

***Виховний***

***захід***

***"З Україною***

***в серці"***

 Якщо маєш в серці Україну,

 То живи для неї неодмінно,

 І любов синівську невгасиму

 До людських сердець неси невпинно.

 *Ганна Лазарович*

 ***Хід заходу***

*Лунає музика*

*Слайд-шоу*

**Диктор**

… Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, -

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе як є – дорога, явори,

Усе моє, все зветься Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

Що хоч спинись і з Богом говори…

**1.** Мій край чудовий – Україна!

Тут народилась ти і я.

Тут над ставком верба й калина,

Чарівна пісня солов’я.

**2.** Все найдорожче в цілім світі,

Бо тут почався наш політ.

Цвітуть волошки сині в житі.

Звідсіль веде дорога в світ.

**3.** І найдорожча рідна мова

Джерельцем радісно дзвенить,

І мила пісня колискова.

Чумацький шлях кудись зорить…

**4.** Усе найкраще і єдине,

І радощі всі, і жалі…

Мій рідний краю, Україно!

Найкраще місце на землі!

**5.** Над водою красуня калина

І чебрець, і любисток, і м’ята –

Це усе, це усе Україна,

Як же рідна тебе не кохати.

**6.** Я люблю твої верби й тополі.

Ясноокії в небі зірниці.

Дай же, Боже, щасливую долю

Тій землі, де джерельні криниці.

**7.** Тим полям, що сміються колоссям,

І гаям, і садам коло хати,

І криштальним, мов спогадам росам,

Й рушникам, які вишила мати.

**8.** Лине, лине печаль журавлина,

І у вирій летять дикі гуси;

Батьківщина і мати – єдина,

Я тихенько за них помолюся.

**9.** Одягає намисто калина,

Чорнобривці, любисток і м’ята.

Рідна серцю, моя Україно,

Як же можна тебе не кохати.

*ПІСНЯ: «Сторона моя»*

**Учитель.** Дорогі діти! У світі немає нічого вищого, дорожчого,

як рідна Вітчизна, вона, як мати у світі – одна. Україна – це наш

рідний край, наша дорога і мила земля, де ми народилися, уперше

побачили і пізнали світ, почули колискову пісню, рідну мову, відчули

любов і ласку – це наша найдорожча у світі Батьківщина.

 Можна все на світі вибрати, сину,
 Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Ми усім серцем любимо нашу милу, дорогу країну, хочемо,

щоб вона завжди була вільною і незалежною, бо всі ми

 громадяни нашої Вітчизни, люблячі сини і дочки України.

*В клас заходять хлопчик і дівчинка в українських костюмах.*

*Інсценізація вірша Ю.Шкрумеляка «Українські діти»*

**Учитель.** Хто ти, хлопчику маленький?

**Учень.** Син я України - неньки!
Українцем я зовуся –
Й тою назвою горджуся!

**Учитель.** А по чім тебе пізнаю?

**Учень.** По вкраїнському звичаю.
В мене вдача щира й сміла,
І відвага духу й тіла,
І душа моя здорова,
Українська в мене мова.

**Учитель.** Хто ти дівчинко маленька?

**Учениця.** Доня України - неньки.
Українкою зовуся –
Й тою назвою горджуся!
Ой, вдягнуся у неділю
У вишивану сорочку,
У червону спідничину
І в коралі на шнурочку –
Заплету я свої коси
І візьму віночок з рути,
Ще й васильком заквітчаюсь,
Чи від мене кращій бути?

**Учень.** Всі ми – діти українські,
Український славний рід,
Дбаймо, щоб про нас маленьких
Добра слава йшла у світ!

**Учениця.** Все, що рідне, хай нам буде
Найдорожче і святе,
Рідна віра, рідна мова,
Рідний край наш над усе!

**Разом.** Присягаєм : наш край рідний
Над усе любити,
Рідний народ шанувати
І для нього жити.

*На сцені з 'являється мати-Україна і троє синів*

*Кліп. Державні і народні символи України*

**Диктор.** Давно-давно жила жінка і було у неї три сини.

Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю,

Готові були віддати за неї своє життя

**Син 1.** Мамо, піду я межи люди, подивлюся світ

**Україна.** Ну, що ж, сину, іди, та пам'ятай рідну домівку, а на згадку

візьми золоту корону, з трьома промінцями. Хай в далекому краї

зігріває вона тебе.

