**Лозівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів**

**Виховний позакласний захід**

***«Нехай звучать поезії і пісні струни вічні ,***

***бо у житті вони, як завжди,- нерозлучні!***

****

**Підготувала вчитель**

**української мови та**

**літератури**

**Каторож О.Г.**

**«Нехай звучать поезії і пісні струни вічні ,**

**бо у житті вони, як завжди,- нерозлучні!**

**Мета:** виховувати в учнів любов до поезії та пісні, родини, рідної мови; розвивати навички виразного читання поезії та прози.

**Обладнання**: відео матеріали, тексти пісень, легенда, вислови з Біблії, презентація.

**Слово вчителя** .

З добрим словом і гарною піснею вітаємо вас , дорогі гості , на нашому святі!

Споконвіків в Україні поезія і пісня були нерозлучні. Уста нашіптували чарівні перлини поезії, а серце творило з них пісню. Виколисані вербами, виплекані душею скрипки, викупані в любистку і м’яті , вистраждані лелечою долею творилися продовж віків струни душі української.

***Презентація «Сім струн»***

**Перша струна** – **Україна** - безмежне поле , засіяне зерном історії і заквітчане людськими надіями. Слайд 1

**Друга струна** – **наші обереги** – живі витоки мудрості й віри , які були захистом для людей. Слайд 2

**Третя струна** – **родина** – живе вогнище батьківської любові, щира молитва матері та благословення батька. Слайд 3

**Четверта струна** **– рідна мова** - цілюще джерело наснаги поета, сила духу української нації, мелодійна пісня соловейка. Слайд 4

**П’ята струна** – **українська народна пісня** – свята молитва, що очищає душу, хвилює, спонукає мріяти та любити. Слайд 5

**Шоста струна** – **кохання** – мов та пісня неосяжна та незбагненна , зігріває заморожені душі, входить яскравою зіркою в наше життя. Слайд 6

**Сьома струна** – **віра і надія** – вічні істини буття, таємне і незбагненне людської душі. Слайд 7

Нехай звучать поезії і пісні струни вічні ,

Бо у житті вони, як завжди , - нерозлучні. Слайд 8

***( 1-ша струна )***

*(Виходять ведучі ) Звучить Молитва за Україну (відео)*

**Ведучий 1.**

Є край, де найкращі у світі пісні, І цвітом чарує калина,   
Де сонечко вперше всміхнулось мені,   
Де дім мій – моя Україна!

**Ведучий 2.**

Під рідним небом жайворон співа,   
Я б рада знати тих пісень слова.   
Я слухала: співала та пташина   
Одне святеє слово - Україна.

**Ведучий 3**. На ріднім полі шепчуть колоски,   
Я рада б знати тихі їх думки.   
Я б слухала, як кожна колосина   
Шептала тихо слово – Україна.

**Ведучий 4**. У ріднім краї зелен гай шумить,   
Я рада знати, про що він мріє-снить.   
І чув, як кожна деревина   
Шуміла ніжно слово - Україна!

**Ведучий 1**. О Боже, дай повік любити край,   
Де квітка, пташка і зелений гай,   
Де вірна тій землі дитина   
Живе єдиним словом - Україна!

**Відео про Україну**

*(Виходять діти)*

1. Я Україночка від роду ,

Землі цієї я краплинка,

Я доля рідного народу,

Його дитина – українка.

2.Мій край чудовий — Україна!  
Тут народились ти і я.  
Тут над ставком верба й калина,  
Чарівна пісня солов’я.

3.Все найдорожче в цілім світі,  
Бо тут почався наш політ.  
Цвітуть волошки сині в житі,  
Звідсіль веде дорога в світ.

4.І найдорожча рідна мова  
Джерельцем радісно дзвенить,  
І мила пісня колискова,  
Чумацький шлях кудись зорить…

5.Усе найкраще і єдине,  
І радощі всі, і жалі…  
Мій рідний краю, Україно!  
Найкраще місце на Землі!

