**Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської області**

**«Свято Букваря»**

**Класний керівник 1-А класу Малик Н.В.**

На дошці причеплений плакат на якому намальовані великі ворота, на яких у проміні сонця сяє напис «Місто «Буквар».

Діти сидять з різнокольоровими кульками.

1 учень: Є святкових днів багато

 На листках календаря.

 А між ними й наше свято –

 Вшанування Букваря.

*(учень показує листок календаря із датою проведення свята)*

2 учень: День вітання і прощання –

 Свято перших букварів,

 Перша сходинка зростання

 Для найменших школярів.

Учитель: Любі діти! Ось і настав той довгоочікуваний день, коли ми закінчили працювати з першим у своєму житті підручником – Букварем. Пам’ятаєте, як 1-шо вересня ви стали учнями, як вам урочисто вручили Букварі? Пригадайте, як кортіло вам швидше заглянути всередину, дізнатися, що там.

Нині для вас Буквар – то звичайний підручник. Він навчив добре й швидко читати, ви вже знаєте, є основною цеглиною у побудові слова. Згодом ви познайомитися з іншими підручниками, які будуть продовжувати його важливу справу. Але поради вашого першого друга ви пам’ятатимете все життя.

1 учень: Любі гості, мами й тато!

 В нас – Букварикове Свято!

 Добре, що прийшли до нас

 Ви у гості в перший клас.

2 учень: Ми всіх гостей вітаємо

 І дуже вам радіємо.

 Усі вже букви знаємо,

 Книжки читати вміємо.

3 учень: Є книг багато – радісних, печальних

 Товстих, тонких, барвистих, наче жар.

 Але одна – усім книжкам начальник

 І звуть її всі просто … як?

Разом: Буквар!

4 учень: Із нього слів не вируба сокира.

 Це маленятам – кращий в світі дар.

 І мова в нім легка, співуча, щира,

 Дитячі душі гріє він…

Разом: Буквар!

5 учень: Він нас повів по буквах, як по сходинках,

 Як по життю – по сторінках своїх.

 І от привів, нарешті, подивитися!

 У мудрий світ скарбів чудесних – книг!

*Бібліотекар показує книжкову виставку.*

6 учень: В житті все починається з малого:

 З зернини – хліб, з промінчика – зоря.

 І вчитель сам свою дорогу

 Теж починав з малого Букваря.

7 учень: Ясне сонечко проміння

 Посилає щедро в клас

 Це воно, напевно, знає,

 Що сьогодні свято в нас.

8 учень: Букви старанно вивчали,

 Знаєм їх від А до Я.

 І сторіночку останню

 Прочитали букваря.

9 учень: Прощавай, Букварику,

 Наш найперший друже.

 Ми тобі, Букварику,

 Дякуємо дуже!

*З’являється Буквар*

Буквар: Діти любі, добрий день!

 Радий вам я дуже!

 Як почув я дінь-ділень,

 Поспішав к вам, друзі!

 Я - веселий Букварик,

 Весело співаю,

 Бо чудове свято в нас

 Весело лунає.

 Я – Щасливий Букварик,

 І тому радію,

 Що всі діти в 1-А

 Вже читати вміють.

10 учень: Ти, Букварику, у нас сьогодні найголовніший. Кому ми повинні рапортувати про те, як навчилися читати і писати?

Разом: Букварикові!

*(Виходять 9 учнів)*

1 учень: Тобі слухайте мене уважно. До здачі останнього урочистого рапорту Букварикові стояти струнко.

2 учень: Товаришу Букварику! На свято прощання з тобою зібралися всі учні 1-А класу, вчитель, батьки, бабусі й дідусі.

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

4 учень: Учнями 1-А класу перечитані, недочитані, зачитані до дірок 100 художніх книг.

5 учень: Усі ми навчились писати. Нами списано, переписано, не дописано в зошитах багато десятків сторінок.

6 учень: Загублено: 5 поганих звичок, 17 авторучок, 21 олівець, 10 гумок, 30 ґудзиків, 3гривні 57 копійок.

7 учень: Над «важкими» завданнями «поламано» 6 голів, зламано 4 стільці, 6 замків у портфелях, 7 замків у спортивних кофтах та курточках.

8 учень: На території шкільного подвір’я розбито 1 клумбу, 6 носів і 3 шибки під час перерви.

9 учень: 1-А клас живе цікаво і не збирається зупиняється на досягнутому

Разом: Рапорт зданий!!!

