**Тернопільська Українська гімназія ім.І.Франка**

Літературно-музична композиція

ІСТОРІЯ ОДНОГО ДИВОВИЖНОГО ЖИТТЯ

Підготувала

вчитель українськоїмови та

літератури

Л.І. Гарматюк

Тернопіль 2015

**СЦЕНАРІЙ до Дня ВЧИТЕЛЯ**

ІСТОРІЯ ОДНОГО ДИВОВИЖНОГО ЖИТТЯ

***E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG Звучить музика****,,,,,,* *(скорочено),,,,,,,,,,,,,,,,,, На сцені – темінь і лише промінчик світла обіймає центральний простір. Дівчатка у білій одежі розгортаються квіткою лілеї, а в ній –* ***Маленька Дівчинка*** *– образ майбутньої вчительки, яку боги наділили дарами, Господньою ласкою – виховувати і навчати дітей…(****танець-розкриття Лілеї****)(Звучить* ***колискова, танець сну****) E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG*******

*Спить маленьке дитя і бачить свої мрії.*

*E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG АНГЕЛИ (відео)"Найкрасивіша ..."*

***За лаштунками голос****(САША ПАПУША)*

- Ця дитина в майбутньому стане тим Сівачем-світочем, який запалить серця людей Світлом, Мудрістю, Досвідом, Знаннями, Вірою, Надією, Любов»ю. Їй даровано Божий Господній Дар – любити дітей, жертовно навчати й плекати найдорожче – майбутнє, тих, хто далі житиме, навчатиме інших, мріятиме... Благословляю Тебе, дитино, “найпочеснішою під сонцем“, ласками Господніми для майбутнього нелегкого ремесла – художника, скульптора ЛЮДИНИ…“І найкращі з-поміж людей нехай будуть **Учителями...“**

**Учителям**

Блаженний день, коли зробив ти вибір

Служінню дітям присвятить себе:

Нагодувати їх духовним хлібом,

Зерно в душі посіяти святе.

Хто сіє і хто жне — радіти будуть разом,

Але без сіячів не буде зовсім жнив.

І вивчена з дітьми одна біблійна фраза

У їх житті багато зробить див.

Підручники, конспекти і малюнки,

Журнали, списки, бесіди, батьки,

Проблеми, навантаження, стосунки,

Сміливі мрії й перші помилки —

Учительським все серцем пережито

У мріях, у думках, у почуттях

І Господу розказано в молитвах,

І все це стало напрямом життя.

Дитяче серце — у твоїх долонях,

Допитливе, відкрите і просте,

Тобі довірив Бог його наповнить

Святим зерном, що згодом проросте.

І стане нивою зеленою з роками,

І принесе багатий урожай!

Ти сій і там, де не земля, а камінь,

Сій щедро і тоді, коли буває жаль.

Твої усі недоспанії ночі —

Це кожної дитини майбуття.

Коли на тебе схожим бути хтось захоче —

Ти недарма прожив своє життя.

Якщо ти ще не бачиш результатів,

То май тверду у серці віру в те,

Що Бог завжди буде благословляти

Усе те добре, що посіяв ти в дітей.

Живи, як вчиш, учи, як Боже Слово,

Люби свій труд, як найцінніший дар,

Ти для дітей — як зірка світанкова,

Вони для тебе — як святий нектар.

Ти особливий трудівник у Бога,

Ти вибраний із тисячі один,

Щоб показати дітям ту дорогу,

Яка веде в Новий Єрусалим.

І ти не маєш права не радіти,

Не бути вдячним Богу без кінця,

Що присвятив себе служінню дітям

Єдиного Небесного Отця.

***Лариса Козинюк,  
м. Вінниця***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вона — учитель за покликанням; її не можна уявити собі ніким іншим . Учительство стане її ремеслом, життям, поживою. І не дивно, що вчительська справа стане у неї вільним мистецтвом.  Ця дівчина на всіх своїх учнів накладатиме печать свого духу! Як вона знаходитиме своє щастя в навчанні, так можна вважати щасливими тих, хто в неї навчатиметься і шукатиме Істину! Нехай береже Тебе Твій ангел-охоронець...(благословляють)  ***Дівчинка****(***звучить уривок "АНГЕЛ**", Івасюка*)*  Господи! Ти мене так безконечно полюбив ! Тож благаю Тебе, щоб я чимраз більше зростала у любові до Тебе і все старалася виконати Твою святу волю...  Ти маєш щодо мене свої наміри, подай ж мені світло, щоб могла їх пізнати, подай і ласки, щоб я могла з ними жити аж до остаточного спасіння моєї душі...  Нехай у кожній хвилині, добрий Ісусе, моя душа злітає до Тебе, нехай моє життя буде одним нерозірваним почуванням Любові до Тебе!  **Ведучий:**  Усяким людям усякі дари:  Одному–– ясний сильний ум,  Що не знаходить у світі пари;  Другому–– рій крилатих дум,  Що, мов орли, летять за хмари ;  Ще іншим––руки золоті:  Що очі бачать, руки вміють  Який же дар дістали ті,  Що так дітей учити вміють?  Мені здається, в скарбі тім  **Любові найбільше дісталось їм**  **(**Дівчинка підходить до годинника і замріяно перегортає стрілки годинника; світло переміщується в центр)  E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG **Дівчинка- учителька замріюється:** **E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG(звучить відео "Вічність)**  ***Увага переноситься на сцену, де засідають БОГИ:***  *1* Учитель! Слово ж яке!.. Учитель! Легко сказати! Учитель — це перша людина. Майбутнє наших дітей, нашого народу — в руках учителя, в його золотім серці. Треба б, побачивши його на вулиці, за п'ятдесят  метрів  шапку скидати з поваги до нього   |  | | --- | | 2 Великий той учитель, який проймається справою, якої навчає. |   *3.* За краще служити вихованню юнацтва, заявляючи, що більш корисний державі той, хто зробить багатьох здатними управляти  державою, ніж той, хто управляв нею сам.   |  | | --- | | 4 Учитель стає на місце кращого батька, кращої матері. Він підхоплює з їхніх рук нитку виховання в тому місці, де вони вже не в змозі продовжувати. | | 5 Вихователь! — Яка висока потрібна тут душа!.. Воістину, щоб створити людину, треба самому бути або батьком, або більше, ніж людиною. | | 6 Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту. Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух... | | 7 Наші вчителі мають бути певні, що вони поставлені на високо почесному місці, що їм надано чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під сонцем.  **(виходять ведучі**) |   *E:\Люба\Mama\__1_~1.PNGмелодія осені(кліп)*  **Ведучий:** Як нездоланну гору, як незриме дно, -  Шукають Істину люди в житті давно:  А вона така - що й не знать, яка, і де її  В світі шукати?  Яким її іменем тут, на землі, називати?  Називає кожен за власним бажанням:  Правдою, Величчю, Славою чи Коханням,-  А вона нізвідки дивиться іронічно:  То кривди, то глуму, то зради земне явивши обличчя.  Може, вона - лиш дзеркало потаємного, -  Світлого в світлому серці, і в темному - темного? |

