**Учитель**. Вітаємо всіх на нашому родинному святі «Прощавай, букварику». Народна мудрість гласить: «Тішся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте». Наш український поет Т. Г. Шевченко сказав так:

На світі кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим…

Діти – найбільше багатство людини, це радість, це продовження роду людського.

Благословенна та ясна година,

Коли буквар бере до рук дитина.

Повторюючи своїми маленькими вустами все те, чого ми їх вчимо щодня, вони, як ті женці, зжали свій перший найважчий сніп із тої копи, яку доведеться жати все життя. То ж просимо вас на наші перші жнива, на коровай, спечений із того першого снопа.

**1-й учень**

Ось над містом, тихим ранком

Зайнялась зоря.

В школах свято, славне свято –

Свято Букваря.

**2-й учень**

В першім класі урочистий

День прощання з букварем

Пригадай-но як колись ти

Був маленьким школярем!

**3-й учень**

І дзвінок ласкавий кличе

Першокласників на свято:

-Не запізнюйтесь! Пошвидше!

Час з Буквариком прощатись.

**4-й учень**

Любі гості! Мами й тата!

В нас Букварикові свято.

Добре, що прийшли до нас,

В наш веселий перший клас.

**5-й учень**

Ми всіх гостей вітаємо

І дуже вам радіємо.

Усі вже букви знаємо,

Книжки читати вміємо.

**6-й учень**

Буквар взяли ми перший раз,

Як прийшли у перший клас.

Тепер нам радісно сказати:

* Ми всі вже вміємо читати!

**7-й учень**

Літера перша і перше слово,

З книгою перша серйозна розмова,

Перша сторінка і друга сторінка,

Перша тривога і перша оцінка.

**8-й учень**

Навчився читати наш перший клас.

Ви можете всі поздоровити нас.

Хай кожен гість перевіря,

Чи знаєм букви з букваря.

***(Пісня “ Вчимося в нашій школі”*** *на мелодію пісні “ В траве сидел кузнечик” )*

*Вчимося в нашій школі,*

*ми ходим в перший клас.*

*Проблем у нас доволі.*

*Усі жаліють нас.*

*ПРИСПІВ*

*Собі уявіть, собі уявіть,*

*проблем у нас доволі.*

*Собі уявіть, собі уявіть,*

*усі жаліють нас.*

*Уроки такі довгі,*

*немає їм кінця.*

*А хочеться погратись,*

*сховатись за стільця.*

*ПРИСПІВ*

*Собі уявіть, собі уявіть,*

*а хочеться погратись*

*Собі уявіть, собі уявіть,*

*сховатись за стільця*

*Читати ми навчились,*

*писати гарно теж.*

*Ніколи не лінились,*

*невдаху не знайдеш.*

*ПРИСПІВ*

*Собі уявіть, собі уявіть,*

*ніколи не лінились*

*Собі уявіть, собі уявіть*

*невдаху не знайдеш*

*Ми зрілі вже малята,*

*але не малюки,*

*бо цілий рік у школі*

*учились все- таки.*

*ПРИСПІВ*

*Собі уявіть, собі уявіть,*

*бо цілий рік у школі*

*Собі уявіть, собі уявіть,*

*учились все-таки.*

**Попелюшка**. Добрий день, любі діти! Ви мене впізнали? Я так поспішала до вас на свято. Невже я спізнилася?

***( за кулісами чути крик «Допоможіть! Рятуйте!»)***

***Вбігає Незнайко.***

**Незнайко.** Ой! Насилу врятувався! Добрий день.

**Попелюшка**. А чому це ти так репетував?

**Незнайко.** Та то я від злодія втікав.

**Попелюшка.** Від злодія? Від якого злодія?

**Незнайко**. Від звичайного. Такий собі звичайнісінький злодій, хотів украсти мою шапку.

**Попелюшка**. Твою шапку? А навіщо вона йому?

**Незнайко.** Як навіщо? Ти хіба не знаєш? Чим більша шапка, тим розумніша голова?

**Попелюшка**. Ой, незнайко, не сміши! В тебе розумна голова? Та ти ж нічого не знаєш! Тому тебе й прозвали Незнайком!Ти ж зовсім книжок не читаєш.

**Незнайко**. Хто? Я? Та я всі книжки давним - давно перечитав!

Я про дідуся Мазая

Пам’ятаю назубок:

Він, заходячи в трамваї,

Забував купить квиток!

Д’Артаньян ганяв ворону,

Колобок спав у норі,

І збирали шампіньйони

33 богатирі!

Бармалей спіймав дельфіна,

Чорномор замерз в снігу,

А кирпатий Буратіно

Покохав Бабу Ягу!

Я читаю без зупинки

П’єси, вірші та казки.

Від картинки до картинки,

Ну, а потім – навпаки!

