Сценарій до Дня української писемності та мови

***„О слово рідне, хто без тебе я?***

**Мета**: вшанувати пам’ять славнозвісних просвітителів слов’ян – Кирила та Мефодія; розповісти про видатного давньоруського письменника-літописця Нестора; ознайомити з історією їх життя; розповісти про виникнення свята – Дня української писемності та мови; познайомити учнів з історією виникнення письма; з’ясувати витоки нашої мови, її місце серед інших слов’янських мов; виховувати повагу до історичного минулого, почуття поваги до слов’янських учителів, інтерес до вивчення мов.

*Слова Шевченка «Ну щоб здавалося слова…»*

**Ведучий.** Отак воно усе й пішло,

Що на початку було Слово,

Тоді на світ з’явилась Мова.

**Ведуча.** Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.

**Читець 1.**

Із слова починається дитина,

Із мови починається людина,

Моя ласкава, мамина, єдина —

Щебече соловейко на весь світ.

**Читець 2.**

Бентежна, тополина, калинова

Невипита, невибрана до дна

 — Це наша українська рідна мова,

Немов бандури вічної струна.

*Пісня «Українська мова»* (*сл. Надії Янчук, муз. Володимира Клим'юка)*

**Ведучий.** 6 листопада 1997 року було підписано Указ Президента України, 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.** Із святом вас, шанувальники рідного слова. Корені українського слова проросли з найдавніших діалектів праслов’янських племен, рясними пагонами розвинулися в часи Давньоруської держави. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам’ятках культури Київської Русі, у полемічних творах, у красному письменстві різних часів.

**Ведучий.** Сьогодні наше свято – це свято української мови та писемності. З часу винайдення писемності фактично почався період документальної історії людства, тому стало можливим не тільки передавати мовну інформацію на відстані, але й закріпити її в часі.

*Відео про виникнення письма*

**Ведуча.** НиніУкраїна та її культура святкують своє відродження. Але цьому передувала тяжка боротьба. Дуже багато жорстоких літ і століть пережила наша невмируща мова, мужньо знісши і витерпівши наругу наймогутніших царських сатрапів та посіпак шлахетсько-панських і своїх панів.

**Ведучий**. Мово рідна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камінь має.

Як ту мову нам забути,

Котрою учила

Нас всіх ненька говорити,

Ненька наша мила.

У тій мові нам співали,

Нам казки казали,

У тій мові нам минувшість

Нашу відкривали.

От тому плекайте, діти,

Рідну свою мову,

Вчіться складно говорити

Своїм рідним словом.

***Ведуча .*** Ми живемо в місцевості, де розмовляють багатьма мовами: українською, російською, болгарською, молдавською, татарською та іншими. Але найчастіше ми чуємо українську і російську мови.

 На жаль, не всі прагнуть добре вивчити рідну мову і частіше поєднують ці мови в одну. Це часто призводить до кумедних ситуацій. До вашої уваги сценка з життя.

*Гумореска «Кухлик»* (Павло Глазовий)

Дід приїхав із села, ходить по столиці.

Має гроші — не мина жодної крамниці.

Попросив він: — Покажіть кухлик той, що з краю.

Продавщиця: — Что? Чево? Я нє панімаю.

Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.

— Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.

Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:

— На Вкраїні живете й не знаєте мови.

Продавщиця теж була гостра та бідова.

— У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.

І сказав їй мудрий дід: — Цим пишатися не слід,

Бо якраз така біда в моєї корови:

Має, бідна, язика і не знає мови.

**Ведучий.** Учи,дитино,рідну мову,

 Гордися нею і лелій,

 А зрадити голубоньку чудову

 Ти навіть в думці не посмій.

 Молися нею юними устами.

 Вона твоя, як серце і душа.

 Вона від прадіда, від тата і від мами,

 Вона - Шевченкова,Франкова,Куліша.

 Люби її, як матінку й природу,

 Горнись до неї - ти ж бо її син!

 Вона – безсмертя рідного народу,

 Могутній, вічний України дзвін**.**

**Ведуча.** Говоріть, як колись вас навчала матуся,

Говоріть, як навчав у дитинстві татусь,

Легко так, вільно так, щоб слова були в русі,

Не тримайте слова, віддавайте комусь.

Щиро так, м’яко так, починайте казати,

Як воліла б відкритись ваша душа.

Може хочеться їй у словах політати

Привітати когось, а чи дать відкоша.

Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі,

Кожне з них, лиш торкни, – як струна, виграва,

Зрозумілі, вагомі й усі вони ваші –

Мелодійні, дзвінкі, українські слова.

Говоріть про любов і про віру у щастя,

Уникайте мовчання, нудьги і ниття,

Говоріть, хай в розмові слова веселяться,

Говоріть і продовжуйте мові життя.

*Пісня «Батьківська мова(Таня Шарган(Струни серця)*

**Ведучий**. Ось і підходить до кінця наша урочиста лінійка , присвячена українській писемності та українській мові. Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі – на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут коріння роду українського, що сягає сивої давнини. І негоже, просто соромно бути поганими нащадками у таких великих і славних батьків.

Людині визначено Богом місце народження, країна, небо; вона не може нічого того поміняти, як не може поміняти саму себе. І куди б ти не пішов – твоя Батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою.

**Ведуча.** Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова!

У барвінки зодягайся, українське слово.

Колосися житом в полі, піснею в оселі,

Щоб на все життя з тобою ми запам’ятали,

Як з дитячої колиски мову покохали.

*Пісня і танець «Мова єднання»*

**Разом. Бережіть, любіть, поважайте свою рідну мову! Дякуємо за увагу!**