Прощай, школа початкова!

( під музику «Шкільні роки» діти заходять в зал)

**Ведучий 1**: Увага! Увага! Говорить і показує школа-гімназія.

**Ведучий 2**: Ми починаємо репортаж зі свята «Прощай, початкова школа!»

**Ведучий 1**: Ось на марші винуватці сьогоднішнього свята. Зустрічаймо їх бурхливими оплесками.

(заходять діти)

**Ведучий 2**: В залі багато гостей, батьків, вчителів. Панує святкова атмосфера.

**Ведучий 1**: Доброго дня, дорогі наші батьки!

**Ведучий 2**: Доброго дня, дорогі вчителі та шановні гості!

**Ведучий 1**: Ми раді вітати вас в цьому прекрасному залі.

**Ведучий 2**: Усе в житті буває вперше. Уперше тягнеться до сонця стебельце, щоб згодом порадувати нас хлібною зерниною. Уперше народжується дитина, щоб продовжити родовід. Уперше приходимо ми до школи.

**Ведучий 1**: Чотири роки минуло з того часу, як ми вперше несміливо переступили шкільний поріг. За ці роки школа нам стала другою домівкою. Це невеликий відрізок часу, але ми вже навчилися читати, рахувати, гарно писати. Чотири роки ми з вами долали перші сходинки Країни Знань.

**Ведучий 2**: Сьогодні у нас найрадісніший і найсумніший день. Найрадісніший – бо ми дорослішаємо, мріємо навчатися далі, працювати, творити.

**Ведучий 1**: А найсумніший – бо ми прощаємося з нашим затишним куточком, в якому ми раділи й сумували, плакали й сміялися всі 4 роки, прощаємось з нашою першою вчителькою, яка віддала нам свою любов і ласку.

**Ведучий 2**: Але сьогодні свято і давайте, дорогі наші гості, не сумувати, а згадаємо ці 4 роки нашого навчання так, щоб вони залишились у пам’яті.

1. Ми пам’ятаєм той дзвінок веселий

Що продзвенів нам в перший раз,

Коли прийшли ми з квітами до школи,

В свій самий кращий перший клас.

1. Зібрались дружно ми на свято

Сьогодні в початковій школі ми в останній раз,

Щоб успіхів майбутніх усім Вам побажати,

І провести нас одразу в 5 клас.

1. Багато доброго, цікавого, нового,

Життя відкриє ще для нас

Як перша сходинка до нього

Були нам 1, 2, 3 і 4 клас.

**Ведучий 2**: Пропонуємо уважно прослухати цікаву інформацію.

**Ведучий 1**: - За час навчання вивчено 33 літери українського алфавіту.

**Ведучий 2**: - Вивчили багато правил українського правопису, навчилися читати, писати, розв’язувати приклади, задачі.

**Ведучий 1**: - Ми провчились разом 2448 уроків.

**Ведучий 2**: - Ми провели 1836 годин за партою, і це – не рахуючи часу, витраченого на виконання домашнього завдання.

**Ведучий 1**: - Учнями класу перечитано, не дочитано, зачитано до дірок 1450 художніх творів, книжок.

**Ведучий 2**: - Списано, не дописано, переписано 2820 зошитів, але не кожен з них був показаний батькам.

**Ведучий 1**: - Отримано 6000 оцінок високого рівня, 4000 – достатнього, 1540 – середнього, а низького – ми не рахували.

**Ведучий 2**: - Загублено 150 ручок, 80 олівців, з десяток гумок, 30 гудзиків, багато копійок і 10 поганих звичок.

**Ведучий 1**: - Списано 8 кг крейди, 68 штанів, 60 рук і 4 щоки.

**Ведучий 2**: Клас живе цікавим життям і не збирається зупинятися на досягненому.

**Ведучий 1**: Проведено безліч вікторин, свят, конкурсів, змагань…

 **Ведучий 2**: 800 днів разом із ранковим сонцем ми переступали поріг рідної школи.

**Ведучий 1**: 3,5 тисяч дзвінків почули ми протягом 4-х років навчання. Ми чули їх по-різному. Тоді, коли з букетом квітів ішли на перший урок в 1 клас, і тоді, коли він немовби обривав цікаво проведені 40 хвилин того улюбленого уроку. Пам’ятаємо довгоочікуваний дзвінок на канікули. А ось дзвінок, який ми почуємо сьогодні, буде останній у початковій школі.

