**Тема.** **Прощавай, Букварику!**

**Мета.** Повторити вивчені букви; розвивати мовлення, пам'ять, мислення; виховувати повагу одне до одного, інтерес до книжок.

**Вчитель**

Дорогі діти! Шановні батьки, гості нашого свята!

Ось ми і подолали першу вершину в Країні Знань – прочитали першу в своєму житті книгу – Буквар. Розумна книга навчила дітей читати. Сьогодні ж настав час сказати Буквареві: «Прощавай!». Запрошуємо Вас на свято прощання з Букварем.

Зустрічайте гучними оплесками наших першокласників.

 «Мінусовка» «Маленькая страна»

**Діти.**

**1 учень** Увага! Увага!

 Любі гості, мами й тата,

 В нас Букварикове свято.

 Добре, що прийшли до нас

 Ви у перший любий клас.

 *Пісня «Я першокласник».*

**1-а сорока**. Скре-ке-ке! Скре-ке-ке!

 Чи ви чули отаке:

 Нині свято Букваря, а Букварика нема!

 Не прийшов до діток вчасно,

 Може, трапилось нещастя?!

**2-а сорока.** Так, я чула – в нашім лісі диво коїться якесь

 Усі подівались десь, ще й казки забунтували:

 Свої назви поміняли, і сюжети, і героїв…

 Лихо хто таке накоїв?

**Сороки** (одна до одної). Ой, не знаю! Ой, не знаю!

**Незнайко - Нікіта** (заходить, співає). Хто це тут мене гукає?

**Вчитель.** Ось хто лиха нам накоїв,

 Хто читати не хотів,

 Хто не вчився гарно в школі

 Й Букварика загубив!

**Незнайко** Це якась страшна облуда!

 Більш чинити так не буду!

 Гарно я навчусь читати,

 Зможу все переказати.

 Але як тепер нам бути?

 Як казки всі повернути?

 Це завдання непросте!

 Допоможу вам, проте!

 Зможе казки врятувати

 Той, хто дружбою багатий.

 Чесний хто і хто завзятий –

 Зможе друзів виручати.

 Тож перевірю, для початку,

 Чи дружні ви, мої малята.

 Оця стежина чарівна

 Вам вкаже шлях до Букваря.

*(Вручає дітям аркуші з прикладами. Діти повинні виконати приклади (колові) і скласти на підлозі стежинку)*

 *(Діти викладають на підлозі «стежинку»)*

**Ведуча** Тихо, щоб не сполохати казки, діти вирушили на пошуки Букварика та визволення зачарованих казок, а тим часом у лісі…

*(Заходить Баба Яга з букварем).*

**Баба Яга.** Книгу я знайшла чарівну,

 **Надя** В господарстві так потрібну.

 По ній буду чаклувати,

 Ягняточок навчати.

 Яглику! Ти де сховався?!

 Подивись-но в мами цяця

*(Шукає Яглика і не знаходить).*

Ото капосний малюк!

 Геть відбився вже від рук!

 Зараз мамця почаклує,

вітерцем тебе придує.

*(Чаклує, з’являється Яглик і помічає Буквар).*

**Яглик** Що ж це, матінко моя,

 Невже Чорна магія!

 Якісь знаки та карлючки.

 Мабуть, це Кощія штучки.

 А це що?

**Баба Яга** Це буква «о».

**Яглик** «О»? Отрута! Не бери!

 Мерщій викинь, поклади!

**Баба Яга** Яглику, ти не турбуйся,

 Заспокойся, угамуйся!

 Справді, книга чари має,

 Бо дітей читать навчає.

 Будь-який малий школяр

 Зна, що книга ця – Буквар.

 Ось і ти навчись читати.

 Досить вже байдикувати.

 600 років лише й знаєш.

 Що гуляєш та гасаєш.

**Яглик** Я читати?! Ти жартуєш!

**Баба Яга** Ти мене погано чуєш?

*(Ганяється за Ягликом, хоче посадити його за стіл учитись читати. Яглик утікає),*

Я тебе наздожену і за книгу усаджу!

*(Усаджує).*

 Букви вчи, не йди нікуди,

 А то гірше тобі буде.

 Ось тобі секундомір –

 Потім себе перевір.

 А прийде Кощій, наш тато,

 Будеш йому звітувати!

