***Заклад освіти І-ІІІ ступенів***

***"Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр"***

*Проект «Жінка в історії України»*

******

***Цей чарівний дитячий світ...***

***Мандрівка у життя та творчість Олени Пчілки, присвячена Дню матері***

Підготувала і провела:

учитель української мови

і літератури

Радзіх С.Д.

*Тернопіль - 2014 р.*

**Мета.** Поглибити знання учнів про життя і творчість відомої української письменниці та її родини. Виховувати у дітей любов до матері, почуття вічної вдячності своїй мамі, державі Україні, природі за своє життя.

**Обладнання:** портрет Олени Пчілки, вишити й рушник, виставка книг письменниці; подарунки приготовленні дітьми для матусь.

**Методичний коментар:**

* використання методів естетотерапії: літеротерапія, фольклоротерапія, музикотерапія**,** ігротерапія, сміхотерапія;
* вивчення віршів, загадок, усмішок письменниці;
* гра-драматизація вірша «Поворіт» (сл. Олени Пчілки);
* вивчення гри «Спотиканка» (сл.Олени Пчілки);
* вивчення народних ігор-хороводів «Веснянка», «Був собі журавель».

**Епіграф:** Діти – се наш скарб,

 се наша надія,

 се молода Україна.

*Олена Пчілка*

**ХІД ЗАХОДУ**

*Захід починають дівчата, які співають українську народну пісню "Галя по садочку ходила"*

*Вбігають хлопці*

**Хлопець.** Ти бач, розспівалися!

**Дівчина**. У нас же зараз родинне свято за творами Олени Пчілки, присвячене нашим рідним матусенькам.

**Ведучий.** Дорогі гості! Милі, добрі наші жінки, жінки-доньки, жінки-трудівниці, жінки-матері, жінки-бабусі дозвольте в цей весняний день сердечно привітати вас із Днем Матері, побажати здоров’я, миру і сімейного благополуччя.

**Учень 1.** Що то є за днина,

 Що то є за свято,

 Що сюди зійшлося

 Гостей так багато?

**Учень 2.** Знаю, що за днина

 І всім варто знати

 Прийшли сюди діти

 Мамі честь віддати.

**Учень 3.** Сонце ясно світить,

 Пташечки співають,

 В зеленому гаю зозуля кує…

 День матері нині

 Радісно стрічають,

 Вкраїнські діти планети земля.

**Учень 4.** Як добре нам жити і знати,

 І вірити друзі весь час,

 Що кращого слова, як мати,

 Немає у світі для нас.

**Учень 5.** Воно наче сонця усмішка,

 Неначе дитинства привіт,

 Як перші санчата і книжка,

 З якої побачили світ.

**Ведуча.** Доброго дня вам, люди добрі. Раді з святом вас вітати, щастя і добра бажати.

**Ведучий.** Мама… чи є світі слово більш прекрасне і ніжне? У матері добрі та лагідні руки, найвірніше серце – в ньому ніколи не згасає любов, воно ніколи не залишається байдужим.

**Ведуча.** І нехай матуся наша не героїня – байдуже… Серед  усіх людей вона нам наймиліша, найкрасивіша, найпрекрасніша, і тільки в неї ми шукаємо захисту і поради. Бо вона – наша мати.

**Учитель.** Дійсно, ми запросили вас на родинне свято приурочене видатній українській поетесі, авторці поетичних, прозових та драматичних творів, перекладачу, науковцю, активній громадській діячці Ользі Петрівні Драгомановій (по чоловікові Косач) на тему «Цей чарівний дитячий світ...». Мандрівка у життя та творчість Олени Пчілки, присвячена Дню матері. Псевдонім, який Олена Петрівна собі обрала і під яким найчастіше друкувалася, – Олена Пчілка. А ще вона мати доньки українського народу Лариси Петрівни Косач (Лесі Українки).

Учні знають, що Олена Пчілка дуже любила українські народні пісні, і це прищеплювала своїм дітям. «Діти – се наш дорогий скарб, се наша надія, се – молода Україна», – неодноразово повторювала Ольга Петрівна. Сьогодні ми будемо не тільки читати її твори, але й співати пісні, які могла б чути та співати Олена Пчілка.

Свято присвячується Вам, дорогі наші матері!

**Мандрівка у життя та творчість Олени Пчілки**

**Учитель.** Сьогодні, діти, ми будемо з вами читати книгу про Олену Пчілку.

Перша сторінка – біографічна.

