Прийди до серця, Україно, благослови добром мене...

**Мета:** закріпити і збагатити знання учнів про Україну, її символи; розширити і поглибити поняття про те,що **«**я – громадянин України»; розвивати українське мовлення дітей, їхній кругозір; формувати громадські якості, людяність,переконаність у нетлінності духовних скарбів народу; корегувати зв’язне мовлення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбувалися в Україні.

**Обладнання:** святково прибрана кімната, стіл з вишитою скатертиною, букет калини, державна символіка, віночки, український одяг, карта України, рушники, вислови відомих людей про Україну.

**Форма проведення:** усний журнал.

1. **сторінка -** Державні символи України.
2. **сторінка -** «Земля - наша мати».
3. **сторінка -** Народні символи України
4. **сторінка -** «Мова калинова».
5. **сторінка -** Пісня - душа народу.

***Хід заняття:***

Ні, не згине Україна

В печальній неволі:

Ми відродим землю предків

Для кращої долі.

Розбудуєм, уквітчаєм

Україну гідно.

Чим пишається кохана,

Примножимо плідно.

Чорне море білопінне,

Єднай люд, як ріки.

Матір Божа, Україну

Збережи навіки!

Вступне слово вихователя:

Як ви уже здогадалися у нас з вами мова піде про Україну. Скільки спогадів зринає у нашій уяві при одному цьому слові. Золота і чарівна сторона. Земля рясно уквітчана зеленню. Це земля мужнього народу, що віками боровся за свою волю, віру і щастя.

24 серпня 1991 року в Україні було прийнято Акт проголошення незалежності. Як кожна незалежна держава Україна має свої державні символи. Назвіть будь ласка їх. Отже , перша сторінка нашого усного журналу - Державні символи України.

Пісня М. Вербицького на слова П. Чубинського «Ще не вмерла Україна» судилося стати гімном Саме ця пісня змогла об’єднати навколо себе патріотів, одержимих єдиною метою - побудовою соборної незалежної України. Про утвердження нашої державності й самостійності свідчить і те, що ми маємо герб України - тризуб.

Існує близько 40 версій, які пояснюють походження тризуба. Він графічно передавав єдність жіночого і чоловічого начал. Вважають, що це

уособлення трьох природних стихій - повітря, води, землі. Тризуб як знак князівської власності широко використовувався в Київській Русі.

А прапор з синьо - жовтими кольорами умотивований такими міркуваннями: символами України є чисте небо та пшеничне поле. Державні символи - це святиня і ставлення до них теж повинно бути святе.

**Вихователь:** Усе, що народжується з чистих помислів, добра, злагоди, живе, розквітає на землі доброю правдою. Все на світі має душу. Має душу і наша земля. Тож друга сторінка нашого журналу має назву «Земля - наша мати».

**Учень:** Народ глибоко поважає землю і називає матір’ю: «Земля – наша мати», бо вона годує і людей і тварин. Тому при поклонах цілують землю. Землю бити -великий гріх, який прирівнюється тому, що ніколи не можна бити своєї матері. Землею клянуться, як чимось святим. Клятва та найстрашніша, коли при її проголошенні цілують землю. «Клянусь землею!» - вигукував впевнений в собі лицар - козак, цілуючи землю, або навіть з’їдаючи її.

**Учень:** Земля - наша мати, вона родить нам усе, що потрібно для життя, тому шанування і обожнювання її пішло з давнього часу. Але в слов’ян земля окремою богинею не стала, хоч і надзвичайно поважалася.

«Земля дає нам все і забирає все», - говорили стародавні орачі. «Земля - мати наша - всіх годує і пестить», стверджували їх нащадки. «Хто на землі сидить, той не впаде», - вчили селяни своїх дітей. Не випускай землі з рук, тримайся міцно за неї - вона єдина вас не зрадить. Глибоку повагу відчувала людина до землі - трудівниці, яка «парує та людям хліб готує». Тож давайте частіше звертатися до неї так, як звертаються до неї поети.

**Учень:**

О рідна земле, я навік з тобою!

Душа співа од чистоти краси

Твоїх привіль, пробуджених весною,

Людських осель, багатих на хліб - сіль.

З тобою, добра, я завжди з тобою!

У дні гарячі засіву і жнив:

І усміхнеться світу щедрість нив.

Тебе люблю, про тебе я співаю!

**Учень:**

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний в пустині рай.

Їм красить все їх рідний край,

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, - без Батьківщини!

**Учень:** А ще, хліб - усьому голова. Хліб наш насущний. Це найвищий здобуток нашої праці, глава дому. Із мозолистих рук предків узяли ми його собі у спадок. На жаркому черені випечений, у капустяному листі вистояний, обплетений передвечірньою райдугою, пахощами любистку, м’яти, татар - зілля, запах якого порівнюється з принадним маревом найтонших парфумів.

