# Свято "Прощання з початковою школою"

Травень, весняне світання,

Погляди наші дитячі.

Радість і смуток прощання

Ми в оченятах бачим.

Всі ми доросліші стали

І за чотири роки

Дуже багато пізнали,

Стали міцні і високі.

Час підійшов прощатись

З першою ланкою школи.

Тільки хвилин найкращих

Ми не забудем ніколи.

Першу прочитану книгу

Й перше записане слово,

Першу класну годину

Й друзів найперших коло.

Першу свою оцінку

Й вчителя перший погляд,

Усмішку його чарівну

Ми залишаєм на спогад.

Інші займуть наші парти,

Сядуть за ними писати,

Квіти у класі нашім

Іншим тепер поливати.

Добре й відмінно навчаймось,

Дружбу цінуймо міцну,

Всіх вчителів поважаймо,

Гідність гартуєм свою.

Ну, а коли стане важко,

Чи вільний з'явиться час

Ми всі сюди завітаєм,

В цей незабутній клас.

*Пісня «Початкова школа»*

Представлення гостей.

Слово надається директору школи.

 Запрошення до подорожі по класах початкової школи.

Перший клас.

Ми всі були смішними малюками,

Коли зайшли уперше у свій клас,

Коли дали нам зошит з олівцями

Й за парти посадили перший в житті раз.

До успіхів було далеко,

Нам заважали балачки,

І виявлялось – ой нелегко,

Писати палички й гачки.

Ми всі намагались навчатись якомога краще.

З першого дня навчання ви подружилися … з ким?

Всі: З Букварем.

Буквар вів нас по буквах, як по східцях,

Як по життю по сторінках своїх.

І от привів нарешті – подивіться –

У мудрий світ чудесних скарбів – книг.

А ось які цікаві пригоди траплялися з першокласниками.

Інсценізація «Справжні дошкільнята»

Ну і мама! Ну і тато!

 Наче справжні дошкільнята!

 Нічогісінько не знають,

Смішно і казать комусь,

Бо щодня мене питають

Лиш одне: «Чому й чому?».

 Батько:

 - Ти чому образив Віту?

Мама:

 - А чому отримав двійку?

Батько:

 - І чому прийшов так пізно?

Мама:

 -Та чому в шкарпетках різних?

Батько:

 -Ти чому такий непослух?

Мама:

 -А чому не стелиш постіль?

 Батько:

 - Ти чому це вірш не учиш?

 Мама:

 -А чому портфель без ручки?

 Батько:

 -І чому такий синець?

 Син:

 — Ох, настане мій кінець!

 Не поясниш їм ніколи —

 Хоч би й дуже захотів...

 Треба їх віддать до школи —

 Хай питають вчителів.

 Літера перша і перше слово,

 З книгою перша серйозна розмова.

 Перша сторінка і друга сторінка.

 Перша тривога і перша оцінка

 І читанка добра прийняла естафету.

 Вела нас по дорогах планети.

 І відкрили нам розум і руки

 Незнані шляхи на планеті Наука.

 Ми прийшли у другий клас!

 Продовжуємо нашу подорож. У цьому класі ми почали вивчати таблицю множення та розвивати наше мовлення.

Інсценізація «Домашній твір».

Вітько - бідак страждає так,
аж дригає ногами!
Він за столом, він пише твір:
«Я помагаю мамі».
Старанно олівець гризе
та супить брови грізно,
але нічого - хоч умри! -
до голови не лізе...
Та ось тихесенько зайшла
в його кімнату мама.
- Вітюнь, будь ласка, в магазин
сходи за сірниками.
- Ідея, - вигукнув синок,
а мамі: «Ну й морока!
Сама іди! Я твір пишу -
роблю важкі уроки».
І мама вийшла...
А Вітько швиденько пише в зошит:
«Я в магазин завжди ходжу,
коли мене попросять...»
Хвилин за 10 мама знов
з'являється у дверях:
- Вітюнь, картопельки начисть,
а я зварю вечерю.
- Сама начисть, - кричить Вітько,
та так, що ледь не лопне. -
Я твір пишу, я зайнятий!
Сама вари картоплю!
Виходить мама, а синок
писати знов сідає:
«Я мамі сам варю обід,
вечерю та сніданок».
Радіє син - не твір, а люкс!
Оцінка буде гарна!..
І геть не думає про те,
що він радіє марно...

 На уроці рідну мову

 Старанно ми вивчали.

 Розбирали кожне слово,

 Щоб її ми краще знали.

 Бо вона нам найрідніша,

 Зрозуміла і ясна,

 Поетична, найсвятіша,

 І чарівна, як весна!

Сценка «Штани»

Яке завдання в нас було? Петров!

Позначити число в іменниках «штани» й «весна».

Чи однина, чи множина.