 Я ж лечу в ліс на нараду

 І даю тобі пораду:

 Швидше справою займися,

 Часу не марнуй, учися!

*(Яглик бере Буквар, сумно зітхає. Баба Яга виходить. Яглик сідає, підпирає голову руками, раптом чує голос Букваря, лякається).*

**Букварик** Я – Букварик чарівний,

 Швидше ти мене відкрий.

 Сам тобі допоможу.

 Вмить читати научу!

 Лиш мене не ображай.

 А люби і поважай!

 Коли дуже ти захочеш.

 Все на світі знати зможеш!

**Яглик.** Хочу, хочу, ну, давай.

 Мене вчити починай.

*(Розглядає букви, починає їх називати. Захоплюється роботою, виходить, промовляючи звуки. Діти співають пісню «Книга – друг і порадник». сл.К.Ібряєва, муз. Ю.Чичкова. Забігає Незнайко і Яглик, сваряться, тягнуть Букварик кожний до себе).*

**Яглик.** Це мій Буквар, моя мама його перша знайшла!

**Незнайко.** А от й ні! Це мій Буквар, бо я його перший загубив!

**Киця.** Мур-мур-няв!

**Віка**  Хто це галас в лісі зняв?!

 Знову діти! От морока!

 Треба вам оті уроки?

 Краще грайтесь, розважайтесь

 І нічим не переймайтесь.

 Літери! Це просто дивно!

 І кому вони потрібні?

 У – горбате, А – нерівне.

 Цю не треба і вивчати. *(Показує на «ж»)*

 А цією – у футбол грати. *(Показує на букву «о»).*

Я без них не знаю лиха

 І гуляє у дворі!

 Краще б літери сиділи

 У своєму букварі!

 З мене приклад всі беріть

 І уроків не учіть!

 От, знайшли за що сваритись, –

 Зі сміху можна подавитись!

 Ой, дивіться, що то там?

*(Яглик і Незнайко озираються, а Киця забирає Буквар)*

* Обдурила! Не віддам!

**Ведучий** Не сваріться! Не дражніться,

 Витріть сльози, помиріться,

 Бо сьогодні свято гарне,

 І сумуєте ви марно!

**Киця.** Свято буде? «Віскас» Няв!

 Я Букварика віддам.

 (Миряться усі) Тільки дружно всі вставайте

 І зі мною в гру пограйте.

**«Гра з квітами»**

*(У коло стати, бігають поки музика, а тоді беруть квітку)*

 На веселе свято щиро

 Ми запрошуємо вас

 За Буквариком прийшли ви,

 Поспішайте, бо вже час.

 Ви змогли Буквар знайти,

 Казки врятувати,

 А тепер рушаймо в путь

 Й будемо співати.

*(Пісня про Буквар)*

**Ведучий** Ось і повернулись діти.

 Як за них нам не радіти!

 Стежечка їм шлях вказала,

 Дружба їм допомагала

 Й пісня радісна, дзвінка.

 Молодці, малята, дружні!

 Хай не буде вам сутужно.

 Казочки ви відшукали

 І Букварик врятували.

**Пісня**

**Всезнайко** *(заходить).*

 Ой, яка пісня чудова лунала!

 І все про школу розповідала:

**Вадим** Я, Всезнайко, всіх вітаю

 І першокласників поздоровляю

 Вас із святом Букваря!

 І прийшов я недарма.

 Бо всі діти ці чудові.

 Читати книжки готові!

**Учень** Так нам хочеться світ пізнати,

 Бо девіз наш:

**Діти** «Все хочу знати!»

**Всезнайко** *(співає)*

 Ви не можете, малята,

 Все про все одразу взнати!

 Треба буде вам ще вчитись

 І старанно потрудитись.

 Я прийшов до вас сюди,

 Щоб урок цей провести.

 Всі готові? *(Всі)*

**Всезнайко** Урок наш буде дуже незвичний

 Та до чудес ми вже привичні.

 Все навкруги розквітає,

 Спів чудовий лунає.

 До нас у гості, любі діти,

 Прийшли чудові гарні … *(квіти)*

**Незнайко** І я хочу знати про квіти чудові,

 Чи літери-квіти уже готові?

**Діти** Так, літери-квіти вас вітають,

 Словами ніжними промовляють

**А (айстра)**

**Діма** Айстри ранком сумували,

 Що дощі на них не впали.

