**Відділ освіти молоді та спорту**

**Дворічанської райдержадміністрації**

**Друголиманський навчально-виховний комплекс**

**Дворічанської районної ради**

**Харківської області**

**Сценарій**

**свята**

**«Прощавай, мій перший клас!»**

**Вчитель початкових класів:**

**Дзюба Оксана Вікторівна**

**с. Лиман Другий**

***Звучать фанфари, на сцені з’являється 1 клас***

**Роман**. Дозвольте представитися.

**Мишко.**Класна компанія!

**Всі.**Ми!

**Поліна***.*Ми – це слово коротке дуже,

             Але немає слова на світі чарівнішого за нього

**Ярослав.**У ньому, між іншим, дві букви всього.

**Всі.**Ми!

**Роман.**Дзвінкіше слова у світі немає!

**Всі.**Ми!

**Мишко.**Це значить ти і я!

**Всі.** Ми!

**Поліна З**начить зустрілися друзі!

**Мишко**. Перед вами 1 клас

***Вітер.***

***Танцювальна композиція.***

**Мишко.** Я знав, що вона повернеться.

**Поліна**. Вона завжди виконує обіцянки.

**Роман.** Хіба ж вона могла пропустити такий важливий день у нашому житті?

**Мері Поппінс**. Я завжди з’являюсь тоді, коли дуже потрібна і якщо відбувається щось дуже важливе.

А почалося все Першого вересня...

Пригадаємо, з чого все починалось!

Дубль перший, серія перша: «Всіх найважчий перший клас».

(Лунає дзвінок).

Що відрізняє першокласника від усіх школярів?

Маленький зріст і великий портфель. Один учень і родичів куча.

Радісна посмішка і беззубий рот.

Зуби сиплються дощем, значить, в школу ми ідем!

Якими смішними і кумедними вони були!

Скільки безглуздих запитань сипалось на голову першої вчительки!

І здається, що це було так давно і так недавно.

Й навіть не віриться, що були ви такими Неумійками і Незнайка­ми.

Пригадаємо сьогодні цей день! Увага на екран!

Перегляд слайд-шоу «Перший раз у перший клас» фотографії учнів, зроблені протягом року вчителем – на уроках, перервах)

**Роман.** За час навчання в 1класі вивчено 33 літери українського алфавіту, що допоможе нам у майбутньому вивчати й інші мови світу.

**Мишко.** Учнями класу перечитано, недочитано, зачитано до дірок 100 художніх книжок.

**Поліна.** Усі ми навчилися писати. Нами списано, переписано, недописано в зошитах багато десятків сторінок.

**Ярослав**. Загублено 5 поганих звичок, 17 авторучок, 21 олівець, з десяток гумок, 30 гудзиків, 5 шапок.

**Роман.** На території шкільного подвір»я розбито одну клумбу, 4 носи, здерто 8 колін під час перерв.

**Мишко.** 1клас живе цікаво і не збирається зупинятися на досягнутому.

**Мері Поппінс.** Хоч інколи ви й пустуни маленькі і часто здіймаєте галас і сміх та знайте, що школа — це велика родина, ву­лик, де кожен зайнятий своєю, дуже відповідаль­ною справою. Це дім, у якому затишно і приємно проводити час. Це гомінливий вулик, дружний і веселий рідний дім, маленька країна, в якій ростуть і пізнають світ діти. Тут усі знаходять для серця відраду, знання і підтримку, ще й добру пораду.

Швидко-швидко проминуть роки на­вчання. Ви виростете. Цікаво, а ким ви станете?

**Роман.** Хочу я стати міністром освіти

І так налагодити начальний процес,

Щоб з радістю вчились у школі діти

І щоб був відчутний у всьому прогрес.

**Мишко**. А я хочу бути депутатом,

У Верховній Раді буду виступати.

Щоб учителям підняти так зарплату,

Щоб вони могли все купувати.

**Ярослав.** А я - майбутній бізнесмен, це теж таки потрібно.

Не буде в школі з коштами проблем,

Блищати будуть класи, наче срібло.