6.Я щиро так люблю усе навколо мене,  
Усе, що є й було багато сотень літ…  
Люблю чарівний ліс і житечко зелене,  
Увесь казковий, неповторний світ!

7.Усе мені тут рідне: і поля, й джерельця,  
Я міцно на своїй землі стою.  
Тепло своїх долонь і розуму, і серця  
Я Україні милій віддаю.

8.Ми дуже любимо свій край

І любим Україну :

Її лани , зелений гай,

В саду рясну калину.

9.Там соловейко навесні

Співає між гілками ,

Там ми співаємо пісні ,

Змагається він з нами.

**Пісня « Українці – ми!"**

***(2 струна )***

Ведучі 1. Обереги – наші давні і добрі символи , їхнє коріння сягає глибини століть.

Ведучі 2. Обереги – це наша оселя, усе . що в ній є, усе , що ми нажили , що одержали в спадок від своїх батьків та дідусів , чим збагатилися і освятилися :

Ведучий 1. Хатнім пожитком, дітьми, піснею.

Ведучий 2. Злагодою та суперечкою, добрим словом та далеким спогадом.

Ведучий 1. Материнською колисковою, бабусиною вишиванкою.

Ведучий 2. Чорнобривцями та калиною, налитим пшеничним колосом.

***Сценка***

***1 дитина*** *.* Розкажіть нам, матусю , як колись вибирали місце для хати.

***Мама*** *.* Добре, розкажу. Коли будували хату , то спочатку випікали чотири хлібини.

***2.дитина****.* А чому чотири?

***Мама*** *.* А тому сину, що хата має чотири кути. Хлібини ставили на те місце, де мала стояти оселя. На другий день дивилися: як не було сліду , то можна будувати сміло – буде на обійсті завжди вестися живність.

***1 дитина****.* А що буде, якщо хліб буде на місці?

***Мама***  Якби хліба ніхто не поїв,то не буде вестися худоба і всяке господарство .А де хліб поїли, то місце святе,- там можна хату будувати, її не обсядуть злидні.

***2 дитина*** А чому наша світлиця так багато прибрана рушниками?

**Мама** Рушники, моя дитино, добрі охоронці-обереги. Вони захищають хату від злих духів, ними пов’язували старостів та судженого .А ще хочу вам сказати, що по всьому світі нас,українців, впізнають по вишивці.

**2 дитина** А для чого вишивають сорочки?

**Мама** А ось послухайте легенду .

Колись на небі не було поділу на добрих і злих ангелів. Але та частина з них, що тяжіла до зла, намагалася робити людям на землі біди і страждання.  
Був час, коли багато людей забули Боже слово і жили в гріху. А злі ангели доповідали Богові, що всі люди на землі грішні, а тому отримали Божий дозвіл умертвляти всіх без розбору, на кому нема хреста. В однієї жінки померло від того 7 дітей, а лишився один мізинчик-син. День і ніч вона благала Бога пощади для сина, і він відкрив їй таємницю: «Виший дитині і собі хрести на сорочці, щоб ангели їх бачили. Але нікому не кажи, бо побачиш на очах смерть сина і сама загинеш”. Але жінка не могла бачити смерть чужу. Вона розповіла про хрести – обереги. А як люди не повірили, то зірвала сорочку тихо з себе й померла в усіх на очах. Відтоді люди вишивали сорочки, а з часом, окрім хрестів, на них з’явилися родючості, рослинні візерунки, інші символи християнської віри.  
  
 А тепер ходімо вдягати святкові вишиванки, бо вже час іти до церкви.

*(Виходять)*

Вірш Мов журавлі летять мої роки,

А я і досі спокою не знаю,

Я вишиванку мамину завжди,

До серденька до свого пригортаю.

Вона мене зігріє в холоди

Й залишу синові і дочкам.

Врятує Україну від біди

Свята, як правда – мамина сорочка

***Пісня* « Мамина сорочка »**

***( 3-тя струна )***

Ведучий. Як могутня ріка бере сили з маленьких джерел, так і наша українська культура збагачується маленькими родинами, сім’ями, їх традиціями і звичаями. Тому всім нам хочеться, щоб річка була повноводною, а велика українська родина – великою і щасливою.

