**ВИХОВНИЙ ЗАХІД НА ТЕМУ:**

**«НАША МОВА КАЛИНОВА»**

*Підготувала*

*Вчитель початкових класів*

*Ониськевич Зоя Миколаївна*

*Рокитнівський ліцей №1*

*І категорія*

**Мова наша калинова**

**Мета.** Формувати розуміння того, що українська мова - наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. Розширювати знання про красу і багатство української мови Пробудити почуття національної гідності. Виховувати любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього свого, українського, бажання розмовляти рідною мовою.

**Обладнання.** Вишивані рушники, назва свята, калина, малюнки герба, прапора України, портрет Т. Г. Шевченка, плакати «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема», «Пісня - душа народу», «Кажуть, дитино, що мова наша - солов’їна.

**Вчитель.** Україна… Рідний край…Рідна мова… скільки почутів з,єдналося в цих словах, скільки ніжності, любові та ласки! Що може бути для людини дорожчим за рідну мову? Адже мова народу – це не просто звуки. Мова-це душа народу, це його трепетне серце.

 Шановні батьки, дорогі гості, діти. Ми раді вас вітати у цьому класі. Сьогодні зібрались ми тут, щоб сказати про те, що ми любимо, що повинні берегти, плекати, доглядати, а саме: про

 Ніжну, милу, світанкову,

 Ясну, чисту, колискову,

 Дивну, радісну, співучу,

 Солов`їну, барвінкову.

**Учні.** Українську мову.

**Вчитель.** Так, саме українську мову, бо сьогодні, 9 листопада наша країна відзначає День української писемності та мови. Це державне свято і почали його відзначати з 1997 року. Цей день приурочений до дня вшанування памяті преподобного Нестора- ченця Києво-Печерського монастиря, славнозвісного літописця.

 Тож у гурті зібралися знову,

 Про нашу мову чарівну

 Ми поведем розмову.

**1учень.** Мову станем прославляти

 Щоб жила вона в віках!

 Бо вона, як рідна мати,

 Не відвернеться від нас.

**2учень.** Наша мова- солов’їна,

 Визнав це уже весь світ.

 Мові рідній і чарівній

 Шлем учнівський наш привіт!

**3учень.** Народів на землі є так багато,

 І мова в кожного звучить своя,

 Для мене українська- в будні й свято.

 Горжусь тим, що українець я.

**4учень.** Ми- українці з мовою своєю,

 У нас держава й мудрий є народ,

 І поки стежкою ідемо однією,

 Ми з мовою досягнемо висот.

**5учень.** Ми з мовою звемося українці,

 Вона нам інформацію несе,

 Які б життя не кидало гостинці,

 Ми разом з мовою здолаємо усе.

**6учень.** Учу, звичайно, мову я англійську,
 Розумію і російську теж
 Мені цікаво знати італійську,
 Та найрідніша — українська все ж!

**7учень.** Бо рідна мова- наче рідна мати,
 Вона завжди пригорне до грудей,
 Важливо дуже різні мови знати,
 Та рідна — найрідніша для людей.

**8учень.** Велична, щедра і прекрасна мова,
 Прозора й чиста, як гірська вода, —
 То України мова барвінкова, —
 Така багата й вічно молода.

**9учень.** Мова! А що таке мова?

Народ говорить «Що слово до слова- зложиться мова».

Рідне слово!

Ти постаєш в ясній обнові,

Як пісня, линеш, рідне слово.

Ти наше диво калинове,

Кохана, материнська мова.

**Вчитель.** Любов до рідної мови починається з колиски, з маминої пісні. Народні колискові пісні зачаровують усіх, хто їх чує, своєю ніжністю і простотою. Мати, заколихуючи дитину, співає їй колискову і доносить до маленького дитячого серденька слова рідної мови.

**10учень.** І тихо мовляться слова,

 і шепче зірка вечорова,

 І чуть, як засина трава

 У колисковій рідній мові.

**Пісня колискова «Котику сіренький».**

**11учень.**  Щоб виросло, не змарніло,

 Щоб тяженько не хворіло,

 Сили й розуму набралось,

 Своїх батьків не цуралось.

**Батьки.** (Слова батьків до дітей).

Як би вам, діти,

В світі не було

Памятайте, рідненькі

Є добро і зло.

Можете призабути запах рути- м’яти,

Але рідну мову мусите пам’ятати

Можете не впізнати голосу діброви,

Тож не смійте зректися маминої мови.

Бо як відречетеся

Кине вас пісня

Будете ви без неї

Наче дерева пізні.

Як з добром у серці

Йтимете ви світами –

Більшої не треба

Радості для мами.

**Вчитель.** Я, думаю, що мої учні, ваші діти дослухаються цих слів і берегтимуть рідне слово, свою українську мову. Бо це мова нашої держави. Стаття 10 Основного Закону України Конституції «Державною мовою в Україні є українська мова»

**ПІСНЯ «Я МАЛЕНЬКА УКРАЇНКА»**

**12учень.** Мово рідна, слово рідне,

 Хто вас забуває,

 Той у грудях не серденько

 Тільки камінь має.

