**Випускний бал учнів 4 класу**

**1 сторінка**

Свято розпочинає класний керівник. З вітальним словом звертається до учнів класу та їх батьків. Вручає дітям коровай на рушнику.

1.Було це неначе вчора,

Прийшли ми у перший клас.

Було нам всього 6 років,

Всі звали нас «Малюки»

Робили ми перші кроки,

Навчаючись залюбки.

2.Пам'ятаю і зараз, крізь роки,

Перші труднощі, гарний наш клас,

І веселі цікаві уроки!

Як же швидко пролинув той час.

Ми малі на лінійці стояли,

А в очах і цікавість і страх!

В ручках квітів букети тримали,

І тремтіла тривога в очах.

3.З великими букетами,

З портфелями новенькими,

Боялись всього ми навкруг,-

Бо були ще маленькими.

 Та швидко ми освоїлись,

Із класом ознайомились,

Боялись лиш дівчата,

Хоч їх тут і багато.

4.Хлопчаки усі швиденькі,

І рухливі і меткі.

Ми були такі маленькі,

А ось виросли які.

І хіба смикнеш дитинку

Вже за чуба, як колись?

Треба ставити драбинку,

Щоб до неї дотягтись.

5.А дівчатка, а дівчатка,--

Як з журналу мод зійшли!

В першім класі, на початку,

не такі вони були.

Ми, звичайно, не найстарші,

Але вже й не малюки.

Знають всі: четверті класи

— Це також випускники.

6.В класі хлопців тільки 7,

А дівчат 12

- Доведеться кавалерів

В інших класах брати!

Вже позаду початкові,

Перейшли у 5-й клас,

Хай приймає старша школа

У свою сім'ю і нас.

7.Ой, провчились всі ці роки

Ми ну просто залюбки!

На уроках ми - сороки,

На перервах — козаки!

Ми навчились рахувати

І письмово, і в умі.

Нам не треба калькулятор,

Калькулятор — ми самі.

8.Моя школа — рідне коло
вчителів і друзів.
Я не спізнююсь ніколи
й на відмінно вчуся.

Я люблю усі предмети,
навіть математику.
Особливо з інтернетом
я люблю займатися.

Є гуртки і кабінети,
ще й розваги різні.
Як же можна не любити
свою школу рідну?

**Пісня про школу**

**2 сторінка**

1.Хоч сьогодні в нас і свято,

Тільки є одна печаль,

Вчителька не йде у п’ятий.

Розлучатися так жаль!

2.Вчителько перша!

Зібрались ми нині,

Щоб дяку і шану віддати Вам

За ласку, за мудрість,

Бо в кожній дитині

Ви частку душі залишили навік!

3.Я знаю, що колись , як буду я доросла

Й пройду коридором школи я,

Постане в пам’яті моя хороша,

Найперша, рідна вчителька моя.

4.І це нічого , що вже сріблить коси

Така непрохана і срібна сивина

Для нас завжди ви будете найкраща

Найперша, рідна вчителька моя.

5.А хто бешкетником найпершим був у класі

І мав цей гріх. Це він, і ти і я.

Пробачте нас усіх,терпляча і хороша,

Найперша, рідна вчителька моя.

6.Бажаєм вам, щоб дітвора щороку в школу прибувала,

Щоб із дитячого садка таблицю множення вже знала.

Завжди щоб гладко, без проблем, ішов процес педагогічний,

Щоб не жаліли ви за тим, що в вас турбот багато вічно.

**Пісня «Вчителька»**

 **Рапорт вчителя**

• За час навчання вивчено 33 літери ук­раїнського алфавіту. Вивчили багато правил українського правопису, навчилися читати, писати, розв'язувати приклади, задачі.

• Ми провели разом 2450 уроків.

• Ми провели 1800 годин за партою, і це не рахуючи часу, витраченого на виконання домашнього завдання.

• Учнями класу перечитано, не дочитано, зачитано до дірок 320 художніх творів, книжок.

• Списано, не дописано, переписано 1829 зошитів (але не кожен з них був показаний батькам).

• Отримано 1600 оцінок високого рівня, 2200 — достатнього, 1540 середнього (про початковий рівень — помовчимо).

• Загублено 50 ручок, 60 олівців, з десяток гумок, 30 ґудзиків, багато копійок і 144 погані звички.

• Списано 3 кг крейди, 12 штанів, 22 руки і З щоки.

• Біля школи розбито квітник, 6 носів і 2 шибки

**3 сторінка**

1.Дорогі тата і мами,

Дідусі та бабусі!

Хай вам сонце дарує ясне проміння,

Земля — стиглий колос і щедрі плоди,

Воду — криниця, небо — зірниці,

А діти — усмішку завжди.

2.Чи є в світі що світліше,
Як мамині очі,
Що все зорять за дітками
Вдень і серед ночі?

3.Чи є в світі що миліше,
Як мамині руки,
Що працюють для дитини
Щиро без примуси?

4.Чи є в світі що щиріше,
Як серденько мами,
Яке б”ється для дитини,
Днями і ночами.

5.Чи є в світі що дорожче,
Як мама кохана,
Що трудиться для дитини
До ночі від ранку?