***Орієнтовне повідомлення учня.* Біографічна сторінка**

      Ольга Петрівна Драгоманова народилася 29 липня 1849 року на Полтавщині, у  місті Гадячі. Олена Пчілка походила зі славетного роду Драгоманових, відомого ще за часів гетьманщини. Батько Ольги Петрівни мав юридичну  освіту, захоплювався літературою, писав вірші, оповідання, збирав народну творчість. Дітей гляділа й виховувала мама.  "Українська течія – се було наше природне оточення. Щодо пісень українських, – згадувала Олена Пчілка, – то не знаю, чи ще в якому панському домі співано їх так багато, як у нас”.  Мама й сама мала гарний голос, знала безліч пісень і співала їх дітям. З дванадцяти років Ольга Драгоманова навчалась у Київському пансіоні шляхетних дівчат. Ольга блискуче володіла французькою і німецькою мовами, добре знала зарубіжну і російську літературу, музикувала.

В дев’ятнадцять років Ольга побралася з чернігівцем Петром Антоновичем Косачем – студентом права Київського університету. Подружжя Косачів виховало шістьох дітей – що стали достойними й шановними людьми.

Ольга Петрівна багато зробила для розвитку їхніх здібностей, дала їм різнобічні знання: вчила музиці, малюванню, мовам, історії, заохочувала до літератури. З вдячністю і гордістю називала Леся Українка свою матір найкращою, найрозумнішою, найталановитішою жінкою світового рівня.

Ольга Петрівна Драгоманова відома не лише як автор віршів, оповідань, байок, публіцистичних виступів. Вона була визначним ученим-літературознавцем, етнографом, фольклористом. Їй належать такі праці, як  "Українські колядки”,  "Український народний орнамент”, "Українські народні легенди останнього часу”, ” Українська гумористика”, "Очерки национальных  типов в украинской народной словесности”.

Померла Олена Пчілка 4 жовтня 1930 року в Києві.

**Учитель.** Друга сторінка нашої книги – поетична. Наші діти вивчили вірші, які написала Олена Пчілка.Зараз ми їх послухаємо.

**Поетична сторінка**

**1-ий читець. *До діточок***
Годі, діточки, вам спать!
Час давно вже вам вставать!
Гляньте: сонечко сміється,
В небі жайворонок в'ється,
В'ється, радісно співає, —
Він весну вам сповіщає!
А весна та чарівниця
Щиро вам несе гостинця;
Пташка, рибка, звір на волі,
Божа пчілка, квітка в полі, —
Всі весною оживають,
Весну красну прославляють.
***Гра-хоровод «Веснянка».***

*Заходять дівчата, одягнені в українські костюми. Вони виконують веснянку.*

Ми лугами йдем, берегами йдем,
Шумлять луги дуже, (2)
Та шумлять луги дуже.
Та шумить вітер, та шумить дощик —
Нам теє байдуже, (2)
Та нам теє байдуже.
Там на річеньці попід бережком
Плавають утята, (2)
Та плавають утята.
Ми туди підем, ми туди підем,
Де гарні дівчата, (2)
Там де гарні дівчата.
Не хизуйтеся ви, дівчаточка,
В червонім намисті, (2)
Та в червонім намисті,
Вже не час гулять, таночки водить
На музиках в місті, (2)
Та на музиках в місті.

***Гра-драматизація вірша «Поворіт»***

*Заходить хлопчик, переодягнений у журавля. Він підходить до дівчат.*

— Ой ти, бусоле недобрий!
Нащо ж нас ти покидав?
Чи щось кращеє, ніж тута,
На чужині там стрівав?
Ми ж і колесо поклали
На стодолі для тебе,
Щоб ти склав гніздо вигідне
Для діток і для себе!
Ти ж і склав; було так гарно
Подивитись, як ти там
Так високо на стодолі
Клекотів щось діточкам.

Потім знявсь і десь полинув...

Ну, скажи ж ти нам тепер,

Як велось там на чужині?
- Ох, я мало там не вмер!
Ні притулку, ні привіту,
Все чуже... та що й казать!..
- А! Либонь й на чужині
Не завадить побувать.

*Діти виконують гру-хоровод* «***Безконечна пісенька»***

Був собі журавель
Та журавочка,
Наносили сінця
Повні ясельця.
Наша пісня гарна й нова, -
Почнем її, братця, знова:
Був собі журавель
Та журавочка
(і так далі, без кінця).

*Діти виходять.*

**2-ий читець. Весняні квіти**

Весна-чарівниця,

Неначе цариця,

Наказ свій послала,

Щоб краса вставала.

І проліски, і травка,

Й зелена муравка,

І кульбаба рясна.

