***Сценарій свята «Я люблю Україну свою»***

***Звучить пісня « Веселкова пісня»***

Ведучий Над землею сонце встало,

 Путь-дорогу осіяло.

 Добрий ранок, Чорне море,

 Добрий день, Карпатські гори!

 Над землею пісня лине.

 Це для тебе, Україно!

 Гарна путь, славна путь –

 Українські діти йдуть!

Ведуча Із дерева роду зростає пагіння
І лине до сонця, до світла.
Стрічай, Україно, нове покоління,
Що, ніби веселка, розквітло!

Ведучий Стрічай, Україно, чарівне суцвіття
Дітей своїх рідних у школі
Сміливо веди їх у тисячоліття
У щасті, з любов’ю до волі!

Ведуча Цим дітям, народженим в вільній державі,
Судилось багато зробити:
Наш прапор підняти у мирі і славі
Й любові зорю засвітити!

***Відеокліп «Повертайтесь, лелеки, додому»»***

1 учень З далекого краю,

 З далеких світів

 Журавлик на крилах

 Додому летів.

 Минав океани,

 Ліси і моря,

 Вдивлявсь крізь тумани:

Журавлик

 - Чия це земля?

 Чиї це долини?

 Чиї це луги?

 Чию це калину

 Гойдають вітри?

 Впізнав Батьківщину:

 - Моя це земля,

 Моє тут гніздечко

 І мова моя!

1учень - «Послухай, мамо, над вечірнім містом,
Курличуть знову ранні журавлі.
Чи, може, це якусь сонату Ліста,
Зажурливо виводять скрипалі?»

Мама
-«Це, сину мій, птахи летять додому,
Що зимували десь на чужині»

1 учень
-«Яка солодка невимовна втома
В їх голосах вчувається мені.»

Мама
- «Птахи летять, летять на Україну,
І ми щораз вертаємось сюди.
Бо тут душа співає солов’їно,
Бо тут цілюще джерело води.
Тут “Отче наш”, що ненька нас навчила,
Тут чорнобривці, м’ята, спориші.
Тут добрих сподівань великі крила,
І пам’яті зарубки у душі.»

1 учень

“Але чому вертаються здалеку,
Тут ще холодні журяться вітри.

До кого ці закохані лелеки
Летять через моря, через світи?”

Мама

 “Бо є на світі, сину, Батьківщина,
 Ради якої перейдеш світи.
 Є місце, де болить твоє коріння,
 І та земля, де народився ти”.

2 учень Я народилась в Україні
І почала життя своє.
Тут небеса високі й сині,
На що не глянеш — все моє!
Трава для мене зеленіє.
Для мене світлі дні ясні.
І сонце пестить та леліє,
Летять до серденька пісні.
Тут кожна квіточка співає.
Струмочок ніжно жебонить.
І краю кращого немає,
Де б я могла так вільно жить!

3 учень 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.

4 учень Моя Батьківщина — це вишеньки цвіт
І верби над ставом, й калина.
Моя Батьківщина — це мрії політ,
Це рідна моя Україна!
Моя Батьківщина — це наша сім’я.
Затишний куточок і хата.
Це мама, татусь, бабця, дідо і я,
Всі рідні і друзів багато.

5 учень
Моя Батьківщина — це злагода й мир
Та небо бездонне й чудове.
Це пісня чарівна, що лине до зір,
Й дитинство моє світанкове.
Моя Батьківщина — ліси і поля.
Від них в нас і радість, і сила.
Це та найсвятіша і рідна земля.
Що кожного з нас народила.

6 учень Вже скільки закривавлених століть
  Тебе, Вкраїно, імені лишали...
  Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить.
  Внесіте прапор вільної Держави!

7 учень
  Степів таврійських і карпатських гір
  З’єднався колір синій і жовтавий.
  Гей, недругам усім наперекір –
  Внесіте прапор вільної Держави!

8 учень
  Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,
  Його полотна в попелі лежали...
  Але він знов, як день новий розцвів:
  Внесіте прапор вільної Держави!

9 учень
  Повірмо в те, що нас вже не збороти,
  І долучаймось до добра і слави.
  Хай будуть з нами Правда і Господь –
  Внесіте прапор вільної Держави!

