Кременецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

**«Нестор Літописець – батько української історії та словесності»**

***(сценарій свята,***

***приуроченого відкриттю пам’ятника***

***Нестору Літописцю та***

***до Дня української писемності та мови)***

**Підготувала**

Романіна Т. М.,

учитель української

мови та літератури

Кременецької

ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст.

**Кременець, 2016**

**Звучить пісня про Україну**

Виходить дівчинка зі свічкою

Люблю тебе, мій Боже, і молю,

Ні, не за себе, а за Україну,

Її, повір, як матінку люблю,

Таку, як є – печальну, солов’їну.

Дай, Господи, їй розуму і сили

Напитись дай цілющої води,

Щоб у безсмертя віру воскресила.

Благослови!

**Сцена І**

**Розмова княгині Ольги з князем Володимиром**

(**Заходить Нестор Літописець**. Перед ним стоїть стіл, на якому сувій паперу і гусяче перо)

**Князь**: (*Знервовано ходить по кімнаті):* Що робити? Як об’єднати людей? Кожен тягне ковдру на себе. Князі не розуміють, що з того користає ворог. Лиш в єдності наша сила.

**Княгиня**: Що трапилося, онуку?

**Князь**: Княгине, біда. Немає єдності в державі, люд не розуміє, що коли кожен буде сам по собі, народ загине. Порадь, бабусю, як об’єднати князівства в одне ціле?

**Княгиня:**Володимире, ти - муж мудрий і літами зрілий, а мовиш мов дитина. Хіба можливо об’єднати людей, у яких різна віра?

**Князь**: Як різна? Ми віримо в Перуна, Дажбога, Велеса.

**Княгиня**: От бачиш і сам дав відповідь. Різні боги – і люди чинять по-різному. А треба вірити в одного.

**Князь**: Як ти?

**Княгиня:** Так. Як я. Вірую в Єдиного Бога, що створив світ і нас людей, який любить всіх однаково: слабких і сильних, бідних і багатих. У цій вірі - сила і спасіння нашого народу.

**Князь**: Ти прийняла хрещення в Царгороді?

**Княгиня:**Так. Грецький цісар запропонував бути його жоною. Але я понад все люблю рідні землі. Пішла на хитрість – попросила його бути моїм хресним. Ти охрестишся у своїй Вітчизні – Русі –Україні. Приймеш віру християнську - і буде тобі велика ласка Божа.

**Князь**: Я вірю тобі. Не знаю чому, але дивне тепло огортає мою душу.

**Княгиня:** То Божа любов торкається твого серця. Хай благословить тебе Господь на велику справу. (*Княгиня хрестить князя. Він виходить. Вона молиться.)*

**Сцена ІІ**

**Розмова між минулим і сучасним**

**Нестор Літописець:**  Благослови, Господи, мою працю, щоб нащадкам діяння передати. *(Сідає за стіл, пише і читає)*

«Апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в Європі та Азії. Відвідав Андрій Корсунь, а звідти вирушив угору Дніпром. І сталося так, що він затримався на березі біля підніжжя гір. Вранці прокинувся і сказав учням, які були з ним: «Бачите оці гори? На них засіяє Божа благодать, і постане великий город і многі церкви Бог має здвигнути. І увійшов на ці гори, благословив їх, і помолився Богу. І опісля там виник Київ».

*Нестор пише, виходить учень.*

**Учень:** Вітаю Вас, дідусю.

**Нестор: А ти хто, юначе?**

**Учень:** Я – сучасність. Далеке майбутнє, у якому панує світ комп’ютерних технологій. А Вас як звуть?

**Нестор: Я – Нестор Літописець, автор літописної пам’ятки «Повість минулих літ». Твоє минуле.**

**Учень:** А що Ви робите?

**Нестор: Пишу нову розповідь, щоб ви в майбутньому пам’ятали про давні часи.**

Розкажу вам, як на горах   
Славний Київ наш постав,   
Як він жив і розвивався,   
Як столицею він став.

Impression Хто й коли у нього княжив   
І в який ходив поход,   
Хто боровсь за Україну,   
За державність, за народ.

Розкажу вам, як боролись   
Наші прадіди колись,   
Як за щастя України   
Ріки крові розлились.