 Аня айстри поливала,

 Щоб вони не сумували.

**Б(барвінок)** Барвіє барвінок у нас біля хати,

 Синіє над стежкою ніжний, хрещатий.

 І каже барвінок: «Є квіти у мене,

 Ще й листячко те, що зимою зелене».

**В (волошка)** Там, де колоси налиті,

 Розцвіла волошка в житі.

 На голівці у волошки

 Поселилось неба трошки.

**Г(гладіолус)** Під віконцем гладіолус

 У багряному цвіту.

 Подає він ніжній голос:

 – Я на радість всім цвіту.

**Г (аґрус)** Аґрус виріс біля ганку

 І зацвів вже на світанку.

 Плоди агруса корисні

 І солодкі, і сочисті.

**Д(дзвоник)** Дзвоник дзвонить у саду:

* Я на стежку забреду,

Між травою проросту,

Синім цвітом зацвіту.

**Е(едельвейс)** Едельвейс цвіт красивий

 Гладить сонце золоте,

 Тільки сильний і сміливий

 Серед скель його знайде.

**Є (євшан-зілля)** Євшан-зілля у степах

 Виростає на вітрах.

 Дуже звичне євшан-зілля

 До свободи, до привілля.

 Силу й мудрість тим дає,

 Хто це зілля дістає.

**Ж(жоржина)** Жоржини, жоржини рожеві й білі,

 Червоні і жовті в саду розцвіли.

 Коли б не морозяні дні посивілі,

 Вони б і зимою нам радість несли.

**З (Звіробій)** Зацвітає звіробій

 У долині голубій,

 Як розквітне звіробій,

 Кличе звіра звір на бій!

**И (квіти)** Ич-ич! – хтось дуже здивувався

 Й біля квіток заховався!

**І(ірис)** Ірис біля стежки синіє,

 Розлігся кущем на межі.

 На сонечку квіти він гріє

 І гострить зелені ножі.

**Ї (їжакуватий будячок)**

 Їжакуватий будячок

 Багато має голочок.

 На квіти також він багатий,

 Та кожен їх боїться рвати.

**Й (Йосип)** Йосип на поле йшов,

 Ромен-зілля там знайшов.

 Ще й у гай також піде,

 Може й папороть знайде.

**Л (лілія)** Лілії білі, білії милі,

Тихе озерце, сонячні хвилі.

Силують, ніжать лілії білі.

**М (мак)** Мак розкрив капелюха

 І бджолину пісню слуха.

**Н (нарцис)** Нарциси тендітні, ласкаві нарциси

 Сьогодні на святі в руках у Лариси.

 Вона їх ростила, вона поливала

 І нині вчительці подарувала.

**О (орхідея)** Ой краса в оранжереї –

 Там розквітли орхідеї.

 Люблять їх дорослі й діти,

 Це красиві, ніжні квіти.

**П (пролісок)** Проліски білі зустріли весну,

 Першими ліс пробудили від сну.

 Петрик ходив на прогулянку в ліс

 Пролісків мамі букетик приніс.

**Р (Ромашка)** Ромашки рвати ми ходили

Над річкою в рясній траві.

 І раптом равлика зустріли

 Із ріжками на голові.

**С (сальвії)** Сальвії Соня садила,

 Сальвії Соня ростила.

 Ніжно ростуть на осонні

 Сальвії гарні червоні.

**Т (троянди)** Садила матуся для Ванди

 Яскраві, червоні троянди.

 Вмивались троянди росою,

 Пишались троянди красою.

 І чулися їх голоси:

 Ми в світі живем для краси.

**У (конвалії)** У зеленому гайку,

 Між травою на горбку,

**Ч (чорнобривці)** Чорнобривці, чорнобривці

 Квітнуть в тиші вечоровій.

 Чорнобривці чарівні

 Так просяться в пісні.

**Ш (шипшина)** У веселу літню днину

 Розцвіла в гаю шипшина,

 В неї гарні квіточки

 Та колючі голочки.

**Щ (щавель)** Що щавель росте на лузі,

 Всі про те ми знаєм, друзі!

 А нарвеш його у горщик,

 Будем мати смачний борщик.

**Ю (квіти й зозуля)**

Юлю кликала зозуля

 На лужок побігла Юля.