 **Диктор.** Минув час, син став князем і дали йому ім'я Тризуб, а знак, що дала йому мати назвали гербом.

**Син 2.** Пустіть, мамо, мене світ подивитися.

**Україна.** Візьми, сину, в дорогу жовто-блакитний одяг і своїми ділами прославляй матір.

**Диктор.** Одержав син імення - Прапор.

А там, де був наймолодший син завжди лунала дзвінкоголоса пісня.

**Україна.** Подарую, я тобі, сину, соловейків голос.

**Диктор.** І одержав син за свій голос і величний спів  ім'я – Гімн.

1. Знак країни головний –

Це тризубець золотий.

Він – як сонце в небі синім,

В ньому слава, в ньому сила,

В нім священне слово «воля»,

Що рятує від недолі.

1. Синьо-жовтий прапор України –

Це безхмарне небо, синє-синє,

А під небом золотіє нива,

І народ – і вільний, і щасливий.

1. Лине пісня незабутня,

Горда, величава.

В ній – надія на майбутнє,

України слава.

До нових здобутків кличе

Пісня Україну,

А зовуть її велично

Всі Державним Гімном

**Ведучий.** Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У нас це

 верба і калина. Правду каже прислів'я: «Без верби та ка­лини нема

України». Про ка­лину складено багато пісень, віршів, легенд.

Послухайте деякі з них.

**Учень.**

Є багато країн на Землі,

 В них озера, річки і долини...

 Є країни великі й малі,

Та найкраща завжди — Батьківщина.

Є багато квіток запашних,

Кожна квітка красу свою має,

Та гарніше завжди поміж них

Ті, що квітнуть у рідному краю.

**Учениця.**

Ось калина над рікою

Віти стелить по воді.

Хто це щедрою рукою

їй намистечко надів?

Червонясте, променисте —

Розцвітає, мов вогні.

Дай хоч трошечки намиста,

Калинонько, і мені.

*Танець «Калинонька»*

**Вчитель.** А який народ житиме без рідної мови? Мова – душа народу.

Наша мова – українська. А ще її називають і чарівною, і

солов’їною, милозвучною, і калиновою.. Тому, не дивно, що

сьогодні ми шануємо і нашу рідну українську мову…

**Учень.**

Ми є діти українські,

Хлопці та дівчата.

Рідний край наш — Україна,

Рідна мова — українська.

Любіть нашу рідну мову,

Беріть до зброї рідне слово.

Ні! Не забули ще слов'яни

Шевченка заклик полум'яний!

Бо вона ж така багата, українська мова!

Неповторна і крилата, і така чудова.

**Учень.**

Не цурайтесь мови, люди,

Не цурайтесь роду.

Як зачахне рідне слово —

Не буде народу.

*Пісня «Рідна мова»*

**Гумореска П. Глазового «Кухлик»**

 Дід приїхав із села,

Ходить по столиці,

Має гроші — не мина

Жодної крамниці.

Попросив він: —

Покажіть Кухлик той, що з краю.

Продавщиця: —

Што? Чево? Я нє понімаю.

— Люба, кухлик покажіть.

Той, що збоку смужка.

— Да какой же кухлик здєсь,

Селі ето кружка?

Дід у руки кухлик взяв

І насупив брови.

— На Вкраїні живете

Й не знаєте мови...

Продавщиця теж була

Гостра та бідова.

— У мене єсть свой язик.

Ні к чему мнє мова.

І сказав їй мудрий дід:

— Цим пишатися не слід,

Бо якраз така біда

В моєї корови:

Має, бідна, язика

І не знає мови.

 **Вчитель.** А який співучий наш народ**.** Саме в пісні живе душа народу.

 Вона єднає людей та їх серця. З давніх-давен, навіть працюючи,

люди звеселяли себе піснею. Недаремно існують знамениті слова:

 «Буде хліб, буде і пісня».

 *Пісня «Віночок»*

Коли пісні мойого краю

пливуть у рідних голосах

мені здається, що збираю

цілющі трави я в лугах.

 В піснях і труд, і даль походу,

 і жаль , і успіх, і любов,

 і гнів великого народу,

 і за народ пролита кров.

В піснях дівоча світла туга

і вільний помах косаря.

