**Свято ввічливості**

**Слово вчителя:**

Шановні гості, любі діти! Щиро вітаю вас на нашому святі і запрошую у незвичайну подорож, під час якої ми вчитимемося ввічливості.

- Вітається людина щодня і декілька разів на день. Ви ніколи не замислювалися, що це означає? Той, хто говорить, завжди передає словами не тільки думку, а й певну енергію, тому слова можна назвати своєрідними носіями, що несуть добро чи зло.

-Доброзичливі українці у давнину віталися так:

* Добрий день! Зі святим днем, будьте здорові!
* Здорові були та людям милі!
* Доброго зхдоров’я, мир вашому дому!
* Моє вам шанування, спаси вас Боже!

- Значення слів привітання залежить від інтонації, ,з якою ми їх вимовляємо. Вітаимся необхідно щиро, привітно і доброзичливо. Давайте так привітаємося з нашими гостями.

**Учень:**

Добрий день, вам добрі люди!

Хай вам щастя-доля буде,

Не на день і не на рік,

А на довгий-довгий вік!

**Учениця:**

Добрий день вам, любі гості!

Щиро просим вас до школи!

Раді вас у нас вітати!

Щастя і добра бажати!

***Звучить пісня на мелодію козацького маршу.***

Треба всім нам привітатись:

* Добрий день!

Дружно й весело сказати:

* Добрий день!

Приспів:

Вліво- вправо повернемось,

Туди-сюди усміхнемось:

* Добрий, добрий, добрий день!

Яке гарне у нас свято:

* Добрий день!

Як гостей у нас багато:

* Добрий день!

Приспів.

Всіх гостей ми привітаєм:

* Добрий день!

І здоров’я побажаєм:

* Добрий день!

Приспів.

**Вчитель.** – А тепер давайте порахуємо, зі скількома людьми ми зустрічаємося щодня?

Дома ви спілкуєтеся з мамою, татом, дідусем, бабусею, сестричкою, братиком; у школі – з учителями, однокласниками; у магазині – з продавцями; на вулиці – з перехожими.

Привітно чи грубо сказане слово, нерідко залишають в душі іншої людини слід на весь день. Часто гарний настрій залежить від того, чи поставилися до людини уважно, привітно, доброзичливо.

* Запрошую вас до чарівного квітника «ввічливих слів».

***Звучить ніжна мелодія, танцюють дівчатка – «квіточки». Після цього вони розповідають вірші.***

1. Тільки сонечко зійде,

У вікно загляне світанок,

Ми підійдем до вікна

Й скажемо: «Добрий ранок!»

1. Якщо когось штовхнув,

Треба «вибачте» сказати,

А щоб хтось тебе почув,

То «будь ласка» проспівати.

1. Треба дякувати всім,

 Хто тобі допомагає,

 Ну, а зараз ми усім

 «Прощавайте» помахаєм.

1. Як багато чарівних слів

 Треба всім почути,

 Щоб кожен зумів

 Ввічливим бути.

1. «Будь ласка», «спасибі» і «будьте здорові» -

Слова необхідні й корисні у мові.

Приємно їх чути і в школі, і вдома

 Від мами, від вчителя й просто знайомих.

1. Тож радьмо: частіше їх, друзі, вживайте,

Даруйте сміливіше радісний настрій.

І кожен свій день, як завжди, починайте

 Із слів: «Добрий ранок!», «Вітаю» і «Здраствуй».

**Вчитель.** – Дякуємо прекрасним «квітам», які нагадали нам слова ввічливості.

Із давніх часів в Україні під час вітання клали руки на груди і вклонялися. Не привітатися або не відпости на вітання в усі часи вважалося невихованістю та неповагою.

А зараз оголошується конкурс знавців ввічливих слів.

Під час звучання музики ви передаєте кульку. Якщо музика не звучить, то той, у кого в руках кулька, називає «ввічливе слово».

Конкурс знавців прислів’їв (завершити думку і зробити крок уперед).

* Шабля ранить голову, а слово…(душу, серце).
* Лагідне слово і залізні замки… (відкриває).
* Вітер руйнує гори, а зле слово… (дружбу).
* Добре слово дім будує, а зле … (руйнує).
* Слово - не горбець, вилетить – не … (спіймаєш).

Молодці дітки.

***Гра «Ввічливо чи неввічливо».***

* Вам потрібно плескати в долоні, якщо ви згодні, мовчати і тихо поводитися, якщо ні.
* Прибери мерщій в кімнаті

Й чистим, вмитим за сніданком

Привітайся до матусі:

* Рідна, з добрим ранком! (Так).
* Потім радісним, привітним

Поспішай до трав, до квітів.

А щоб день пройшов не марно –

З усіма поводься гарно! (Так).

* У дівчаток гарні кіски,

Але надто вже малі.

А щоб більші виростали, Ми їх тягнем до землі, (Ні).

* Без запрошення йди в гості,

Не вітайся там ні з ким.

І нізащо слів «будь ласка»

І «пробачте» не кажи! (Ні).

* Друг в біді не лишить,

Щирим словом втішить –

От такий він не зрадливий,

Справжній друг. (Так).

* Галасуй, пищи, гукай,

Коли хтось відпочиває. (Ні).

* Роби комусь зле,

 Якщо цього ніхто не бачить.(Ні).

