***Заклад освіти І-ІІІ ступенів***

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

*Проект «Жінка в історії України»*

**Рідна мова чиста, як роса...**

***Зустріч з громадською діячкою, поетесою Дарією Чубатою***

*(інформаційно-пізнавальна година до Дня української писемності й мови)*

******

Підготували і провели:

вчитель української мови

і літератури Радзіх С.Д.,

музичний керівник

Петрович О.М.

*Тернопіль - 2013 р.*

**Мета:** формувати розуміння того, що українська мова - наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава; розширити знання про красу і багатство української мови; виховувати любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього свого, українського, бажання розмовляти рідною мовою.

**Обладнання: в**ишивані рушники, квіти, портрет Нестора Літописця, книга "Повість минулих літ"; виставка творів Дарії Чубатої.

**Методичний коментар:**

* використання ІКТ;
* застосування методів естетотерапії: літеротерапія, бібліотерапія, музикотерапія;
* попереднє ознайомлення з творчістю письменниці Дарії Чубатої;
* вивчення віршів письменниці;
* вивчення пісень на слова Дарії Чубатої.

**Хід заходу**

*До залу входять учні, одягнені в українські костюми.*

**Дівчинка.** Добрий день вам, добрі люди!

Хай вам щастя-доля буде,

Не на день і не на рік,

А на довгий-довгий вік.

**Хлопчик.** Тож починаймо наше свято.

У рідній мові слів багато,

Вона чарівна, пелюсткова

І мелодійна, й пречудова**.**

**Дівчинка.** І рідну мову треба знати,

Вона ж для нас як рідна мати.

Вивчаймо ж мову з юних літ,

Щоб українцями йти в світ.

**Хлопчик.** "Мама" - перше слово немовляти.

"Тато"... А за ним вчимося вимовляти:

Дім, оселя, затишок, подвір'я,

Де брати, сестричка і родина;

Бог, бабуся, щедра Україна...

**Учитель**. Доброго дня усім гостям нашого свята! Шановні гості, батьки, учні запрошуємо вас до нашої господи на слово щире, бесіду мудру, на інформаційно-пізнавальну годину на тему: «Рідна мова чиста, як роса», присвячену Дню української писемності та мови.

*(Представлення гостей.)*

Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір’я, по якому ви бігали, з села чи міста, з України, де ви народилися. А Україна – це наша Батьківщина.

**1-й учень.** О слово рідне! Пращура молитво,

Громи Перука, Велеса поля,

Софія Київська — творіння Ярослава —

Слов'яномовна праведна земля.

**2-й учень.** О слово рідне! Подарунок мами!

І пісня ніжна, і розрада нам!

Я всім на світі поділюся з вами,

Та слова рідного нікому не віддам.

*(Звучить запис пісні "Моя молитва нехай лине" (2.56).)*

**Вчитель**. Сьогодні, дев'яте листопада,— День української писемності й мови. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Але найбільшим винаходом людства було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому.

**5-й учень**. Яка ж багата рідна мова!

Увесь чарівний світ у ній!

Вона барвиста і чудова,

І нищити її не смій!

**6-й учень.** Вона про все тобі розкаже,

Чарівних слів тебе навчить,

Усе розкриє і покаже,

Як правильно у світі жить.

**Учитель.** Святкування Дня української писемності та мови дев'ятого листопада не випадкове, адже саме цього дня православна церква вшановує пам’ять Преподобного Нестора Літописця. Він у сімнадцять років прийшов у Києво-Печерську Лавру послушником. Молитвою юний подвижник невдовзі перевершив найвидатніших старців. Головним його послухом у монастирі була книжкова справа, яка стала змістом життя Нестора.

“Повість минулих літ” Нестора Літописця – це перша пам’ятка Київської Русі, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Цей твір був і залишається найвидатнішою пам’яткою літописання. Всі наступні літописці лише переписували уривки з праць преподобного Нестора, наслідуючи його, але перевершити так і не змогли.

**7-й учень.** У ній стільки слів, що й не збагнути!

І приказок, і порівнянь.

А мову знаючи, здобути

Ти зможеш просто безліч знань.

**8-й учень.** То ж мову вчи і прислухайся

До того, як вона звучить.

І розмовляти так старайся,

Щоб всім її хотілось вчить.

**Учитель**. Українська мова нам рідна, як мама і тато, як та земля, на якій ви зростаєте. Бо це мова, яку ми всі чуємо змалку, якою ми промовили перші слова. Ця мова зрозуміла і рідна всім нам. Бо без мови немає народу. І так само, як у кожної людини є одна мама, так і мова рідна лише одна. Людина може знати дві, три і більше мов, але рідною залишається материнська мова.

**1-й учень.** Мова України -

Схованка народу

І скарбниця духу

рідної землі,

Цвіт гіркий полинний,

Запашна лілея,

Музики суцвіття

Звуки чарівні.

**2-ий учень.** Тони й відтінки,

Переходи звуків -

Божі подарунки

В мові незабутній.

Квіти й зернятко

дістались у спадок,

Розкішні у блиску,

Як ніжний любисток.

Різьблене слово -

Характер діброви.

