**Тема: України рідної окраса – Боровиця чарівна моя**

***(сценарій)***

**Мета: *Прищеплювати учням любов до рідного краю, села, рідної домівки,***

***бажання вивчати традиції, історію свого народу;***

***виховувати любов до Батьківщини.***

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 веде дорога в світ.

Усе найкраще і єдине,

І радощі всі, і жалі...

Мій рідний краю, Україно,

Найкраще місце на землі!

**Пісня про Україну**

У всіх людей одна святиня

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніше їм своя пустиня,

Аніж чужий в пустині рай.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, - без Батьківщини.

**Моя Чигиринщина**

Мій рідний краю, Чигиринщино моя,

Своїм минулим ти пишатись маєш право.

Дала Богдана ця свята земля

І звідси вільна починалася держава.

Тут рясно навесні цвітуть сади

Й поля пшениці умиваються росою.

А в дзеркалі тясминської води

Міські будівлі все милуються красою.

Тут споконвіку гордо височить

Як вічний свідок Замкова гора.

На варті волі тут Богдан стоїть,

На варті миру, щастя і добра.

Це край звитяги наших прадідів,

Історії глибокая криниця.

Медведівка, Холодний Яр, і Суботів,

І моя рідна наддніпрянська Боровиця.

І люди тут відважні, мудрі, щирі,

Як і годиться всім нащадкам козаків.

І хай завжди вони живуть у мирі,

І волю збережуть впродовж віків.

Попід зорями пісня полине,

Променисто заграє в росиці.

І пригорне крилом чарівливим

Наше рідне село Боровиця.

Спішу в село: моє там джерело,

Моя весна і щастя таємниця,

Там десь у травах світиться, іскриться

Моя прекрасна, рідна Боровиця.

**Пісня „Доки пісня лине”**

Село моє, мій рідний краю,

Дідів і прадідів колиско,

Я від землі до небокраю

Тобі вклоняюсь низько, низько

Село моє! Для мене ти єдине,

Для мене ти найкраще на землі –

Частинка серця і країни,

Прийми мої всі радощі й жалі.

Всміхнись новими вікнами до мене

І простели під ноги спориші,

З дитячих літ пісні гаїв зелених

Бентежно так відлунюють в душі.

**Пісня „Хай радіють всі”**

**Вірш „Моє село – Боровиця”**

Моє село – мала частинка України,

Маленька крапочка, помітна ледь на карті,

Та лиш до нього серце моє лине,

Хоч вибір є між міст і сіл. Не варто

Мене запитувать, де краще звідусіль,

Бо я скажу, що там душі миліше,

Де мамин коровай , а зверху сіль,

Там небо вище й сонечко ясніше.

У цім краю, далекім від столиці,

Жили письменники й поети.

Їх пісні летять у світ широкий, ніби птиці,

Й дарують людям радощі земні.

Тут соловейки переспівують мотори

Човнів рибальських, як почне зоріть.

Тут вийдеш в поле, а воно, як море,

Шумить колоссям протягом століть.

Тут від людей покірності не жди,

Їм працелюбності не треба позичати.

Тож дай їм, Боже, із роси й води

Здоров’я, миру й радості багато.

**Пісня „Палала зірка”**

Людське безсмертя з роду і до роду

Увись росте з коріння родоводу.

І тільки той, у кого серце чуле,

Хто знає, береже минуле

І вміє шанувать сучасне.

Лиш той, майбутнє

Вивершить прекрасне.

Від бабусь і дідусів збереглись скарби усі,

Зараз танець подивиться, що танцюють в Боровиці.

Ми традиції шануєм,

Залюбки їх теж танцюєм.

***Танець «Боровицька полька»***

Де б не була, не забуду про тебе,

Мене ти кличеш крізь усі літа,

Бо не знайти ніде такого неба,

І більш ніде не пахнуть так жита.

Ніде так ніжно не лунає пісня,

Ніде не світять ясно так вогні,

Широкий світ! Та в нім без тебе тісно,

Тож не жалій гостинності мені.

**Пісня „Свято казки”**

Всім серцем люблю я свою Боровицю,

І вулицю нашу, що скраю села,

І білу хатину, і двір, де калина

Щоліта під вікнами в мене цвіла.

Дідусь біля хати садок посадили…

В нім осінню яблук – аж гнеться гілля.

А скільки, бабусю, рушників ви нашили,

Ромашок і маків безмежні поля

**Вірш „Моя Боровиця”**

Я люблю своє рідне, чудове село,

Де Дніпро і поля золотої пшениці,

І берізка, й тополя, й калина в дворі –

Це моє найрідніше село – Боровиця.

України моєї частинка мала,

Хочу всім я про тебе сказати,

З діда-прадіда тут проживає мій рід,

Тут живуть мої мама і тато.

Я люблю всі найменші стежинки твої,

Це історія наша священна,

І садок за селом буйноцвітний,

І алеї із лип, і берізки стрункі,

І свічки на каштанах привітні.

Як приходить весна, чарівниця-краса,

Все довкола цвіте, оживає, буяє.

І бабуся на призьбі з споришем розмовля,

Так багато удвох вони знають.

Наречена-калина стоїть під вікном,

Шелестить і бузок обіймає.

Десь зозуля кує, людям лічить літа,

І пісні солов’я не змовкають.

А найбільше люблю, коли знову зима,

І приходить різдвянеє свято.

І колядників гурт, і дорослі, й малі

Всім бажають здоров’я від хати до хати.

Якщо станеться так у моєму житті,

Що залишить тебе мені випаде доля,

То у серці своїм збережу назавжди

І калину, й берізку, й тополю.

І не зваблять мене ні Нью-Йорк, ні Париж,

Величаві й заможні столиці,

Бо там не співають отак солов’ї,

Як у нас над Дніпром, у моїй Боровиці.

(С. Мірошніченко)

Мамині долоні пригортали доню,

Батькова рука підтримувала сина.

Вони тобі дали наказ єдиний:

Не маєш права забувати: ти – людина,

Свій рід, свій край повинен пам’ятати,

Як й колискову, що співала мати.

**Пісня „Колискова”**

***Вірш*** «**Боровиця»**

Де б не була, в якій мандрівці,

Збагну єдину в серці суть,

Що в нас каштани в Боровиці

Так, як у Києві, цвітуть.

В нас солов’ї аж до безтями

Піснями душу вам заллють.

І сяючи, вмиті дощами,

З Дніпра веселки воду п’ють.

А пшениці, бо колосисті,

Колишуть хвилі до дібров.

В нас рушники в людей барвисті,

До кого б в хату не зайшов.

А як виспівують дівчата

Чи вам доводилося чуть?

А вечорами пахне м’ята,

І ластівки гніздечка в’ють.

Як жар, червоніє намисто,

Горить по осені з калин.

Тож завітайте в Боровицю,

І ви полюбите її.

У рідному краї і серце співає,

Лелеки здалека нам весни несуть,

У рідному краї і небо безкрає,

Потоки, потоки, мов струни течуть,

Тут кожна травинка і кожна билинка

Вигойдують мрії на теплих вітрах.

Під вікнами – мальви, в саду – материнка,

Оспівані щедро в піснях.

**Пісня „Журавлики”**

Мій рідний край – земля дідів священна,

Тепло душі усе тобі віддам,

Лиш праця, щира і натхненна

Широкий шлях відкриє нам.

Я серцем міцнію на рідній землі,

Батьки і діди тут зростали мої,

Мене щиро живить коріння моє,

Землі цій віддам все натхнення своє.

**Пісня про Україну**