***Літературний лекторій***

***«Цінуймо українську мову»***

Мета. Навчати дітей шанувати українську мову, цінувати поетичне слово. Формувати бажання творити. Розвивати почуття прекрасного; розвивати юні таланти. Виховувати гідну особистість, людину-патріота, яка шанує рідне слово, поезію, культуру та звичаї українського народу. Дати можливість гуртківцям ознайомити присутніх з власними поетичними доробками.

Обладнання: крилаті вислови про мову, ноутбук, улюблені поетичні збірки, відеоролик «Гімн українській мові»

**Керівник гуртків.** 9 листопада – День української писемності та мови як свято духовності українського народу запроваджено Указом Президента України у 1992 році на знак затвердження великого національного надбання, коштовного скарбу, який поєднує досвід, мрії і надії мільйонів людей, подвижників українського слова.

**Вед. 1.** Мова – найбільший скарб народу. Віками, тисячоліттями плекала її земля предків, передавала з покоління, вкладаючи душу. Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови – це зникнення нації.

**Вед. 2.** «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давне життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почуття», - писав Панас Мирний.

**Вед. 1.** Мова – це серце нації і канва, на якій людина вишиває узори свого буття. Мова – це не вичерпна духовна скарбниця, до якої народ безперервно докладає свій досвід, розум, почуття.

**Вед. 2.** Шлях розвитку української мови – це тернистий шлях боротьби. Багато жорстких випробувань пережила невмируща українська мова, мужньо витерпівши напругу царських сатрапів та посіпак шляхетсько-панських, і своїх панів та підпанків. Перетерпіла дикунський циркуляр царського міністра Валуєва, який забороняв друкувати книги українською мовою, ганебний Емський указ (1876 р.)

**Керівник гуртків.** Упродовж століть нараховується більше сорока заборон української мови. Безліч утисків та знущань зазнала вона. Найбільше – у радянський час. Помандруємо сторінками історії (Заборони української мови)

Т.Шевченко писав:

*Ну що б, здавалося, слова…*

*Слова та голос – більш нічого,*

*А серце б’ється-ожива,*

*Як їх почує!*

**XVII століття**

1627 — наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні "Учительного Євангелія" Кирила Ставровецького. Текст грамоти за Собраніе Гос. Грамотъ, ІІІ, №77

1690 — засудження й анафема Собору РПЦ на "Кіевскія Новыя Книги" П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радзивиловського та інших.

1696 — ухвала польського сейму про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.

**XVIII століття**

1720 — указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг.

1729 — наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження.

1731 — вимога цариці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки вводить на собственном российском языке». У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».

1763 — указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.

1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.

1775 — зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.

1789 — розпорядження Едукаційної комісії польського сейму про закриття всіх українських шкіл.

**XIX століття**

1804 – за спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що привело до цілковитої деградації українського населення.

1817 — запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.

1832 — реорганізація освіти на Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.

1847 — розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.

1859 — міністерством віросповідань та наук Австро-Угорщини в Східній Галичині та Буковині здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.

1862 — закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.

1863 — Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».

1864 — прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.

1869 — запровадження польської мови в якості офіційної мови освіти й адміністрації Східної Галичини.

1870 — роз'яснення міністра освіти Росії Д.Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».

1876 — Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. Повний текст Емського указу за журналом «Особого Совещания» Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.

1881 — заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.

1884 — заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.

1888 — указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.

1892 — заборона перекладати книжки з російської мови на українську.

1895 — заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.

**XX століття**

1908 — чотирма роками після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.

1910 — закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.

1911 — постанова VII дворянського з'їзду в Москві про виключно російськомовну освіту й неприпустимість вживання інших мов у школах Росії.

1914 — заборона відзначати 100-літній ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.

1914, 1916 — кампанії русифікації на Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.

1922 — проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур — міської (російської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.

1924 — закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.

1924 — закон Румунського королівства про зобов'язання всіх «румун», котрі «загубили материнську мову», давати освіту дітям лише в румунських школах.

1925 — остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові.

1926 — лист Сталіна «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».

1933 — телеграма Сталіна про припинення «українізації».  
1933 — скасування в Румунії міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.

1934 — спеціальне розпорядження міністерства виховання Румунії про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу»всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.

1938 — постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік і областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.

1947 — операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхньої полонізації.

1958 — закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.

1960—1980 — масове закриття українських шкіл у Польщі та Румунії.

1970 — наказ про захист дисертацій тільки російською мовою.

1972 — заборона партійними органами відзначати ювілей музею І.Котляревського в Полтаві.

1973 — заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».

1974 — постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти — радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.

1978 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).

1983 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення зросійщення.

1984 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».

1984 — початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.

1984 — наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.

1989 — постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».

1990 — прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.

**Вед. 1.** *Єдиний скарб у тебе – рідна мова.*

*Заклятий для сусіднього хижацтва.*

*Вона твого життя міцна основа,*

*Певніша над усі скарби й багатства.*

*Т.Куліш*

*(Перегляд відеоролика «Гімн українській мові»)*

**Вед. 2.** Про мову складено багато прислів’їв та приказок. Послухаємо учнів.

(*Приказки та прислів'я про мову*)

1. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

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

3. Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш.

4. Мовивши слово, треба бути йому паном.

5. Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.

6. Від красних слів язик не відсохне.

7. Від теплого слова і лід розмерзається.

8. Гостре словечко коле сердечко.

9. Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова – ворогів.

10. Краще переконувати словами, як кулаками.

11. М’які слова і камінь крушать.

12. На ласкаве слово не кидайся, а за грубе не гнівайся.

13. Не кидай слова на вітер.

14. Шабля ранить тіло, а слово – душу.

15. Слово – не полова, язик – не помело.

16. Слово вилетить горобцем, а вернеться волом.

17. Слово – вітер, письмо – грунт.

18. Слово до ради, а руки – до звади.

19. Слово до слова – зложиться мова.

*Гуморески про мову П.Глазового (читають вихованці гуртка «Юнкор»)*

Вірші про рідну мову:

1. Власні поетичні твори гуртківців

2. Улюблені поезії відомих авторів

**Керівник гуртка.** Дорогі діти, сьогодні на нашому лекторії присутні педагоги, батьки та бабусі. Ми раді їх вітати. А до слова запрошуємо п. Ярославу Вальорну, бабусю нашої Марти Вибираної, яка вже багато років мешкає в Канаді. Вона розповість про те, як шанують українську мову, бережуть традиці українці за межами нашої держави.

*(Виступ Ярослави Вальорної)*

**Вед. 1.** Наше свято підходить до завершення. Але все почуте залишиться у наших серцях. Шануйте, цінуйте рідну мову. Вивчайте десятки мов, але пам’ятайте свою – материнську.

**Вед. 2.** Як парость виноградної лози

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай Вона щоразу служить вам…