Мета. Розширити знання учнів про Україну, її державні та народні символи. Виховувати почуття патріотизму, гордості за Батьківщину, поваги до рідної мови. Сприяти розвитку творчих здібностей учнів, артистизму. Формувати пізнавальні інтереси, бажання примножувати традиції, звичаї, берегти національну культуру.

Перелік обладнання: ПК, проектор, екран, предметні малюнки; презентація, що супроводжуватиме виступи учнів.

Додаткові матеріали: збірки віршів Н. Красоткіної, Н. Забіли, Т. Коломієць, Л. Забашти.

Перебіг заходу

*До залу під музичний супровід заходять учні, одягнені в український національний одяг. Співають пісню «Добрий* *день, людям на землі»*

 */Слайд 1/*

*Виходять ведучі.*

Ведучий. Кожна нація й народ створили десятки тисяч слів. Одні з них звучать вагомо і живуть довго. Інші з часом стираються й щезають з пам’яті людської. Але є слова, які можуть зникнути лише тоді, коли зникне сам народ, що створив їх. */Слайд 2/*

Ведуча. До таких слів належить прекрасне і просте слово Батьківщина. «Воно вічне, як вічний народ,» - казав поет Василь Симоненко. Що ж означає це прекрасне слово?

*Під час читання учнями віршів на екрані змінюються слайди.*

 1. Моя Батьківщина – це вишеньки цвіт

І верби над ставом, й калина.

Моя – Батьківщина – це мрії політ,

Це рідна моя Україна! */Слайди 3-6/*

 2. Моя Батьківщина – це наша сім’я,

Затишний куточок і хата.

Це мама, татусь, бабця, дідо і я,

Всі рідні і друзів багато. */Слайди 7-10/*

 3. Моя Батьківщина – це злагода й мир

 Та небо бездонне й чудове.

Це пісня чарівна, що лине до зір,

Й дитинство моє світанкове. */Слайди 11-14/*

 4. Моя Батьківщина – ліси і поля.

Від них в нас і радість, і сила.

Це та найсвятіша і рідна земля,

Що кожного з нас народила. (Н. Красоткіна) */Слайд 15/*

Ведучий. З чого починається Батьківщина?

Ведуча. Слово Батьківщина бере початок від слова батьки. Україну часто називають матір’ю. Батьківщина, як і мама, одна, найрідніша.

Ведучий. Батьківщина для нас починається з мами. Разом з маминою колисковою вливається в дитину ніжність і доброта.

 5. Коли м’який,

ласкавий тихий вечір

Лягає спати у траву шовкову,

Сон ніжний землю обійма за плечі —

Тоді я чую неньки колискову.  */Слайд 16/ Мати учня співає колискову*

 */Слайд 17/*

 6. Є щось святе в словах «мій рідний край».

Для мене – це матусі пісня ніжна,

І рідний сад, від квіту білосніжний,

І той калиновий у тихім лузі гай.

 7. Його історія… В ній стільки гіркоти!

І тим рідніш мені ти, краю рідний,

Що вже назад поламані мости,

І день встає, як райдуга, погідний. (Н. Забіла)

Ведуча. З гіркотою згадуємо минуле України. Історія нашого народу має героїчні і трагічні сторінки.

Ведучий. Споконвіку наші багатства були ласим шматком для сусідів. Вижити, вистояти в боротьбі із загарбниками – було найголовнішим завданням.

*Заходять хлопчики-козаки*

Учень Ми прийшли до вас на свято з запорізької землі,

Принесли вам у дарунок краю рідного пісні. */Слайд 18/*

*Співають пісню «Сім шляхів»*

Ведучий. Україна жила і боролась. Довгим і тернистим був шлях українського народу до омріяної волі.

Ведуча. І ось 24 серпня 1991 року Україну проголошено незалежною самостійною державою.

 */Слайд 19/*

 8. Встала мати Україна,

Сонце засвітила,

Пробудилася народна

Незнищена сила.