То ти вже виконав чи ні?

«Весна», це ясно, в однині.

От зі «штанами» щось не те...

Завдання дуже непросте...

І чим же, поясни мені,

Оці «штани» такі складні?

У чому складність? Поясни.

У чому складність? Бо «штани»

До половини — однина,

А трохи нижче — множина!

 Ми дізналися, що в школі є довгі уроки та маленькі перерви.

"Перемена! Перемена!"

Заливается звонок.

Первым Вова непременно

Вылетает за порог,

Семерых сбивая с ног.

Не угонишься за Вовой.

Он за пять минут успел

Переделать кучу дел:

Он подставил три подножки

Ваське, Кольке и Сережке.

Прокатился кувырком,

На перила сел верхом,

Лихо шлепнулся с перил,

Подзатыльник получил,

С ходу дал кому-то сдачи,

Попросил списать задачи –

Словом сделал все, что смог!

Ну, а тут – опять звонок.

Вова в класс плетется снова.

Бедный! Нет лица на нем!

"Ничего, - вздыхает Вова, -

На уроке отдохнем".

В школі ми любимо співати та танцювати і приймаємо участь у всіх шкільних святах.

*Танець «Самба»*

Третій клас.

Ось третій дзвінок нас в дорогу покликав

І весело, і сумно всім водночас

І як не хитруй, а вже стали великі

Бо всі перейшли у 3 клас.

В школі затишно, чудово,

Тиша, праця, навчання.

Найпотрібніші основи

Головних наук знання.

Коридорами без звуку

Неповторна, без прикрас,

Ходить панночка-наука

І заходить в кожен клас.

Всім дарує так старанно

Дуже цінні відкриття,

Щоб людина бездоганно

Сміло входила в життя.

#### Інсценізація «Таємниця мозку».

Кличе  хлопець:
—  Чуєш,  татку!
—  Чого  тобі,  синку?
—  Я  знайшов  у  себе  в  книжці  цікаву  картинку.
На  картинці  людський  мозок.  Череп  ніби  знятий…
Так  чого  в  людини  мозок  геть  увесь  пом'ятий?  —
Батько  глянув,  посміхнувся:
—  Тут  ясна  картина.
Як  народиться,  синочку,  на  цей  світ  людина,
То  вправляють  і  вправляють  їй  "мозги"  потрошку,
Доки  стане  в  неї  мозок  схожим  на  гармошку.

Ми уже у четвертому класі.

Вчились ми у колективі жити,

Вчились між собою ми дружити.

Вчилися конфліктів уникати,

Та один одного поважати.

 Ось послухайте, подружки,

Що ми вам розкажемо,

Проспіваємо частівки

І себе покажемо.

«Частівки»

Мы девчушки-хохотушки,
Мы веселые всегда;
Вам споем сейчас частушки
Да про школьные дела.

Позади четвертый класс
Много дел еще у нас
Скоро пятый и шестой
Только снится нам покой.

Очень я люблю учиться

И десятки получать,

Ну а больше – веселиться,

Бегать, прыгать и кричать.

Я сложил, умножил, вычел,

Написать хотел ответ.

Что за странный юмор вышел,

В килограмме – пять конфет.

Нам учиться каждый день

Надоело очень.

Сделали бы нашу жизнь

Чуточку попроще.

Мой дневник, как верный друг,

Для меня старался.

Я не выучил урок –

Дома он остался.

Дорогой директор школы,

Вы нам как отец родной.

Не могли бы нам добавить

В понедельник выходной.

Я живу по распорядку,

Ведь залог успеха – он.

Начинаю день с зарядки –

Заряжаю телефон.

Побежали все гурьбой

Мы по школьной лестнице.

Но не знали мы с тобой,

Что директор встретится.

Я бежал на перемену

Организм свой разряжать.

Приложился лбом об стену,

Что учил – забыл опять.

Все частушки перепели,

Думаем, что хороши.

Так похлопайте дружнее,

Мы старались от души.

Так ми дійшли до дня прощання з початковою школою.

Перегляд фільму «Початкова школа, прощавай!»

Директор – батько і мати в рідній школі,

А завучі – то ніби два крила.

Завжди – порядок, подивись навколо.

Адміністрація роботу провела.

Ой нема де правди діти,

Було всяке серед нас:

Той у школі звик шуміти,

 Той урок не хотів вчити,

Той запізнювався в клас.

Та такого не було,

Щоб робив це хтось на зло,

Бо усі ми повсякчас

 Дуже-дуже любим Вас.

Дуже просимо простити

Нам маленькі ці грішки.

Ми правдиво будем жити

І трудитись так, як ви.

Музичний подарунок «Український танець».

Привітання випускників адміністрацією школи.