*(Діти сіли)*

Букварик *(хапається за голову)*: Ой-ой-ой! Оце так навчив! Оце дожився! Так вас разом із вашою вчителькою завуч з директором за таке не візьмуть до 2-го класу.

Учень: Букварику не журись! Це ми навмисно придумали і про носи, і про шибки, і про замки, щоб веселіше було.

Букварик: Так це не правда?

Учень: Звичайно! А коли і правда, то тільки трішечки. Зовсім небагато. Головна правда в тому, що ти навчив нас читати і писати. Хіба цього мало? Усміхнись!

Пісня «Чого вчать у школі»

1 куплет: Букви в зошиті писать,

 Не аби як, а на «5»

 Вчать у школі – 3 р.

 Додавати і ділить,

 Менших себе боронить 2р.

 Вчать у школі – 3 р.

2 куплет: Від п’яти відняти два

 По складах читать слова

 Вчать у школі – 3р.

 Вміти книжку берегти,

Бути чемними завжди 2р.

Вчать у школі – 3 р.

Учитель: Дорогий Букварику! Батьки! В знак того, що діти говорять правду, вони дійсно навчилися читати і писати дозвольте мені, вручити дипломи про закінчення вивчення чарівної книги «Буквар» *(Вчитель вручає кожному учню диплом)*.Діти, ростіть здоровими й сильними. І не забувайте: «Хто багато читає, той багато знає».

 Всі літери прочитані,

 Усіх їх – 33

 Тепер дітей учитимуть

 Підручники нові.

*(Виставка підручників за 2 клас)*

Читанка: Я, Читанка нечитана,

 Навчатиму ваш клас.

 Я з вами говоритиму

 Про наш прекрасний час.

Математика: Щоб весело гуляти,

 Усі уроки треба знати.

 Наука дуже точна я –

 Учіть мене усі на «5».

Рідна мова: Багатий світ незвіданий:

 То сонечко, то сніг.

 Хто мову має рідну –

 Багатший від усіх.

Учитель: Молодці, діти! Добре старались, гарно вчились. Букварик теж задоволений вами. Але Букварикові потрібно прощатись, йому потрібно поспішати, щоб навчити читати і писати ще багатьох майбутніх першокласників.

Учні: Дякуємо тобі, Букварику, за все, чого ти нас навчив.

Букварик: Я вас прошу не лінуватись

 І вчить уроки день при дні.

 І берегти книжки!

 Віднині – найперші друзі вам вони.

*(Букварик уходе)*

Учень: Спасибі скажемо усім,

 Хто научив любить цей дім,

 Ту вулицю, де ми живем,

 Все, що Вкраїною ми звем.

Учень: Перший раз у перший клас!

 Рік тому зустрів він нас.

 Потім підем в клас наступний –

 Вітер хай нам дме попутний.

Учень: Одне одного ми любим,

 Станем всі за одного.

 Вчитесь в другім класі будем,

 Всі ми хочемо цього.

Учень: Ну, а вчителька як буде?

 Що, покине усіх нас?

 Ні, вона разом із нами

 Переходить в другий клас.

Учитель: І вам, шановні батьки,

 Спасибі хочу я сказати

 Із щирим вчительським теплом

 За ночі, ті, що недоспали,

 Коли задачі ви рішали,

 За вірність прикладів і вправ

 І за малюнки з малювання –

 Тут кожен батько участь брав.

 Це перший крок

 Попереду – ще 11 років.

 Отож, навчайтеся, батьки,

 І кожен день робіть уроки.

Побажання батьків дітям:

До слів моїх прислухайся, дитино,

І при нагоді нагадай їх знов:

В житті нічого не роби наполовину,

Ні за яких обставин і умов.

І хай там що, на повні груди дихай,

Печаль і радість випивай до дна.

 Коли душа співає навіть стиха,

 На повен голос пісня хай луна.

 Якщо дружити – тільки цілковито,

 Наполовину друга не бува,

 Життя хай буде вщерть,

 Якщо вже жити,

 Інакше проживеш його дарма.

 Радій, коли роботи повні руки,

 І по землі крокуй на повний зріст,

 Щоб на зачах від лінощів і смутку

 Той колос, що з добра твого проріс.

 Тоді й щасливим будеш не наполовину,

 Бо доля відплатить тобі сповна,

 В житті чим більше віддає свого людина

 Тим більше щастя здобува вона.