1. В перший погожий осінній деньок

Входив несміло я в школу високу,

Перший підручник і перший урок –

Ось як шкільні починаються роки.

**Ведучий 2**: …., а ти пам’ятаєш, як переступив поріг школи вперше?

**Ведучий 1**: Авжеж, пам’ятаю, ніс букет квітів, був святково одягнений, дуже сподобалась школа.

**Ведучий 2**: А чи пригадуєш, хто зустрів у фойє школи?

**Ведучий 1**: Звісно, наша перша вчителька.

**Ведучий 2**: То ж давай надамо їй слово.

Вчитель: Любі мої діти! Сьогодні, особисто для мене, сумне свято, тому що ви вилітаєте, ніби птахи, з початковї школи. Але буду себе підбадьорювати, тому що ви подорослішали, зміцніли фізично і морально. Закінчили першу ступінь навчання і готові йти далі нелегкою стежиною Шкільної науки. За цей короткий час ви здружилися, помудрішали. Навіть до сьогоднішнього свята готувалися майже самостійно. То ж, шановні батьки, гості, слухайте, дивіться наші виступи, але не судіть дуже строго, якщо щось не вділося. Надамо слово винуватцям свята – нашим четверокласникам.

1. Увага! Увага! Шановні друзі!

Ми сьогодні зустрілись

У тіснім нашім крузі,

На радісне свято, веселе, чудове –

Наші діти закінчили

Початкову школу!

1. Хай пісня тут лине,

Хай сміх скрізь лунає,

У кожного радісна усмішка сяє.

Всі дружні, веселі, радійте за нас.

**МИ ВСІ ПЕРЕЙШЛИ У П’ЯТИЙ КЛАС**

1. Радіє край і в променях іскриться,

Це сонечко спішить до нас само.

Бо ми вже підросли! Ось подивіться!

І в цьому вересні у 5-й клас йдемо.

**Ведучий 1**: Да. І дійсно, день сьогодні прекрасний. Яскраво світить сонечко і його частинка сяє на нашому святі.

**Ведучий 2**: Прощай, прощай 4 клас

 Ти знайомий уже для нас.

 Та ми вернемося, вернемося не раз.

 Думками в наш 4 клас!

**Ведучий 1**: Дорогі наші батьки, гості. Зараз ми з вами здійснимо незвичайну подорож. А допоможуть нам у цьому сторінки усного журналу.

**Ведучий 2**: Увага! Відкриваємо першу сторінку, тут написано:

 «ЯКИМИ МИ БУЛИ!»

**Ведучий 1**: Ми всі були смішними малюками,

 Коли зайшли уперше у свій клас,

 Взяли підручник, ручку, зошит з олівцями.

 За парту сіли перший в житті раз.

**Ведучий 2**: Мені мама кожного дня наказувала: «На уроці будь уважною, не малюй, не розмовляй, прописуй букви старанно, вчителям відповідай».

1. Згадаємо разом 4 роки,

Веселі перерви, цікаві уроки.

1. Ми не забудемо ніколи

Першої в школі путі.

Зошит, буквар свій у школі,

Вчительку першу в житті.

1. Згадаємо, як бувало,

Ми в школу поспішали,

Хто кликав на урок?

**ВСІ: ШКІЛЬНИЙ ДЗВІНОК** (дзвенить дзвінок).

1. Ми пам’ятаємо:

І якими невмійками зайшли за своєю вчителькою в клас.

1. І як вчились сідати за парту.
2. І тихенько вставати.
3. Не один зошит списали ми

А як було важко починати?

Як не слухались букви!

Але на допомогу приходили

Палички – виручалочки.

1. Виручайте, палички,

Наші виручалочки.

Всі ставайте по порядку.

Мов солдати на зарядку.