***Хлопчик і 2 дівчинки під звуки маршу вносять Прапор до зали.***

10 учень

Стань під прапор синьо-жовтий —
Стяг відважних прабатьків,
Доторкнися позолоти
Запорозьких козаків,

Доторкнися голубизни
Патріотів-вояків.
Стань під прапором Вітчизни
Серед гордих юнаків.

11 учень

Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.

12 учень

Наш герб — тризуб. У ньому сила
Отця небесного і сина.
Уважно придивись до нього —
На Духа схожий він Святого,
Що голубом злетів з небес

І у людських серцях воскрес.
Тризуб, немов сім'я єдина,
Де тато, мама і дитина
Живуть у мирі і любові
На Україні вольній, новій.

13 учень Горнусь до тебе, Україно.
  Як син до матері горнусь
  За тебе, рідна і єдина
  Щодня я Богові молюсь.

14 учень
  Молюсь за тебе, Україно,
  І свої сили віддаю,
  Щоб відродити із руїни
  Наш дух і славу бойову.

15 учень
  Очистимо усі джерела,
  Дніпро-Славутич оживе,
  І заспіваєм: „Ще не вмерла
  Країна наша і не вмре”.

***Діти і гості виконують Гімн України.***

16 учень Ми є діти українські,

 Хлопці та дівчата.

 Рідний край наш – Україна,

 Красна та багата.

 Ми малі, та всі ми друзі,

 Ми – одна родина.

 Та найбільша наша мати -

 Ненька – Україна.

17 учень Хоч про тебе, Україно,

 Я ще мало знаю,

 Та чомусь, серденько, щиро

 Я тебе кохаю!

 Все, що рідне, я кохаю.

 Всім, хто рідний – помагаю.

 Своє ціню, свого вчуся

 І до рідного горнуся.

18 учень Кохаю край наш дорогий,

 Що зветься Україна.

 Вітчизні хочу я своїй

 Зрости достойним сином.

19 учень Україна - рідний мій край

 Від Донбасу по Карпати,

 І веселий, і вільний,

 І великий, і багатий.

 Де є в світі кращі ріки

 Як Дністер, Дніпро – Славута?

 Хто покине їх навіки,

 Тому в серці вічна смута.

20 учень Де ясніше сонце світить,

 Де гарніше зорі сяють?

 Де ж солодше пахнуть квіти -

 Як у нашім любім краю!

***Пісня « Сонячний віночок»***

Вчитель Доречно згадати сьогодні давнюю притчу про Святого Миколая і Україну.

 Було це давно-давно, коли Св. Миколай роздавав подарунки. Одним він

 дав багато золота, другим великі родовища корисних копалин, третім -

 родючі землі… І коли все роздав, то побачив у кутку дуже гарну ,надзви-

 чайної вроди, але дуже бідну, в полатанім одязі дівчину, яка стояла у

 кутку і гірко плакала. Він підійшов до неї і запитав: «Дівчино, чому ти

 плачеш?» «Я плачу тому, Св.Миколаю, що ти всім дав подарунки, а мені

 нічого», - сказала дівчина. «А хто ти, дівчино?»,- запитав Св.Миколай. «Я –

 Україна», - відповіла дівчина. Св.Миколай подумав і каже: «справді, я вже

 все всім роздав, але у мене ще залишилась краса і пісня, я й дарую тобі

 дівчино – Україно, їх назавжди» І з тих пір наша славна Україна вважає-

 ться найкрасивішою і найспівучішою країною світу. Ми пишаємося тим,

 що ми - українці.

***Пісня « Україно, краю»***

*Конкурс між батьками « Укр. пісні, які починаються з « ОЙ»*

21 учень Любіть Україну у сні й наяву,

 Вишневу свою Україну.

 Красу її вічно живу і нову,

 І мову її солов’їну.

22 учень Розцвітай же слово,

 І в родині, і у школі.

 Й на заводі, і у полі.

 Пречудесно, пречудово -

 Розцвітай же, мово!

23 учень Наша мова ніжна, ласкава,

 Наша мова багата, цікава.

 Наша мова квітуча, барвиста,

 Наша мова прекрасна і чиста.

 Наша мова, як джерельце дзюрчить,

 Наша мова красиво звучить.

24 учень Ой, прекрасна у нас рідна мова,

 Як сердечна, душевна розмова.

 Рідній мові усі ви навчайтесь

 І ніколи її не цурайтесь!