Ведучий. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі. Хвилюємося ж до сліз, зачувши голос рідної матусі.

**Пісня «Мамині яблуні»**

Вірш Не журися мамо, що дихнула осінь,  
Й восени приходить трепетна любов,  
І гордливий місяць, і ранкові роси,  
Як колись, як вчора, хай чарують знов!  
Твоя радість світла дітям передасться,  
Озветься співом в дорогих серцях,  
Хай лиш справжнє щастя,  
Тільки вірне щастя,  
Прилетить у долю, як вродливий птах.  
Будь здорова, мамо!  
Будь прекрасна, мила!  
Ніжність солов’їну я тобі несу  
Дякую, що вірності і святості навчила  
І тримати правди вічну висоту!  
Не журися, мамо, що зустріла осінь,  
В ній калина дивна, як весна зорить  
І чарують зорі, і срібляться роси…  
Кличуть тебе, рідна, довго-довго жить!

**Пісня «** **Посіяла людям»**

*(Заходять два хлопці з обох боків сцени)*

1.Давно вже не був я у батьківськім краї,  
Де пахне дитинством усе навкруги,  
Де кожна стежина в лице мене знає,  
Де кожен куточок мені дорогий.

2.Злетіли літа, мов пушинки з кульбаби,  
Як вітром обірваний з яблуні цвіт.  
Лиш в снах недитячих все мариться зваба –  
За милим дитинством чкурнути услід.

1.Спливають у пам’яті роки минулі,  
Події далекі, а ніби живі.  
Що вчора було – те сьогодні забулось,  
А пам’ять дитинства у серці навік.

2.Давно вже не був я у батьківськім краї,  
І ось повернувся на рідний поріг.  
В дитинство ж своє лиш думками сягаю,  
Бо інших не знаю до нього доріг.

**Пісня « Проходять дні життя»**

***( 4-та струна )***

Ведучий Мово наша! Мудра берегине, що не давала погаснути зеленому вогнику роду нашого й утримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Ведучий Мово наша! Дзвоникова криниця на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють десь від могил магми, тому й вогненна така. А вночі купаються в тобі ясні зорі, тому й ласкава така.

Ведучий Ми не завжди уявляємо, яке багатство є в кожного з нас, не завжди помічаємо, не завжди цінуємо його, але без нього ми не можемо жити.

Ведучий Це наша солов’їна мова, нам рідна, як мама і тато, як та земля, на якій ми зростаємо.

**Пісня «Гімн українській мові»**

Ведучий З сивої глибини бере початок наша мова. Шляхи її розвитку – це тернистий шлях боротьби.

Ведучий. Терпіла вона, а разом з нею і її вірні слуги, ті сини України, яких не злякали Соловки, заслання і радянські катівні.

***(Звучить музика – реквієм.*** ***Виходять діти зі свічками)***

Згадаймо всіх, хто вмер за Україну,

Всіх тих, хто не дожив, не докохав.

Кого везли в вагонах на чужину,

Хто в більшовицьких таборах конав.

Хто день у день ніс хрест важкий до скону,

Хто йшов і падав, але знов вставав.

Хто не вернувся й досі ще додому,

Хто край свій ні не мить не забував.

Згадаймо мертвих і живих ще нині,

Хто Україну над усе кохав.

Усіх, хто в дальній і близькій чужині

Про неньку пам’яті не розтоптав.

**Презентація про українських письменників та поетів, які загинули в різний час за нашу неньку-Україну**

Вірш Боже милосердний, що на небі,

Українську мову збережи.

Всім, хто має в серці віру в Тебе,-

Об’єднатись в слові поможи.

Уклади в уста мого народу

Незнищенні істини прості,

Щоб ніколи рабству на догоду

Не збиватись з вірної путі.

Дай нам милосердя і терпіння,

До байдужості не доведи.

Від змертвіння і від запустіння,

Отче, збережи і захисти!