1. Чом стоїте, як попало?

Знову нам за вас попало.

Та не знає наш учитель,

І не знає наша мама,

Як нам важко так зробити,

Щоб ви всі стояли прямо!

1. Таку муку ми терпіли,

Доки букви писать не вміли.

А тепер – пройшли роки.

Все запишем залюбки.

1. А письмо – це справжні муки:

Від напруги ниють руки!

Вам би пальчики – билинки,

В ляльки гратись, у машинки!

Та коли ж? Весь час веди

Знаки, літери, склади!...

1. Хтось під партою в кутку

Робить справу нелегку:

Все на пальцях полічив,

Бо без них – немає сил.

1. Другий клас. Пішла таблиця

І почала часто сниться.

Ми її вчимо, вчимо,

На уроках – «горимо»!

1. Різні дії як насіння –

Розібрать немає сили!

Додавання, віднімання - жарти,

Мінімум старання.

А от множити, ділити.

Годі, браття, й говорити.

1. Стали в ряд частини мови,

Як багато, чесне слово!

Як би тут не розгубитись

І хоча б чогось навчитись!

1. Ось і третій рік ми в школі,

Цифри вирвались доволі,

Цифри вирівнялись строєм,

Як солдати – перед боєм.

1. І сувора й солов’їна математика – країна.

Праця тут іде завзята.

Вмій лиш спритно рахувати.

Вмій ділити, віднімати, множити, швидко додавати.

1. Скільки їх? Не полічити!

Стулиш рота і мовчиш ти.

А ще ж множити, ділити…

Мізки б тут не розгубити.

1. Дуже впевнено й сміливо

Відкрили двері ми в четвертий клас,

Світились очі в нас щасливо,

Бо все виходило у нас.

1. Грізно потяги гудуть,

Пароплави все пливуть…

Треба шлях порахувати,

Звідкись час і швидкість взяти.

Не задачі – просто мрія:

Розбереш тут, яка дія.

1. І читання далі мчить:

В ньому майже кожна мить

Відкриває шлях в світи,

Де не були я і ти.

1. Ой, мороки було з нами

Вчительці багато,

Як по 100 слів за хвилину

Вчились ми читати.

1. Ще й англійську ми вивчали.

Хоча й труднощі бували.

Зате зараз скажем вам

 I «Good morninq!”

 I «!Good bay”!

**Ведучий 1**: Ой, нема де правди діти,

 За 4 роки було всяке серед нас.

 Той урок не хотів вчити.

**Ведучий 2**: Той запізнювався в клас!

 Та такого не було,

 Щоб робив це хтось назло.

1. На 12 в школі я учусь

І уроків зовсім не боюсь.

Всі завдання дома я роблю,

Бо учитись дуже я люблю.

Я люблю книжки читати і писати й рахувати.

І задачі я зумію розв’язати.

**Ведучий 1**: Друзі! Згадайте, першу виставку наших зошитів – прописів.

**Ведучий 2**: Бідна вчителька, не могла знайти місця, куди їх виставити. Майже в кожного з нас великими літерами було написано: «Молодець!» «Розумник!», «Дякую!».

1. Здобули ми знання початкові,

Перші кроки у школі пройшли.

Дні веселі, буденні й святкові

У минуле тепер відійшли.

1. А дружба лишилась чудова

На всі дні, на роки – назавжди.

Плече друга відчуєм ми знову і знову,

І скарб дружби ми будемо гордо нести.

**Ведучий 1**: Друга сторінка нашої подорожі:

 «МИ ДРУЗІ НАЗАВЖДИ!»

**Ведучий 2**: Всі наші діти старались навчатися якомога краще, відразу ж всі потоваришували.

1. 4 роки всі ми разом йшли.

Хвилювання і радість поділяли.

Разом і навчались, і росли,

Дні народження всі дружно відзначали.

1. Давайте будемо дружити, діти,

Як сонце з небом, як з лугом вітер.

Як дружить поле завжди з дощами.

Щоб всім хотілось дружити з нами.

1. Дружба, дружба над усе,

Дружба радість нам несе.