* Усміхнися сонечку:

«Здрастуй золоте!»

Усміхнися квіточці –

Хай вона цвіте!

Усміхнися дощику:

«Лийся, мов з відра!»

Друзям посміхнися,

Побажай добра.(Так).

***Виконується пісня «Улыбка».***

**Учень**. Некультурні хазяї.

У неділю із гостей хлопчики вертались,

А дружок у них пита:

«Як вам гостювалось?»

* Та нічого, все як слід… Тільки бачиш друже,

В тому домі хазяї некультурні дуже.

Некультурні хазяї, грубі, нехороші,

З нас при вході не зняли шапки і калоші.

Навіть з наших кожушин снігу не струсили.

То ми так як увійшли і до столу сіли.

 Г.Бойко)

**Вчитель.** – Що ж, повчимо цих хлопчиків чемності.

***Гра «Встав чарівне слово»***

* Розтопить серце всякого сердечне слово … («Дякую»).
* Якщо ти їсти вже не в силах, то

Скажем мамі що («Спасибі»).

* Зазеленіє старий пень, коли почує …(«Добрий день!»).
* Коли згасає сонце й зоря ляга на плечі,

Серед знайомих голосів ми чуєм …(«Добрий вечір!»).

* Розтане навіть крига від слова теплого …(«Спасибі»).
* Щоб зустрітися знову в годину призначену,

Кажу щиро завжди я всім: …(«До побачення!»).

**Сценка «Дідусева скринька»**

*Беруть участь двоє приятелів Вова і толя.*

*З’являється Вова зі скринькою, ставить її на табуретку.*

Вова. Ну що за вперта скринька! Не відчиняється - і все. Спробую ще. (Звертається до скриньки.) Скринько, відчинись одразу!.. Ні, не відчиняється… Скринько, відчинись за моїм наказом!.. Не одчиняється… Облиш жарти, скринько! Ні… Скринько, відчинись хоч на дві хвилини!.. Не допомагає. Що ж мені робити з цією скринькою?

Зоходить Толя.

Толя. Ти чого це, Вово, репетуєш?

Вова. Я не репетую. Я слово добираю.

Толя. Яке лово?

Вова. «Яке», «яке»… Потрібне!

Толя. Навіщо воно тобі?

Вова. «Навіщо», «навіщо»… Щоб скринька відчинилася. Вона без цього слова не відчиняється.

Толя. А чому?

Вова. «Чому?», «чому?»… Тому що скринька зачарована. Мені її дідусь прислав. Я тобі хіба не казав?

Толя. Нічого ти мені не казав.

Вова. У мене дідуь на Кавказі живе. У нього там величезний фруктовий сад. І ось він прислав мені скриньку з фруктами. І листа. А в листі написано… Послухай! (Діста листа, читає.)

Шлю тобі, дитинко,

Дивовижну скриньку.

В ній ти знайдеш апельсини,

Яблука і мандарини.

Та висить на ній замок…

Одімкне його, дружок,

Той, хто зна

Чарівне слово.

Тільки вимовить –

Готово!

Коли внучок дорогий

В пам’яті пориється,

Слово це він пригадає,-

Скринька враз одкриється!

Толя. Так ось у чому справа!.. І ти не можеш пригадати одне – однісіньке слово?

Вова. Так я вже, напевно, тисячу слів пригадав!

Толя. І не відчиняється?

Вова. Аж ніяк!

Толя. А ти спробуй іще.

Вова. Спробую… (До скриньки) Скринько, відчинись швидко! Скринько, відчинись негайно!.. Скринько, відчинися цієї ж миті… Відчинись, а то як дам!.. (Б’є по скринці кулаком, забиває руку.) Ой – ой – ой! Ах ти, деревино погана!

Толя. А я, здається, знаю, яке слово тобі потрібно сказати, щоб вона відчинилася.

Вова. Чого ж ти мовчиш? Кажи!

Толя. Я тобі на вухо скажу. (Шепоче.)

Вова. Не може бути! Невже я цього слова не говорив? Я ж мільйон слів сказав!

Толя. А цього просто не сказав. Спробуй!

Вова. Спробувати? Слово для мене якесь незвичне. Я його ніколи нікому не кажу. Ну що ж, спробую… (До скриньки, ввічливо) Скринько, відчинись… Будь ласка…

(Віко скриньки піднімається.)

Ура! Відчинилася!

***Діти співають пісню «Тільки я» (сл. І муз. М.Ровенко).***

Повторення основних правил ввічливості (читають учні).

1. До дорослих і незнайомих звертайтесь на «Ви».
2. Якщо поблизу тебе хтось упустив що – небудь, поспіши підняти і подати.
3. Поступайся дорогою старшим і молодшим, дівчаткам, завжди пропускай їх уперед.
4. Не насміхайся над незграбністю. Необачністю, вадами інших.
5. Поважай думку товаришів, зважай на їхні інтереси.
6. У взаєминах з однолітками не хизуйся і не підкреслбй своїх переваг.
7. Якщо до кімнати, де ти сидиш, зайшов дорослий, підведись і не сідай, поки не сяде він.
8. Не турбуй дрібницями зайняту роботою людину.

**Вчитель.** Будьте добрими, чемними, людяними.

Дякуємо за увагу!