25 учень Буду я навчатись мови золотої

 У трави – веснянки, у гори крутої,

 У струмочка веселого,

 Що постане річкою,

 В пагінця зеленого,

 Що зросте смерічкою.

14 учень Мово рідна, слово рідне,

 Хто вас забуває,

 Той у грудях не серденько,

 Тільки камінь має.

***Вальс під музику « Мово рідна, слово рідне»***

Вчитель А ще мови можна навчитись у наших бабусь і дідусів. Довге життя вони

 прожили, багато чого побачили на своєму віку. І вас з радістю навчать.

( Виходять дідусь з бабусею і 8 дітей)

Ведучий На околиці села,

 Як мовиться у казці,

 Жили веселий дід Хома

 І баба Параска.

Ведуча Біля хати у садку

 Діти гомоніли,

 Розважалися малі,

 А старші раділи.

Ведучий Дід учив гончарювати,

 На сопілці грати.

 Баба вчила вишивати

 І пісні співати.

Ведуча Ой, цікаві ж для малят

 Ці часи дозвілля –

 Скоромовки і казки,

 Загадки й прислів’я .

Дід Хлопці, а загадайте-но дівчаткам загадки!

1 хлопчик У нашої бабусі

 Живе звір у кожусі.

 Біля пічки гріється,

 Без водички миється.  *(Котик)*

2 хлопчик На городі в нас росте

 Сонце ясне, золоте.

 Жовте око, жовті вії

 Та чомусь воно не гріє. *(Соняшник)*

3 хлопчик Летів птах через дах.

 Сів на воротах

 В червоних чоботах. *(Лелека)*

4 хлопчик Що в світі найшвидше? *(Думка)*

Баба А дівчата також вміють загадувати загадки. Спробуйте відгадати!

1 дівчинка Мене просять і чекають,

 А як покажусь – утікають. *(Дощ)*

2 дівчинка Вийшла звідкись гарна дівка,

 На ній стрічка - семицвітка.

 А де з річки воду брала,

 Там коромисло зламала. *(Веселка)*

3 дівчинка Хто завжди правду каже? *(Дзеркало)*

4 дівчинка Маленький хлопчик

 Виліз на стовпчик,

 Одежі не носить,

 Їсти не просить,

 Личенько рябе,

 Що воно таке? (Наперсток)

Баба Діти, ваші мами, бабусі користуються наперстком, коли вишивають.

 Придивіться уважно, які чудові вишивки. Немає в селі жодної оселі, де

 б не було вишитого рушника. Це давня традиція: гостям на рушнику

 підносять хліб як символ гостинності нашого народу.

***Звучить пісня « Рушники, рушники»***

26 учень

На українськім рушнику

Матуся вишила Карпати

Рясну калину в квітнику

І долю лебедів крилатих

Люблю я мамин рушничок,

На ньому пісня солов\*їна,

То може пісня зірочок?

А, може, доля України?

27 учень Дивлюсь я мовчки на рушник,

Що мама вишивала,
І чую - гуси зняли крик,
Зозуля закувала.
Знов чорнобривці зацвіли,
Запахла рута-м"ята.
Десь тихо бджоли загули,
Всміхнулась люба мати.
І біль із серця раптом зник,
Так тепло-тепло стало...
Цілую мовчки той рушник,
Що мати вишивала. ( *цілує рушник, прхиливши коліно)*

28 учень Мама вишила мені
 Квітами сорочку.
 Квіти гарні, весняні:
 - На, вдягай, синочку!
 В нитці – сонце золоте,
 Пелюстки багряні,
 Ласка мамина цвіте
 В тому вишиванні.
 Вишиваночку візьму,
 Швидко одягнуся,
 Підійду і обніму
 Я свою матусю.   *( Підходить і цілує маму)*

***Діти виконують пісню « Україно, ти моя надія»( танець)***

Вчитель Коли діти збиралися разом зі старшими, то ті люди їм розповідали

 цікаві смішні історії.

Діти (*разом)* Дідусю, розкажи нам смішну історію.

Дід Добре, слухайте. Їхав раз дядько поганою конячкою, а вона й зупинилася.

 так він сам запрягся, а її прив’язав до воза та й каже: «Не схотіла їхати,

 то йди пішки»

Бабуся Діти, а ви знаєте смішні історії?

Дві дівчинки - Ой, кумо, зима люта буде.

 - *Невже?*

 - Страшні морози будуть!