Дружба всім нам дорога,

У навчанні помага.

1. Ми на святі нашім

Друзів привітаєм

Хай же дружба разом

З нами підростає.

**Ведучий 1**: В нашому класі навчається \_11\_\_\_дівчаток, \_\_5\_\_\_ хлопчиків.

2- Каті, 2 – Насті, 2- Сашка, 1 –Анжела, 1- Владік, 1 – Діма, 1- Іра, 1- Даша, 1 – Ліза, 1 – Аліна, 1 – Аня, 1 – Андрій, 1 – Діана.

**Ведучий 2**: Третя сторінка чарівної книги

 «ВЕСЕЛИНКА»

**Ведучий 1**: Частенько ми сміялись, а вчителька казала, що сміх продовжує життя.

**Вчитель**: Пропоную незвичайний екзамен. Перевіримо, чого ж ви навчились за 4 роки.

ЗАДАЧА 1

 На базарі один покупець купив три кози і заплатив три гривні. Запитую: по чому пішла кожна коза? (По дорозі).

 Курка на одній нозі важить 3 кг. А скільки вона буде важити на двох ногах? ( 3 кг).

**Ведучий 1**: А про наші кроки і круті стежинки.

**Ведучий 2**: Нагадають вам, напевно, веселі смішинки.

1. Першокласник Андрійко повернувся додому зі школи і заявляє:
* Все, до школи я більше не піду!
* Чому? – дивується мама.
* Бо там примушують читати і писати. А я ж іще не вмію. А от розмовляти я вмію, та чомусь саме цього на уроці не дозволяють.
1. Дівчинка - вчителька.
* Діти, напишіть по два речення, щоб у кожному з них було по 5 дієслів. Ну що, написали?

Хлопець. Так. Мама куховарить, прибирає, шиє пере, прасує. Тато їсть, п’є, спить курить, читає.

1. – Дай мені твоєю ручкою написати!
* А хіба твоя зіпсувалася?
* Та ні… Вона робить багато помилок.

**Вчитель**: А що думають про своїх однокласників, з якими разом провчилися усі чотири роки? Цікаво послухати!

*(вчитель зачитує твори дітей)*

*Незвичайний екзамен для мами і дитини(шкатулка)*

**Ведучий 2**: Розгортаємо 4 сторінку нашої книги

«МОЯ РОДИНА»

**Ведучий 1**: А зараз мені дуже хочеться звернутися до наших шановних батьків. Це без них не було б в нашому класі всіх тих веселих свят, це без них не відбувалися б цікаві екскурсії.. Ми з вами повинні низько вклонитися мамам, татам, бабусям, дідусям за те, що вони завжди були поряд з нами, за те, що дбали про нас, розважали. І просто за те, що вони є.

**Ведучий 2**: Погляньте на своїх батьків, їхні очі сяють щастям, а десь у глибині затаїлась тривога, бо попереду ще стільки випробувань. То ж любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх, дайте їм можливість гордитися вами! Зробіть так, щоб передчасні зморшки не лягли на їхні прекрасні обличчя, щоб їхні серця були спокійні за вас!

1. Прийміть наш букет із пошани й любові.

Вклоняємось низько і дякуємо щиро

За ласку і ніжність, за мудрість і віру.

1. Бо без батьків чого ми в світі варті,

Без маминої ласки і тепла

І без батьківської строгості і жарту,

І без свого родинного тепла.

**Ведучий 1**: Від 1 до 4-го класу з нами завжди були поруч наші найулюбленіші мами, яких ми сьогодні теж хочемо привітати і яким щиро дякуємо.

 **Ведучий 2**: За сумлінну допомогу, щиру підтримку.

Ведучий 1: Неабияку силу волі, відчайдушне терпіння.

**Ведучий 2**: Силу наснаги, за втрачене здоров’я.

**Ведучий 1**: За те, що весь час допомагали своїм дітям у навчанні.

1. Мамо, матусенько, мамочко, ненько,

Матінко, усміх твій ніжний ловлю

Мамонько рідна, моя дорогенька,

Я над усе тебе в світі люблю!