*ДІВЧИНКА:*

*Я неодмінно стану вчителем. Це мій дар і покликання! (****Перегортає диво****-****годинник і сідає у ложе)***

*І приходить Душа, щоб крізь терни дивитись у небо,*

*І сама лиш вона розуміє тих мандрів потребу.*

*Бо лиш тут, на землі, відкриваються Раю ворота.*

*Бо лиш тут для Душі найсвітліша судилась робота,*

*Бо лиш тут солов"і сповивають її так дбайливо,-*

*Бо лиш тут, на землі, відкривається Істини Диво...*

ВЕДУЧИЙ: E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG( "Осінній сум")

УЧИТЕЛЬСЬКА ДОЛЯ… Все починається змалечку: любов до батьків, до природи, до Батьківщини, до роботи і навіть до життя, але любов до навчання починається з перших кроків в школу, з першого дзвоника, з перших розповідей рідного вчителя про наш дивний і мальовничий світ, А вчитель - це наш провідник у життя, який слідкує за тим, щоб ми не заблукали або раптом на впали.

**ДІВЧИНКА**\_ВЧИТЕЛЬКА(мал):І я була школярочкою...Привели мене у перший клас, мов те горобенятко... у Школу радості для учнів, спокою для батьків, творчості для вчителів...Ви плідно та успішно працювали Багато років і десятиліть, та визнання і слави не чекали, Творили чесно кожну мить (**Діти дарують квіти першим учителям)**

**ВЕДУЧИЙ**:У слові "вчитель" - все життя і мрії,

Політ душі і веселковий цвіт

Найкращі помисли, свята любов, надії

І вчитель сам - це неповторний світ...

**ВЕДУЧИЙ:** Учитель знає, що її чекають учні, яким вона буде дарувати свої знання, тепло й увагу. Кожного ранку їй назустріч наввипередки біжать, штовхаючи один одного, дітлахи. Вона, звісно, розуміє, що її люблять, чекають. Це і є велике недосяжне вчительське щастя. А ще -вчителю потрібна свобода, високе небо, вільний політ і вірне кохання ..

(Дівчинка **перегортає годинник Часу, до неї підходить старша дівчинка, передає коронку-діадемку і перо, промовляючи:**

***ДОРОСЛА дівчина***: А я подорослішала і покохала.. Я закохалася - і моя душа стала птахом. Вона сягала неба. Та часом, як у житті буває, я падала, та крила знову просили висоти...(перекладає стрілку)Пізнай себе - і ти пізнаєш світ:Відкрий себе, прости і полюби, Нехай любові чисті голуби Завжди виносять серце у політ...

E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG(звучить "**Вільний птах") і виконується танець.**  
E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG"Волшебная музика"(**кліп)**

***ВЕДУЧА:*** З давніх-давен людина прагнула пізнати світ,

І тисячі “Чому? Як? Звідки?” В неї виникали.

Тому зверталися до тих, хто міг це якнайкраще пояснити,

І “вчителями” їх про себе називали.

А згодом хтось, здається, Аристотель,

Учені бесіди проводив як дозвілля.

Тож і назвав цю справу просто: **школа.**

Ось так освіти розросталось гілля.

***Учениця.*** А що тепер учитель?

Як там школа?

Гадаю, варто нам з минулого почати,

Щоб роздивитись здалеку освіту,

А вже тоді – й майбутній шлях її передбачати.

**(*Тут звучать музичні заставки*)**

(*Сидить Аристотель і розмірковує. Одяг відповідає періоду життя Аристотеля*)

***Аристотель*.** Здається, сьогодні більшість учнів зрозуміла: Земля – центр світу. Вона холодна й волога. Повітря – тепле й вологе.

Ху, від цієї вологості й сам уже я впрів. Проте, гадаю, кожен учень мою науку зрозумів. Чекайте, по-моєму, чиїсь там очі за колоною ховались?... Невже хтось знову хитрував? Мабуть, бідака. Та знаю я напевне, що буття свідомість визнача. Свідомість… Яка ж вона буде у того, хто прийде в мйбутньому в життя...?(*З’являється Муза, на ній відповідно білий одяг*.)

***Муза.*** Що, Аристотелю, знов філософствуєш на самоті?

***Аристотель*.** Та думаю про те, чи правильно науку викладаю і чи моя ця школа буде далі жити? І чи зберуться мудрі в школі вчителі, щоб мої мислі, мою справу все вперед вели?

