Свою Укра**Ï**ну любіть

**1-ий ведучий**. Добрий день усім присутнім.

 **2-ий ведучий**. Добрий день, шкільна РОДИН0.

**Разом.** Розпочинаєм концертну програму .Ми – Свою УкраÏну любіть

**1-ий ведучий.**

Є багато країн на землі,

В них - озера, річки і долини,

 Є країни великі й малі,

Та найкраща - моя Україна.

**2-ий ведучий.**

Є багато квітів запашних,

Кожна квітка красу свою має.

Та гарніші завжди поміж них

Ті, що квітнуть У рідному краї.

**1-ий ведучий.**

Облітав журавель

Сто морів, сто земель.

Облітав, обходив,

 Крила, ноги натрудив.

 Ми спитали журавля:

**Всі.** Де найкращая земля?

**1-ий ведучий**. Журавель відповідає:

**Всі.** Краще рідної - немає.

**2-ий ведучий**.

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай.

Рідніша їм своя пустеля,

Аніж зелений чужий рай.

 Найкращий їм Їх рідний край.

 Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без Батьківщини.

**1-ий ведучий.**

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 3 Богом говори.

 **1-ий учень.**

Горнусь до тебе, Україно,

Як син до матері, горнусь.

 За тебе, рідна і єдина,

 Щодня я Богові молюсь.

Щоби послав щасливу долю

 Тобі, народу моєму,

Щоб освятив жадану волю,

 Щоб дарував тепер йому.

 Горнусь до тебе, Україно,

Щоб нас ніхто не роз'єднав.

**1-а учениця.**

Підставлю плечі, щоб калину

 У лузі вітер не зламав.

У нас є лицарі й гетьмани,

 Що за собою поведуть.

І вікові глибокі рани

На нашім тілі заживуть.

Молюсь за тебе, Україно,

І свої сили віддаю,

Щоб відродити із руїни

 Наш дух і славу бойову.

**2-ий учень.**

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди в кожну мить

 Говорить Україна.

**2-а учениця.**

Послухай, як трава росте, напоєна дощами,

І як веде розмову степ з тобою колосками.

**З-я учениця.**

Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине.

З тобою всюди кожну мить Говорить Україна.

**З-ій учень.**Який не є, я син твій, Україно,

І завжди пам'ятатиму, що ти

Мені пісні співала солов'їно,

 Мене ведеш у зоряні світи.

**4-ий учень.**

Коли м'який, ласкавий, тихий вечір

 Лягає спати у траву шовкову,

Сон ніжний землю обійма за плечі

Тоді я чую неньки колискову.

**4-а учениця.**

Коли світанок в росянім намисті

Розбудить землю, щедру і багату,

 І день засяє, сонячний і чистий,

 Я чую щирі заповіти тата.

**1-ий учень.**

Коли я чую Кобзареве слово

І мужній голос Лесі Українки,

Я знаю, рідна мова веселкова

Звучала у віках, як пісня, дзвінко.

І-а учениця.

Коли із літа соняшник сміється,

Співає жайворонок в небі синім,

Кипить життя, народу серце б'ється,

Я чую голос - голос України.

**2-ий учень.**

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

 Буду, мамо горда І вродлива,

 З тебе чудуватися повік.

**2-а учениця.**

Україно, ти моя Молитва,

 Ти моя розлука вікова.

І гримить над світом пісня щира

 Про твоє життя, твої права ...

Пісня «Мати наша - Україна»

(слова В. Терена, мизика В. Лепешка)

 Ще малий, але ж сміливець:

Краще не чіпай!

Ти, мій хлопче, українець \_] Двічі

 Те запам'ятай.

Ще мала, а по барвінок

 Вже ходила в гай ...

Ти, дівчатко, українка

Теж не забувай. \_] Двічі

Вирина стежина рідна

З теплої трави ...

Мати наша - Україна,

 Не забудьте всіl\_] Двічі

**3-ий учень**.

У рідному краї серце співає

 Одна Україна і двох не буває,

Місця, де вродились ми, - завжди святі.

 Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті.

**3-я учениця.**

Без рідної мови, без пісні, без мами

 Збідніє земля назавжди.

Тож припадімо до неї вустами

І серцем вбираймо, як спрагливий води.

**2-ий ведучий.**

Ми з мовою своєю відомі усюди,

Усе в ній, що треба, є.

А хто свою мову забуде,

Той серце забуде своє.

**4-ий учень.**

Батько мені скаже:

- З книжкою дружи, Рідну мову, синку, Завжди бережи.

Мову ту, що люди Рідною зовуть,

Ти ніде й ніколи, Синку, не забудь.

Рідне слово наше Завжди серцем чую.

Українську пісню Понад все шаную.