Розкажу, чому і досі   
Чути стогони її   
І чому так довго в хмарах   
Сонце рідної землі…

**Учень:** А про кого повість, дідусю?

**Нестор: Про князів Київської Русі. Ось послухай уривок про Ярослава Мудрого: «В літо 1037 року заклав Ярослав місто велике, біля того міста – Золоті ворота. Заклав і церкву Святої Софії, а потім монастир Святого Георгія і Святої Ірини… Любив Ярослав книги, читав їх і вдень, і вночі. Зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецької на слов’янське письмо… Книги – мов ріки, які напоюють собою увесь світ, бездонна глибина. І якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху і користь для своєї душі…»**

*Виходять ведучі*

**Ведучий: Першим українським книгам тисяча років! До сьогодні дійшло небагато, а точніше – зовсім мало. Найдавніша з них – «Повість минулих літ» Нестора Літописця.**

**Ведуча**: Нестор жив у другій половині ХІ – на початку ХІІ століття. У цьому році відзначають 960 років від дня народження. Він прийшов до Києво-Печерської лаври сімнадцятирічним юнаком і назавжди залишився тут, щоб стати не тільки монахом, а й батьком української історії.

**Ведучий: Нестор звів в одне ціле літописи, створені попередниками, творчо опрацював їх, і з-під пера його вийшла цілісна, тематично завершена «Повість минулих літ».**

**Ведуча**: Вона вражає широтою охоплення історичних подій – від перших кроків людства після вигнання Адама і Єви з раю до бурхливих історичних подій початку ХІІ століття.

**Ведучий:** Нестор розказав нам про патріотизм, богатирську силу, розум русичів, багато уваги приділив захисту рідної землі.

**Сцена ІІІ**

**Нестор Літописець і Ярослав Мудрий**

**Нестор Літописець** *(Сідає за стіл, пише і читає)*

«І рушив Святослав на греків, і вийшли вони супроти. І коли побачили це руси, то убоялися вельми множества воїв. І мовив Святослав: «Уже нам нікуди дітись, а волею і долею доведеться стати супроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не знає. Якщо ж побіжимо ми, то сором нам. Тож не втечемо, а станемо кріпко, і я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, тоді самі подумайте про себе».

**Ведуча:** Багато відомостей має “Повість минулих літ” про князівські протиріччя, які розгоралися у ХІІ ст. Головний зміст рядків цього твору – попередження князям.

**Нестор Літописець** *(Пише і читає). Виходить Ярослав Мудрий.*

«Не можна загубити Київську Русь, яку створили наші батьки і діди великою працею та хоробрістю».

Пролетіли дні короткі...

Перед смертю Ярослав

Всіх своїх синів покликав

І з любов'ю проказав:

**Ярослав Мудрий:**

Вас я, діти, покидаю,

Йду я в ліпшу сторону,

Але, діти, пам'ятайте

Мою заповідь одну:

Не сваріться, жийте в згоді:

Тільки мир збере усе,

А незгода, наче вітер,

Все по полю рознесе.

Як не будете всі разом

Йти до спільної мети,

Ви, державу зруйнувавши,

Подастеся у світи.

Ви розгубите ту землю,

Що придбали вам батьки,

І тинятиметесь всюди,

Як вигнанці й жебраки».

**Нестор Літописець**

Та недовго пам'ятали

Діти мудрий заповіт,

А нащадки Ярослава

Осміяли на весь світ...

**Сцена ІV**

**Нестор Літописець про Кременець**

***Виходять читці (***[**Олександр Олесь**](http://kidlib.in.ua/authors/15) **«Татари»)**

Кажуть — раз полюбить лихо,   
Так до смерті любить вже,   
Мов дитину рідна мати   
Доглядає, береже.

Вже не з Півночі гнилої,   
А із Азії прийшло.   
Впало хмарою важкою,   
Чорним каменем лягло.

Раз у Київ прибігають   
Половецькі посланці.   
“Поможіть, — кричать, — рятуйте,   
Славні лицарі-борці!

Йде на нас орда татарська,   
Сараною лізе-йде;   
Землю курява вкриває,   
Степ від тупоту гуде!

Як не прийдете на поміч,   
Як програєте ви час,   
Нас попереду зруйнують,   
Але підуть і на вас.

Так забудьмо ж давні свари,   
Побратаймось в чорні дні   
І мечем здобудьмо славу   
Кожній рідній стороні!”

І князі поклали: спільно   
Боронить свої краї.   
Київ, Галич і Чернігів   
Шлють на бій полки свої.

І над Калкою зустрілись,   
Як дві хмари, вороги…   
Ось зударились, і стало   
Справжнє пекло навкруги.

Вже татари подаються,   
Одступають їх полки,   
Вже за ворогом женуться   
Українські вояки.

Але половці злякались,   
Нагло зрадили, втекли…   
Нас монголи подолали   
І князів в полон взяли.

Тяжко, боляче без краю,   
Коли спільник кине бій,   
А проте безмірно тяжче,   
Коли зрадить брат же твій.