Ох, жаль мені, що не живемо довго ми на світі, що довго світом не судилось людям керувати.

А як цікаво: куди ж нас розум приведе, як вчитимуться наші діти?

Хотілось би, звичайно, кожному вчителю пізнати?

***Муза.*** Дивак ти, Аристотелю, коли вважаєш, що в майбутньому не буде таких мудрих, як і ти, вчителів.Та ще нащадки посміються з твоїх наївних поглядів і слів, що, чула, перед цим ти тут наплів: “Вода – холодна й волога…”Сміх та й годі! Невже такі знання якомусь учневі стануть колись у пригоді? (*Подумавши.*) Давай тобі мандрівку в часі я влаштую!Побачиш світ, який ти зрозуміть і пояснить хотів, через… ну, кільканадцять там віків.

E:\Люба\Mama\__1_~1.PNGВЕДУЧИЙ *(****Осіннє натхнення) Муза***  *перегортає сторінку)*

*(Інший час. Школа, йде урок. За ним збоку спостерігають Аристотель і Муза.)*

***Учитель.*** Діти, отже, що таке повітря?

***Учениця.*** Це те, без чого неможливе наше життя!

***Учитель.*** Яким воно буває часто?

***Учень***. Сухе, лагідне, прозоре, а загалом – тепле й вологе.

***Учитель***. Ну й молодці ви в мене, діти! Як учителю від цього не радіти!

(знову зміна в часі)

***Аристотель*** *(до Музи, стиха).* О, а я тобі що казав? Повітря - тепле й вологе! Бач, як наука моя йде. Й через віки нічого не змінилось, лиш краще в пам’яті людей відклалось і закріпилось.

E:\Люба\Mama\__1_~1.PNGВЕДУЧИЙ (**Вальс дощу)**

Упав туман осінній на гілки.

Росою став і скрапує поволі

.І так нечутно, легко із руки

Листок осінній опадає долі,

Де іній ліг кристалечками солі,

Немов на душу всі мої роки.

Упав туман осінній на гілки...(**Перегортає годинник)**

**ВЕДУЧІ: (**дуже загадково**)** У кожної людини є два береги –– один, від якого вона відпливає і другий, до якого неодмінно причалить. На цій довгій дорозі зустрічається чимало інших—Берег Надії, Юності, Любові…Такий собі життєвий падолист. У кожного вчителя все це було..

**Дівчина**: Так.. Я вже у дорослому житті. І перше падіння - зрада!

" Душа моя обпалена, і як ти ще жива? Як страшно знати правду без прикрас!"

**Ведуча (Дівчина**):"*Осіннє натхнення*":

Закохалась калина -маленька пустунка -

У грайливого вітра, що коси чесав,

Усміхалася ніжно, ловила цілунки,

Бо не знала багряна, що той жартував.

Від кохання дедалі ставала миліша:

Кольорів на листочках вже цілий розмай!

Тільки б вітер жаданий вертався скоріше

Після того, як кидав звичайне:"Бувай!"

І чекала красуня та все чепурилась,

Одягнувши на груди разочки намист...

А діждавшись коханого, стиха журилась,

Коли той обирав позолочений лист.

Вже потріпано коси - і вітер жорстокий

Не цілує, як вперше, а руки лама.

Що ж ти робиш? Постій, зупинись, сизоокий!

Я ж тобі всю красу молоду віддала!

Та не слухає буйний, а все шаленіє ,

Ніби хоче зірвати всі кетяги вмить...

...Так бува й у житті: коли серце німіє

І від зрад та обману нестерпно болить...

Заспокойся ,калино, не слід побиватись:

Пройде час -забуяють листочки нові,

Тільки вірити треба й завжди сподіватись,

Що існує взаємна любов на землі...

**"А може... ти**"(діти танцюють парами : на сцені танець Кохання)E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG

**Дівчина - вчитель(перегортаємо стрілку)**

Стежки, стежки Мереживом снуються

Нема ім ні початку ,ні кінця Вузькі, широкі -

Всі в одну зіллються ,В оту дорогу,

Що звемо життям...Та про одну намНе забуть ніколи,

Хоч ій уже Не буде вороття:

Оту стежину, Що вела до школи -Від рідного порога В майбуття...

**ВЕДУЧИЙ**І все ж , хоч би де зустрілися людина на цих почасти нетривких, мінливих берегах- пристанищах, їй неодмінно світитиме далеким вогником–– Берег дитинства, родинне вогнище, –Шкільний берег ..

***ДІВЧИНА-УЧИТЕЛЬКА****:* Пам"ятаю, коли вперше ступила на поріг класу: дикий трепет серця, окриленість, хвилювання і - очі.., очі дітей:

Блакитні та сірі, карі й зелені,

Дитячі очі приходять до мене.

Наївні та щирі, нафантазовані,

Вносять у світ цей краплі прозорості.

Такі непідкупні дитячі серця!

Чисті, як помислі Бога-Творця,

Віддані всім, до любові відкриті,

Світлом та радістю духу омиті*(****перегортає стрілку****)*

**Ведучий:** Саме до них лине душа ваша щоднини , дорогі вчителі**!**– Наша школа №27- наш другий дім,та сьогодні треба згадати тих, хто полинув у далекі світи, за далекі краєвиди *,бо стали лелеками*

**ВЕДУЧИЙ:** Учителю! Свята і праведна твоя дорога,

І ти на ній чимало літ!

Ти справжній вчитель - це від Бога!

І ти не йдеш - летиш у світ!

**ВЕДУЧИЙ:** Посріблились коси у моєї школи,

Десь у вас сріблинки в косах забрелись...