Й фіалочка ясна –

Всі квіти весняні,

Веселі, кохані,

З-під  листя виходять,

Голівки підводять

Од  сну зимового

До сонця ясного!

Ті квіти дрібненькі,

Мов дітки маленькі,

Розбіглись у гаю,

Я їх позбираю

В пучечок докупки –

Для мами-голубки!

**3-ій читець. Мама і доня**

Погляньте на двох їх:
Он з донею мати.
Чи можна ж маленьку
Ще більше кохати?!

Впадає матуся.
Дівчатко милує, –
І рученьки й ніжки
Маленькі цілує!

**4-ий читець. Пісенька**

Гоп, скок, веселенько,
Одиначка я у неньки;
Мене ненечка пестує
Та смачненьким все годує;
Я ж матусю поважаю
І слухняна виростаю.
Гоп, скок, руки в боки,
Прилетіли три сороки,
Сіли вони на тинок,
Мене кличуть у танок.
У зеленому віночку,
На жовтенькому пісочку,
Як та кізка я стрибаю
І матусю звеселяю.
А сороки-цокотухи
Напилися варенухи,
Біля мене теж стрибають,
Різне птаство звеселяють.

**5-ий читець. Метелик**

Діти бігають, стрибають,

Далі – весело гукають:

- Ах, метелик!. Подивіться!..

Ось він, ось він метушиться!

Та який же гарний, гожий!

Наче квітка, прехороший!

**6--ий читець. Котик-мурчик**

Котик-мурчик

Мій голубчик!

Він удвох зі мною,

Як риба з водою!

Кашку смачненьку

В мисочку новеньку

Матуся поклали,

На сніданок дали.

Я ту кашку виїдав,

Котик – мисочку лизав.

Коли б мама теє знали,

Були б котика нагнали!

А тим часом він наївся,

Коло мене умостився,

Стиха казочку муркоче,

А я слухаю охоче!

**7-ий читець. Сонечко**

Як стало сонечко світити,
Як огріва навколо все!
Дитя мале зриває квіти.
Бабуся зіллячко несе…

**8-ий читець. Іванко**

Біля струмочку, біля калини,
Дудку Іванко зробив з вербини;
Гра-виграває в дудку Іванко,
Голос по гаю іде щоранку…

## 9-ий читець. Сімейка

У нашого Омелечка
Невеличка сімеєчка:
Тільки він, та вона,
Та старий, та стара,
Та Іван, та Степан,
Та Василь, та Панас,
Та той хлопець, що в нас,
Та дві дівки косатих,
Та два парубки усатих

**Жартівлива** **сторінка** *(учні читають усмішки).*

**1-ий читець. Розмова**

Пекла мати вергуни до Нового року, а синок Івась біля неї крутився.

Далі Івась і каже:

– Чом Ви, мамо, зо мною не говорите?

– Та бачиш же, що ніколи! – одказує мама. – Та й що ж там я буду тобі говорити?

– Та що-небудь! От сказали б:  "Ось на тобі, Івасику, вергунця! "

**2-ий читець.** **Догадлива дитина**

– Мамо! Чи ви знаєте, яка в нас оказія була?  В діжку з квасом миша впала.

– Ох, боже мій! Чи ти ж її витяг?

– Еге! Буду я витягать! Щоб вона мене вкусила? Я піймав кота і вкинув у діжку,

щоб він мишу  з’ їв!

**3-ій читець. Видющий**

– Хомо! Он гуси летять.

– Ой-ой-ой! Та як багато!

– Чи ти ж бачиш?

– А ти ж кажеш.

***Кмітлива сторінка. Гра «Відгадай».***

*(Учитель загадує учням загадки, вони їх відгадують.)*

Солоне – а не сіль,

Біжить – не річка,

Блищить – а не золото.

Дай, боже, вгадати, та

Менш його знати!

*( Сльози.)*

 Від чого гуска пливе?

                              *( Від берега. )*

Без рук, без сокири  збудована хата.

                            *( Гніздо.)*

Ішов чоловік і жінка вулицею, підходили до своєї домівки, побачила їх у вікно дитина й гукнула: «Добридень вам, татусю й мамусю!» Одначе то не був їх син. А хто ж то був?

                            *( То була дочка.)*

 Що в хаті не люди зробили?

*( Павутиння.)*

 Як його написати "суха трава”, щоб було всього 4 букви?

*(Сіно.)*

 Чи хто бачив, щоб ключ летів?