1. Як добре нам жити і знати,

І вірити, друзі, весь час,

Що кращого слова, як мати,

Немає у світі для нас.

1. Воно ніби сонця усмішка,

Неначе дитинства привіт,

Як перші санчата і книжка,

З якої побачили світ.

1. Мама! Мама! – гарне слово.

Тільки скажеш – все готово!

«Мамо, кашки!» - кашка є.

«Мамо, чаю!» - вже наллє.

«Мамо, ніжку зав’яжи”,

«Мамо, казку розкажи!»

«Мама! Мама! – гарне слово.

Тільки скажеш – все готово!

1. Гарна ти, матусю,

Добра, мила, щира,

Ти мене ще змалку

Розуму навчила.

**Ведучий 2**: Матусю рідненька, найкраща, єдина, щоб ти не хилилась ніколи в журбі. І сонце, і зорі, і даль журавлину твої діти дарують тобі.

**Ведучий 1**: І в осінь, і взимку, весною і влітку, щоб щастя й здоров’я у тебе було. Уклін тобі, рідна матусю-лебідко, за молодість нашу, за ласку й тепло!

**Ведучий 2**: Музичний наш дарунок порадує хай вас.

**Ведучий 1**: Дорогі татусі! Не сумуйте, ми про вас теж не забуваємо. Пам’ятайте, що ми не маленькі, що на нас треба не тільки гримати, підвищувати голос, а потрібно й проводити виховні індивідуальні бесіди.

1. Дорогий, хороший, рідний тату!

Кращого від тебе не знайти.

Дорогий, хороший, рідний тату!

Як чудово, що у нас є ти!

1. Татку, татусенько, таточку, тату,

Кращого в світі немає навкруг!

Татоньку, хочу тебе я обняти –

Ти – мій порадник, заступник і друг!

1. Я й до бабусі з любов’ю звертаюсь:

Бабцю, бабуню, бабусю моя!

І до бабусиних рук притуляюсь,

І відчуваю в них лагідність я.

1. Свою бабусю знаю я з давніх – давніх пір.

Її обличчя любе, її ласкавий зір.

Оцій руці хорошій робота не важка.

Бо в’яже, варить, пише бабусина рука.

1. Й до дідуся я іду по науку:

Діду, дідуню, навчи в світі жить!

Він на голівку кладе свою руку,

Голос струмочком сріблястим біжить.

1. Ми любим бабцю, діда, маму й тата,

Ми вам бажаємо здоров’ячка багато,

Ми хочемо, щоб завжди ви раділи,

І щоб в житті ніколи не хворіли.

1. Хоч часом ми буваємо нечемні,

І дуже ви хвилюєтесь за нас,

Але у серці знаємо, напевно:

Ми більше радуємо вас.

1. Любі!

Ми вам обіцяємо: учитись, дружити,

Гарні оцінки додому носити,

Щоб дарувати радість вам,

Любесеньким нашим батькам.

**Вчитель**: Дорогі батьки! Я вдячна вам, що ви довірили нам своїх маленьких діточок. Злетіли роки, а з ними виросли й наші діти. Та як би не поверталась наша доля, ми повинні пам’ятати, що діти – наша радість, наша надія, наше життя.

1. Спасибі скажемо усім,

Хто научив любить цей дім,

Ту вулицю, де ми живем,

Все, що Вкраїною зовем.

Спасибі всім, хто дбав про нас

У цей важкий, нелегкий час.

**РАЗОМ: Спасибі! Спасибі! Спасибі!**

*Від імені всіх батьків вас хоче привітати ………..*

**Ведучий 1**: Перегортаємо 5 сторінку книги. Тут написано:

«СТОРІНКА ПРАВИЛ»

**Ведучий 2**: Щоб усі нас поважали,

 Щоб любили і пишались,

 Не багато і не мало,

 Треба знати 10 правил.

**Ведучий 1**: Шкільне життя за правилами. Ми їх вивчили на відмінно. Дорогі батьки! Перевірте нас.

Як прокинувся – вставай, ліні волі не (давай).