Схилімо чола -

Йде рідна мова -

Поважна й пишна,

Розмаїттям барвиста,

Ніжна і горда.

**Учитель.** Дорогі учні, шановні гості! Ви тільки що почули поетичні рядки написані нашою землячкою Дарією Чубатою.

Дарія Чубата – це справді Жінка з великої літери. Це людина, що встигла в своєму житті залишити помітний слід у багатьох сферах життя. Дарія Чубата відома як чудовий лікар, натхнення літераторка та невтомна громадська діячка. Крім того, звісно, вона є душею своєї родини і порадницею для друзів.

Отже, кілька слів про досягнення та успіхи пані Дарії. Ще з дитинства вона мріяла бути лікарем, аби дарувати людям радість видужання. Хотіла бути хірургом, але перш-ніж прийти на лікарську стезю, встигла спробувати себе в якості завідуючої медичним пунктом на “Ватрі”, згодом у підлітковому кабінеті, вела протягом 14 років заняття у медичному університеті, писала наукові праці. А потім була робота заступника головного лікаря другої міської лікарні і створення “Школи передового досвіду”, посада позаштатного заступника завідуючого відділом охорони здоров’я з питань експертизи працездатності працюючих. Дарія Чубата нагородження значком “Відмінник охорони здоров’я”, має близько 20 статей медично-практичного спрямування.

Пані Дарія - щира патріотка та активна громадська діячка. Вона майже 20 років очолює міське об’єднання “Просвіти” і намагається, аби просвітницька робота не припинялась ні на мить і кипіла. Зокрема жінка опікується дитячим театром “Дивосвіт”, де постійно відбуваються вертепи, читання, заходи до визначних історичних дат, цікаві зустрічі тощо. Дарія Чубата підтримує тісні стосунки із просвітянами зі Східної України і колегами із Польщі. Її ім’я відоме не лише на Тернопільщині, але і в усій Україні.

Внесок пані Дарії у культурне життя міста та країни не залишився непоміченим. Вона – єдина жінка в нашій області, нагороджена орденом “За заслуги” V ступеня, а також орденом князя Ярослава Мудрого. Пані Дарія двічі була депутатом обласної ради, де опікувалась комісією з питань культури та духовності.

А ще пані Дарія пише вірші, багато дописує в місцеві газети, рецензує книги земляків. Має три збірочки віршів – “Триєдність, “Трилисник”, “Три дороги”, а також збірку розмальовок і віршів для дітей, а також шість мистецько-літературних книг. Через музичність та ліричність її віршів, безліч творінь пані Чубатої були покладені на музику. “Омузичені” твори зібрані у “Перелунні”.

Пані Дарія – член спілки журналістів та літературного об’єднання. І при всій своїй шаленій зайнятості, пані Дарія не обділяє увагою свою велику дорогу родину. Вона – матір двох дітей і бабуся трьох онуків.

**Читець.** “Чому ж ви ділите нашу Вкраїну

На західну, східну, південну? Руїну

Ви хочете з неї зробити, вандали?

Не вийде! Бо ми вжє не раз вам казали:

“Не вмерла! Й не вмре вже ніколи Вкраїна –

Квітуча, бадьора, співуча, красива!”

На мову мою солов’їну сягнули,

Що “не было, нет…”. Та невже ви не чули

І з княжого міста Вербицького струни,

Чубинського пісню з дніпрових порогів –

Врочисту, хвалебну, як Господа слово?!

Від Сяну до Дону летить мов ягілка:

“Вкраїна воскресла!”. Крокує вже гінко

Народ мій розкутий,

Поля обробляє пшеничні, багаті.

Сини-соколята сплять в мирній хаті.

Не пити вам більше кровиці людської,

Судилось вам згинуть від злоби їдкої.

Ген Кошиця “Думка” по світу усьому

Несе пісню щиру вкраїнського роду.

Міцна сила духу мойого народу!

Терпіть вже не будем непотребу-зброду!

*(До слова запрошується Дарія Чубата)*

**1-й учень.** Маєм слово українське самобутнє.

І плекаймо, бережім його коріння,

Щоб розквітло, як чар-зілля,

І правдиве, і співучо-поетичне,

І розумне, і яскраве, і музичне...

Ми красу душі творімо словом,

Богом даним, влучним, барвінковим!

*(Учні виконують пісню "Рідна мова" (сл. Д.Чубатої, муз. М.Семчишиної,*

*аранжування О.М.Петрович)*

**2-й учень.** Слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між них левиний рев.

**3-й учень.** Із слова починається людина,

Із мови починається людина,

Моя ласкава, мамина, єдина —

Щебече соловейко на весь світ.

**Учитель**. Ось бачите, діти, яка багата і чудова українська мова. Вона, мов кринична вода, яку черпаєш, а їй немає ні кінця, ні краю.

Учні виконують пісню  "Скарб" ... (сл. Дарії Чубатої, муз. Олега Зозулі) .

**4-й учень.** Друзі шановні,

Вдячні ми всім,

Хто прийшов на це свято.

**5-й учень.** Вже кінчилось свято

І прощатись нам пора.

Ми бажаємо Вітчизні

*Разом.*

Щастя, миру, добра.