***( 5-та струна )***

***Ведучий.*** Здавна на нашім полотні історії переплелися два кольори – червоний і чорний. Так і в душі українця завжди поряд тужлива пісня журавля і весела задушевна пісня, бо наш український народ здавна співає і жартує, щоб там не було.

***Параска.*** *(йде і співає)* Від села і до села

Чутка вже пішла така,

Що в Лозівській школі нині свято,

Тут зібралося гостей багато,

Гарні пані є тут всі –

Хоч би встигнути мені.

(виходить на сцену)

***Параска .*** Подивіться на мене, ви бачите, яка гарна сьогодні. Впізнаєте це ж я, славетна баба Параска, завітала до вас.

***Палажка о***х, чуть не запізнилася. То город, то гуси, то кури, ледь у парикмахерську встигла. Добрий день , мої милі, добрий день!

***Параска .*** Боже , прислав Господь на мою голову бабу Палажку.

***Палажка.*** А бий тебе лиха година! Ох , чую Параска вже тут. Добрий день, Парасю!

***Параска .*** І вам того ж , коли не жартуєте.

***Палажка*** А чого ти така сердита?

***Параска .*** Вона ще й питає. Ох , людоньки, ви й уявити собі не можете, що ця клята Палажка мені накоїла. Раз мій рябий підсвинок уліз у Соловейків город, а мене тоді , на біду , не було вдома. Приходжу я додому , дивлюсь, а мій підсвинок висить на тину, покручений за задні ноги. Я до нього , а Солов’їна вже вибігла з хати на поріг. Як роз’ярить рота , як покаже залізні зуби.

***Палажка*** Ах ти , клята Параска. Та твій негідний підсвинок заліз у мій город та в мене всю цибулю поїв, жодної не лишив.

***Параска .*** А бий тебе, сила Божа! Це я не чула, відколи живу на світі, щоб свині цибулю їли. Представляєте, що вона мені після цього вкоїла? На моєму городі всю цибулю вирвала і жидам віддала. Я кинулась до неї, а вона стоїть на порозі, та сичить як та гадюка. Ох, прости мені Господи.

***Палажка*** А цур на тебе і на твого батька , з тою цибулею разом. Ой , люди добрі! Що мені на світі Божому робити! Не можна, не можна за лихими сусідами на селі вдержатися. Хоч зараз забирайся, пакуйся та вибирайся на кубанські степи. Дав же мені Господь сусідку – нічого й сказати. Боже мій! Та уже її, цю кляту Параску, обминаю, обходжу десятою вулицею, все одно зачепить. Якби я й під землею лежала, вона мене, капосна така, і там би знайшла.

***Параска .*** Агов! Вже наговорилась? Або хіба це не кумедія ? Оце що божого дня міряє Палажка свою різу – як не хворостиною, то поясом. А цього року , мабуть, зовсім здуріла: захопила мою різу та й вижала півкопи. Виходжу я з серпом на своє поле, дивлюсь, аж полукіпок вже стоїть. Ну хіба ж так можна? Взяла і поцупила в мене сіна копицю.

***Палажка*** Та треба мені твоє сіно! Та я його і бачити не хочу. Та тьху на тебе!

***Параска .*** Ах, це ти на мене тьху! Та я ж тебе зараз як візьму за чуприну та як брязну об землю, то очі твої повипадають.

***Палажка*** А я зараз як заверещу, як заверещу, як…

***Параска .*** Ой , дивіться від люті вже червоніє, як помідора стала.

***Палажка*** А ти , а ти Параско. Як візьму зараз тую кустурбаку. Ой, слухайте , я чого ці люди сюди прийшли? Скільки народу. Такі поважні.

***Параска .*** А ми лаємось з тобою. Ой , сором.

***Палажка*** Так давай же помиримось , вельмишановна баба Параско, бо вони на роботі будуть наші кісточки перемивати. А ми з тобою такі добрі, такі добрі.