Квіточку роса умила, а тебе умиє (мило).

Але ти не поспішай, подивись спочатку, чи нічого не забув,

Чи в портфелі все ( в порядку).

 І дивись – не барись, в школу швидко – швидко (мчись).

В школі, в класі не брудни, сміття бачиш – (підніми).

Не носи в кишені жуйки, крейду, яблука і булки,

Кнопки, цвяхи, іграшки, а носи – (носовички).

Будь охайним завжди сам, уникай дірок і (плям).

Вдома близьким не груби, менших захищай (завжди).

Скільки в небі світить ясних зірочок,

Стільки у щоденнику повинно бути (дванадцяток).

Щоб тобою всі пишались, перехожі озирались,

Так роби, щоб люди звикли – ти в усьому завжди (приклад).

1. Швидко роки пролетіли

І в пам’яті спогад лише залишили.

Ми завжди згадаєм свій перший дзвінок

І четвертого класу останній урок.

1. Багато доброго, нового життя відкриє ще для нас.

Як перша сходинка до нього для всіх нас буде 5 клас.

**Ведучий 1**: Шоста сторінка чарівної книги «Улюблені вчителі»

**Ведучий 2**: 9 вчителів нас навчали мудрому, доброму, вічному.

**Ведучий 1**: - Скільки було відкритих уроків…

**Ведучий 2**: -А як приємно, коли нас хвалять.

1. Директор у школі – фігура центральна

Як кажуть в народі – всьому голова.

1. Директор на місці – той школа у шані,

І як він скерує – так підуть діла.

1. …Надія Василівно! Для вас побажання сердечні:

Аби не боліла у вас голова,

Аби у вас сили хватало й здоров’я.

І школа – найкраща у місті була.

Щоб злагода в школі завжди була,

Та інші кипіли у школі діла.

1. Нема жахливішої роботи, ніж вчительська.

Нема виснажливішої роботи від учительської.

Де нерви паляться, як хмиз сухий,

Де серце рветься в клекоті і чаді.

1. Але нема щасливішої долі,

Коли людина з твоїх рук, учителю,

Іде у світ – на краплю світ людніє.

1. Вчителька перша! Зібрались ми нині,

Щоб дяку і шану віддати тобі.

1. За ласку, за мудрість, бо в кожній дитині

Ти частку душі залишила навік.

1. Наш клас – це велика сім’я.

Для нас ви дали хороші знання,

Щоранку пташина для нас щебетала,

В серденька і душі знання нам вселяла.

1. Нас учителька навчила писати й читати.

Не цуратись мови – неньки, батьків шанувати.

1. Пробач за все нам, вчителько – матусю,

Що інколи ми неслухняними були.

Та ми ж любили до безтями,

Любили так, як тільки вміли ми.

1. За вашу працю, ласку і любов

«Спасибі» кажемо вам знов і знов.

1. Бажаєм вам, щоб дітвора щороку в школу прибувала,

Щоб з дитячого садка вже таблицю множення знала.

1. В школі є такий учитель Жанна Анатоліївна

Невгамовна, вся роботою вона завжди сповнена.

Пише ноти, виграє на фортепіано,

Хор збирає, заспіває так славно, так гарно!

1. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі – ми прийшли до вас усі,

Щоб із святом привітати, щастя й долі побажати.

Ви не марно нас навсали. Нотну грамоту пізнали.

Пісня з нами повсякчас.

Ми вітаєм щиро вас.

1. Спасибі від учнів за ваші уроки,

І щирі вітання сьогодні для вас!

1. Щоб всі уроки ваші учні любили,

І з домашнім завданням на уроки ходили.

1. Щоб життя було у вас, мов в романі – вищий клас!

**Ведучий 1**: Вміти гарно танцювати – це важливо і потрібно.

**Ведучий 2**: Хто цього навчає учнів – ми вітаєм принагідно!

 Це наша Олена Вікторівна

1. Скільки справ завжди у неї,

Скільки творчості й горіння.

І вона таки уміє передати дітям вміння.

1. Нам так добре працювати –

Різні «Па» ми маєм знати.