**Пісня « Наша мова»**

(слова В. Кленца, мигизса М. Ведмедері)

Тепла, як сонячна днина,

Добра, неначе весна,

 Мова віків України,

Казка ії чарівна. **] Двічі**

Мова - усміхнена квітка,

Радість весела, дзвінка.

Гарна, як небо улітку,

Ніжна, як пісня струмка. **. ] Двічі**

Мова - джерельна криниця,

 Райдужно-сонячний цвіт.

Це українська зірниця,

Що задаровує світ**. ] Двічі**

**1-ий учень**.

Говорила мати:

- Не забувай, сину,

Як збудуєш хату,

 Посади калину.

Білий цвіт калини

 - Радість України.

А вогнисті грона

- Наша кров червона.

**4-а учениця.**

Посадіть калину на городі,

Щоб заквітла вкраїнська земля.

 Із роси - пречиста врода,

З неба - почерк журавля.

**1-а учениця.**

Посадіть калину коло тину,

 Щоби злагода цвіла.

Буде щедрою родина

 - Буде честь їй і хвала.

 **2-ий учень.**

Посадіть калину в чистім полі. Хай вона освятить час.

Україна дуже любить волю, Хай же її воля любить й нас.

**2-а учениця.**

Моя Унраїно,

За тебе молюсь.

Червона калино,

Тобі я клонюсь.

Пісенна кринице,

Твій голос я п'ю.

 Гостинна світлице,

До тебе я йду.

 Прости за провини

 Мої і чужі:

Одні хуртовини

 Без тебе в душі.

 Пробач, Україно!

 Гріхи нам прости. Червоно калино, До неба рости!

**Пісня «Не ламай калину**

 Край дороги не рубай тополю,

Може, та тополя - твоя доля:

Твоя доля світла й тополина,

 Наче пісня журавлина.

Не рубай тополю, не рубай тополю,

 Бо зустрінешся з бідою.

Не рубай тополю, не рубай тополю,

 Краще ти води їй принеси.

Не ламай калину біля хати,

Бо вона заплаче наче мати.

І впадуть на трави, на шовкові,

Серця сльози колискові.

Не ламай калину, не ламай калину,

Бо вона в житті єдина.

Не ламай калину, не ламай калину ,

 Краще ЇЙ онуків принеси.

Не стріляй у птаха на світанні,

Може, то любов твоя остання.

 Може, то кохання білий лебідь,

Що крізь ніч летів до тебе.

Не стріляй у птаха,

Не ламай ті крила,

Твоє щастя прилетіло.

Не стріляй у птаха, не стріляй у птаха,

Краще з ним у небо полети.

**З-я учениця.**

Босоніж стежка побіжить

 Левадою в городи

Як любо тут, як славно жить

 Серед цієї вроди.

**З-ій учень.**

Кохаю край наш дорогий,

 Що зветься Україна.

 Вітчизні хочу я своїй

Зрости достойним сином.

**4-ий учень.**

Є в світі зваби немалі,

Цікава стежка кожна.

 Але до рідної землі

Збайдужіти не можна.

**4-а учениця.**

Люби, шануй, піднось до зір

Її пісні і мову.

Нема солодшої, повір,

За неї, пречудову.

**Пісня « Наш рідний дім»**

*(слова* С. *Соколенко, музика М. Ведмедері )*

Україна - рідний дім,

Найдорожчий він.

 Річку, луг, поле, гай - Все оберігай.] *Двічі*

Україна - спільний дім,

 Ми живемо в нім.

 Підростай, край вивчай

І часу не гай. .] Двічі

Україна - славний край,

Знай і пам'ятай!

Я і ти, мов брати,

В Україні нам рости.] *Двічі*

**1-иЙ учень.**Куди не глянь - усе таке чудове \_

Ставок і річка видніються здаля,

Густі садки, луги зелені, квіти

Це все моє село, моя земля.

**1-а учениця.**

Це часточка великої держави,

 Що Україною зоветься навіки.

Вона завжди жадала гордості і слави,

Яку відстоювали. мужні козаки

**2-ий учень.**

Там замок височить, як свідок давніх літ,

 Минувшини прадавньої такої.

Тут пам'ятник Шевченкові стоїть

Немов задумався поет про волю.

**2-а учениця.**

Не забувай Шевченка спів

 Про горду славу козаків,

Не забувай, що ти дитина Землі, що зветься Україна.

 Про Україну, рідний край Ти завжди пам'ятай.

**Пісня .Козачата** (з рухами) *(слова* о. *Яворської, музика* М. *Ведмедері}*

Ми - маленькі козачата,

Станем справжніми людьми.

Ми кохаєм рідну пісню,

Україну любим ми!

*Приспів:*Україна - наша мати,

 І про неї вільний спів.

 Ми - веселі козачата,

Ми - нащадки козаків!

Ми шануєм рідне слово,

 В ньому вірність і краса.

