**Виховний захід «Ми - діти славної України»**

**Мета:** розширити знання учнів про історію України як держави; розвивати національну свідомість, прагнення бути справжніми громадянами своєї Батьківщини; виховувати гордість за славне минуле своєї держави.

 Хід заходу

**Ведучий 1-й.**Любі друзі! Хоч маленькі,

 Ми вже добре про те знаєм,

 Що зовемось українці

 Й українських предків маєм.

 Батько, мати, брат, сестричка

 І всі інші члени роду,

 Всі належать до одного

 Українського народу.

**Учитель.** Доброго дня, діти! Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати день об'єднання українських земель, і довести всім і самим собі, що наша Україна – найкраща країна, яка має свою історію,багату культуру, милозвучну мову. А які дітлахи ростуть у нашій країні! Мудрі, чемні, багаті душею,вони у своїх серденьках несуть щиру любов до матері – України.

**1-й ведучий.**

 У всіх людей одна святиня,

 Куди не глянь,де не спитай,

 Рідніша їм своя пустиня,

 А ніж земний в чужині рай.

 Нема без кореня рослини,

 А нас, людей без Батьківщини.

**2-й ведучий**.

* Діти, чи знаєте як називається наша Батьківщина? (Відповіді)
* Яку назву має народ нашої країни? (Відповіді)
* Яку назву має столиця України? (Відповіді0
* Яка найбільша річка в Україні? (Відповіді)
* Які гори є в Україні? (Відповіді)
* А моря? (Відповіді)
* Молодці!

 **Учитель.** Велика наша земля. А чи можемо побачити її всю відразу? Можемо! Якщо піднімемось високо-високо у небо. Вище від лету птахів, і там, на висоті, нам відкриється вся українська земля: гори, ріки, ліси, поля.

І ось, на такій великій землі живе багато українців і не тільки українців. Хто у горах, хто – біля лісу, хто – у степах. Вони відрізняються між собою одягом. Погляньте (Слайд),співають різних пісень. Але всі вони, у якому б куточку нашої Батьківщини не жили , люблять свою Україну.

Наша Україна одна з найбільших країн світу. А чи знаєте ви які народи і країни є сусідами українців? (Слайд) Рідна Батьківщина миролюбна держава. В історії українського народу було багато важких часів, багато хто хотів завоювати наші землі. Протягом століть землі України були розірвані на частинки і належали різним державам : Російській імперії, Польщі, Австро –Угорщині та завжди ми хотіли єдності.

Давайте послухаємо казку.

 За глибокими морями, за високими горами колись дуже давно розкинулася сере садів і полів могутня держава – Україна. Та напав на неї страшний грізний Змій. Застогнала земля від горя, полилася українська кров та гіркі материнські сльози.

 Довго так страждав український народ, та людям набридло таке існування. Вони зрозуміли, що потрібно боротися за волю, незалежність ціною власного життя. Як вирішили так і зробили. Вибрали з – поміж себе козака Івана й відправили шукати печеру, у якій Змій заховав їхнє щастя-долю –Соборність.

 Довго мандрував Іванко світами. Збився з дороги та й заблукав. Проте згадав слова дідуся Тараса, який проводжав козака у далеку дорогу: «Шлях знаходить, той хто шукає ». подивився Іванко на зорі, послухав серця й віднайшов ту стежку, що до печери вела.

 Довго козак бився зі Змієм. Тільки земля гула так, мов грім гримів. Відчув Іванко, що втрачає силу. Знову згадав слова дідуся: «За рідний край життя віддай!» Зібрався з силами і переміг Змія. Раптом вхід до печери відкрився, і побачив хлопець перед собою Соборність – дівчину. Поглянув, а вона диво – дивнеє! Одягнена у вишиту сорочку з тонкого полотна, барвистий вінок із жовто – блакитними стрічками та червоне намисто з калини.

 Дівчина Соборність підійшла до лицаря і промовила:

* Ти визволив мене славний козаче, і за це тобі дуже вдячна.
* Виконаю твою мрію та мрію українського народу – станете ви самостійною країною, щасливо житимете та радітимете, незалежну державу будуватимете.

Іванко дівчину взяв на вороного коня посадив і в рідний край повіз. Люди з великої радості не знали що й казати, як дякувати долі, що козак звільнив Соборність. Скільки років чекали цього дня!

 Одразу ж український народ проголосив на весь світ, що він вільний, незалежний, а Україна – соборна.

 Соборність покликала в державу рідних сестер: Волю, Чесність та Справедливість.

 **Ведучий 1-й.** Швидко казка кажеться. То було 22 січня 1918 року у Києві на майдані святої Софії зібралося багато люду. У церквах дзвонили дзвони, вулицями марширувало українське військо, грали оркестри, лопотіли на вітрі національні прапори. Було велике свято – Україна проголосила себе самостійною, вільною державою.(Слайд)

 А через рік, 1919, того ж 22 січня на майдані святої Софії в Києві було проголошено злуку всіх земель в одну спільну Соборну Українську державу. Нині цього дня ми святкуємо державне свято – День Соборності України.

**Ведучий 2-й.** Всі ми знаємо, що зараз для нашої Батьківщини нелегкі часи. Тож давайте візьмемося за руки і побажаємо рідній Україні від наших маленьких сердець … (Побажання дітей)

**Діти**. Найбільше я хочу,

 Щоб мир був у світі,

 І небо у- зорях,

 А сад наш у цвіті.

2. Найбільше я хочу,

 Щоб сонце щоранку

 Зі мною віталось,

 Присівши на ганок.

3. Найбільше я хочу,

 Щоб рідна матуся.

 Всміхалась мені,

 Коли я усміхнуся!

4. Ми будемо вчитись,

 Щоб наша держава

 Знову могутньою, сильною стала.

 Хай зіркою в світі засяє єдина.

 Велична,прекрасна, багата Вкраїна.

5. Ми – українці!

 Гордо несем вітчизни ім'я.

 Разом могутні, разом ми сильні.

 Велика родина і дружна сім'я!

6. Щоб цвіла Україна моя,

 Ми даруємо обіцянку нині,

 Вчитись так, щоб набуті знання.

 Пригодились моїй Україні.

**Всі**. У праці наполегливій майбутнє здобувай.

Те 22 січня навічно пам'ятай.

(Діти прикріплюють на мапу України голуба і сердечка)

**Ведучий 1-й**. Є поміж нас багаті і бідні,

 Кому, що треба доля не пита.

 Та є дві речі, всім нам необхідні:

 У світі – Мир, у душах – Доброта.

**Учитель**. Дорогі мої діти. Любіть свою Батьківщину! Пам'ятайте про все, про що ми сьогодні говорили. Ви майбутнє України, її гордість і слава. (Звучить пісня про Україну)

Дякуємо за увагу.