І калина плаче гронами-сльозами,

Бо не всі сьогодні в кетяг заплелись..

***(відео "Лелеки")***

**Ведучі**Школо рідна! Квіти ці тобі,

Щоб не гасло сонце у журбі,

Кожну крапельку душі до дна,

Щоб ніколи не була сумна!

**Ведучі**

Вже понад 20 років гасне літо!

Скільки зроблено, відболено, прожито.

Це тобі вірші життя складає,

Бо дорожче школи не буває

**Дівчинка перегортає Годинник**:

Життя - театр, і всі ми в нім актори!

А хтось засвічує небесні ліхтарі,

хтось водить кола сонячні вгорі,

хтось все у світі змінює щомиті -

і не дано тобі Його узріти...

**Ведучий:** Ми –– учні(2014) року–– «діти-випускнички» . Рідна школа 11 років тому вперше відчинила двері нам, першачкам, і повела у незвідану країну Знань. Це ви, наші вчителі, з теплих маминих рук взяли нас і повели в шкільне життя!

**(До зали входять діти-батьки у білих фартушках і бантиках)**

**Батьки**

Вчительці букет підношу я

Вам спасибі, вчителько моя,

За безсонні ночі і турботи,

За одвічні вчительські клопоти

**Учень2**

За слова,що піднімають з болю,

І за радість щиру пізнання,

За любов і за міцні знання.

*(Дітки дарують айстри ,кульки)*

*Учень3*

У першу неділю жовтня

У вас–– професійне свято

Сюди ми прийшли сьогодні

Сердечно привітати.

Учитель –– це наша совість,

Взірець у житті єдиний

Без нього життєва повість

Не пишеться у людини.

Не має свого він часу

Життя його –– тільки школа

Учитель–– це дружні класи,

Учитель– це така доля!

**Ведучий:**Із радощами і болем

Від перших повчальних кроків

До випуску й атестатів

Одинадцять довгих років .

Для нас ви ––як мами і тата .

Душевні ви ,справедливі,

І тим ви нас завоювали,

Що до наших проблем чутливі.

Хай буде день цей безхмарним

У ваше прекрасне свято,

Працюйте ви не марно

Тож можете святкувати **(Кидають кульки в зал)**

**Ведучий:**

А ми, вихованці ваші,

Щоб усмішка у вас не згасала,

Учитися будемо краще,

На «12» –– таке в нас гасло

ВЕДУЧИЙ: А тепер - погода наступного року!"

**ТСН "ПОГОДА"**

***До нас завітала телепрограма "Погода на завтра****"*

*1 У 2013-2014 навчальному році очікується пермемінна погода, коли сонячні дні чергуватимуться із дощовими. А ті переходитимуть у грозові, штормові, а деколи навіть в ураганні.*

*2 Кінець серпня позначилась задушливою атмосферою нарад, засідань та педрад, які розходяться градом владних вказівок, політичних угор, рекомендацій добровільно-примусових, положень та настанов...(СТ.62):*

**ДЗВІНОК** Сценка "Підмет і присудок"ДЗВІНОК

**Танец**ь-сюриприз

**Учень**: хай кожен день до вас приходить радість,  
  
і довго десь блукає старість,  
  
хай щасливо вам живеться,  
  
хай радість рікою ллється,  
  
щоб ніколи не старіли,  
  
і душею молоділи(**Танок від учнів)**  
  
 **(Звучить фонограма)**  **Ведучи**й:доброго вечора вам, дорогі глядачі! У прямому ефірі Тернопільське телебачення пропонує вашій увазі терміновий   
  
випуск ТСН - Тернопільської служби новин про головну подію тижня - мандрівку в Одесу. Саме на берегах сонячної Одеси відбулася зустріч із Міністром освіти Італії!  
  
А зараз ,спеціально для ТСН, пряме включення з Одеси!

(демонструється відео)

Вихід директора-султана

***УЧИТЕЛЬКА-ДІВЧИНА***

***Ось так і минають шкільні роки: перший клас, дитинство, юність, студентські роки педагогічного з практиками у школах... Отака історія одного дивовижного життя***

**Дівчина-учитель І знову ми у школі, де трапляються дива !Саме тут ми можемо мандрувати в часі, зустрічатися з персонажами різних художніх творів. І ось до нас завітав "Сорочинський ярмарок":**

А то й полікуємо та взнаємо, що на серці вашому та у голові!

(***Гра за музичними замальовками****)*

*Цигани:*  
При входi в школу є вiкно,  
i хто ж його не знає,  
там наш директор, як в кiно,  
шкiльне життя спостерiгає:  
чи хто уроки прогуляв,  
чи хто цигарочку \*стрiляв\*,  
потiм розкаже вчителям,  
а вчителi розкажуть нам...  
  
Але в щоденнiй суєтi,  
i це вiдомо всiм давно,  
знаходить час десь для розмов,  
До речi,про любов i про кiно  
i зазирнувши у майбутнє,  
не забувайте й ви про нас!  
Долати перешкоди помагайте повсякчас!

Директор у школi - фiгура центральна  
Як кажуть в народi - всьому голова!  
Директор на мiсцi - то й школа у шанi,  
i як вiн скерує - так пiдуть дiла.

Особi такiй - побажання сердечнi:

аби не болiла йому голова,

щоб тиск був у нормi, здоров\*я доволi,

а школа у мiстi - найкраща була.  
Збувались щоб вчасно всi задумки й мрiї,  
щоб в школi життя вирувало весь час,  
щоб бiльше досягнень було, бiльше дiї,  
звичайно,щоб справдились нашi надiї.

