Головачанський навчально-виховний комплекс

Сценарій останнього дзвоника

**Нашій школі - 120**

*Лунають фанфари.*

 1—Увага! Увага! Увага!

 В цей весняний, незвичайний день

 Всім жителям країни Знань

 Ми щирих надсилаємо вітань.

 2— Коли весна травневим ранком

 Бентежить в жилах юну кров

 На свято школи урочисте

 Усі збираємося знов.

1— Шкільне подвір’я забуяло цвітом.

 Яка чарівна і тривожна мить!

 Для когось - вкотре,

 А для випускників- востаннє

 Сьогодні шкільний дзвоник продзвенить.

2— Увага, школо! Мить ця особлива!

 «Останній дзвоник»- дійсно свято з свят!

 Хвилюються випускники щасливі,

 Бо зараз починають свій парад.

 Яка хвилина! Зупинися, час!

 Йде одинадцятий, найголовніший клас!

1— Школа, мій дім, моя родина,

 Моя маленька рідна Україна,

 Ти іскра радості даруєш нам,

 Порив словам, незвіданим думкам

 2 - Ми всі належимо своїй землі

З іменем, наче пісня, — Україна

Ми, однодумці, ми в одній сім’ї,

Тож зустрічай випускників, шкільна родино.

***(звучить музика, входять випускники)***

**Директор –** дорогі друзі, зустрічайте випускників 2016 року, які саме цього року є ювілейним випуском нашої рідної Головачанської школи. 120 років поспіль наша школа 1 вересня відкривала свої двері і радо зустрічала нове покоління школярів та кожного року у травні проводжала останнім дзвоником у самостійне життя таких, на перший погляд, дорослих випускників. Погляньте на цьогорічний ювілейний випуск: мужні, сильні юнаки та тендітні чарівні дівчатка. Ці діти – наше майбутнє.

1—Зібралась вся шкільна сім’я-

 Майбутнє України, її слава.

 Рівняймось, струнко всі!

 Лунає Гімн держави.

2—Гімн України, прапор державний –

Вічності частка, історії мить.

Ти Україно, - могутня держава!

З тобою зростаєм, щоб вірить і жить.

Право підняти Державний Прапор України надається кращим учням школи:

Президенту шкільної республіки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відмінниці навчання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Урочиста лінійка, присвячена закінченню 2015 — 2016 навчального року, оголошується відкритою.***

1—Нехай же буде свято в нас на славу! Шикуймось! Лине Гімн держави!

 ***(лунає Державний Гімн України)***

*Звучить весела музика на сцену виходять двоє учнів*

1 - Справа була ввечері,

Робити було нічого,

Хто співав, а хто мовчав,

Толя ніжкою махав.

2 - Раптом всім сказала Оля:

 - Ювілей сьогодні школі!

Вже аж 10 років має,

Ніби квітка розквітає!

1 - Тут обурився Сергій:

 - Ні, не так, не 10 їй.

Моя мама вчилась тут,

Потім був ще й інститут.

Далі я ще народився,

В цій же школі опинився.

Отже, їй не 10, точно,

Знаю я це остаточно!

2 - А татусь мені казав,

Що піонером в школі став,

Їй п’ятдесят тоді було,

Святкувало все село!

Поважні гості були тут,

На честь школи був салют!

1 - Тихо мовила Наташа:

 - Тут училась бабця наша,

А бабусі 50.

Значить, школі 60.

2- Стоп! Не треба сперечатись!

В цьому треба розібратись.

Що за шум і що за гам?

Як не соромно всім вам?

Руку краще підіймайте,

Що не ясно – запитайте.

 - Де стояла наша школа?

 - Хто учився тут до нас?

 - Хто усі ці дяді, тьоті?

 - Привітать прийшов хто нас?

1 - Запитань багато в вас.

Розібратись прийшов час.

Ви на свято завітайте

І історію пізнайте!