 Поміж квітами гуляла

 І букет собі нарвала.

 І почулося від Юлі:

* Дуже я люблю зозулі!

**Я (яблунька).**

 Яблунька, яблунька в нашім саду.

 Радо до яблуньки вранці іду.

 Пахне, квітує яблунька мила,

 Яж тебе, яблунька, тут посадила

**Ь (квіти)** Ось день скінчивсь. Закрию книжку

 І квіти наші спочинуть трішки.

 Будем усі ми їх любить.

 І від вітру, негоди боронить.

 Бо всі наші чудові квіти

**Всі**  Посилають всім привіти

 *(«Абетка квітів» Василя Кравчука)*

**Всеснайко** На гарнім уроці ми побували,

 Квіти нам Алфавіт розказали.

Букварик. Ось така моя родина,

Подружись з нею, дитино!

Кожна літера моя

Побажання висловля.

Діти беруть повітряні кульки на яких написані букви, промовляють побажання та дарують кульки батькам.

А - активності творчої.

Б - безхмарності небесної.

В - віри розсудливої.

Г - глузду неміряного.

Д - достатку життєвого.

Є - єдності сімейної.

Ж - життя безкінечного.

З - здоров я безмежного.

І - імені чистого.

К - кохання взаємного.

Л - людяності щирої.

М - мрії здійсненої.

Н - наснаги професійної.

О - обрію барвистого.

П - посмішки чуйної.

Р - радості світлої.

С - спокою душевного.

Т - теплоти родинної.

У - успіху великого.

Х - хліба цілющого.

Ц - царини домашньої.

Ч - чарівності приємної.

Ш - широти духовної.

Щ - щастя невичерпного.

Ю - юності радісної.

Я - ясності майбутньої.

**Вчитель.** Які чудові у нас квіти – діти,

 Що гарно вміють так радіти.

 Вміють читати і писати.

 Вміють батьків своїх шанувати.

Тому сьогодні нашим батькам низький поклін

*Пісня «Поклін батькам». І танець в дарунок*

**Мальвіна** Ви розпізнати їх зуміли!

 Запам’ятали, зрозуміли?

 Тоді до зустрічі в книжках.

Хай світом править доброта, хай творить тисячі чудес. Вона на цій землі свята, вона сягає до небес.

Частівки

Приготуйте відеокамери

І зніміть на згадку нас.

Заспіває вам частівки

На прощання перший клас.

Приспів: Небо, небо голубе

Перейшли ми в 2 – Б.(2 рази)

\*\*\*

Як були ми ще малими,

Всі казали :малюки!

А тепер не малюки ми-

Ми вже справжні козаки!

\*\*\*

Ми навчились рахувати

І письмово, і в умі.

Нам не треба калькулятор,

Калькулятор – ми самі.

\*\*\*

Всі навчилися писати,

Ну і я навчився теж.

Кажуть вчителька і мати:

«З ліхтарем не розбереш».

\*\*\*

Я труджуся, наче бджілка,

Бач, як гарно я пишу!

(співає дівчинка, показуючи зошит хлопчику, який продовжує частівку)

Дай мені до понеділка,

Завтра батьку покажу.

\*\*\*

Всі куплети доспівали,

Закінчився перший клас.

Другокласниками стали,

Привітайте дружно нас!

Дочитали Букваря

**Діти**

Букви старанно вивчали, знаєм їх від А до Я

І сторіночку останню прочитали з букваря.

Нам знайома буква кожна,

Почали ми вже читать.

І віднині всіх нас можна

Читачами називать!

Ми завтра підем знов до школи,

Бо у знаннях – краса і сила.

Та не забудемо ніколи,

Що нам ця книга світ відкрила.

Позаду перша сходинка.

Весь алфавіт ми знаємо.

Тепер в казковий світ книжок

Всі разом завітаємо.

Прощавай, Букварику, в школі перший друже,

Ми тобі, Букварику, дякуємо дуже.

Ми навчилися читати, ми навчилися писати,

Ми зустріли у школі навчання зорю.

І сьогодні всі разом від щирого серця

Ми приносим подяку свою Букварю!

Дитинство – це пісня, що понад світом

Відлунює всім привітом.

І пісню цю не спинить –

Нехай же вона звучить!

**Пісня «Прощай, прощай, Букварику».**