**Поліна.** Я навчилася красиво малювати і мрію стати художником і закрійником

**Мишко.** Що будеш закривати і відкривати двері?

**Поліна.** Ні, я мрію кроїти і шити зручний і модний одяг.

**Мишко.** А я хочу стати солістом.

**Поліна.** Невже ти співаєш як Вінник?

**Мишко.** Ні, я просто мрію солити огірки і помідори. Хочу створити фірму «ВЕРЕС».

**Поліна.** А я скажу чесно: життя в нашій школі чудове, яскраве і дуже цікаве.

***З’являється Пеппі Довга Панчоха.***

**Пеппі.** Я весела дівчинка, безтурботна і безвідповідальна. У мене немає ніяких проблем. Навчання мене цікавить менше за все. А що там вчитись, я й так знаю, що груші ростуть на вербах. Знаю, що два додати два дорівнює три.На перервах треба розкидати фантики від цукерок і навіть старатись бити вікна.

**Мері.** На відміну від тебе Пеппі у цій школі вчаться чемні і гарні діти.

**Пеппі.** Та що вже й пожартувати не можна?

**Мері.** Ну, якщо пожартувати тоді можна.

**Настя.**Доню, а скажи мені, хто все бачить, хто все чує, хто все знає?

**Поліна.**Мамо, та невже ти не знаєш? Це ж наша сусідка!

**Музична заставка**

**Даша.** Ти чому запізнився в школу?

**Ярослав.** Я хотів порибалити, а батько не взяв мене.  
**Даша.** Правильно зробив. Він, мабуть, пояснив тобі, чому треба йти до школи, а не рибалити.  
**Ярослав**. Звичайно. Він сказав, що черв’яків мало, на дві вудочки не вистачить.

**Музична заставка**

**Віка.** Мишко, скільки вас у класі?

**Мишко.** З вчителькою п’ять .

**Віка**. То, виходить, без вчительки — чотири?

**Мишко.** Де там! Без учительки взагалі нікого не буде!

**Музична заставка**

**Катя.** Мам, кинь мені сюди 62 копійки!  
**Анжела**.Вони ж pозсипляться!  
**Катя**. А ти їх в п’ять гривень загорни…

**Музична заставка**

**Лєра.** Сьогодні водій автобуса дивився на мене так, ніби я їхала без квитка.  
**Ніка**. А ти що?  
**Лєра.** А я дивилась на нього так, ніби мала квиток.

**Музична заставка**

**Мишко**.Ромку, ти знаєш, а мій Мухтар вже читає газети!  
**Роман.** Знаю. Про це мені мій Рябко розповів.

**Музична заставка**

**Настя.** У нас такий розумний пес: щодня приносить газети, які ми передплачуємо.  
**Даша.** А у нас ще розумніший: носить і ті, які ми не передплачуємо.

**Музична заставка**

**Віка**. Чий це м’яч?  
**Ярослав**. А вікно розбилось?   
**Віка**. Ні.  
**Ярослав.** Тоді мій!

**Музична заставка**

**Віолета.** От бачиш, і тато вміє тебе викупати, а ти гадав, що без мами не обійтися.  
**Поліна.** Звичайно, тільки мама перед купанням знімає з мене черевички.

**Пісня «Мій Букварик»**

(Виходять п’ятикласники).

**Пісня «Школярі-школярики»**

**Анжела**. Ми навчаємось у школі вже п’ять років. Тому шкільні будні нам звичні й приємні, хоча бувало, і ми потрапляли у різні історії.

**Віка.** А щоб з вами такого не сталося , ми вам дамо кілька порад.

**Анжела**. Щоб не дивитись похмуро і скоса,

**Віка**. Ніколи не вчіться писати носом!

**Анжела.** Щоб не гнітили вас горе і біди

**Віка**. До кінця з’їдайте сніданки й обіди.

**Анжела**. Нещастя женіть, наче воду крізь сито!

**Віка.** А трапиться двійка, гірка, мов цибуля,

Хоч як вона клята пече вас і муля,

**Анжела.** Сльози видушує й кислу міну.

Миріться й приймайте як вітаміни.

**Віка.** Хай кожен із вас буде готовий

Покуштувати гірчиці і хрону.