2—Шановні гості та господарі аж подвійного сьогоднішнього свята: свято останнього дзвоника та 120 річчя нашої рідної Головачанської школи.

1—Сьогодні їй виповнюється 120 років. Тож спочатку декілька слів про іменинницю.

**Ім’я** – Головачанська середня школа, зараз – Гловачанський навчально-виховний комплекс.

**Дата народження** – рік 1896.

**Місце народження** – село Головач, вулиця Жовтнева

**Батьки** – районний відділ освіти, селищна рада

**Сімейний стан** – мати–героїня. Діти – усі хлопчики та дівчатка, які навчалися, навчаються і будуть навчатися у ній.

**Близькі родичі** – Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Академія педагогічних наук України.

**Дальні родичі** –Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України і всі навчальні заклади області.

**Девіз нашої ювілярки: *«Хто знання має, той мур ламає».***

2—Ось і познайомилися з іменинницею.

1—Ранішній гомін і квіти з вітаннями,

Барви святкові і зелень рясна –

В зошиті, списаному до останнього,

Крапку упевнено ставить весна.

2—Все мінливе. . . Щоденно спливатимуть дати

Папірцями на нашому календарі…

 День Останнього дзвоника. . . Час пригадати,

Чим лишився у пам’яті нинішній рік.

1—І саме тут, цілком доречно,

Підходить урочиста мить,

Яку не можна пропустить,

Коли поважно і сердечно

Директор привіта доречно.

2—Трудяща, дуже працьовита,

Весела, гарна, самовита,

Активна, владна і моторна,

На новодення проворна,

Всебачуща і всюдисуща,

Себе всю школі віддає,

Такою наш директор є.

 1—До слова запрошується директор НВК, випускниця нашої школи, вчитель Вищої кваліфікаційної категорії, математик від Бога, організатор за покликом душі.

***(Виступ директора)***

***2—***У старшокласників попереду екзамени,

 Молодшим школярам підвести риску час.

 Хто кращим був із них у цьому році?

 Заступник зачитає нам наказ.

1—Тож до слова ми запрошуємо заступника директора з навчально-виховної роботи, випускницю нашої школи, вчителя Вищої кваліфікаційної категорії, найкращого знавця рідної української мови.

*(вітальне слово, зачитування наказу, нагородження відмінників)*

1—Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, гості! Сьогодні ми ради вітати вас на нашій урочистій лінійці. Останній дзвоник – такий бентежний, такий незабутній. Він залишить у минулому дитинство, школу, безтурботність, усе найперше і найкраще. Одинадцятикласники, вступаєте у самостійне і таємниче життя, повне радощів та тривог.

2—11 років тому прийшли ви до школи, 11 разів з тих пір схилялися до шкільного порогу різнокольорові айстри, прошуміло 11 зимових хуртовин.

1—11 весен буяли білим цвітом яблуні і паморочили голову пахощі бузку, 11 років кружляв над ними тополиний пух, як той вальс, що бентежить душу…

 2—Усі хто присутній на цьому святі хочуть привітати наших найстарших учнів, потішити доброю порадою. Тож вітаймо гостей НВК

 1—Їм дамо ми слово: треба вже сказать,

З ювілеєм школу нашу привітать.

***(Слово гостям з РДА, відділу освіти, РНД, сільському голові)***

2—Є в місті начальник - уважний, розумний.

Якими ж ділами ще він відомий?

Ми скажемо відверто - не частий у школі гість,

Але в потребах педагогам намагається допомогти.

***До слова запрошується начальник відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації.***

1—За традицією в дні святкові

Ми ринемо у глибину років

І згадуємо знову ми і знову

Тих, хто прославити країну рідную зумів.

2—Минуле завжди поряд.

Його дзвони у кожній миті буття,

У кожному прийдешньому дні.

Яке ж це щастя зберегти все

І пронести його для вас, нащадків!

