«**Мова наша солов’їна»**

(Виховний захід для учнів початкових класів)

Мета: Формувати розуміння того, що українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. Розширювати знання про красу і багатство української мови. Пробудити почуття національної гідності. Виховувати любов до рідної мови почуття поваги до всього українського, бажання розмовляти українською мовою.

*Звучить лірична мелодія, на її фоні слова:*

Синiв і дочок багатъох народiв

Я зустрiчав, якi перетинали

Гiрські й морськi кордони i, на подив,

Багато бачили, багато знали,

Я їх питав із щирою душею:

- Яку ви любите найбiльше мову? —

І всi відповiдали: — Ту, що нею

Спiвала мати колискову.

*Виконується пісня «Наша мова колискова»*

**Ведучий**

Мелодійна ніжна мамина пісня

**Ведуча**

Мудра батьківська порада

**Ведучий**

Пестливе бабусине слово

**Ведуча**

Одвічна дідусева розрада

**Ведучий**

Були б неможливі

**Разом**

Без рідної мови

*Виконується пісня «Рідна мова»*

**Ведучий** Мово рідна!

**Ведуча** Колиско моя !

**Ведучий** Ти запашна і вишнева,

**Ведуча** барвінкова, милозвучна,

**Ведучий** бо сповнена ніжністю музики,

**Ведуча** квіткових пахощів.

**Ведучий** Ти – цвіт душі і серця.

**Ведуча** Скарбе мій єдиний !

**Ведучий** Це сьогодні на твою честь ми проводимо свято

**Разом:**

«Мова наша солов’їна»

Земля моя, найкраща і єдина!

Я спів твій серденьком своїм ловлю!

Моя найкраща в світі Україна,

Я щиро й віддано тебе люблю!

Мій край чудовий — Україна!

Тут народились ти і я.

Тут над ставком верба й калина,

Чарівна пісня солов'я.

Все найдорожче в цілім світі,

Бо тут почався наш політ.

Цвітуть волошки сині в житі,

Звідсіль ведуть дороги в світ.

А найдорожча рідна мова —

Джерельцем радісно дзвенить.

І мила пісня колискова,

Чумацький Шлях кудись зорить.

Усе найкраще і єдине,

І радощі усі, й жалі...

Мій рідний краю, Україно

найкраще місце на землі!

Всіх нас єднає рідна мова,

Всіх, хто живе у цім краю.

Вона прекрасна, світанкова,

Я в ній свою наснагу п'ю.

Бо наша рідна мова-мати,

Снагу і силу нам дає.

Нам стежку в світ дано топтати,

Поки в нас рідна мова є!

І як гуртом, не поодинці,

Почнемо в світ її нести,

То й доти будем — українці

Поміж народів сміло йти!

А знехтуємо рідне слово —

Земля цього нам не простить,

То ж сяй над світом, рідна мово!

тобі в віках судилось жить!

Цвіти і смійся, рідне слово!

У серці щирому звучи!

Моя чарівна, рідна мово,

Лети над світом не мовчи!

*Звучить лірична мелодія, на її фоні слова*

І йшли віки,  
 були українці,

і сотворилося

СЛОВО

українське.

І як сталося так,

то сказало собі слово

по-своєму

і благословилося.

І прилетіли птиці,

і вродилася калина,

і було солодко,

і було гірко.

І стало все називатися:

і земля,

і матір,

і вітчизна

по-Вкраїнському.

*На сцені з'являється дівчина-Мова у вінку зі стріч­ками, а за нею діти, стають по обидва боки*

1. Купана-цілована хвилями Дніпровими.
2. Люблена-голублена сивими ді­бровами.
3. З колоска пахучого, з кореня цілющого.
4. Із усмішки і сльози, сонця, вітру і грози.

Всі: Наша мова.

1. Як осмута матерів.
2. Думи сивих кобзарів.
3. І дівочі переспіви синіх ве­чорів.
4. Виплекала веснами і серця­ми чесними.

Всі: Наша мова.

Дівчинка – мова:

Як путівець між нивами — проста,

Барвиста, наче далеч веселкова.

Такою увійшла до вас в уста

І в долі заясніла ваша мова.

