Підготувала і провела

 вчитель початкових класів

 Бориславської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

 *Коцко Наталія Павлівна*

**Хлопчик.**

 Годі, діти, годі гратись,

 Нам на свято слід збиратись.

 Ось погляньте, гей-гей-гей!

Скільки тут у нас гостей!

 Знову свято нас скликає,

Посмішки, як мак горять.

Що ж сьогодні нас чекає,

Хочу я в вас запитать?

Що це нині є за свято,

Що людей тут так багато!

**Дівчинка.**

Ти не знаєш? Мусиш знати:

Ми прийшли тут святкувати,

Тато, мама, ти і я

Гарне свято Букваря.

**Діти** (*разом*).

Ось над містом тихим ранком

Зайнялась зоря.

В нашім класі славне свято –

Свято Букваря!

**Хлопчик.**

Кличе весело дзвіночок,

Друзів і батьків на свято:

Не запізнюйтеся! Швидко!

Час з Буквариком прощатись!

**Дівчинка.**

Буквар взяли ми перший раз,

Коли зайшли у перший клас.

І як нам радісно сказати:

«Читати вміємо й писати!»

**Хлопчик.**

Літера перша і перше слово,

З книжкою перша серйозна розмова.

Перша сторінка й остання сторінка,

Успіхи перші, усмішки й сльозинки.

Навчився читати наш перший клас –

Ви можете всі поздоровити нас.

*(Дівчинка виходить на галявину, в руках – «Буквар». Співає пісню)*

**Дівчинка.**

Тут квітів розмаїття,

Духмяно пахнуть трави,

Над ними у блакиті

Дзвенить невтомний жайвір.

Бджола тут мед збирає,

Комах тут безліч, друзі!

Напевно кожен знає,

Як хороше у лісі!

*(Дівчинка кладе «Буквар», збирає квіти. На галявину вилітає метелик і танцює).*

**Дівчинка.**

Ось метелик, подивіться!

Ось він, ось він метушиться!

Та який же гарний, гожий!

Наче квітка прехороший!

*(Метелик пурхає над квіткою)*

**Метелик.**

Ця квітка – найкраща,

Мені так здається.

Лиш прийду я на лужок

Квіточки радіють.

І метеликами в небі

Стати вони мріють.

*(Дівчинка кладе «Буквар» і біжить за метеликом).*

*Влітають дві дівчинки-сороки.*

**1-а сорока.**

Що це? Що це? Подивіться!

Це не звір, не гриб, не птиця!

**2-сорока**

Таке гарне, кольорове,

Мов метелики чудові.

*(Витягують букви з «Букваря»).*

**Букварик.**

Ой сороки - білобоки! Що ви наробили?

Усі літери за мить в лісі погубили.

**1-а сорока**

Хто ти?

**2-а сорока**

 Може ти школярик?

**Буквар**

 Ні! Букварик я! Букварик!

 Як мені тепер без літер

 Грамоти дітей учити?

**Сороки** (*разом*).

Чи ми можемо тобі

Помогти у цій біді?

**Букварик.**

Треба букви позбирати

І до ладу поскладати,

Щоб могли маленькі учні

Далі вчитися читати.

Поки букви не знайдемо,

Ми абетки не почнемо.

**1-а сорока.**

Летимо скоріш до лісу,

Повідомим всіх звірят

Щоб вони допомогли нам

Усі літери зібрать.

**2-а сорока.**

Ось, дивіться, буква А.

У травичці ледь жива.

Ви, їй друзі поможіть,

І до мене приведіть.

**1-а сорока.**

А - в алфавіті найперша,

А – в алфавіті найлегша,

А іще ця буква А

І дзвінка і голосна.

А ще хоче буква А,

Щоб зібралась букв сім’я –

Ал – фа – віт.

Тож приймай, Букварику,

Її в перший ряд.

*Подає Букварику букву «А».*

**2-а сорока.**

Може, зараз інші букви

До нас прибіжать?

*Входить дівчинка-білочка.*

**Білочка.**

Я є білочка руденька,

В мене шубка є пухкенька,

Гарні китички на вухах,

Щоб уважно в лісі слухать.

Щоб ніде не заблукати,

Щоб горішків назбирати,

Не горішки я збирала,

Букву Бе я скрізь шукала,

І прийшла скоріш сюди

Букварику помогти.