Чотири роки ми піднімались сходинками країни знань все вище і вище. Вчились писати, читати, рахувати. Вчились дружити і бути чемними. І кожний день поряд з нами були наша перша вчителька та вихователь.

Хай сьогодні в нас і свято,

Тільки є одна печаль,

Вчителька не йде у п’ятий,

Розлучатися так жаль.

Спасибі вчителю за добру науку,

За паличку першу і за першу букву,

За перше слово і першу казку.

Він навчив нас писати

Слово «бабуся» і слово «тато»,

Слово «Вітчизна» зі словом «мама»,

Слово «пам'ять» зі словом «солдат»,

Слово «цвітіння» зі словом «сад».

Перша вчителька добра, терпляча,

Наче мама була нам малим,

А любов її – щира, гаряча

Зігрівала сердечка усім.

Хочем пробачення у Вас попросити

За те, що не завжди хотіли учитись.

Деколи ми пустували, бувало.

Ваші напутні слова забували.

Ми Вас любимо так щиро.

Пам’ятайте й Ви про нас.

А тепер для Вас цю пісню

Заспіває весь наш клас.

Пісня «Вчителька»

Слово надається першому вчителю.

Нагородження дітей дипломами, грамотами.

Танець «Ти ж мене підманула»

Ми до батьків сказати хочем слово

І привітати щиро, від душі,

Подарувати пісню вам чудову,

Найкращі прочитати вам вірші.

Бо без батьків чого ми в світі варті,

Без маминої ласки і тепла,

Без батьківської строгості і жартів,

І без свого родинного тепла?

Матусю рідненька, найкраща, єдина,

Щоб ти не хилилась ніколи в журбі.

І сонце, і зорі, і даль журавлину

Хай діти твої дарують тобі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щоб щастя й здоров'я у тебе було.

Уклін тобі, рідна матусю-лебідко,

За дитинство наше, за ласку й тепло.

Пісня «Мамочка»

Я до тата ніжно пригорнусь

І відчую на плечі його долоню.

Поцілує й скаже мій татусь:

Ти красуня справжня, моя доню.

Ми із татом робим всю роботу

На рибалку їздимо частенько,

Лагодим машину, а іще

Ми, звичайно, помагаєм неньці.

 Ми за турботу вдячні всім татам.

Зичимо здоров’я і щастя багато.

Щоб вам завжди все удавалось,

Сонечко в небі вам усміхалось.

Танець « Лезгінка»

Бабусі кохані, найкращі у світі,

Безмежно вам вдячні усі наші діти

За те, що всі пустощі нам пробачали,

За те, що ніколи на нас не кричали.

І до дідуся я іду по науку.

«Діду, дідусю, навчи в світі жить».

Він на голівку кладе свою руку,

Голос струмочком сріблястим біжить.

Інсценізація «Дві бабусі».

-Здравствуйте, голубушка моя! Пойдемте, погуляем в парке.

- Да, что вы, я еще уроки не сделала,

- Какие уроки?

- Сейчас модно делать уроки за внука. Вот хочу попробовать, хотя это, наверное, непедагогично.

- Почему это непедагогично? Да я всю жизнь за внуков уроки делаю.

Если что, меня спрашивайте, у меня большой опыт.

- Ну если нетрудно, проверьте, как я стихотворение выучила «У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том.»

- Так хорошо.

-..и днем и ночью пес ученый.

- Какой еще пес ?

- Ну, я не знаю, какая у него порода. Может быть доберман –пинчер.

- Да не пес, а кот ученый.

- А, поняла. Ну, я тогда сначала начну.

У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый с авоськой ходит в гастроном.

- С какой авоськой? В какой гастроном ? Снова учите стихотворение !

- Ой, у меня еще столько уроков.

Опыт по ботанике провести – фасоль вырастить.

- А, я помню, вы у меня ее брали.

- Да, что-то не растет эта фасоль. Видно некачественная!

- Как некачественная? Вот делай людям добро. Можно сказать от себя фасоль оторвала – вынула из супа.

- Погодите, погодите! Как из супа? Это я выходит, растила вареную фасоль.

- Ну я же не знала, зачем вам фасоль, не обижайтесь.

- Если мы и дальше будем так помогать, то какую нам оценку поставят.

- ( шепотом ) Между нами, уже поставили.

- Да, и какую же.

- Кол.

- За что?

- За то, что мы не своим делом занимаемся!

У нас у всіх святковий настрій,

Ми всі схвильовані украй.

«Середня школа, скажем, здрастуй!

А початкова – прощавай».

Школа наша початкова,

Прощавай і будь здорова.

 Нових діточок стрічай

Та й про нас не забувай.

Багато доброго, нового

Життя відкриє ще для нас,

Як перша сходинка до нього

Для всіх нас буде п’ятий клас.

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 цікавий, гарний час.

 Всі. Спасибі! Спасибі! Спасибі!