 Ми - маленькі козачата, Наша пісня не згаса!

*Приспів.*

Хай злітає рідна пісня,

Наче чайка в небеса.

В ній - ясна душа народу,

В ній надія і краса!

*Приспів.*

**3-ій учень.**

Немає України без калини,

Як і неба без пісні солов'я

. А ми народ - зернина від зернини.

В біді і щасті ми - одна сім'я.

**3-я учениця.**

Немає України без тополі,

Як і нема без сонця сяйва дня .

. Ти од коріння - перекотиполе,

 А корінь там, де вся твоя рідня .

**4-а учениця.**

Без рушників немає України,

Як без любові і життя нема.

Душа без України - мов руїна,

Пуста і мертва, холодно-німа.

**4-иЙ учень**.

Немає України без вербиці,

Без сивого Славутича-Дніпра.

 Нап'юся живодайної водиці,

В ній зачерпну любові і добра.

**1-а учениця.**

Прилетіла з чужини

Пташка сизокрила,

 Сіла у своє гніздо

І заговорила:

Хоч яке б зерно смачне

 В чужині не їла,

Не раділа я ні дня,

Навіть не погрілась.

Хоч яка би не була

 Свіжа там водиця,

В чужині мені її

Вволю не напиться

 Віщі пташчині слова

Гріх не пам'ятати.

Повторяли Їх не раз

 Наш татусь і мати.

Не забудь, дитино, й ти

 Мудру приповідку:

Де нема Вітчизни, там

Холодно і влітку .

**1-ий учень.**

Жовтe листя розбудила Щира пісня вечорова,

 Линуть зорі непомітно З неба просто до води.

 Я тобі дарую пісню, Моя земле барвінкова,

Збережу тебе любов'ю, Україно, назавжди.'

**Пісня про добро**

(слова Ю. Рибчинського, музuка І. Карабuця)

 Гей, на видноколі

Клени і тополі,

Там .вишнева ніч згора.

Там, в прозорі й тиші,

 Квітень вірші пише,

Травень на сопілці гра.

 Там дитинства весни

 Райдуг перевесла,

Там початок всіх шляхів.

Там мене співати

Вчила рідна мати,

Бути щедрим батько вчив.

**Приспів:**

Яблунева, солов'їна

В моїм серці Україна,

В моїм серці Сонячний Дніпро.

Щира, світла, промениста

Хай усіх єднає пісня,

Хай лунає людям на добро!**Двічі**

Гей на видноколі

 Ранки ясночолі,

 Гори, ріки і ПОЛЯ.

Роки там ясніють,

Там сади рясніють,

Там співа моя земля.

Я дарую людям,

Щирим, добрим людям,

В радісний, щасливий день,

 Зорі України, квіти України,

 Буйний сад її пісень!

**Приспів.**

**2-а учениця.**

Люблю я в рідному краю

 Веселі світанки пташині,

І річки бистру течію,

І руту-м'яту при долині,

 Пропахлі вітром колоски,

 Гінке, гінке безмежне поле,

 І мамин хліб, і ті стежки,

 Якими вранці йду до школи;

 І перші проліски в гаю,

І щедре сонечко в блакиті ...

Люблю Вкраїну я свою,

Вона - найкраща в цілім світі!

**1-иЙ ведучий.**

Україно, рідний краю,

Серденьком тебе кохаю.

З тобою легко проживати,

Народ твій любить жартувати.

**Інсценізація «Куми»**

**Іван**. Агов, тут хто є?

**Господиня.** ЩО вас привело до нас, куме Іване?

**Іван** Я хотів би поговорити з кумом Петром про позичені гроші.

**Господиня**. Його нема вдома. Він уже запріг коні і поїхав.

**Іван** Кумо, але ж коні не запряжені.

**Господиня**. Видно, він пішки пішов.

**Іван**. Жаль, бо я хотів віддати йому гроші.

**Господиня**. Петре! Ти часом ще не в хаті? Тут кум Іван гроші принесли.

 **Петро**. Здорові були, куме Іване. Яка це муха вас вкусила,що самі прийшли? Я вже 1О днів за вами бігаю, щоб відали 100 гривень боргу, а тут на тобі «Таляп, Мар'яна, щастяв хату **Іван.** Нічого, куме, 10 днів - не вічність. Згадайте 3 місяці гасав за вами, поки ви мені позичили.

**Петро**. То де ж гроші?

**Іван** (шукає по кишенях, за пазухою). 0! Є! Віаьміть куме гривню, бо і так жінка з кишені витягне. Обіцяю вам, що в цьому місяці сплачу вам борг.

**Петро**. Куме Іване, але ж ви це саме говорили і в минулому місяці.

**Іван**. от бачите, куме, я не міняю свого слова.

 **Петро**. Куме, я вам востаннє кажу: віддайте гроші. Іван. Ну, хвала Богові, що востаннє; нарешті скінчиться між нами ця неприємна справа.