**13учень.** Як ту мову нам забути,

 Котрою учила

 Всіх нас ненька говорити

 Ненька наша мила.

**14учень.** Мова- краса спілкування.

 Мова- як сонце ясне.

 Мова- то предків надбання.

 Мова- багатство моє.

**Вчитель.** Так, мова- це наше багатство, це надбання наших предків. Любов до Батьківщини починається з любові до маленької батьківщини – до місця, де ви народилися, до пам,яті про рідний поріг, стежки дитинства, до мудрої народної казки. Наша мова багата і казками,і прислів’ями, і приказками,і загадками, і скоромовками, і лічилками. Не має у світі людини, яка б не любила казок і не чула їх. Ви, діти, знаєте багато з них. А чи зможете відгадати казки, які склав український народ?

**Вікторина** «З якої це казки»?

1)Я по засіку метений,

 Я на яйцях спечений,

 Я від баби, я від діда втік,

 То і від тебе, зайчику, утечу!

 2)«Лисичка побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці й дожидає гостя». («Лисичка і Журавель»)

 3)«- Дивись, діду, яка гарненька качечка. А дід каже:

 -Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе». («Кривенька качечка»)

 4) «От знов пішов зайчик, сів на дубок та й плаче. Коли йде вовк та й питає:

-А чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш?

-Як же мені не плакати, коли у моїй хатці страшний звір сидить». («Коза-Дереза»)

5) «Мій котику, мій братику,

 Несе мене лиска за крутії гори, за бистрії води». («Котик і Півник»)

6) «Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик.» («Рукавичка»)

7) «А мишенят і кликати не треба: вони вже сиділи за столом». («Колосок»)

8) «Оленка показала Івасику, як на лопатку сісти». («Івасик-Телесик»)

**ВЕДУЧА.** Нашу мову неможливо уявити без прислів,їв і приказок. Ви їх теж багато знаєте. Тому пропоную позмагатися.

**Вікторина** «Закінчи правильно прислів’я»

* Друга шукай, а знайдеш- (тримай).
* Праця годує, а лінь- (марнує).
* Земля чорна, а хліб білий (родить).
* Книга вчить, як на світі (жить).
* Хто не працює, той і не (їсть).

Скоромовки і лічилки ( за бажанням учнів).

**Вчитель.** Прислів'я, приказки, скоромовки, лічилки самі дихають життям і нас пробуджують до життя. Український народ любить жартувати. Якою б засмученою була людина, але почувши дотепний жарт- посміхається. Сум проходить, і замість нього панує веселий сміх. До вашої уваги кілька з них!

**15учень.** Ось я вам розкажу, що зі мною сталось.

Ішов я із ярмарку, по колодці через воду.

Тільки став я на колоду- та шубовсть у воду.

Викис, вимок, всох…

Став на колоду та знов шубовсть у воду…

**Стас :** Чого, брате, ти так зблід, що з тобою сталось?

**Вова :** Та за мною через став аж 100 вовків гналось.

**С .:** Що з тобою, 100 вовків, де б їх стільки взялось?

**В .:** Ну нехай вже і не 100, а 50 гналось!

**С .:** Та і 50 диво в нас, де б їх стільки взялось?

**В .:** Ну, нехай не 50, але 10 гналось

**С .:** Там і 10 не було, знать один усього.

**В .:** Нехай один, аби вовк, страшно і одного.

**С .:** А може то і не вовк?

**В .:** А що ж то ходило, таке сіре та маленьке? А хвостик, як шило?

**Інсценування гуморески Павла Глазового «Кухлик»**

Дід приїхав із села, ходить по столиці.

 Має гроші - не мина жодної крамниці.

 Попросив він:

 - Покажіть кухлик той, що з краю.-

 Продавщиця:

 - Что? Чево? Я нє панімаю.

 Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.

 - Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.-

 Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:

 - На Вкраїні живете й не знаєте мови.-

 Продавщиця теж була гостра та бідова.

 - У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.-

 І сказав їй мудрий дід:

 - Цим пишатися не слід,

 Бо якраз така біда в моєї корови:

 Має, бідна, язика і не знає мови.

**Пісня «Грицю, Грицю…»**

**Вчитель.** Варто пам’ятати, що слово- це велика сила, яка може приголубити людину, розрадити, а може й образити, розчарувати. Тому пам’ятайте про лагідні, чарівні слова.

**18учень.** У нашій рідній мові

 Чарівні є слова.

 Слова ці всім відомі,

 Бо сила в них жива.

 «Добридень», «Допобачення»-

 І усмішка сія!

 Велике мають значення

 Ось ці прості слова.

**19учень.** Як скаже син чи донечка:

  «Спасибі» вам, «Будь ласка».

 Ясніше сяє сонечко,

 Бо в них- любов і ласка.

 Від цих чарівних, добрих слів

  Тепліше людям жити.

