**“Рідна мова барвінкова”**

**Дівчинка.**

Починаймо наше свято!

Людей зібралося багато,

Щоб веселитись, співати

І рідну мову прославляти.

**Хлопчик.**
Гостей дорогих ми вітаємо щиро,
Стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром.
Для людей відкрита хата наша біла,
Тільки б жодна кривда в неї не забігла.

**Дівчинка**

Раді ми вас привітати,

Бо у нас сьогодні свято –

Будем нашу рідну мову шанувати.

**Хлопчик**

Ми малі, та всі ми друзі,

Ми одна родина,

А найбільша наша мати

Рідна Україна.

**Дівчинка**

 Тут у рідній нашій школі

Ми зібрались в дружнім колі

Рідне слово величати

Мові батьківській вінок сплітати.

**Вчитель.** Шановні батьки, діти, гості, запрошуємо вас до нашої господи на хліб та сіль, на слово щире, на свято української мови.

Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір’я, по якому ви бігали, з села чи міста, з України, де ви народилися. А Україна – це наша Батьківщина.

**Хлопчик** Знайте всі, мої шановні,

 Не забудьтеся, бува.

 У людей є звуки мовні,

 Що складаються в слова.

 Звуки, зібрані у слово

 Ще в далеку давнину,

 Утворили рідну мову —

 Українську, чарівну.

 **( Пісня «Рідна мова»)**

**1-й учень.**
Яка ж багата рідна мова!
Увесь чарівний світ у ній!
Вона барвиста і чудова,
І нищити її не смій!

**2-й учень.**
Вона про все тобі розкаже,
Чарівних слів тебе навчить,
Усе розкриє і покаже,
Як правильно у світі жить.

**3-й учень.**
В ній стільки слів, що й не збагнути!
І приказок, і порівнянь.
А мову знаючи, здобути
Ти зможеш просто безліч знань.

**4-й учень.**
То ж мову вчи і прислухайся
До того, як вона звучить.
І розмовляти так старайся,
Щоб всім її хотілось вчить.

**5-й учень.**
Вона ж у нас така багата,
Така чарівна, як весна!
І нею можна все сказати,
І найрідніша нам вона.

**6-й учень**

 Мово ж моя, мово,

 Мово України,

Ти моя казкова

Пісня солов'їна.

**7-й учень**

 Розцвітай під небом

Проліском прекрасним,

А любов до тебе

В серденьку не згасне.

**8-й учень**

Йди по світу гідно

В шані і привіті,

Ти для мене рідна

І найкраща в світі!

**9-й учень**

 Мово ж моя, мово,

Мово-чарівниця,

Не згаса духовна

Батьківська криниця

**Пісня «Українська мова»**

**Жартівлива українська народна пісня «Грицю, Грицю...»**

.

**Вчитель.** Ось бачите, діти, яка багата і чудова українська мова. Вона, мов кринична вода, яку черпаєш, а їй немає ні кінця, ні краю.

Український народ любить жартувати. Хоч би якою стомленою була

людина, але, почувши дотепний жарт, - усміхається. Пожартуємо і ми.

**Таємниця**

Їде дядько на возі, назустріч йому кум.

- Що везеш куме?

Кум устав із воза, підійшов і каже на вухо:

- Овес.

-А чому так по секрету говориш?

-Щоб кобила не почула.

**Досадив**

Їхав раз дядько слабенькою конячкою, а вона і пристала. Так він сам запрягся, а

конячку прив'язав до воза та каже:

-От бачиш, конячко, не схотіла їхати, так іди пішки!

— Закрий щільніш кватирку, Борю,

Бо дуже холодно надворі...

— А як закрить її щільніше,

Хіба надворі потепліша?

- Женя, ти на якій вулиці живеш?

- Я вдома живу, а на вулиці гуляю.

- Хай на душі стане всім легко і хороше від чарівної пісні, що звучить для вас усіх.