1—Саме ці слова я сьогодні присвячую людині, яка дійсно тримає в руках минуле. Слово - нашій гості, голові Полтавської районної ради, випускниці нашої школи, яка до речі закінчила її із золотою медаллю.

***(вітальне слово)***

2—Сьогодні свято в нашій рідній школі

 Сюди прийшли її випускники,

 Яких, як мати рідна до порогу

 Вона випроводжала всі роки.

1—Вітальне слово має сільський голова, випускник нашої рідної школи.

***(вітання)***

2—До школи знову гості завітали

 Вони колись теж учнями були.

 Навчалися, знання тут здобували

 І добру славу школи зберегли.

1—Минають роки за роками,

Щасливі, радісні, сумні,

Та рідна школа завжди з вами,

Вона у кожного в душі.

2—У її стінах ви зростали,

Мужніли, пізнавали світ,

Тут мудрості скарби шукали

Й були захищені від бід.

1—Сьогодні кожен вже шукає

Чогось в житті минає час…

Та знаєм: школа вас чекає

Гостинно просить в гості вас.

2—Сьогодні у стінах нашої школи дійсно урочисте свято, бо тут зібрався цілий рід, її діти.

· 120 років промайнуло з того часу як закінчили нашу школу і полетіли у широкий світ її випускники, випускники 1964 року.

*Перша вчителька: …*

*Класний керівник: …*

· 40 років минуло з того часу, коли пролунав останній дзвінок в стінах нашої школи для випускників 1974 року.

*Перша вчителька: …*

*Класний керівник: …*

· Вітаємо сьогодні і тих, хто 20 років тому закінчив нашу школу. Це випускники 1994 року: …

*Перша вчителька: …*

*Класний керівник: …*

· Вітаємо випускників, які десять років тому закінчили школу, випускників 2004 року.

*Перша вчителька: …*

*Класний керівник: …*

2—Сказати щире, від душі спасибі

 І поклонитись низько до землі

 Хвилюючись, промовивши, про себе,

 О, як було тут хороше мені.

 1—Вітаємо вчителів Головачанської школи , тих, хто працював, і тих, хто працює донині , віддаючи дітям тепло своїх сердець.

2—На нашому святі присутні ветерани педагогічної праці:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1—В вулику багато добрих вчителів.

Сказано немало вдячних світлих слів.

Кожен, ніби квітка, вміння розкрива.

В вільний час учитель гра, чита, співа.

 2—Є у колективі вчитель як поет.

Років він найбільше в школі цій живе.

Хай він і приїжджий – значення нема.

Слово поетичне зараз пролуна.

Тим, кого немає, вічний мир і сон.

Мить одна мовчання - наший їм поклон.

 ***(Квіти – працюючим учителям і тим, хто на заслуженому відпочинку)***

1—В школу за знаннями з року в рік ідуть.

Тут стають майстрами – і в життя, у путь!

Технікуми, вузи, різний-різний фах:

Водії майбутні, лікарі – в розхват.

 2—Лісники, доярки і секретарі,

Просто господарки і учителі.

Всіх не перелічиш, та й навіщо це?

1—Кожен щось намітив – до мети іде.

 Хтось і щось шукає, хтось уже знайшов,

Хтось ще відкриває зірку і любов.

Варто пам’ятати тих, хто душу вклав,

І добра стежину з нами хто топтав.

2—Тих, хто завжди поруч,

В радості й біді,

Сіють добре й вічне,

Разом: Звуть учителі!

**Директор:** Просимо вшанувати пам’ять учителів, які відійшли у вічність, хвилиною мовчання.

***(Хвилина мовчання)***

2—Пройдуть роки, століть нитки

Потонуть у синій безодні зірок.

Але слово тепле - «вчитель»

Завжди зворушить до сліз.

1—Завжди змусить згадати щось

Рідне, близьке тобі...

У двадцятому столітті і в двохсотий

Вчитель вічний на Землі.