***Параска .*** Файна твоя правда.

***Палажка***  Чи не краще було б нам гарну пісню заспівати?

***Параска .*** А давай -но цю.

**Пісня « Ой засвіти, місяченьку»**

***Параска.*** А мій покійний дід Панас, то вже такі розумні були, мало не весь «Кобзар» Шевченка напам’ять знали. От пам’ятаєш:

«Було колись в Україні, ревіли гармати,

Було колись запорожці, вміли панувати,

Панували, здобували і славу, і волю,

Минулося, осталися могили по полю….

***Палажка.*** Та щось ти, кумонька, про сумне згадала, давай не будем сумувати, бо здавна в нас годиться жартувати, веселитися та гарно співати.

***Параска.*** То ходімо вже.

***Параска і Палажка. (разом)*** Зі святом поезії і слова Вас щиро вітаєм,

Добра і здоров’я Вам гарно бажаєм!

**В і р ш**

Такого сплеску в музиці і слові  
    Вогню такого не передаси,  
    Нічим, крім пісні, посестри любові,  
    Криниці невичерпної краси.

Не раз плювали нелюди в криницю

І знову диво – дивнеє цвіло,

Неначе серце пісня запалила

Й воно звело орлині два крила.  
    Буває пісня тугою налита,  
    І туга душу наскрізь пропече  
    Бува така, що наче серед літа  
    Срібляста річка в синю даль тече.

А інша – мов висока тополина,

Що в синім небі радощів шука.

У ній яскрава славиться дівчина,

Що так хотіла бачить юнака.  
    Вона – любов, вона – печаль і втіха  
    Жива вода на виразки душі.  
    Поки живе – убереже від лиха  
    Понад стежками тихі спориші.  
    То вже здавен: лиш пісню розпочни –   
    Її підхоплять, аж у полі тісно...  
    Вкраїнський хліб тому такий смачний,  
    Що він завжди замішаний на пісні.

**Пісня «Друже зелен – луже»**

***( 6-а струна )***

**Ведучий 1.** Осінніми вечорами, коли плачуть небеса і падають зорі на похилені трави. Далекими стежками, серед незвіданих всесвіті блукає кохання. Мов та пісня, неосяжна і незбагненна, блукає воно. Як його знайти, як його покликати серед цих невідомих шляхів? Бо так і полине від тебе, не торкнеться до твого серця, заблукавши десь там у далеких степах, не залишивши тобі навіть споминів, лише гіркі сподівання.

**Ведучий 2.** Змінюються часи і влада, змінюється життя і людський світогляд. Але незмінними залишаються найвищі істини, незмінною лишається людська потреба любити. Нерозгаданою залишається таємниця душі, в якій незгасним вогнем горить священне і нездоланне почуття любові.

**Ведучий 1.** Поети пишуть про любов, як про троянди, квітучі і духмяні, а в декого любов , як сонячний ранок, як весна багато цвітна. У декого – як розпачливий зойк пораненого птаха. Згадаймо про Марусю Чурай……

**Дівчина :** **( *на фоні пісні « Їхав козак на війноньку»*)**Це дівчина не просто так Маруся,  
Це – голос наш, це – пісня. Це – душа.  
Коли в похід виходила бажава, -  
Її піснями плакала Полтава.  
Що нам було потрібно на війні?  
Шаблі, знамена, її пісні.  
Звитяги наші, муки і руїни  
Безсмертні будуть у її словах.  
Вона ж була, як Голос України,  
Що клекотів у наших корогвах.

**Гриць:** Коли я йшов, Марусю, у повстання  
Я твердо знав, що ти уже моя,  
Що це любов і перша, і остання,  
Що не знесе ніяка течія  
Мене у бік. Що я уже нікому,  
Нікому в світі так не поклянусь.  
Що з тих боїв, - з таких боїв – додому  
Я вже навіки інший повернусь.  
Бо вже таке підняв на свої плечі  
Такою кров’ю в битвах освятивсь,  
Що всі оті домашні колотнечі  
Мене вже не засмокчуть, як колись.  
Я перестав од матері сахатись  
Потроху так почав і прислухатись.