**Жартівлива пісня «Грицю,Грицю,до роботи»**

Учитель. Народна мова - безмежний океан. Це і дума, поема, казка, легенда,

переказ, приказка, прислів'я. Немає у світі людини, яка б не любила казок, або хоча б не чула їх. А ви любите казки? Тоді давайте пограємо у гру. Я зачитаю уривок із казки, а ви всі (діти,) відгадайте, з якої це казки.

1. «Я за три копи куплена,

Упівбока луплена.

Тупу-тупу ногами,

Сколю тебе рогами,

Ніжками затопчу,

Хвостиком замету,

Тут тобі й смерть...» («Коза-Дереза»)

2. «Гуси, гуси, гусенята!

Візьміть мене на крилята

Та й понесіть до батенька.

А в батенька їсти й пити,

Ще й хороше походити». («Івасик-Телесик»)

3. «Мій котику, мій братику!

Несе мене лиса

За кленові ліса,

За крутії гори,

За бистрії води...» («Котик і півник»)

4. Що за хатка на узліссі?

Вся ворушиться, дрижить.

Де не взявсь Кабан біжить,

Тут і Вовк іде, й Ведмідь,

Кожен в хатці хоче жить.

Так же тісно їм усім —

Ось-ось-ось порветься дім. («Рукавичка»)

5. Далі казка ось така:

Знайшов Півник колосок,

Змолов борошна мішок,

Спік негайно у печі

Пиріжки та калачі,

Мишенят не пригощав,

Бо жоден із них не працював. («Колосок»)

6. Кличе дочка собачку Хвінку:

- Ходи, Хвіночко, не лежи ...

**Вчитель**

Загадка – народний твір, який з’явився ще задовго до того, як люди навчилися

читати й писати.

Відгадування загадок розвиває кмітливість, уміння зіставляти, порівнювати

предмети чи явища і знаходити в них схожість. Нашу мову неможливо уявити без загадок. Пропоную вам провести змагання. Для цього необхідно об’єднатись у дві команди.

1. Часом чорні, криві, від роду німі

А стануть у ряд, - враз заговорять(Букви)

2. Стоїть при дорозі на одній нозі,

Капелюшок має, а нікого не вітає. ( Гриб)

3. Хто зубів багато має, та ніколи не кусає? (Гребінець)

4. Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? (Дерева)

5. Все життя один одного обганяють, а випередити не можуть? (Ноги)

6. своїх очей не маю, а інших бачити допомагаю. (Окуляри)

7. У воді вона живе, нема дзьоба, а клює (Риба)

8. Завжди в роті, а не проковтнеш? (Язик)

9. Без рук, без ніг, а всіх вкладає в ліжко? (Сон)

10.Як написати трьома літерами «мерзла вода» (Лід)

11.Без рук, без сокири, а зроблена хатина? (Гніздо)

12.Удень спить, а як ніч прийде,на вогонь летить? (Метелик)

13.У зеленій оболонці, а в середині – як сонце? (Кавун0

14.Повзун повзе, сімсот голок везе.(Їжак)

15.Стоїть дід над водою і хитає сивою головою (Очерет)

- Усіх вас нехай порадує веселий танець!

**Вчитель**

Наше свято завершується. До ваших сердець дійшли слова про багатство, красу

та мелодійність рідної мови – нашої гордості.

1. Серце народу – це мова, це слово,

Нації гордість,культура, престиж

Той, хто цурається рідної мови

Ранить народ в саме серце, мов ніж.

2. Мова загине – народ оніміє,

Нема майбуття у німої юрби

Поки є мова – в людей є надія,

Є пісня радості й пісня журби.

3. Мова – це людства досягнення дива-

Веде в майбуття нас крізь простір і час

Мова моя українська, чарівна

Є найрідніша для кожного з нас!

4. Мова моя українська, пречиста,

Рідна, як Небо й земля!

Ніжна, барвиста, свята й промениста

Нею любов промовля

Учень

Тож розправ свої крила, лети на свободу

І над світом чарівно звучи!

Залишайся навічно у серці народу

Мово рідна моя, не мовчи!

Учениця

Ось скінчилось наше свято,

І прощатись вже пора

Побажаємо Вітчизні

Учні (разом) Щастя, миру і добра!

**Пісня «А ми бажаєм вам добра»**