Танцювати без угаву,

Вчити любим кожну вправу.

1. А тепер ми всі – артисти,

Виступаєм в школі, в місті.

Ми учителя свого

Танців поважаємо.

І добра йому, й здоров’я міцного бажаємо!

**ВСІ: Шановні вчителі!**

1. За нас ви будьте певні.

Хоч ми рухливі і шумні були,

Зате розумні й чемні.

1. Бажаєм вам щастя рясного, здоров’я міцного,

Неба безхмарного, настрою гарного.

Щастя, здоров’я, добра,

А серці тільки тепла.

**Ведучий 1**:

* Настав час дати клятву п’ятикласника.

**КЛЯТВА**

Вступаючи в ряди учнів середньої школи, перед обличчям своїх товаришів, батьків, вчителів, урочисто клянусь:

 Біля дошки стояти, як кращий воротар, не пропускаючи повз вуха жодного питання, навіть найбільш важкого і підступного. **Клянусь!**

 Не доводити вчителів до температури кипіння – 100С. **Клянусь!**

 Бути швидким. Але не підвищувати швидкості до 60 км/год при пересуванні по шкільних коридорах. **Клянусь!**

 Плавати тільки на «добре» і «відмінно» у морі знань, пірнаючи до самих глибин. **Клянусь!**

 Бути гідними своїх перших учителів. **Клянусь!**

1. Як сьогодні сумно всім.

Прощаємось ми з рідним класом.

Бо це домівка наша, рідний дім.

Та прийдемо сюди ми з часом.

1. Школа наша початкова,

Прощавай і будь здорова.

Нових діточок стрічай,

Та й про нас не забувай.

1. Нам 5-ий клас простягнув руки,

Гостинно закликає нас,-

Йдемо вивчати всі науки.

Відкривайте двері в 5-й клас!

1. У нас в усіх прощальний настрій,

Ми схвильовані украй,

Скажімо разом: «Середня школо, здраствуй!

Початкова – прощавай!»

**Ведучий 1**: Літа минають…

**Ведучий 2**: Ось і минули ці 4 роки навчання.

**Вчитель**: Літа минають. Ось пройшли 4 роки навчання. Жаль розлучатися з вами. За ці роки ми добре пізнали один одного. Разом переживали і біль, і радість, хороший настрій і невезіння в житті. Але коли заходиш до класу і чуєш привітне «Добрий день» та бачиш ласкаві і люблячі оченята, то все залишається там, за дверима. А ти починаєш жити подихом і повітрям класу. Спасибі вам, дорогі діти, за підтримку і хороші теплі слова.

**Ведучий 1**: Наш репортаж підходить до кінця.

**Ведучий 2**: Нехай буде безхмарним наше життя, навчання легким.

**Ведучий 1**: Доля щасливою на своїй квітучій землі, поміж рідних людей!

**Слово учителя:** Хай сонце дарує ясне проміння,

Земля – спілий колос і щедрі плоди.

Воду – криниця, небо – зірницю.

А діти – усмішку завжди.

Хай блищать ваші очі від радості, щастя, любові.

Щоб у кожній сім’ї було чисте, родинне тепло.

Щоб минало вас лихо, нещастя і горе,

А під крилами долі вам затишно й мирно було.

Спілкувалися ми довго,

Розлучатися вже час.

Та не будем сумувати –

Все попереду у вас!

Ще попереду канікули –

Найвеселіші деньки.

На вас чекає п’ятий клас, дев’ятий,

Одинадцятий чекає теж, авжеж.

Розумнішайте й добрішайте,

І мене не підводьте теж.

Ось і закінчується наше свято. На згадку про закінчення початкової школи хочу вручити вам, дорогі діти, дипломи випускника.

Я думаю, що ми не назавжди прощаємось із вами. Будемо зустрічатись, цікавитись справами, інколи обмінюватись посмішкою, але більше ніколи я, як господарка, не зайду до вашого класу, ніколи не запитаю уроку. Я твердо впевнена, що ви і у старшій школі будете гарно вчитися, виростете справжніми людьми. Щасливої вам долі!