*( Ключ журавлів.)*

***Учитель.*** *До гри «Спотиканка» запрошуються всі бажаючі.****Гра «Спотиканка»******Учениця****. Ану ж лишень скажіть швиденько: «Ваш паламар нашого паламаря не перепаламарює!».*

***Учасники гри промовляють «Спотиканку».***

**Учень.** *Хто швидко теє скаже — тричі, не збившися, — той здобуде смачного пиріжка!
Ануте швидко скажіть тричі поспіль:
— Сестрице. Чи ткачі тчуть, чи не тчуть?
— Чуть-чуть тчуть, ледь човники волочуть, бо їсти й чуть-чуть не чуть!
— Нехай ще чуть-чуть потчуть, бо вже чуть, що перепічки печуть!
— А що? Не скажете швидко?
Спотикаєтесь? На те ж воно й «спотиканкою» зветься. А мені одна волинська дівчинка так швидко це говорила, мов чечіточки цвірінькала.*

**Ведуча.** Олена Пчілка вміла своїми творами увійти у світ наших уявлень, доторкнутися серця юних читачів. Наче теплом сонячного проміння, зігрівала вона паростки дитячих пошуків та мрій. Ми надіємося, що у кожному нашому сердечку запалав вогник любові до поетичного слова Вічнозеленого саду поезії письменниці Олени Пчілки (Ольги Петрівни Драгоманової).

**Учитель.** Діти, гарно ви говорили про своїх матусь, про роль неньки в житті кожної людини. Тому я хочу закінчити свято словами Яреми Гояна: "Материнський образ являється дітям з любов'ю, встає з сивих туманів віків, з синяви неба і золотавих надвечір'їв, з вишневого цвітіння і калинової задуми. То випливає на небо нашої вічної одне - одненьке слово, як сонце - мати! - і купається в сльозі і відроджується з сльози і світиться в сльозі веселковими барвами дитинної ніжності: Мати, Мамо,  Мамуня, Мамуся, Мамця, Мамонька, Матінка, Матуся, Матусенька, Ненька, Неня, Ненечка ..."

**Учень 1.** Матусю, мамо, рідна наша ненько, тобі на свято квіти ми несем.
Ти наше сонце, матінко рідненька, ти над усе для нас, ти над усе…

**Учень 2.** Дарунків, золота не маєм, щоб до ніг тобі зложити,
 Однак тут спільно присягаєм, що, доки тільки будем жити,
 Любов сердець своїх маленьких тобі дамо, кохана ненько.

**Учень 3.** Спасибі вам , рідні мами,

 За те, що сьогодні з нами.

 До вас наше щире слово:

**Разом:** Матусі, будьте здорові!

**Учень 4.** Бува ж і так, тож скажемо  прямо,

 Що через нас сумують мами.

 То ж всі сьогодні просимо вас

**Разом:** Пробачте, любі мами нас!

**Ведуча.** Шанування матері – один з найсвятіших обов’язків людини. Наше свято було б неповним, коли б ми не згадали про наших бабусь – невтомних бджілок.

**Ведучий.** Кажуть, що бабусі онуків більше люблять, ніж власних дітей. Вони з любов’ю передають їм свої уміння.

**Учень 5.** Люба, добра бабцю,

Ми твої внучата

Звертаємось до тебе,

Щоб щастя побажати.

Ой нема миліше,

Нема веселіше,

Як в бабці в гостині.

Медом нагодує

Ще і поцілує

Личенько дитині.

**Учень 6.** Шановні мами, бабусі,

Хай Бог охороняє вас від злого,

Хай світить сонце і колосяться жита,

Щоб ви були щасливі і здорові,

**Усі разом:** На многії і многії літа!

**Ведуча.**  Мама, матуся…Скільки спогадів і тепла таїть це дивовижне  слово,  яким називаємо найближчу, найдобрішу, найкращу, наймилішу, найріднішу для кожного з нас людину.

**Ведучий.** Дорогі наші мами, діти готувалися до цього дня,  розучували вірші, пісні, а ще власними руками виготовили ось такі чудові вітальні листівки і сувеніри. В такий спосіб вони сьогодні засвідчують вам про свою шану і любов до вас.

*(Звучить мелодія)*

*( Діти вітають матерів, дарують листівки, сувеніри виготовлені власними руками) .*

**Учитель.** Що ж , пам’ятаймо, милі діти,

 Пам’ятаймо завжди з вами,

 Що для нас в цілому світі

 Найдорожчі  наші мами.

І маленьким , і  дорослим -

 Все дають вони з любов’ю

 Ніжне серце, світлий розум,

 Сили нашому здоров’ю.

 **Ведучий.** Прийміть нашу вдячність за вашу відданість і ніжність, терпіння і працю. Нехай любов,  дарована дітям, повернеться сторицею, рясними Божими благословеннями!