З роси, проміння, шуму колосків.

Я вам дарую чисте першослово,

Аби з ясних слов'янських берегів

У світі засвітитися дніпрово.

*Учні водять хоровод (на мотив пісні «Подоляночка»)*

Десь тут була наша мова,

Десь тут була кольорова.

Тут вона впала,

Тут до землі припала,

Довго не звучала,

Довго не звучала.

Ой устань, устань, наша мово.  
 Ой устань, устань, кольорова.  
 Цвіти веселково,

Рідне наше слово.

Цвіти веселково,

Рідне наше слово.

1. Будемо навчатись мови золотої...

У трави-веснянки, у гори крутої.

1. В потічка веселого, що постане річкою,
2. В пагінця зеленого, що зросте сме­річкою.
3. Будемо навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці.

1. В кореневищі пружному ниви ко­лоскової.
2. В леготі шовковому пісні колис­кової.
3. Щоб людському щастю

Дбанок свій надбати,

Всі: Щоб раділа з нами Україна-мати.

*Звучить мелодія, на її фоні учень розповідає легенду:*

Створив Господь на світі звірів прудкими, сильними, птахів з крилами, які допомагали їм шугати високо в небі. Тільки людині він не дав ні великої сили, ні міцних крил. Зажурилася людина й прийшла до Бога, почала нарікати на свою долю.

Всевишній вислухав скарги людини на важке життя і сказав, що має вона найцінніший скарб, якого не дано звірям і птицям — мову. Адже мова сильніша за будь-яку силу, скоріша за найпрудкішу тварину. Пообіцяв Бог, що мова все замінить людині, ніде не дасть загинути. Однак і людина повинна розуміти, який неоціненний скарб отримала — берегти мову, як зіницю ока. А якщо втратить вона її, то загубить і душу, і силу.

*Діалог матері та дочки (на фоні мелодії «Рідна мати моя»*

***Мама:***

Як би тобі, доню, в світі не було,

Не скупись ніколи людям на добро.

Бо і так доволі хтось насіяв зла,

І холонуть душі наші без тепла.

Забувають діти мову матерів.

Глянь, від того болю світ аж посірів.

Доню моя, доню, кароока зірко,

У житті буває солодко і гірко.

Як би твої очі не манили зваби,

Не посмій вчинити Батьківщині зради.

Не посмій зламати гілку калинову –

Сиротою станеш, як забудеш мову.

Можеш призабути запах рути –м’яти,

Але рідну мову мусиш пам’ятати.

Можеш не впізнати голосу діброви,

Та не смій зректися маминої мови.

*продовжує звучати мелодія «Рідна мати моя»*

***Донька:***

Рідна моя мово – материнське слово!

Буду пам’ятати я завжди про те,

Як навчила мати слово шанувати,

І не оскверняти, бо воно святе.

Рідна моя мова – пісня колискова!

Про усе казкове на своїй землі

Ніжнопелюсткова мова світанкова,

На якій співають птахи і джмелі.

Рідна моя мово - слово веселкове!

Ти зі мною будеш в щасті і в біді.

Рідна моя мово, маминому слову

Я вклонюсь, як хлібу і святій воді.

***Ведучий:***

Ми свято віримо в те, що не зміліє ріка нашої мови ніколи, слово рідне заграє новими гранями краси і довершеності!

*Всі учасники стають на молитву*

***Молитва за мову***

– Боже милосердний, що на небі,

Українську мову збережи.

– Всім, хто має в серці віру в Тебе,

Об’єднатись в слові поможи.

– Уклади в уста мого народу

Незнищенні істини прості,

– Щоб ніколи рабству на догоду

Не збивався з істини путі.

– Дай нам милосердя і терпіння,

– До байдужості не доведи!

– Від змертвіння і від запустіння

**Всі:** Отче, збережи і захисти!

*Звучить пісня «Квітуча Україна»*

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’ягко 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,

Кожна 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.

**Ведучий:** Без мови – нема народу!

**Ведуча:** Шануйио нашу мову

**Разом:** Щоб нашому роду не було переводу!

*Звучить мелодія «Козацькому роду – нема переводу», всі учасники стають півколом, вклоняються і виходять зі сцени.*