*Подає Букварику букву «Б».*

**Букварик.**

Дякую тобі, руденька,

Добра в тебе є душа.

Не залишила у лісі

Пропадати Букваря.

*Входить хлопчик–ведмедик.*

**Ведмедик.**

Побіжу, побіжу, бо ведмедик я прудкий,

Дожену, дожену, утікайте всі мерщій.

Дуже мед я люблю і про це розкажу всім,

Може, десь його знайду і поласую я ним.

Щось я дивне в лісі бачу, щось кругленьке, неживе.

Ой, та це ж мені вдалося відшукатити букву Ве.

Ось, Букварику, візьми

До абетки поклади!

**Букварик.**

Дуже дякую тобі,

Дорогий ведмеде!

**Ведмедик.**

Стало солодко мені

 Від цих слів без меду!

*(Заходять гуси).*

**1 гусак**

 Ми над селом пролітали

 Букви «Ге» та «Ге» шукали.

**2 гусак.**

 У бабусі їх знайшли

 І до тебе принесли.

*(Віддають букви)*

**Гуси**

 Знає добре нас бабуся,

 Бо ми два веселі гуси.

*(Співають пісню)*

*Влітає хлопчик-дятел.*

**Дятел.**

Скік-скок, скік-скок

Із ялинки на дубок.

Не впізнали? Дятел я.

Прилетів до Букваря.

Бо без мене не знайде

Він своєї букви Де.

Та не тільки букву Де,

Відшукав я Е та Є.

Ось, дивіться, я лечу,

Букварю їх віднесу!

**Жук.**

Прилетіла бджілка

Бджілка – срібнокрила.

Сіла на травицю,

Склала свої крильця.

Де була хороша?

Може тяжка ноша?

Може натомилась,

Чи з дороги збилась?

**Бджілка.**

 Я не натомилась,

 З дороги не збилась

 Сіла на хвилинку,

 П'ю чисту росинку.

 Букву «же» поміж квіток

 Нахилялась, підіймала

 Кожен, кожен пелюсток.

*(Віддає букву «же»).*

**Жук.**

 Працювали довго ви –

 Треба відпочити.

 Тож дозвольте, пані бджілко,

 Вас в танок просити.

*(Танцюють танок).*

**Зайчик.**

Довгих маю двоє вух:

Як одним я рухаю,

Другим слухаю вітрець,

Що за полем дмухає.

Одним вухом чую спів

Миші під копицею,

Другим чую, як іде

Дядечко з рушницею.

Ось по лісі я блукав

І три букви відшукав.

«З», «И», «І» приніс тут я

Для абетки Букваря.

**Букварик.**

Дуже радий я тобі,

Що поміг мені в біді.

І за це тобі я вдячний,

Будь у лісі ти обачний.

М'ячик – не м'ячик,

Клубок – не клубок.

Хто це тут скаче,

Немов колобок.

**Їжачок.**

Я це, Букварику,

Мудрий їжак.

Ось одягнув я

Колючий свій фрак.

Йшов я по лісі,

Шукав я поживи.

І до голок букви

Дві приліпились.

Я подивився – «Ї» це і «Ій».

На ось, візьми,

 Заховай їх мерщій.

**Букварик.**

Дякую, щиро, мудрий іжаче,

І побажаю тобі я удачі.

**Курчатко.**

Я – курчатко дуже миле,

Я – курчатко дуже щире,

Забрело до квітника

Й знайшло букву Ка.

Ти, Букварю, не тужи,

Букву Ка держи.

**Лисичка.**

Я – лисичка, я – сестричка,

Дуже гарну маю звичку.

Лінуватись не люблю

І за це себе хвалю.

Я нітрішки не лінилась,

В лісі добре потрудилась,

І Букварику тепер

Принесла я букву еЛ.

**Букварик.**

Дякую, тобі руденька,

Буду пам’ятати,

Бо без тої букви еЛ

Не можна читати.

*Виходять діти-мурахи які несуть паличку.*

**Мурахи** (*разом*).

Раз-два, дружно взялись,

Три-чотири, разом встали,

П’ять-шість, не зівати,

Всім на світі помагати!

**Дівчинка.**

 Які мурашки чудові

 І квіти різнокольорові.

**1-а мураха.**

Вже довго ти гуляла,

Куди ж «Буквар» ти свій поклала?