 2—У двадцять перше століття школа увійшла з таким колективом вчителів:

 *(Поіменно називає всіх учителів-предметників)*

1—Низький уклін вам за ваші безсонні ночі!

За повагу до дитинства, любов і турботу!

Щастя і світла! Ще ми бажаємо вам дуже

Здоров'я, бадьорості і сил ще працювати!

2—В усіх святкові, урочисті лиця

І радісно стурбовані серця

Сьогодні свято – 120-річчя,

Матуся – школа наша, відміча.

1—І ми вітаєм щиро всіх присутніх

Учителів, випускників, гостей.

І хай залишиться у пам’яті майбутніх

Наш славний і чудовий ювілей.

2—Школо!

 Зі 120-річчям тебе ми вітаєм,

Від душі ми усі побажаєм

Процвітання, краси і добра,

Щоб ти довго і творчо жила,

Щоб всміхалось щасливе майбутнє

І було все в тобі незабутнє,

 1—Першовересень діток стрічав,

А Останній – завжди проводжав.

І на многії літа здоров’я

В Україні, багатій і вольній,

 Вчителям, дітлахам і батькам,

І натрудженим кожним рукам!

Разом: Зі святом тебе, рідна школо!

 2—Вітати ми сьогодні будемо не лише нашу рідну затишну школу, але і тих хто є ювілейним випускним класом. Любі наші випускники сьогодні до вас уже зверталися зі словами привітання і директор і гості нашого свята. Та не почули ми сьогодні напутнього слова від вашої найважливішої людини у школи, яка віддавала вам і серце й душу – ваш рідний класний керівник. Їй є що сказати вам. Запрошуємо вас до слова.

**(слово класного керівника)**

2—Ну що ж, чекаємо на вас. Скільки вітальних слів пролунало. Та мабуть і ви маєте що сказати?

1—До слова я запрошую випускників 2016 року.

***(виступ випускників)***

 2—Підходить до завершення вже свято,

 Та хочеться багато ще сказати

 Випускникам, батькам, учителям –

 Нехай щасливим буде ваше майбуття.

 Та час вже слово Дзвоникові дати.

***Дзвоник (учень 1 кл.).***

 *Я у дорогу всіх вас проводжаю,*

 *Удачі, щастя й перемог бажаю.*

 *Нехай же радість з вами поруч*

 *Іде праворуч і ліворуч.*

 *На останній ваш урок*

 *Продзвенить шкільний дзвінок*

 *Вам бажає перший клас*

 *В добрий путь і в добрий час!*

1—Останній дзвоник подають учениця 11 класу та учень 1 класу

2—Все знов зійшлось в коловорот єдиний

 Завершується дія швидкоплинна

 І ось востаннє так зухвало й гордо

 Звучить дзвінок хвилюючим акордом.

 1—Ось і підійшло до завершення свято Останнього дзвоника.

 2—Під звучання Державного Гімну стояти срунко!

***(звучить Гімн)***

1—Дорогі випускники! Ми не прощаємось з вами, ми говоримо «До побачення!» Тому що впевнені, що після розставання обов’язково будуть зустрічі.

2—Знайте: ми любимо вас і не тільки за те, які ви є, але й за те, які ми поруч з вами.

1—Знайте: справжній друг не той, хто тримає вас за руку і відчуває ваше серце.

2—Ніколи не переставайте посміхатись, навіть коли ви дуже засмучені: хтось може закохатись у вашу посмішку. Не сумуйте за тим, що закінчилося,

Посміхніться тому, що було.

1— Любі першокласники проведіть наших випускників на Останній урок. Будь ласка, малята!

2—І ми вітаєм щиро всіх присутніх,

Учителів, випускників, гостей.

І хай залишиться у пам’яті майбутніх

Ця неповторна зустріч – свято це!

***Слово директора школи. Запрошення учнів до своїх класних кімнат.***