АЗА Здрастуйте,голубоньки, здрастуйте, соколики,

Та дай вам, Боже. щастя й доленьки

РОЗА: Діток,як квіток, розумних, веселих,

Машину шикарну, комфортну оселю.

Роботи легкої, зарплати -отакої

*(Підходить до завуча)*

Ану,красунечко, позолоти ручку,

Всю правду скажу, ні слова не збрешу

Бачу, голівонька в тебе - світла, до дітей привітна.

Усюди порядок і лад

Такий завуч в школі - ну справжній клад.

Ой, є на тобі "зглаз",

Бо часто пишеш ти наказ

Ну це не страшно, послухай мене, І лихо тебе стороною мине.

Зранку на роботу прийшла,

У дзеркало через плече подивись,

Два рази посміхнись,Оком моргни три рази,

і не причепиться до тее ніяка зараза.

Ось тобі чарівне дзеркальце, від серця відриваю, та для такої красуні нічого не шкода (дарує люстерко)

АЗА(*підходить до завуча з виховної роботи*).О,чую

надзвичайно сильну ауру,

Не інакше - дама пік!

Начальниця - це зразу видно,Посада, в тебе, скажу незавида,

Не зебру смугасту робота подібна,

Пошана і квіти - смужка біла,

Усюди встигаєш - щаслива й моторна,-

І раптом проблеми- смужка чорна.

Із міськвно дзвонять і грима директор,

Завал на роботі, уроки, конспекти...

Дам цінну пораду тобі, дорогенька,

Ти не хвилюйся і виспись ганенько.

Робота - не вовк, як відомо,

А найголовніше - погода удома.

А щоб завжди кругом встигати,

Ось подарунок -веселий будильник.(Дарує будильник)

E:\Люба\Mama\__1_~1.PNG

*Лаврін.* Карпе, а чи ти знаєш ,що сьогодні **День учителя**?  
*Карпо*. Ет, не нагадуй мені про школу - добре, що вона вже за нами.  
*Лаврін.*Ну невже тобі не хочеться згадати згадати наших учителів?  
*Карпо.*І навіщо їх згадувати –ще присняться!  
*Лаврі*н. А пам’ятаєш, яка у нас була **мовнич**ка ? Як Івана Франка напам’ять читала?  
*Карпо*. Ага,а потім задавала вчити напам’ять по три вірші на один урок!А розкажеш, то почуєш : « Без інтонації ,не артистично – не можу поставити високої оцінки».  
*Лаврі*н. А **зарубіжна?** Я до сьогодні пам’ятаю ,як вона переказувала «Червоне і чорне» - дівчата плакали.  
*Карпо*. Так,і мені було не до сміху ,коли вона казала : « Не прочитаєш усіх томів «Війни і миру» - доведеться подумати ,бути чи не бути тобі в одинадцятому класі».  
*Лаврін.* А **німкен**я? Як зайде до класу ,як скаже : « Гутен таг!» - аж серце радіє!  
*Карпо*. А потім викличе до дошки – і нема чого радіти –всі артиклі з голови повискакували!  
Л*аврі*н.А а**нглійчанка**? «Сит даун!Ху іс дюти тудей?»   
Карпо. Ага, з англійських фраз мені найбільше запам’яталася фраза: « Гов аут! І без батька на уроці не показуйся»!  
*Лаврі*н. А пам’ятаєш нашу **математичку?** «Квадрат різниці дорівнює…»  
*Карпо*. Пам’ятаю ,що у неї неможливо було списати ,і я за контрольні постійно отримував одиниці.  
*Лаврі*н. А **фізичка**?Як вона доводила формули і ні разу не заглядала в конспект!  
*Карпо*. А коли я на лабораторній замкнув електричне коло так, що півсела надовго залишилося без світла,вона довго доводила нашому татові , що мені не місце в школі!  
*Лаврін*. А якими цікавими були уроки **географії**!Де ми тільки не побували в уявних подорожах!  
*Карпо*. А коли я схотів відбути не уявну подорож ,а справжню , то мене зняли з поїзда і припровадили до села у супроводі міліції.  
*Лаврін*. А пам’ятаєш **історичку**?Як вона сипала датами ,іменами і ніколи не помилялася!  
*Карп*о. І мені тато всипав ,коли я на історії сказав , що не брав Бастилії і не знаю, де вона знаходиться.  
*Лаврін*. А вчителька **біології** ? РНК,ДНК,велике і мале коло кровообігу.  
К*арпо*. До сьогодні пам’ятаю ,як бігала моя кров у певному делікатному місці після того ,як я запропонував провести практичну роботу з теми: « Статевий акт», і ботанічка викликала до школи нашого батька.

**Лаврин** А ну , хлопці, до мене! Втнемо учителям народної педагогічної!

(Хлопці співають ,а трохи пізніше сучасний танок)

**"ІЗ сиром пироги**"

**(Діалог баби Палажки та Баби Параски , аукціон речей)**

Серед розмаїття школярів,

Серед колективу вчителів

Звістка така радісна пройшла:

На рік ще наша школа підросла.

Вищі стали в школі дітлахи,

У вирій здійнялись випускники

І пішли в незвідані світи.

*(Виконуємо пісню"Незвичайний сьгодні день")*

Учень:

**УЧИТЕЛЮ**  
Мій любий учителю, ти вчив мене  
І вів у край незвіданий і сповнений краси.  
Ти дав мені, що міг, вогонь той не зітлів,  
Що був розпалений у серденьку тобою.  
  
За руку взяв і вивів в дивний світ,  
В країну знань і незбагненних мрій.  
„Дивись!” – сказав і розгорнув ту долю –  
Сторінки книжки чарівні...  
  
Нема кінця і краю захопленням душі  
,Дитячим сподіванням, надіям, вірі і красі.  
Тож розпали вогонь сильніш, залиш  
Глибокий світ пізнань і вдячність невимовну.  
  