 9. Сотні разів нас розпинали,

Та не побороли,

Бо не вмерла Україна

І не вмре ніколи.

 10. Слава тобі, Україно,

Невмируща слава.

Хай святиться твоя воля

І твоя держава. (Д. Павличко)

*Учні співають пісню «24 серпня»*

Ведуча. У кожної держави є державні символи.

Ведучий. Прослухайте легенду про наші символи.

 *Діти розповідають легенду. /Слайд 20/*

Давно-давно жила колись жінка. І було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї своє життя. Підросли вони і вирішили піти в світ прославляти свою матір.

Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між людьми. І за трипроменеву корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя дали йому ім’я Тризуб.

Настала черга середульшого сина. Йому мати в дорогу подарувала жовто-синій одяг. Своїми звитяжними справами прославив він свою матір. Дістав середній син імення Прапор.

А там, де був найменший син, зажди лунала дзвінкоголоса пісня. Адже мама подарувала своєму наймолодшому синові голос солов’їний. І отримав молодший син за свій голос і величний спів ім’я Гімн.

*Учні співають Гімн України.*

Із того часу ідуть поруч три брати – Тризуб, Прапор та Гімн – і прославляють рідну неньку Батьківщину.

 */Слайд 21-22/*

Ведучий. У кожного народу є свої обереги. Верба, калина, рушники, вінок – невід’ємні символи українського народу.

 */Слайд 23/*

 Ось верба – символ краси, неперервності життя. Вона живуча: встромиш у землю гілочку, і виросте дерево. Засип ранку порошком меленої вербової кори, і кров зупиниться. З давніх-давен вербу вважали святим деревом.

 */Слайд 24/*

Ведуча. Калина – це символ краси, кохання, щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом, і стоїть, немов наречена у білому вбранні, а восени палахкотить ґронами червоних плодів. Калиною уквітчують весільний коровай, оселю. З нею печуть смачні пироги. А також калина має лікувальні властивості. Народ склав про неї багато віршів, пісень.

 11. Говорила мати: «Не забудься, сину,

Як будуєш хату, посади калину.

Білий цвіт калини – радість України,

А вогняні ґрона – наша кров червона.

Зоряна калина – і краса, і врода

Нашої країни, нашого народу.»

 12. Червоні гілочки калини

Горять вогнями усіма.

Без калини нема України,

Без народу Вкраїни нема.

*Звучить пісня «Немає України без калини»*

 */Слайд 25/*

Ведучий. А тепер погляньте на ці рушники. Це теж символи українського народу. «Дім без рушників, – говорили у народі, – як сім’я без дітей».

Ведуча. Рушник – старовинний оберіг оселі. З ним зустрічали гостей, проводжали в далеку дорогу, виходили в поле, молоді ставали на рушник під час шлюбного обряду.

 13. Біле поле полотняне,

Рівно ткане, чисто пране,

А по ньому голка ходить,

За собою нитку водить,

Покрутнеться так і сяк –

Зацвіте червоний мак.

Зазирне і там, і тут –

Василечки зацвітуть.

Застрибає навпрошки –

Пожовтіють колоски.

А пройдеться поволі –

Заряснять листочки в полі.

Біле поле полотняне

Рушником барвистим стане. (Т. Коломієць)

 */Слайд 26/*

Ведучий. Український вінок символізує молодість і кохання. Вінки плели з різних квітів.

Ведуча. В українському вінку 12 видів квітів. Вплітають рожу, калину, безсмертник, чорнобривці, барвінок, деревій, волошку, мак.

 14. Є багато країн на землі,

В них озера, річки і долини...

Є країни великі й малі,

Та найкраща завжди – Батьківщина.

 15. Є багато квіток запашних,

Кожна квітка красу свою має,

Та гарніші завжди поміж них

Ті, що квітнуть у рідному краї.