**Мати:** Хіба то дівка? То ж таке ледащо!  
Усе б співала. Боже упаси!  
Ми вже й без неї з’їхали ні на що,  
А з нею геть вже з’їдемо на пси!

**Гриць:** Отак і сталось. Вийшов я із хати  
Дядьків своїх узяв у старости  
І сам не знаю - щоб одну кохати,  
А другу в церков до вінця вести.

**Маруся:** Я завтра, сонце, буду умирати,  
Я перейшла вже мертвецьку межу  
Спасибі, сонце, пройшло ти крізь грати  
Я лиш тобі всю правду розкажу.  
Не помста це була, не божевілля.  
Людина спроста ближнього не вб’є.  
Я не труїла. Те прокляте зілля  
Він випив сам. Воно було моє.  
А найстрашніше, що пече як жога,  
Перевертає душу від жалю:  
Невірного, брехливого, чужого  
Огидного, - а я ж його люблю.

**Пісня Марусі Чурай ”В кінці греблі шумлять верби”**

У кожного в житті своя пора,

Коли душа відкрита для любові,

Для ніжності, поезій і добра,

Коли квітує в світі кольоровім.

В цей час кохання - вищий сенс життя!

За нього можна битися і вмерти!

Без нього не цікавить майбуття.

Кохання втрата - наче подих смерті.

Здається, живемо ми лиш цю мить,

Все, що було і буде, - то дрібниці.

Від щастя серце мліє і щемить.

Блаженство духу мариться і сниться.

Благословенні радощі земні!

Прекрасна

щирих пристрастей свобода!

Як злет життя - закоханості дні.

Перлина їх - любовна насолода.

Незрозуміло в цьому тільки те,

Чому одним лиш раз дано піднятись

До того раю, де любов цвіте?

А інші можуть що не рік кохатись!

Не варто ні хвалити, ні судить

Ні тих, ні тих. На все є Божа воля.

Бо з вищих сфер одним дається мить,

А вибраним - за щось -

любов як доля!

***( 7-а струна )***

*(Звучать вислови з Біблії про віру………)*

*Ведучий 1.* Віра – це щит, який перший приймає ворожі удари і зберігає в цілості зброю… Віра – це щит, що охороняє тих, які вірять не досліджуючи.

*Ведучий 2*. Воюють у нас помисли, - висуньмо наперед віру. Бунтуються в нас погані бажання, - закличмо на допомогу віру. І в трудних обставинах, і в нещасті будемо шукати потіхи у вірі.

Погано, коли рушаться надії,

Тоді втрачаєш сенс всього життя.

Темніють сподівання, гаснуть мрії,

І невиразно бачиш майбуття.

Погано всім, як покидає сила,

І перспективи жодної нема.

Відрубані, відтяті диво-крила,

Попереду лиш холод і пітьма.

Та не здаваймося! Нас так багато!

Борімося, поборемо тоді.

Й настане день, і буде наше свято,

В нас віра є і ми ще молоді.

Синівська є любов до Батьківщини —

Прибуде й сила із роси й води.

Усі ми діти неньки України,

І ворогів не пустимо сюди.

Ні! Окупантів більше тут не буде!

В нас воля є і ми в своїм краю.

А сила й міць в серця до нас прибуде.

То ж ми приблизимо мету свою.

Надія в нас ніколи не вмирає,

Вона нам світить і в часи журби.

Як сонце весняне нас зігріває

І закликає всіх до боротьби.

**Пісня «Будьмо, друзі».**

**Оксана Григорівна**. Пісня і поезія – то маленькі кринички нашої природи. Не поспішаймо їх переступити. Зупинімось і розважливо вдивімося в їхню глибінь, може, побачимо благородний лицарський образ свого предка, свого сучасника й духовну вроду нащадків.

Мені дуже хотілося б нашим сьогоднішнім заходом запалити у ваших серцях хоча б маленький вогник гордості за те, що ми - українці. Саме нам доводиться вивчати, берегти, шанувати і вивершувати те, що надбане нашими пращурами.

**Пісня «Я вдячна вам!»**