**Попелюшка.** Ну й Незнайко! Ну і насмішив!Ти ж усе переплутав!

**Незнайко.** Ну от, знову ти з мене смієшся!

**Попелюшка.** Ну, годі нам сперечатись. Давайте, краще зустрінемо ще одну гостю!

***( На сцену піднімається Червона Шапочка і співає пісню)***

**Червона Шапочка.**

Якщо довго, довго, довго,

Якщо довго по доріжці,

Якщо довго по стежині

Бігать, тупать і стрибать.

То напевно, то напевно,

То звичайно, то звичайно,

То можливо, то можливо,

Можна в школу нам прийти!

А-а. вчаться там діти великі і малі,

А-а, знань там багато їм дають вчителі,

А-а, там навчаються читати,

А-а, і писати, й рахувати,

А-а, там цікаво всім завжди!

**Червона Шапочка**. Привіт усім! Я дуже рада, що мене запросили сьогодні на свято. У мене для вас є сюрприз. Вгадайте, що у мене в кошику?!

**Незнайко**. Звісно, що: пиріжки несеш бабусі!

**Червона Шапочка**. А от і не вгадав! Ніякі там не пиріжки, а загадки для першокласників.

**Незнайко**. О, я так люблю відгадувати загадки! Це для мене – дрібниці! Можна, я теж буду відгадувати твої загадки?

**Червона Шапочка**. Ну, гаразд. Але слухай уважно! Загадка перша.

Не кущ, а з листочками,

Не сорочка, а зшита,

Не людина, а розповідає.

**Незнайко**. Що це таке? Ага, здогадався! Не кущ – значить дерево. Так, на дереві…що ж на дереві? Ага, на дереві - торбинка, зшита з клаптиків, а в торбинці… О, а в торбинці – радіоприймач! Вірно! Все сходиться! Ну, як я відгадав? Правда, я молодець?

**Червона Шапочка**. Ой, Незнайко, ну й нагородив! Діти, що це? Вірно, це – книга!

**Незнайко**. Ти диви, і правда! А можна ще одну?

**Червона Шапочка.** Ну добре слухайте всі.

Невеличкий мокрий птах

Ходить дзьобом по грядках.

**Незнайко.** Знаю, знаю. Це сусідчине курча після дощу черв’яків на городі вишукує!

**Червона Шапочка**. Ні, Незнайко, знову невірно! Діти, що це таке? Правильно, це ручка. Молодці! Ти, Незнайко, краще помовчи та послухай, як діти відгадують загадки.

Білий зайчик стрибає по чорному полю. (крейда і дошка)

Тіло жовте, серце чорне,

Тіло мовчить, а серце говорить. ( олівець)

Стоїть дім; увійдеш у нього сліпим, а вийдеш зрячим.( школа)

**Незнайко**. Ой,які молодці! І звідки вони це все знають?

**Попелюшка.** Це тому, Незнайко, що вони вчаться у школі.

**Незнайко**. А ви звідки це все знаєте?

**Червона Шапочка**. І я, і Попелюшка теж вчимося в школі.

**Незнайко**. Знаєте, що я вирішив? Я теж буду вчитись у школі. І тоді стану розумним – розумним! Ви мене приймете?

**Вчитель**. Молодець, Незнайко! Звичайно, ми приймемо тебе до школи, бо всі казкові герої повинні бути грамотними і розумними, щоб їм не було соромно перед дітьми. Проходьте до залу і будьте нашими почесними гостями. А ми продовжуємо наше свято.

**Частівки**

1. Приготуйте фотоплівки І зніміть на згадку нас

Заспіваєм вам частівки Це і є наш перший клас.

2. Як були ми ще малими. Всі казали: малюки!

А тепер, не малюки ми -Ми вже справжні козаки.

3. Ми навчились рахувати І письмово, і в умі.

Нам не треба калькулятор, Калькулятор - ми самі.

4. Всі навчилися писати. Ну і я навчився теж.

Кажуть вчителька і мати: «З ліхтарем не розбереш».

5. Я труджуся, наче бджілка,

Бач, як гарно я пишу! (співає дівчинка, показуючи зошит хлопчику)

Дай мені до понеділка. Завтра батьку покажу! (співає хлопчик)

6. Всі куплети доспівали, Але вчитись треба нам

Щоб учителька гордилась й татко ременя не брав..

***(Під музику з`являється Шапокляк)***

**Шапокляк**

-А що це в нас за свято?

-День народження?

-Ларочка,а нас не запросили.

**Вчитель**.Шапокляк, поглянь, які гарні діти у 1-Б класі, милі та слухняні.

***Шапокляк:***Та що я не знаю, які діти пустуни та забіяки. Ой, як вас багато! А я така самотня. Може ми станемо друзями. А я вам дам кілька порад:

Треба гарно вам читати.