 - *Та ну!*

 - Так буде холодно, що аж ну…

 - *А ти звідки знаєш?*

 - Так у мене ж кожуха немає!

Два хлопчики 100 вовків

 - Чого, брате, ти так зблід,

 що з тобою сталось?

 - *Та за мною через степ*

 *аж 100 вовків гналось!*

 - Що з тобою, 100 вовків,

 де б їх стільки взялось?

 *- Ну, нехай вже і не 100,*

 *а 50 гналось!*

 - Та й 50 диво в нас,

 де б їх стільки взялось?

 - *Ну, нехай не 50.*

 *але 10 гналось!*

 - Там і 10 не було,

 знать один всього.

 *- Нехай один, аби вовк,*

 *страшно і одного.*

 - А може то і не вовк?

 *- А що ж то ходило,*

 *таке сіре та маленьке?*

 *А хвостик як шило?*

Дідусь А чи ви, діти, знаєте прислів’я про мову?

Учні Так *( хором)*

Дідусь Ми з бабусею будемо починати прислів\*я, а ви – його закінчувати.

 - Гостре словечко - коле сердечко.

 - Не кидай слова на вітер.

 - Давши слово – держись, а не давши – кріпись.

 - Як овечка: не мовить ні словечка.

 - Птицю пізнають пір’ю, а людину – по мові.

 - У кого рідна мова, в того і душа здорова.

 - Слово не горобець, вилетить – не спіймаєш.

 - Від теплого слова і лід розмерзає.

Бабуся А чи любите ви казки? А - ну, відгадайте, з якої казки уривок.

- «Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку» (*«Ріпка»)*

- «Уліз і ведмідь – семеро стало…» («*Рукавичка»)*

- «А лисичка його гам! Та й проковтнула» *(«Колобок»)*

- «Я не пила й не їла: тільки бігла через місточок, та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, та вхопила водиці крапельку» («*Коза – Дереза»)*

- «В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв та й вивіз його у ліс, думає: «Навіщо він мані здався, тільки дурно буду годувати» *(«Пан Коцький»)*

***Діти виконують пісню « Я маленька українка»»***

29 учень Постійно думаю - від кого?
Така любов до України.
І все-таки, мабуть від Бога!
Це Bін мені її підкинув.

Це Bін заніс мені у серце
Блакитно-жовту горду квітку,
Вона пустила корінь, в’ється!
І я – навіки українка!

30 учень
Це Bін додав мені у розум
Що наша нація велика,
Налив у кров кохання дозу
І я – навіки українка!

Це Bін приніс мені у слово
Пташиний спів та гру сопілки.
Вони зліпили гарну мову
І я – навіки українка!

Це Bін впустив мені у душу
Прозорі Незалежні ріки.
Тризуб та гімн віддавши, рушив.
І я – навіки українка!

31 учень Бандерівкою- сьогодні я зовуся,

Радію назвою такою і горджуся.
Ще вчора – українкою була,
А бач,так зватись величаво почала.
Так…час то дивна річ..

32 учень Тепер ми знаєм, що таке війна.
Де волю відбирають у народу.
Її ми не чекали, а вона
Підступно так прийшла до нас зі Сходу...

33 учень За що ти « брате» -вовче лютий
Глумишся на моїй землі?
За те, що мову українську
Я знаю навіть уві сні.
Читаю я Шевченка слово,
Костенко Ліну я люблю,
І Соломії спів чарівний,
І Симоненка слово бережу.

34 учень Запам'ятайте, злії люди,

земля ця вашою не буде!

 Її ми в силі захистити

від вас, московськії бандити.

Бо ми давно вже не раби,

не завойовники, як ви.

У нас є гідність, честь, ідея,

 ми в бій готові йти за неї.

У нас мета одна-єдина –

велика, сильна Україна!

35 учень Гей, Україно, ненько прекрасна,

 Будь же до всіх справедлива.

 Хай тобі світить сонечко ясне,

 Хай будуть діти щасливі.

36 учень Будемо жити, землю любити,

 Як з давнини повелося.

 Щоб наша доля нас не цуралась,

 Щоб краще в світі жилося!

37 учень І як мені України
Щиро не любити?
Мене вчили по-вкраїнськи
Господа молити.
За свій рідний край і нарід
Я Господа молю:
Зішли, Боже, Україні
І щастя, і долю!

***Пісня « Квітуча Україна»***