 16. Сплетімо український вінок

Із мальв, чорнобривців, калини,

З барвінку, жита, м’яти, нагідок,

З волошок, чебрецю та вербини.

*Дівчатка виконують танок з віночками.*

 17. Я люблю кожну квіточку в полі

І струмок, що до річки біжить.

І високі, до неба, тополі,

Й чисту-чисту небесну блакить.

І у синьому небі лелеки,

Й журавлину осінню печаль.

Й споришеві стежки, що далеко

Розійшлись по землі в синю даль.

У маленькі свої долоньки

Я промінчики сонця ловлю.

Україну мою, рідну неньку,

Я усім своїм серцем люблю. (Н. Красоткіна)

 *Читання вірша супроводжується слайдами.* */Слайди 27-32/*

 */Слайд 33/*

Ведуча. Найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почуття.

 18. Мова кожного народу неповторна і своя.

В ній гримлять громи в негоду, в тиші – щебет солов’я.

 На своїй природній мові і потоки гомонять.

Зелен-клени у діброві по-кленовому шумлять.

 19. Солов’їну, барвінкову, колосисту – навіки

Українську рідну мову в дар дали мені батьки.

Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, -

Бо ж єдина – так, як мати, - мова кожного із нас. (Л. Забашта)

*Звучить пісня «Наша мова»*

 */Слайд 34/*

Ведуча. Яке це диво – українська народна пісня!

Ведучий. Кого тільки не полонила її вічна краса?!

Ведуча. Пісня – це душа народу. У годину радості і горя, під час роботи і відпочинку, в свята і в будні пісня завжди була з людьми.

Ведучий. Не злічити, скільки пісень  склав талановитий співучий український народ – радісних і сумних, величних і жартівливих.

 20. Народна пісня — це велике диво.
 У ній душа дитинна в світ летить.
 Вона весела, світла, пустотлива,
 То щирим сумом раптом зазвучить.

 21. Народна пісня. Найдорожча, мила.
 Вона в душі щоденно й уві сні.
 Над цілим світом розпускає крила...
 Там, де людина, там її пісні. (Н. Красоткіна)

 *Конкурс пісень проводиться з батьками.*

 *Вчитель показує малюнки предметів, про які співається у пісні. Батьки повинні заспівати уривок пісні. Наприклад: вареники – «А мій милий вареників хоче», чоботи – «Чоботи, чоботи, ви мої, наробили клопоту ви мені», коні – «Розпрягайте, хлопці, коні» тощо.*

 */Слайд 35/*

 22. Одна батьківщина, і двох не буває.

Місця, де родилися, завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті.

 23. У рідному краї і серце співає,

Лелеки здалека нам весни несуть.

У рідному краї і небо безкрає.

І ріки-потоки, мов струни, течуть.

 24. Тут мамина пісня лунає і нині.

Її підхопили поля і гаї,

Її вечорами по всій Україні

Співають в садах солов’ї.

 25. І я припадаю до неї вустами,

І серцем вбираю, мов спраглий, води.

Без рідної мови, без пісні, без мами

Збідніє, збідніє земля назавжди. (М. Бакая)

*Пісня «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!» /Слайди 36-48/*

 26. Ти чуєш, як шумить Дніпро,

 Як лине пісня солов’їна?

 То все на щастя, на добро,

 То наша рідна Україна.

 27. Тут все твоє – степи, гаї,

 У небі туга журавлина.

 Нехай повік в душі твоїй

 Не згасне наша Україна. (Й. Струцюк)

 28. Люблю тебе, Вітчизно, мила Україно,

 Бо щастя жити ти мені дала.

 Для мене ти одна і рідна, і єдина,

 Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.

 29. Я твій громадянин, я прагну підростати,

 Тягнусь пагінчиком до світла і тепла,

 Моя свята і рідна Україно-мати,

 Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла! (Н. Красоткіна)

*Виховний захід завершує слайд-шоу на пісню Н. Бучинської «Моя Україна»*

*/Слайди 49-68/*