Треба менших ображати.

На перерві пострибати.

А всі парти пописати.

Друга треба виручати.

Треба слухати матусю.

Та дратувати бабусю.

В школі вибийте шибки.

Вчительці робіть все навпаки.

Старших ви не поважайте.

Малюків ви ображайте.

Чи хочете друзями моїми стати?

Я вас краще за вчительку буду навчати.

**Діти**

Не хочемо.

**Шапокляк.** Ну, добре. Тоді хоч пограйте зі мною у гру . Я буду говорити: а ви додавайте слова «І я», або « Не я».

Я сьогодні рано встала. І я!

Чисто все поприбирала. І я!

Каву чорну заварила. Не я!

Кицьку нею отруїла. Не я!

Ох, які ви неуважні! Не я!

З усіма тепер вітаюсь. І я!

Щиро всім я усміхаюсь. І я!

Друзям всім допомагаю І я!

Цвяхи в крісло забиваю. Не я!

**Шапокляк :** Так ну гаразд. Приготувала для вас це одне завдання з яким можуть справитися лише діти які вміють читати. Ану хутчіш сюди. Вам потрібно скласти з букв слова, а потім зі слів речення.

*(У грі беруть участь чотири команди.*

*На сцені встановлюють 4 неве­ликі столики, на яких розкладені картки із зображенням літер. Набір карток для першої команди: б,у, к, в,а,р-; набір карток для другої команди: н, а, ш, а; набір карток для третьої команди: п,е,р,ш,а; набір карток для четвертої команди: к,н,и,ж,к,а..*

*Учні складають слова і стають по порядку. Речення: БУКВАР- НАША ПЕРША КНИЖКА.)*

***Шапокляк:*** Гаразд, я переконалася, що у 1-Б класі найкращі діти у школі. Дозвольте мені залишитися у вас на святі?

**Вчитель :** Ну звичайно люба Шапокляк, сідай до діток. А зараз до вашої уваги наші шкільні будні.

**Сценки**

1. – Васильку, було в нас 4 апельсини, 3 ми дали Оленці. Скільки у нас залишилось?

-А ми їй краще не дамо, бо в неї діатез буде!

2. –Чого весь урок ти, Лізо, пасешся в зошиті сусіда?

- Я перевіряю у Владика, чи правильно він списав у мене.

3. –Тарасику, чому тебе не було в школі?

- Бо я вивчив гарну приказку: «Всюди добре, а вдома найкраще!»

4. –Чому птахи восени відлітають до теплих країв?

- Бо як підуть пішки – витратять багато часу.

5. – Володю, чому уроки за тебе завжди виконує мама?

- У тата ніколи немає вільного часу!

6. – Скажи, Дениску, що тобі найбільше подобається в школі?

- Дзвоник на перерву!

**Вчитель.**

Тепер гукнім Букварика

І хай всі чарівні літери з собою приведе.

**Всі**. Букварику! Іди до нас!

*(Заходить під музику Букварик)*

**Букварик**

Вітаю вас шановні гості

Й мої маленькі друзі!

Прийшов я з вами попрощатись  
В веселім дружнім крузі.

Я мандрую по країнах,

Я з абеткою дружу.

І малечу, як зустріну  
Грамоти одразу вчу.

Ось і вас я научив

І читати і писати.

Рідну мову поважати,

Рідну землю шанувати.

Дружба наша буде жити,

Доки сонце в небі світить,

Доки всі веселі вранці

Йдуть до школи українці.

**9-й учень**

Свято добрим вийти зможе,

Якщо кожен допоможе  
Від пісень і жартів, звісно,

Хай сьогодні буде тісно.

**10-й учень**

Звірі в хащах лісових,

Риби в водах річкових,

Птиці поміж віток

Учать своїх діток.

А хлоп’ята і дівчата

Дружно в школу йдуть навчатись.

(***Пісня голосні букви)***

**Буквар.** От і настав прощання час.

А я вас всіх вітаю

І дипломи вам вручаю. ***(Вручає дітям дипломи під музику )***

**Діти** *(разом)*

Прощавай, Букварику!

Наш найперший друже.

Ми тобі Букварику

Дякуємо дуже!

**Пісня « Мій букварик»**

**Учитель.** Дорога класна родино, шановні гості! Наше свято добігає кінця. Ми щиро вдячні всім, хто завітав на наші перші жнива. Дякуємо нашим мамам, татам, дідусям і бабусям, а також старшим сестричкам і братикам за допомогу у вивченні букваря. Сподіваюсь, що зібрані зернята знань проростуть рясним урожаєм у майбутньому.

Дні дитинства – наче плин води.

Проліта дитинство, та у спадок

Зостанеться пісня, повна згадок,

Пам'ять зостається назавжди.