 Якщо ти їх не говорив,

  То треба говорити!

**20учень.** Бентежна, тополина, калинова
 Не випита, не вибрана до дна —
 Це наша українська рідна мова,
 Немов бандури вічної струна.

**Вчитель.** Так, наша мова за милозвучністю і співучістю одна з найкращих. Ще у 1939 році у Парижі- столиця Франції, на конкурсі мов, італійська, французька, українська- наймилозвучніші мови світу. Багата наша мова і на пісні. Українці- співучий народ. Кажуть, де три українці, там цілий хор.

**Пісня «Ой єсть в лісі калина»**

**21учень.** Мова - то чиста криниця,

 Де б’є, мов сльоза, джерело.

 Мова- це наша світлиця.

 Вона, як добірне зерно.

**22учень.** Мово рідна й колискова.

 Материнська рідна мово!

 Мово сили й красоти.

 Гей! Яка ж прекрасна ти!

**23учень.** Рідна мово материнська

 Ти- душа мого народу.

 Будь від роду і до роду,

 Рідна українська мово.

**24учень.**Вся історія народу- в мові.

 Мова - душа народу.

 Позбавити народ рідної мови -

 Це означає- вбити народ.

**Вчитель.** Багато випробовувань випало на долю нашої рідної мови: забороняли друкувати книги, газети, журнали українською мовою; закривали школи, де йшло викладання українською мовою; заборонялись друковані ноти українських пісень. Але народ жив і жила його мова. Ніщо і нікому не вдалося її знищити і забути пророчі слова. Наша мова оспівана поетами . Українською мовою писали свої твори Тарас Шевченко і Леся Українка, Маруся Чурай та Володимир Сосюра, Павло Тичина і Максим Рильський. А зараз послухаймо висловлювання про мову відомих на весь світ людей.

**25учень.** Володимир Сосюра.

 Любіть Україну у сні й наяву,

 Вишневу свою Україну.

 Красу її вічну живу і нову

 І мову її солов’їну.

**26учень.** Олесь Гончар писав:

 «Мова- це доля нашого народу,

 і вона залежить від того,

 Як ревно ми всі плекатимемо її.»

**27учень.** Любов Забашта.

 «Розвивайся, звеселяйся,

 моя, рідна мово,

 у барвінок уквітчайся

 моє рідне слово.»

**28учень.** Андрій Малишко.

 «Буду я навчатись мови золотої

 у трави-веснянки, у гори крутої…»

**29учень.** Володимир Сосюра.

  Учися, мій друже,

 відмінником будь,

 люби і поля, і діброви!

 І де б ти не був,

 де б не жив, не забув

 своєї вкраїнської мови.

**Вчитель.** Тож давайте плекати, берегти і любити рідну мову.
 **Пісня «Мова колискова»**
**30учень.** Мова- державна перлина.
 Нею завжди дорожить.
 Без мови немає країни-
 Мову, як матір любіть.
**31учень.** Лети, наша мово, прекрасна над світом:
 У казці, у пісні, у прозі й віршах!
 З любов’ю і ніжним привітом.
 Лишися у добрих і щирих словах.
**32учень.** Берегти її, плекати будем всюди і повсякчас-
 Бо ж єдина- так, як мати - ,
 Мова в кожного із нас - !
**33учень.** Боже, Отче милостивий,
 Ти ж нам дав цю мову красну,
 Поміж мовами- найкращу,
 Нашу рідну- нашу власну.
 Поможи, небес Владико,
 Хай буде по твоїй волі,
 Щоб наша мова гомоніла,
 Вільно в хаті, в церкві, школі.

**Вчитель.** Наше свято завершується. До ваших сердець дійшли слова про багатство, красу, мелодійність української мови- нашої гордості, а на закінчення спробуємо всі разом дібрати слово у вірші про чарівну мову.

Щоб розумним й мудрим стати, треба рідну мову…(знати).
А щоб вміти говорити, треба рідну мову…(вчити).
Знає кожен з нас чудово — не прожити нам без…(мови).
Рідна ж мова пелюсткова, мудра, світла…(світанкова).
І дзвенить щодня і в свято, бо вона така…(багата).
І така джерельно-чиста наша мова..(промениста).
Чарівна і калинова наша мова…(веселкова).
В ній такі слова чудові, хліб і сіль на…(рушникові).
В ній в віках батьки і діти, як без мови в світі…(жити)?
Понад світом хай лунає, хай ніхто не…(забуває).
Рідну мову українську, мудру, щедру…(материнську).

**34 учень.** Своєї мови не цурайтесь,

ні в грізні, ні в щасливі дні.

Любіть її завжди, пишайтеся,

Хай долі будуть у вас ясні!

35 учень. Понад цвітом-дивоцвітом
Веселка іскриться
Будем знати, шанувати
прадавні криниці.
Ярославові поради, Кобзареве слово,
Честь козацької громади
І нашу українську мову**.(всі разом)**

**ПІСНЯ «МОВА ЄДНАННЯ»**