***Петро*** *чухає голову*.

**Іван.** Давайте замочим цю справу. Беріть того карбованця і ходім до бару.

**Петро**. Га-а? А що, може, справді піти, поки Марина непочула? (Заходить у бар.)

**Бармен**. Заходьте, гостями будете.

**Петро**. О Господи! І скільки коштує такий свинарник?

**Бармен**. Для однієї свині - 1 долар, а для двох – 2,осел клаповухий.

**Іван**. Хто був цей юнак, що назвав тебе ослом? Петро. Не знаю, вперше його бачу.

**Іван**. Дивно, як швидко він вас розкусив! Петро. Ну, куме, та я, та я ...

**Іван**. Бувайте здорові! (Тікає).

**Кухлик**

**П. Глазовий**

Дід приїхав із села,

 Ходить по столиці.

 Має гроші - не мина

 Жодної крамниці.

Попросив він: «Покажіть Кухлик той, що скраю

 Продавщиця: .Што? Чево? Я не панімаю .

 Кухлик, люба, покажіть, Той, що збоку смужка .

«Да какой же кухлик здєсь, Єслі ето кружка!»

Дід у руки кухлик взяв

 І насупив брови:

В Україні живете

Й не знаєте мови .

Продавщиця теж була Гостра та бідова.

« У мєня єсть свій язик, Ні к чєму мнє мова!»

І сказав їй мудрий дід: «Цим пишатися не слід,

Бо якраз біда така

В моєї корови:

Має, бідна, язика І не знає мови ...

**Інсценізація «Мати й син»**

**Мати.** За що двійка?

**Син.** За казки!

**Мати**, Що! Не вмів читати?

**Син.** Ні, я добре прочитав, можу й розказати.

 **Мати.** За що двійка?

**Син** За казки!

**Мати**. Ну й задав мороку!

**Син** Ох, на співах я читав Їх під час уроку.

**Мати.**Не мели мені дурниць, Кажи правду, сину .

 **Син.**Та не так я казку склав Про щеня й морквину.

**Мати.**Кажи ж бо толком, Бо я не врубала.

**Син.**Та на дошці вчителька слова написала,

А потім оповідання прочитала і сказала безупину:

«Вставте слова в текст за 1 хвилину .»

**Мати.**А ти не встиг? А ти крутився?

**Син.**Ні, мамо, просто поспішився. Поставив всі слова у ряд

І вийшло в мене щось не в лад.

**Мати.**Читай, синочку,безупину,

І я побачу, хто тут винний.

**Син** (читає).Наш Сергій велика плакса На тарілці в нього клякла.

**Мати.**Що ж ти мелеш, мій синочку, Краще була б в мисці ложка.

**Син.**Над ним стоїть вся родина:

В нього в зошиті - морквина.

Ось яєчня з роботи прийшла,

 В сумці - кішку принесла.

І вона без всяких обід.

 Почала готувати обід.

Кішка на сковорідці кипіла,

 Кашляла каша, мама шипіла.

В каструлі булькала Наталя,

На цвяшечку висіло сало.

**Мати** Матінко мила, що ти наплів?! Був би тут тато, він би зімлів.

**Син** Мамо, мене не відвояікай.

**Мати.** Не буду, сину, далі читай.

**Син.**Наталя взяла щенятко

І прибила ним горнятко.

 Молоток глянув і зімлів ... Більше не вистачило слів.

**Мати. О** Боже мій, що ж ти наплів?!

 Наші милі українці Весело жартують.

Подивіться, любі друзі. Як гарно танцюють

**Український народний танець.**

**Пісня «Україночка»**

Не одні хани у полон мене брали,

Били-вбивали, на чужину гнали. (Двічі)

А я не скорилася,

Із сльози відродилася,

Українкою я народилася.

Кажуть люди, я сама - як та квіточка,

Що пливуть мої слова - наче річечка,

Що душа моя співає,як сопілочка,

А я просто українка-україночка. (Двічі)

Встала мати-Україна,

 Сонце засвітила,

Пробудилася народна

Незнищенна сила.

Сотні раз нас розпинали,

Та не побороли.

Бо не вмерла Україна

 І на вмре ніколи.

Слава тобі, Україно,

 Невмируща слава.

Та святиться твоя воля

 І твоя держава.

**Пісня «Боже, врятуй Україну»**

(слова і музика В. Горського)

 Боже, врятуй Україну,

Нашу найкращу перлину.

Як рідна мати вона,

Кращої в світі нема.

Гай і той кущик калини,

 Все збережи для дитини.

 Ниви врятуй і діброви,

 Мову, пісні колискові.

Боже, врятуй Україну,

 Нашу найкращу перлину.

Як рідна мати вона,

Кращої в світі нема.