Джеоргуыбайы мæйы.

**---**Цины фынгмæ цы хойраг, нозтытæ æрцæттæ кæнынц, уыдон уыцы-иу æвæрд не ркæнынц. Дзагæй-дзагдæр фæкæнынц фынг. **7 кълас**  нын радзурдзæн иу ахæм хойраджы тыххæй- дзыкка.

**---**Мах стыр бузныг æстæм сызгъæрин фæззæгæй. Фæззæджы Джеогуыбайы бонтæй уæлдай ма мах бæрæг кæнæм нæ цытджын поэт, ирон æвзаг æмæ литературæйы бындурæвæрæг, Хетæгкаты Леуаны фырт Къостайы райгуырæн бон. **Ныхасы бар райдиан скъолайæн.**

**Танец**