Мій любий вчителю, ти тільки знай:  
Любов до тебе житиме завжди,  
У будь-яку годину, будь-де ти пам’ятай:  
Закладений тобою скарб в нас житиме віки.  
  
**Учениця:**

**ВЧИТЕЛЮ**  
О, вчителе! З тобою разом,  
Пройшов я всі дороги знань!  
Від математики до мови,  
В країні лексики й рівнянь.  
В країні формул, знаків, слів,  
Так сильно той вогонь горів!  
  
Вогонь пізнання і наук,  
Й моїх важких щоденних мук,  
Коли знання я здобував  
І відпочинок забував.  
  
І цей вогонь продовжує горіти  
Знаннями й силою мети  
До чого вчили мене йти.  
Цього я вже ніколи не забуду  
І буду в сердці берегти.  
І буду згадувати всюду  
Тебе,я,вчителю,завжди.

**Учні:**  
**ЛЮБИМ НАСТАВНИКАМ**  
“Ваше тепло в серцях пливе струмками,  
І зігріває сонцем навесні,  
І проростає ніжними ростками,  
Що пелюстками вдячності цвітуть.”  
(Наталя Квітка)  
Завдяки кому ми навчилися читати? Хто навчав нас з початкових класів грамотно писати? Хто вказує на наші помилки і як ми, іноді, ображаємося за це? Так, це вчителі. Саме їм належать зауваження, на наш погляд цілком безглузді, щодо шкільної форми, поведінки на уроках… Але поганих вчителів не існує. Всі вони намагаються навчити нас добру, розуму, закласти в нас оте зернятко людяності, взаєморозуміння, допомоги, щоб в майбутньому воно проросло і зробило з нас справжніх людей з великої літери.  
Все чисте й мудре – від учителя. Педагоги формують у нашій свідомості поняття про життя, допомагають розрізняти де добро, а де зло. У нашій школі працюють люди, слова яких мають прихований, філософський зміст. Це інтелігентні, освічені, виховані особистості, які вказують на помилки лише для того, щоб у подальшому житті ми не допускалися їх. Учителям притаманна така риса, як проникливість. Вони бачать і коли учень не готовий до уроку, і якщо щось турбує підлітка. Вчитель знаходить дороги до найпотаємніших куточків дитячого серця. Вислухає, дасть гарну пораду, заспокоїть теплим словом і подарує щиру усмішку, що лине із глибини душі.  
“Несуть Вам діти з дому болі,  
Несуть неспокій і зневіру, й гнів.  
А Ви спроможні заспокоїть,  
Знайти багато добрих слів.”  
(Наталя Квітка)  
Кожний із нас закінчить школу, піде у інше, доросле життя. Та головне, щоб ми, учні, не забували своїх наставників, цінували їхню працю.  
Отож, нехай робота приносить Вам тільки радісні емоції. Здоров’я, успіху та натхнення Вам. Сердечно вдячні за Ваш нелегкий труд!

**УЧЕНИЦЯ:**

Йде школярочка до школи,   
У руці портфель несе.   
Усміхнувсь до неї ранок,   
Усміхнулося усе.   
  
Школярочка мила - ніжне, сонячне дівча,   
Небо України - у твоїх очах.   
  
Знов дзвінок веселий кличе   
В чарівну країну знань   
І школярочці дарує   
Безліч гарних побажань.   
  
Школярочка мила - ніжне, сонячне дівча,   
Небо України - у твоїх очах.   
  
В школі — друзі, педагоги,   
Поспішає до них вона.   
Йде школярка ясноока,   
А в душі її — весна.   
  
Школярочка мила - ніжне, сонячне дівча,   
Небо України - у твоїх очах.   
Школярочка мила - ніжне, сонячне дівча,   
Небо України - у твоїх очах.

# Вчителько, яке це рідне слово, Що промовляю знов і знов. Нехай скінчилося моє дитинство, Але жива до Вас любов. До рідної мови й до пісні, До Кобзаря, його віршів мій спів. Це моя вчителька мене навчила Співучих українських слів. Хто на питання відповість? Хто рідну пісню і серце нам вкладає? Хто за любов свою до нас Нічого в світі не чекає? Це рідна вчителька моя. Хай доля й зіронька твоя Ніколи не згасає! Привітання до Дня Вчителя

**Учителю! Пораднику і друже!**  
**Ви вибрали дорогу непросту.**  
**Ми Вам сьогодні дякуємо дуже**  
**За Вашу працю вчительську святу!**  
  
Тим, хто пізнати добро допоміг,  
Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,  
Тим, хто нам крила дарує щодня,  
Тим, хто відкрив нам жагу пізнання  
Тим, чия праця важка, непроста,  
Тим, чиє слово добром пророста,  
Тим, хто відкрив нам науки світання  
Наші святкові і щирі вітання!  
  
\*\*\*  
  
Ми любимо ваші цікаві уроки,  
Хоч з нами буває немало мороки,  
І вчительське серце частенько у герці,  
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.  
  
І кліпають потім провин оченята,  
А вчителя честь захищають завзято.  
А вчитель справжнісінький факел знання  
Їх також сумлінно черпає щодня,  
  
Щоб учні ловили кожнісіньке слово  
Багато цікавинок в нього готових.  
Сім коробів треба, немов в циркача,  
Щоб учень з уроку не дав «втікача».  
  
Хай буде слово вчителя завжди  
Святим і чистим на землі,  
Нехай до нього як до правди  
Ідуть великі і малі!  
  
