Свято рідної мови

Автор: вчитель початкових класів Дорошенко А.О.

Святково оформлена сцена вишитими рушниками,портретом Т.Г.Шевченка.

Лозунги: «І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ,Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ»

«ЛУНАЙ ,ПРЕКРАСНА НАША МОВО,

СЕРЕД ПРЕКРАСНИХ БРАТНІХ МОВ!»

(Ведучі в національних костюмах)

Ведучі виходять на сцену,а попереду них-з короваєм на вишитому рушнику-учениця. (Лунає українська пісня).

Ведуча 1.

Дорогі друзі! Щасливі ми,що народилися і живемо на такій чудовій,багатій,мальовничій землі - на нашій славній Україні. Тут жили наші батьки - тут корінь роду українського. І де б не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі,хвилюємося аж до сліз, зачувши рідне слово.

Ведуча 2.

Сьогодні ми зібралися, щоб провести свято,приурочене рідній мові.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її вічну,живу і нову,

І мову її солов\*їну.

Діти співають пісню « Україна – краю».

Ведуча1. Для кожного народу дорога його мова, а нам українцям,найближча до серця-українська. Вона така співуча, така багата.

(Виходять учень і учениця.)

Учень 1.

О мово моя,

Душа голосна України…

Це – матері мова. Я звуки твої

Люблю наче очі дитини.

О мово вкраїнська!... Хто любить її,

Той любить твою Україну.

Учень 2.

Ой яка чудова українська мова

Де береться все це, звідкіля і як?

Є в ній ліс – лісочок

Пуща, гай, діброва,

Бір , перелісок,чорноліс

Є іще й байрак.

Учень 1.

Мова! А що таке мова? Народ говорить, що слово до

Слова – складається мова, Тарас Григорович Шевченко ось як про неї каже:

Учень 2.

Ну що б здавалося, слова…

Слова та голос - більш нічого

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує.

Учень 1.

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу,його багата скарбниця.

Ведуча.

Любов до рідної мови починається ще з колиски, з маминої пісні. Народні колискові пісні зачаровують усіх, хто їх чує, надзвичайною ніжністю і простотою. У них материнська ласка і любов, світ добра , краси і справедливості. Щира віра в добро.

(Звучить пісня «Ходить сон коло вікон.»)

Учень.

Мово рідна, слово рідне,

Хто вас забуває

Той у грудях не серденько,

Тільки камінь має.

Ведуча 1.

Передам у спадок дітям

І дочці своїй і сину

Ніжну мову солов’їну.

Хай вона зеленовіттям

Огортає Україну.

Ведуча 2.

О прекрасна, рідна мово,-

Краю отчого краса,

Є в тобі вогонь Тараса -

Українська наша мово.

Розвивайся ж барвінково,

У саду нового часу,

Наша рідна, щира мово,

Краю отчого окраса.

(Діти виконують таночок з рушниками.)

Вчитель.

Немає у світі людини, яка б не любила казок або не чула їх.

Особливо діти. Багато казок склав український народ. Чи зможете ви відгадати, з якої казки ці рядки. Отже почнемо вікторину.

Отже:

1. Я по засіку метений

Я на яйцях спечений

Я від баби втік, я від діда втік

Тай від тебе, зайчику , утечу. ( Колобок).

1. Ішов дід лісом , а за ним бігла собачка.

Та й загубив дід…

Що він, діти, загубив? (Рукавичку).

1. Я- за три копи куплена,у півбоки луплена,

Тупу-тупу ногами,сколю тебе рогами

Ніжками затопчу, хвостиком замету,

Тут тобі й смерть. (Коза-дереза).

1. Гуси – гуси, гусенята!

Візьміть мене на крилята,

Та понесіть мене до батенька,

А в батенька є що їсти й пити

Ще й хороше походити. (Івасик - Телесик).

Вчитель.

Багатий український народ і на ігри з співанками. Здавна відома одна з них -« Подоляночка». Тож давайте і ми пограємося. ( Діти стають у коло і вибирають «Подоляночку» лічилкою).

Котилася торба

З високого горба.

А в тій торбі

Хліб - паляниця

З ким хочеш – з тим поділися.

Ось так обрали ми « Подоляночку». Вона стає в коло , а всі ми беремось за руки і співаємо:

Десь тут була Подоляночка,

Десь тут була молодесенька,

Тут вона впала

До землі припала ,

Бо води не мала.

Ой, встань, встань, Подоляночка,

Умий своє личко, як ту скляночку,

Візьмися у боки, покажи нам скоки,

Біжи до Дунаю, бери ту що скраю. ( Подоляночка вибирає іншу дівчинку, гра продовжується.

Вчитель. Наш народ дуже любить жарти. Тож давайте і ми пожартуємо.

Учениця. Піймав дядько на яблуні хлопчика. – Ти що там, шибенику, робиш? – запитує сердито. Упало ваше яблуко, то я його вішаю – не розгубився хлопець.

Учень.

Вчителька питає: « Скажи, Васю, слово мати якого роду? – Як в платті – то жіночого, а як в джинсах – то чоловічого.

Ведуча 1.

А зараз, друзі, настав час для загадок. Знаю, що ви їх любите. Через загадки передавався життєвий досвід та ще перевірялись розумові здібності.

Отже я загадую:

1.Мовчить , та багато людей навчить.

2.Що у світі найшвидше?

3. А що в світі наймиліше?

4. Нежива а за людиною ходить.

Вчитель.

Діти, всі ми були б дуже раді і щасливі , якби від сьогоднішньої розмови ви залишили в серці хоча б декілька краплин любові до рідної мови,щоб ви багато читали українською мовою,наповнювали свої знання.

Ведуча .

Рідна мова материнська,

Ти душа мого народу.

Будь від роду і до роду,

Рідна мово материнська.

(Лунає пісня про Україну).