**Анжела.** Зате, хоч і буде в навчанні важко –

**Віка.** Дванадцятки в журналі цвістимуть, як ромашки.

***З’являється Циганка.***

**Циганка:** Гадаю, гадаю, всім щастя бажаю. Недорого беру. О, а ви хто такі?

**Учні** : Ми першокласники.

**Циганка:** Давайте я погадаю вам, які оцінки будуть у 2 класі.

Гарну долю бачу.

Чекає вас – удача.

(Звертається до Поліни) Гарно читаєш, рахуєш, співаєш…а кручена, як та юла оця дівчинка мала.

Ти не сердься і не крутись, а старанно дуже вчись.

(Звертається до Ярослава) Будеш гарно працювати – значить, з того будеш мати.

(Звертається до Романа) Якщо будеш ти ледачим – не буде тобі вдачі!

(Звертається до Мишка) Кохання, бачу, в тебе є

Воно спокою не дає.

Твоє кохання надто щире,

Живіть у спокої і в мирі.

**Роман.** Продзвенить дзвінок останній,

і скінчиться рік навчальний.

Звеселиться дітвора –

йде канікулів пора.

**Мишко.** Рік для нас був непростий.

Хоч цікавий, та важкий.

Ми і літери вивчали,

і складні слова писали,

вчили вірші і казки,

завзято брались за книжки.

**Поліна**. Додавали, віднімали,

Правила важкі вивчали.

**Ярослав.** Тепер з гордістю можем сказати –

Ми тепер вже не малята!

**Поліна.** Уміє багато вже перший наш клас,

 а ви , наші рідні, радійте за нас!

**Вчитель.**Ну що ж , любі мої діти.

 Вам сподобалось до школи ходити?

А може, ми підемо ще раз у цікавий перший клас?

**Учні.  Ні! Хочемо вже в другий клас усі!**

**Мишко.** Обіцяєм добре вчитись,

Дуже старанно трудитись,

**Роман.** Слово честі вам даєм –

У другому класі не підведем!

**Урочисто обіцяємо:**

**Роман**. Прибігати до школи на перший урок з очима, що горять допитливо.

Обіцяємо!

**Мишко**.З вовчим апетитом поглинати всі знання і переварювати їх до кінця.

Обіцяємо!

**Поліна**.Бігати по шкільному коридорі тільки в змінному взутті, щоб не нашкодити підлозі.

Обіцяємо!

**Ярослав.** Біля дошки стояти як кращий воротар, не пропускаючи повз вуха жодного питання. О

біцяємо!

**Роман.**Плавати на «відмінно» та «добре» у морі знань, пірнаючи до глибин.

Обіцяємо!

**Ярослав.** Ми дружні, веселі!

Радійте за нас!

**Всі**: Ми перейшли у другий клас!

**Мері.** Раджу я швидко підкоряти учнівські вершини. Бо дошкільнята вже майже готові їх зайняти! То ж будьте для них справжнім прикладом! Хай усі ваші вчинки будуть добрими і чесними, бо ви для них є справжнім прикладом!

**Дошкільнята.**

Ось які великі стали! Просто тьоті й дяді!

І сьогодні ми, найменші, вас вітати раді.

Скільки ж треба каші з’їсти, щоб такими стати?

Кілограмів, мабуть, триста, щоб їх наздогнати?

А цукерок, морозива, тістечок,чаю…

А ковбаски скільки треба? Я не уявляю.

Просим всі: запам’ятайте –

Нам в усьому приклад ви.

Не лінуйтесь, не пустуйте,

Не втрачайте голови.

Вам щиро радості бажаєм,

Здоров’я й сили на віки,

Нехай усі гордяться вами,

І в приклад ставлять залюбки.

**Разом:**  Ми вітаєм, друзі вас,  
З переходом в другий клас!

**Вчитель**  Дитинство веселковими мостами,

Як в казці, швидко – швидко пролетить,

А потім юність росами – стежками …

Всі роки в школі – найсвітліша мить!

Тому у дружбі, радості зростайте,

Хай сонце щастя світить вам щораз.

І перше свято це запам’ятайте.

Нехай щастить вам в добрий час.