\*\*\*  
  
До поки сонце світить з висоти,  
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,  
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,  
І дням наступним від душі радіти!  
Хай щастя завжди супроводить Вас,  
Людська повага й шана не минають,  
А вашу мрію й працю повсякчас  
Лиш визнання вінчають!  
  
\*\*\*  
  
О, вчителі! Невже ви не втомились  
У юні душі сіяти зерно?  
Для цього ви на світі і з'явились,  
Щоб в учнях буйно проросло воно.  
  
О, вчителі! І слів не підібрати,  
Епітетів, метафор, порівнянь,  
Щоб вдячності рядочки проказати  
За те, що щедро віддаєте нам.  
  
О, вчителі! Прекрасного ви гідні,  
Бо вибрали в житті свою мету;  
І нині я за всіх скажу: - Спасибі, рідні,  
За вашу місію подвижницьку й святу!  
  
\*\*\*  
  
Ми хочемо усі вас привітати  
У цей святковий і осінній день  
Тепла і сонечка Вам щиро побажати  
Щоб радісно було Вам кожен день!  
  
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,  
Хай вистачить щастя на ціле століття!  
Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї,  
І радість на серці, і хліб на столі.  
Хай сміхом й веселістю повниться хата,  
  
Родина хай буде здорова й багата!  
І мрій, і бажань, і наснаги творити,  
Щоб серцю хотілося жити й любити!  
Хай учні шанують, повагу дарують,  
Злагода й мир у житті хай панують!  
  
\*\*\*  
  
Вчителю мудрий,  
Вчителю добрий,  
Нас научили Ви,  
Нас Ви ростили,  
Дай Боже щастя,  
Вам, справжня людина,  
Щоб мали терпіння,  
Щоб мали сили.  
  
\*\*\*  
  
Жовтень щедрий на барви осінні.  
День учителя – свято ж яке!  
Тож освітянській великий родині  
Шле дітвора вітання палке!  
Сьогодні усі надзвичайно красиві,  
Тож сонечком сяйте, будьте щасливі!  
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,  
Щоб зорями сяяли вчительські очі,  
А учні у школі трудились на славу,  
І вище ваш труд цінувала держава!  
  
\*\*\*  
  
Привітання першій вчительці!  
  
Перша вчителько,  
Уклін наш Вам до землі,  
Хай прекрасні будуть дні,  
Хай минуть Вас злі,  
На важкій шкільний ви ниві  
Кожен день в труді,  
Будьте завжди ви щасливі,  
В радості живіть!  
  
\*\*\*  
  
Учителю! Вклоняємось доземно  
Перед великим іменем твоїм.  
Вже проростають ті маленькі зерна  
Під поглядом, як серце, золотим.  
Учителю! Ти - наче нездоланність,  
Крізь все просієш іскру доброти,  
Щоб засвітить у серденьку дитячім  
Вогонь священний розуму й краси.  
  
\*\*\*  
  
Вчитель! Скільки сили треба,  
Щоб навчити нас усіх,  
І терпіння, і бажання,  
І надій, і сподівання.  
  
Вчитель наш - найкращий у світі,  
Допоможе в хвилину важку,  
І нехай тільки посмішки й квіти,  
Він знайде на своєму шляху.  
  
\*\*\*  
  
Ти - учитель,  
Ти - сіяч недремний  
І невтомний мудрий садівник.  
Знаєш ти предивні таємниці,  
Розум твій розпалює вогонь.  
Лікар ти, котрий лікує душі  
І до сонця повертає всіх,  
Капітан - у морі, а на суші -  
Ти наставник юних, молодих.  
Ти - коваль, поет і будівничий,  
Добротворець і дозорець ти.  
До дітей тебе веде і кличе,  
Світлий образ нашої мети.  
І в день такий урочистий, святковий  
Дозвольте Вашу працю вшанувать.  
І квіти всі, принесені сьогодні,  
Від всього серця Вам подарувать.  
  
\*\*\*  
  
В цей святковий осінній час  
Прийміть побажання від нас!  
Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,  
І з ним Вам прожити не менше ста літ.  
Хай горе обходить Вас стороною,  
А щастя приходить і ллється рікою!  
Хай кожен день до Вас приходить радість,  
І довго десь блукає старість,  
Щоб ніколи не старіли,  
А душею молоділи!  
  
\*\*\*  
  
Ось знову в школу Ви ідете  
В цей вересневий світлий день;  
Де Ви натхнення це берете,  
За що так любите дітей?  
  
У них вкладаєте всю душу  
І, як на світі жить, вчите.  
Ніщо Вас, вірим, не примусить,  
Лишити діло це святе.  
  
Бо Ви народжені для нього;  
Мов діти рідні Вам учні,  
Ви їх виводите в дорогу,  
У світ, на простори ясні.  
  
Й немає більшої Вам втіхи,  
Коли уперше малюки  
Долають у науці віхи  
Й виводять старанно рядки.  
  
І прагнете Ви їх навчити  
Як штурмувати висоту  
І що в майбутньому робити,  
Щоб вся земля була в цвіту.  
  
І за невтомну працю Вашу  
Уклін Вам до землі низький,  
Прийміть подяку щиру нашу  
За труд учительський важкий.  
  
Хай добре Вам весь час живеться  
Без горя, смутку та біди,  
А галаслива хай малеча  
Приносить радість Вам завжди!  
  
\*\*\*  
  
Золоті знов каштани й тополі,  
Шкільний дзвоник як серця ритм,  
І у Вашій учительській долі  
Вічним трепотом він дзвенить.  
  
Кличе, зве, поринає у спомин,  
Де велика родина, шкільна вся сім’я,  
І де Ваших зірок небо повне,  
Та єдине для них Ваше, Вчитель, ім’я.  
   
Із рожевих світанків дитинства,  
Доброти, тепла та любові,  
Із батьківства та материнства  
Уся ваша учительська доля.  
  