**Ведучий**

Як довідались татари,   
Що повстали Холм і Львів,   
Землю Галицько-Волинську   
Хан їх знищити схотів.

**Ведуча**

На волинський Володимир   
То не хмара чорна йде,   
То не грім гуде далекий,   
А то військо хан веде…

**Нестор Літописець** *(Пише і читає).*

«І прийшов він до Каменця та Ізяслава і взяв їх. А потім Куремса (хан татарський) прийшов до Крем’янця і пустошив довкола міста».

**Опанас Тятива (уривок з повісті С.Даушкова «Було колись»):**

Крем’янчане! Взиваю всіх до сильної боротьби з великим ворогом, до самооборони і перемоги!.. А ця оборона буде виглядати так: коли ми вийдемо в поле супроти ворога – поляжемо всі! Коли будемо боронитися в отих мурах – оборонимося! Київ і Чернігів не оборонилися, а Крем’янець оборониться! Але є ще і ціла Волинь… І селяни наші мусять знати, що треба робити. Крем’янець мусить знайти для цілої Волині пораду і поміч… Ми мусимо змагатися, побідити, заставити битися князя Данила і врятувати нашу землю!

**Читець («Кременцеві» Юрій Климець)**

Ти устами століть промовляєш до мене

І підносиш до сонця величне чоло,

Не поникли в ганьбі твої горді рамена,

Коли душу топтали і кривда, і зло.

Ти на волю ніколи не тратив надії,

Бо в кремінному лоні вогонь бережеш…

І боялись тебе хижі серцем батиї,

Коли Русь клекотала у вирі пожеж.

Якщо матір’ю я називаю Вкраїну,

То тебе я по праву маю назвать

Її справжнім, і вірним, і відданим сином,

Що за матір щасливу уміє вмирать.

Є титани-співці. Їх натхнення крилате

До небесних висот підніма із землі,

Їм судилось віків кілометри долати,

А тебе оспівати вони замалі.

***Пісня про Кременець***

**Сцена V**

**Україна**

*Виходять хлопчик і дівчинка*

О Мати Божа! Ми - Твої діти.

Тобі сьогодні приносим квіти,

Тебе благаєм, уклінно просим,

До Тебе в небо ми руки зносим.

Прийми нас, Мати, під Свій покров,

Тобі даруєм серце і любов.

Від нужд і горя нас збережи,

В лихій годині нам поможи.

Всевишній Боже, світу Володарю,

Прийми молитву мого серця спів:

Тобі складаю щиру дяку,

Що українцем ти мене створив.

І що така велика і багата

Моя землиця рідна, немов рай,

За те, що я героям стався братом,

Що, як вони, кохаю рідний край.

За те, що ти народові моєму

Ніколи щедрих ласок не скупив,

Що дав йому чарівну нашу мову,

Чарівну пісню, наче диво з див.

Не відпускай його з своєї власті,

Йому на власній поможи землі

Здобути кращу долю і покласти

Вінець нев’ялий слави на чолі.

**Ведучий**. Покровителькою і щирою захисницею була Небесна Мати для своїх дітей – воїнів-захисників, які не шкодували свого життя для рідної України, яку вони прагнули бачити вільною та незалежною, за яку молились і за яку полягли в боях.

**Ведуча**. Розвиток нашої держави і її майбутнє залежить від нас – сучасників: від наймолодшого до найстаршого. Якщо кожен буде знати історію свого роду, історію України, буде шанувати свої традиції, оберігати свою мову, шануватиме пам’ять своїх предків не тільки словами, але ділами, тоді й досягнемо того, про що мріємо ми і за що віддали життя наші діди й прадіди.

**Ведучий.** 6 листопада 1997 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ, у якому говориться: "На підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляю: "Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця".  
**Ведуча**. Зі святом, шанувальники рідного слова. Корені української мови проросли з діалектів праслов’янських племен, рясними пагонами розвинулися в часи Давньоруської держави. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам’ятках культури Київської Русі, у красному письменстві різних часів.

**Україна**

(Виходить дівчина в українському костюмі з букетом із гілочок верби, калини та чорнобривців)

Я – не окраїна, я – не руїна.

Я – Україна, я – Україна!

Навік обрала собі дорогу:

Іду до Бога, іду до Бога.

Кличу вас, люди, зліва і справа

В святу державу, в мою державу,

В країну сонця, добра й свободи

Рушай, народе, вільний народе!

Будем служити Богу одному

І більш нікому, більш нікому!

Лиш перед Богом я на колінах.

Я – Україна, я – Україна!

**Звучить пісня «Молитва»**