**Дівчинка.**

Мурашки, кохані,жах!

Він тут десь лежав у кущах!

**2-а мурашка.**

Ні, у кущах його нема,

Ми скрізь шукали та дарма!

**3-а мураха.**

Нині сталася пригода,

До роботи знов нагода.

На мурашник подивились –

З неба літери звалились.

Ми дві букви еМ та еН

До Букварика несем.

**1-я мураха.**

Озовись, Букварику,

Ми вже на підході.

Хоч малі мурашки,

Та стають в пригоді!

**Букварик.**

Ви, мурашки, молодці,

Догодили так мені.

Більш не буду сумувати,

Хочу пісеньку співати.

*Співає пісню Букварика.*

**Мурахи** (*разом*).

Пісня гарная твоя, та іти уже пора.

Раз-два, дружно встали,

Три-чотири, не зівали.

П’ять-шість – не сидіти,

До роботи приступити.

**Дівчинка.**

 Вибач, Букварику.

 Милий, прости,

 Буду я тепер

 Тебе берегти!

 Квіти у лузі

 Не буду я рвати,

 Піду до лісу

 Абетку шукати.

*(Знаходить літери О, П, Р, дає Букварю).*

*Прилітає дівчинка-мушка.*

**Мушка.**

Я є мушка-цокотушка,

Зовсім я не бешкетушка.

Хоч хвалитися не гарно,

Та літала я не марно

По долині та горі.

Букву У знайшла в дуплі.

**Вовк.**

Вовк я сірий, мудрий, дужий,

До науки не байдужий.

Нині лісом я ішов,

Букв багато я знайшов.

Букви еС, Те, Ю

Я Букварику несу.

Бо без них нема читання,

Без читання і навчання.

**1 Метелик**

Аж гнеться калина від співу дзвінкого

 Це хто там співає? Не видно нікого.

 Погляньте пильніш у калину рясну:

 Ото соловейко стрічає весну.

**2 Метелик**

 Щебече, витьохкує, срібно сміється.

 І де тільки сила у нього береться?

 Такий же маленький, а як він співа,

 Немов би до нас промовляє слова.

**1 Метелик**

 Співа соловейко про сонце й хмаринку,

 Про любу Вкраїну, що квітне в барвінку.

 А нам не наслухатись гарних пісень,

 В садок, під калину приходить щодень.

**2 Метелик**

 І дуже ми вдячні маленькій пташині.

 Хоча вона взимку жила на чужині,

 Та пісню принесла у рідний свій край…

 Співай, соловейку, ще дужче співай!

**Соловейко.**

 Вранці я сонечко перший стрічаю

 Ввечері спати його проводжаю.

 Тьох-тьох-тьох, тіву-тів…

 Лине радісно з гаїв.

 То співаночка моя –

 Голосного солов'я.

 На калиновім кущі

 Відшукав я букви ці.

*(Віддає букви «Ф», «Х»).*

**Букварик.**

Дякую тобі я, друже,

Що моє горе не байдуже.

*(Приходять цапок і чапля)*

**Цапок.**

 Пані чапля –чаполота

 Прийшла до нас із болота.

 Жаби усі полякала.

 І до нас пришкандибала.

 Принесла тут букву «це»,

 Подивіться на ось це.

**Чапля.**

 Некультурний цей юнак.

 Це не «це», а «че» однак.

 Переплутав він усе.

 Вн не зна, де «че», де «це».

(Дають букви «це» і «че»).

**Чапля.**

 Наш цапок звертання творить

 Так, що душу виверта.

 Замість «мамо» – «ма» говорить,

 Замість «тату» - каже «та».

**Цапок.**

 Баранця я «бе» гукаю.

 А козуню кличу «ме».

 Вдома – «ба» - кричу бабусі.

 Ліньки повністю назвать.

**Чапля.**

 Як ти думаєш, Букваре,

 Що йому на це сказать?

**Буквар.**

 Мабуть, треба щось кумекать,

 Бо інакше мимохідь

 Будеш тільки бекать – мекать

 Там, де треба говорить.

**Горобець.**

У лісі я іще не бачив

Такого дивного куща.

Та це тому, що між гілками

Заплуталися Ша та Ща.

Напевно, сильно покололись

Чи налякались висоти,

Зітхніть тепер собі спокійно

Бо зараз у безпеці ви.