**Пісня «Квіти для мами»**

**4 сторінка**

1.Здоров'я вам міцного,

Щастя земного,

Добра щоденного,

Настрою веселого,

Гумору здорового,

Життя вам довгого,

Шановні батьки.

2.Все на світі вміє тато:
І шпаківню змайструвати,
Вміє довгий цвях забити,
Може борщ смачний зварити,
Вміє рибу він ловити,
Мамі дарувати квіти.

3.Смажить шашлики у лісі
Та казки читать і вірші,
Запускати в небо зміїв…
Все на світі татко вміє!
От якби ж ще для сестрички
Він навчивсь плести косички!.

4.Люблю я тата, і щодня
Любов однакова моя.
Чи він сумує,
Чи співа,
Чи він майструє
Щось бува,
Чи він читає,
Чи мовчить,
І раптом навіть накричить,
Я не заплачу,
Я стерплю.
Бо все одно його люблю!

**ПІСНЯ ПРО ТАТА**

**5 СТОРІНКА**

1.Рідні наші БАБУСІ І ДІДУСІ!

Хай Бог охороняє вас від злого,

Хай світить сонце і колосяться жита,

Щоб були ви щасливі і здорові

На многії і довгії літа!

2.Бабуся сива, мов квітуча вишня,
Моя бабуся — вишенька в саду.
Мене ти знову зустрічати вийшла
І по стежині я до тебе йду.

3.Іду, щоб прихилитися всім серцем
До рук твоїх — ласкавих і м'яких,
Поглянути у очі — два озерця,
І прочитати радість щиру в них.

4.Пробач, що я буваю неслухняна —
Трапляється всіляке у житті.
Я знаю, що, бабусенько кохана,
У тебе серце й руки золоті!

5.Встала раненько бабуся моя.
Солодко спить ще велика сім'я.
Хутко смачненьких млинців напекла,
Теплого всім молочка принесла

«Любі малята, швиденько вставайте,
Личко умийте і снідать сідайте».
Біля бабусі я сяду близенько:
«Дякую, бабцю моя солоденька!»

Завжди працює бабуся моя,
Любить бабусю вся наша сім'я.

**Пісня «Заспівай мені, бабусю»**

**6 сторінка**

**Трішки гумору**

1.Учителька в другім класі хлопчика питає:

 — Скільки татко твій за місяць грошей заробляє?

— Вісімдесят карбованців,— відповів Аркаша.

 — А як ділить між собою їх родина ваша?

— Чотириста лишається в кишені папаші,

 А останні чотириста дає він мамаші.

— Учителька похитала сумно головою.

 — Ой, голубчику Аркашо, лишенько з тобою.

 Не чотириста, а сорок, ти сказав дурницю.

 Арифметики не знаєш, ставлю одиницю.

— Арифметику я знаю,—відрубав Аркаша.

— То ви якраз не знаєте, який наш папаша.

2.Як зразковий предок, та близька людина,

батько витягнув щоденник із портфеля сина.

Відкриває, там оцінок як у полі гички,

пара трійок, кілька двійок, решта — одинички.

Подививсь на сина скоса, синок здогадався,

і під стіл від переляку евакуювався.

Вилазь звідти, каже батько, вилазь буде краще.

Ну і в кого ж ти вдалося отаке ледаще?

Неохоче полоненник вибрався з під столу,

— так то ж я знайшов твій щоденник і носив у школу,

показав, щоб наш учитель більше не чіплявся,

у кого я такий олух ледачий удався.

3.Хто там, сину, в двері стука?
- То якийсь дідок.
Зовсім лисий, невеличкий,
У руках ціпок.
Він говорить, що приїхав із села до нас,
Що ходив з тобою разом він у 6 клас.
- Йди скажи: Немає тата!
То якесь брехло!
Бо у шостім нашім класі
Лисих не було!

4.Тільки я прийшов зі школи, миттю в кухню та до столу,
Бо голодний був, як вовк, я в обідах знаю толк.
З'їв борщу я півкаструлі, сала, хліба та цибулі
З'їв тарілку вінегрету, а до нього три котлети.
З'їв вареників гарячих і сметанку на додачу,
З'їв п'ять тістечок із кремом, потім булочкут із джемом.
З'їв із сиром три ватрушки й дві солодкі стиглі грушки.
Чаю врешті я попив і варенням закусив.
Пообідав так як слід, гарний маю апетит.

5.Зустрічає чоловіка жінка молоденька,
Посміхається до нього, неначе дурненька:
– Чи не батько ви, - питає, - моєї дитини?
Той же носик, те ж волосся, очі такі ж сині,
І посмішка навіть схожа, й на бороді ямка…
– Ти що, бабо, ненормальна? Перемкнуло клямку?!
Я тебе, таку дурепу, вперше в житті бачу,
Зараз так оддухопелю, світа не побачиш!
Привела не знать від кого і бувай здорова,
З мене вистачить одного лоботряса вдома!
Жінка аж почервоніла, очі опустила:
– Ви мене, мабуть, пробачте, не так зрозуміли,
Я подумала ви батько учня мого Васі,
Я учителька у нього у другому класі.