Світлом сонця удача хай лине,  
Як в калиновій казці неначе,  
І нехай джерелом в ній неспинним  
Буде радість і сміх дитячий!  
  
\*\*\*  
  
Без природничих наук  
Ніяк нам не прожити,  
Тож хімію та біологію  
Ми обіцяєм вчити.  
Історія та географія  
Відкриває нам світи,  
І цим допомагає  
Впевнено по життю іти.  
Усі знання одержані важливі -  
Вони згодяться потім на Землі.  
За те, що добрі Ви до нас і терпеливі,  
Спасибі, дорогі учителі.  
За ласку Вашу, чуйність і турботу,  
За те, що підняли нас на крилі,  
За повсякденну, кропітку роботу  
Спасибі, дорогі учителі!  
  
\*\*\*  
  
Шановні друзі, всі присутні!  
Бракує найтепліших слів,  
Щоб привітати щиро й сутно  
І вас, і наших вчителів!  
За зустріч цю і попередні,  
За той невигаданий час,  
Коли отут безпосередньо  
Були ми учнями у вас.  
І ми вже стали вчителями,  
Але повсюди і щораз,  
Як і колись, ми поруч з вами,  
І досі учимось у вас.  
Ми й досі з вами нерозлучні  
На нашій матінці - землі,  
Бо не вмирають вчителі,  
Допоки є на світі учні!  
  
\*\*\*  
  
Сьогодні свято, вчителі!  
Це наше свято з вами світле свято.  
Ідуть і молодь, і батьки,  
І онучата вас вітати.  
Підемо в школу разом ми,  
Я теж туди колись ходила,  
Багато років вчителі  
Усім наукам нас учили.  
Читать, писать і рахувать,  
Любити нашу Батьківщину,  
Малих і старших шанувать,  
Не забувать, що ми – Людина!  
Дитиночко моя мала,  
Дивись, вже сивина на скронях,  
А я стою, немов дитя,  
Тримаю крейду у долонях.  
Ми завжди будемо дітьми  
Біля воріт своєї школи,  
Подяку, вчителю, прийми,  
Нам не забуть тебе ніколи.  
Ви виводили в білий світ  
І Президента, і Поета –  
Від серця щирий вам привіт,  
Многая і благая літа!  
  
\*\*\*  
  
Як різні діти є у школі,  
Так кольори ось цих троянд.  
І ви до кожного з любов'ю  
Звертаєтесь:"Мій рідний клас!".  
А жовтень пензлем вже малює  
Всі барви осені "горять",  
А Ваші душі не черствіють  
Хоч інколи в очах "іскри горять".  
Тож дай здоров'ячка Вам, Боже,  
Слухняних, добрих діточок,  
Бо в свято згадувати негоже  
Дитячих наших помилок :)  
  
\*\*\*  
  
Росяною стежкою, стежкою-мережкою  
Тебе доля-доленька в школу привела.  
Добре й вічне сіяла щира твоя усмішка  
І тобі, учителько, найкращі слова…  
   
Серце дзвенить дзвоником і злетіти проситься,  
А як ввійдеш в клас ти – радість ожива.  
Багатьох навчила ти життєвих мудростей,  
Їх в життя далеке мрія повела.  
   
Ще не раз згадається піснею-ромашкою,  
Квіткою, калиною школа край села  
Та найбільш, дитиною – чистою перлиною  
До якої доленька тебе привела.  
   
І світанком вересень полонить хай спогади,  
А душа ще довго радіє й співа  
Ти ж моя, учителько, джерела хранителько  
Серця чистим променем всіх обійняла!  
  
\*\*\*  
  
Про вчителя моє найкраще слово,  
Як про людину дану всім від Бога,  
Бо все добро так щиро в серці світить,  
Найкращому створінню – нашим дітям.  
   
Навчить любити українську мову  
І шанувати рідне наше слово,  
З пісень вінки плести й добро творити,  
А успіхам дітей завжди радіти.  
   
Розумна, щира і привітна,  
В душі завжди весна і радість квітне,  
А ще вогонь великий не згасити,  
Життя дорогу ним світити.  
   
Навчаєш різні труднощі долати,  
А ще всім свято пам’ятати,  
Де ти живеш, і що земля єдина.  
Вселяєш віру у прекрасне ти дитині!  
  
\*\*\*  
  
Учителю! Ти йдеш по цій землі  
І слід стає твій крок за кроком  
Яскравим вогником у сутінках пітьми,  
А все життя для тебе є уроком.  
   
Ти бачиш те, що іншим не під силу,  
І відповідь даєш на всі «чому?»  
Ти не даремно тут, бо серце має крила,  
Воно для всіх – віддать його кому?  
   
Маленьким дітям, синьооким і чубатим,  
Що ловлять погляд, кожен рух всяк час -  
Це щастя вчителя – його багато,  
І слід яскравий – вогник не погас!  
  
\*\*\*  
  
Що перша заповідь учителя – любити!  
Це, перш за все, життя,  
Бо в ньому жити:  
Посіяти, плекати і радіти;  
І знати, що добро росте,  
Що вклав ти частку серця  
В це створіння  
І мудрість й душу,  
Тільки май терпіння,  
Бо довго проростає те зерно,  
Воно ж бо вічне,  
В терніях воно.  
А друга заповідь учителя – любити!  
З натхненням діяти, творити,  
Шукати і знаходить сходи,  
І підійматись до зірок,  
А кожним кроком є урок.  
Ще й третя заповідь учителя – любити!  
З своєю совістю дружити,  
Щоб час пройшов  
Й лови себе на слові:  
Дорога вчителя вся виткана з любові!

**Звучить загальна пісня**