В них юність виникає друга,

висока світиться зоря.

**Вчитель.** Не можна уявити собі нашу славну Україну і без

національного одягу, сорочки-вишиванки, без вишитого

українського рушника. З давніх- давен у нас в Україні вишитий

рушник був окрасою оселі і оберегом від лиха. У щасливі та сумні

миті життя рушник завжди був поруч.

*Танець «Рушничок»*

**1 учень.** Тисячі синів і дочок віддали життя за те, щоб Україна була вільною. Братство, рівність, свобода – ось чого прагнув народ. Україна мужньо витримала голодомори, війни і вийшла на шлях оновлення.

**3 учень.** 24 серпня 1991 року була проголошена незалежність нашої Вітчизни. Але і сьогодні відважні патріоти України

 продовжують боротьбу за волю та незалежність нашої держави.

**Ведуча:** Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито на Майдані

 у Києві в лютому 2014 року. Ця «Небесна Сотня» своїм життям

 викупила свободу для мільйонів українців.

**Ведучий:** Безсмертні душі вбитих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам’яті, бо «Герої не вмирають!»

Небесна Сотня – то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом заспокой Ти, земле рідная, свою дитину.

 Небесній Сотні шана й молитви,

 За чисті душі, що злетіли в небо.

 Їм шлях високий Боже, освяти.

 І в мирі, Господи, прийми до себе.

**Ведуча:** Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв «Небесної Сотні»

у наших серцях. Тож хвилиною мовчання вшануємо пам’ять про

загиблих героїв Небесного Війська.

*Звук метронома*

**Ведуча:** Ми ще не раз згадаємо ту весну

І ті події , і кривавий шлях

І закарбуємо у серці " Сотню Небесну"

Яка тепер на небесах!

Небо синє, пшениця в полі…

Раптом залпи і в полум’ї все.

Та ні кроку назад, бо назавжди

Україна – понад усе!

 Не зламати мужніх героїв,

 Захистить нас надійне плече.

 Тих, хто нині в бою і для кого

 Україна – понад усе!

Хто з війною прийшов, той загине,

Ну, а хто непомітно втече.

Буде знати : для всіх українців

Україна – понад усе!

За Україну і за волю,

За наше краще майбуття

В лютневі дні в кривавім бою

небесна сотня полягла.

В сльозах несемо наші квіти

І молим Бога день у день.

За всі геройські, мужні душі,

За мир і спокій для людей.

 О, Боже єдиний, здійсни нашу мрію,

не діли нашу землю на західну й східну.

Бо всі ми єдині, усі ми сім’я,

У всіх нас одна Батьківщина, одна.

 Одна і єдина, як вічна любов,

За неї ще пращури лили свою кров.

За волю, за єдність боролись вони,

Щоб в вольній країні ми з вами жили.

Про неї Шевченко ще в Бога благав,

У віршах своїх він про неї писав.

Писав і благав у свого народу,

Щоби не проспав Україну й свободу.

**Вчитель.** Батьківщину, як і матір, друга і долю не вибирають. Нам

судилося народитися і жити в Україні. Не забуваймо ж своїх традицій,

своєї історії, мови, пісні, матері. Пам’ятайте, що українському роду

нема переводу! Бережіть свою Батьківщину, бо вона одна така на цілий

світ…

Є чудовий вислів: «Вітчизна починається з мене…»

*Відео «Діти України»*

Рости, українська дитино,

На щастя, на радість батькам,

На вірність своїй Україні,

На гордість і честь землякам.

Рости, українська дитино,

Під прапором Сонця і Неба.

Люби як життя Україну!

Люби її більше за себе.

Хай молитва до неба полине,

За всіх нас, як спокута, летить.

Та найперше за рідну країну

Буду щиро я Бога просить.

Боже, змилуйся, прошу, над нами,

Нагадай нам, що всі ми — брати,

Хай синів не втрачатиме мати,

Дім від ворога нам захисти.

Боже, дай нам і спокою, й миру,

Колоситься хай хліб золотий.

За Вкраїну молюся я щиро:

Бережи, Боже, край наш святий!

А ми живем і будуть жити люди!

В краю моїм співатимуть пісні,

І буде мир і злагода в нас буде

І щастя на українській землі!

*Пісня «Україна – це ти»*