**Букварик.**

Іще дві букви повернулись

У алфавітові сім’ю.

Іду до лісу, пошукаю,

Можливо, решту віднайду.

**Горобець.**

Що за гамір, що за шум?

Чом у лісі такий глум?

Гей, сороки-білобоки,

Це ж яка у вас морока?

**1-а сорока.**

Лісом довго ми літали,

Букву дивну відшукали.

**2-а сорока.**

Ніби Бе і ніби еР

Сперечались дотепер.

**Горобець.**

Не впізнати, ну й дива,

Буква ця не є нова.

Це повинен знати всяк

Її назва - м’який знак.

Бачу, ще щось принесли ви,

Яку букву віднайшли ви?

**Букварик.**

Хтось знайшов вже букву Я.

**Сороки** (*навперебій*).

Ні, не я, не я, не я!

Ось Букварик підійшов.

**Букварик.**

Букву Я вже хтось знайшов?

Що ж Марійці нам сказати?

Де ту Я нам відшукати?

**Тетянка.**

Що у лісі тут зчинилось?

Що з абеткою зробилось?

Бо знайшла від Букваря

Лиш останню букву Я.

**Букварик.**

Ти, Марійко, не зітхай,

Ось, Букварик свій тримай.

Дружбу з книгами веди,

Свій Букварик бережи.

Мав нелегку він пригоду

Через пустощі та шкоду.

Але звірі лісові

Не покинули в біді.

Букви всі вони зібрали

Тільки Я не відшукали.

А тепер в порядку вся

Алфавітова сім’я.

**Дівчинка.**

Я сміюся, я радію,

Я, як сонечко, яснію.

Бо знайшла крім Букваря,

Ще багато друзів я.

**Букварик.**

Я перший підручник

У вашому житті,

З цікавістю вивчали

Ви сторінки мої.

Від букви А до букви Я

Мандрівка була непроста.

Ви зуміли все здолати,

Навчив я всіх читати і писати.

**1-й учень.**

Ось і прочитана сторінка,

Котра вінчає нашу книгу.

У ній і зайчик, і ялинка,

І перший пролісок з-під снігу.

**2-й учень.**

І ще цікавого багато

Про землю рідну, хліб, калину.

Як треба матір шанувати,

І як любити Україну.

**3-й учень.**

Ми завтра підем знов до школи,

 Бо у знаннях краса і сила.

 Та не забудемо ніколи,

 Що нам ця книга світ відкрила.

 **Учні.**

Прощавай, Букварику,

Наш найперший друже.

Ми тобі, Букварику,

Дякуємо дуже!

*(Пісня «Букварику, прощай»).*

**Букварик.**

Позаду перша сходинка –

Увесь алфавіт знаємо.

Тепер усі до Читанки і Рідної мови

Ми разом завітаємо.

**Хлопчик.**

Від першого вересня і до сьогоднішнього дня з нами були наші батьки, вони допомагали нам вчитися.

Вони будуть з нами поруч ще 10 шкільних років і все життя . Побажаємо їм сили і наснаги.

Матусю рідненька, найкраща, єдина,

Щоб ти не хилилась ніколи в журбі,

І сонце, і зорі, і даль журавлину

Твої діти дарують тобі.

І вам, шановні татусі,

Спасибі хочемо сказати:

За вірність прикладів і вправ,

І за малюнки з малювання ,

Тут кожен батько участь брав –

 Допомогти було бажання.

Це перший крок.

Попереду ще 10 років,

Отож, навчайтеся, батьки,

І кожен день робіть уроки!

Перший раз у перший клас!

Рік тому зустрів він нас.

Скоро підем в клас наступний,

Вітер хай нам дме попутній.

Один одного ми любим,

Станем всі за одного.

Вчитись в другім класі будем,

Всі ми хочемо цього.

Ну, а вчителька як буде?

Що, покине усіх нас?

Ні, вона разом із нами

Переходить в другий клас.

Цей рік непомітно зовсім пролетів,

І всі підросли ми, дорослими стали.

А попереду нас ще стільки є днів,

Нові відкриття і нові п’єдестал

Свято закінчилось для всіх нас,

Ми дуже раді зустрічі із вами.

Якщо приємно провели ви час,

Ми дякуєм, нам гарно було з вами.