**Учень:**

«Не кидайся хлібом, він - святий»,

- В суворості ласкавій,

Бувало, каже дід старий

Малечі кучерявій.

Бо красен труд, хоч рясен піт,

Бо жита дух медовий

Життя несе у людський світ

І людські родить мови.

Вихователь: Наступна сторінка - «Народні символи України ».

**Учень:** У кожного народу є свої улюблені речі, дерева, рослини. Верба, калина - невіддільні від українського народу. Ось верба - символ краси, безперервності життя. Вона живуча: встромиш у землю гілочку - і виросте дерево, засип ранку порошком маленької вербової кори - і кров зупиниться. З давніх - давен в Україні вербу вважали святим деревом. Перед Великоднем шостий тиждень посту називався «Вербним». Освячені її гілочки служили оберегами полів від граду, під час грози їх викидали надвір, щоб, як казали, «град припинився», обкурювали хату від хвороб, клали у купіль немовляти. Діти хльоскали один - одного освяченими гілочками, примовляючи:

Не я б’ю - верба б’є.

За тиждень - Великдень.

Недалечко - червоне яєчко!

Спаси і сохрани, Матір Божа,

Під своїм покровом.

На це хльоскання не можна було ображатися, оскільки верба давала силу і здоров’я.

**Учень:** Калина - символ кохання, краси, щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом і стоїть, як наречена у білому вбрані, а восени палахкотить гронам червоних плодів. Калиною уквітчують весільний коровай, оселю, печуть смачні пироги, лікуються. Народ склав про неї багато легенд та пісень.

**Учень:** А вишитий рушник? Це теж символ українського народу. «Дім без рушників - говорилось у народу, - як сім’я без дітей». Вони - старовинні обереги

дому. Вишитий різними візерунками, рушник був неодмінним атрибутом багатьох обрядів: з рушником приходили до породіллі вшанувати появу нової людини, зустрічали дорогих гостей, виходили в поле чи справляли обжинки, проводжали в армію; дівчина давала рушники на знак згоди при сватанні, молоді ставали на рушник під час шлюбного обряду, з рушником проводжали в останню путь. На багатьох рушниках були написи, як от: «На щастя, на долю», «Хай щастить тобі, доню» та інші. Вишивали рушники різними способами і кольорами.

**Вихователь:** А яка мелодійна наша українська мова. Це мова нашого дитинства, це мова землі, вітру, сонця, росинки і травинки. Тож наступна сторінка нашого журналу «Мова калинова».

Учень: «Мова кожного народу неповторна і - своя», - це рядки з вірша. Ми також любимо свою українську мову і називаємо її калиновою, солов’їною, барвінковою. Вона є державною мовою України. Послухаємо вірші про мову.

**Учень:**

Українська мова- Давня й молода Світить рідне слово Як жива вода.

Звідки воно взялось- Діло не просте...

В душу засівалось,

Із душі росте.

**Учень:**

Рідна мова в рідній школі!

Що бринить нам чарівніш?

Що нам ближче і миліш,

І дорожче в час недолі?

Рідна мова! Рідна мова!

Що в єдине нас злива?

Перші матері слова,

Перша пісня колискова!

**Учень:**

Солов’їну, барвінкову,

Колосисту - на віки-

Українську рідну мову

В дар дали мені батьки.

Берегти її, плекати

Буду всюди й повсякчас,

Бо ж єдина - так,як мати –

Мова кожного із нас.

**Учень:**

Наша мова калинова І ласкава, і медова,

І багата, і не бідна -

От що мова наша рідна!

Розцвітай же, рідне слово!

І в родині, і у школі,

Й на заводі, і на полі –

Пречудесно, пречудово –

Розцвітай же, слово!

**Учень:**

Мова моя українська,

Батьківська, материнська.

Я тебе знаю невивчену

Просту, домашню, звичну.

Не з - за морів прикликану,

Не з словників насмикану –

Ти у мене із кореня

Полем мені наговорена.

**Вчитель: А** чим ще славляться українці? Своєю піснею. Справді українська пісня - це диво, її люблять у всьому світі. Отже, остання сторінка - «Пісня - душа народу».

(виконання українських пісень).

**Учень:**

З усього в світі найдорожче –

Своя сім’я і власний рід,

Бо навіть предків рідних мощі

Оберігають нас від бід.

Вони уважно з того світу

(нема, повірте, забуття)

Спостерігають, як їх діти

Ідуть дорогою життя...

Ми це не завжди помічаєм,

Та у житті воно так є,

Коли ми добре пам’ятаєм

Родинне вогнище своє.

Якщо шануємо і множим

Свою сім’ю і родовід,

То передати дітям зможем

Цю шану в спадок - заповіт.

Бо без сім’ї і свого роду

(такий закон Всевишній дав)

Немає нації, народу,

Немає жодної з держав.

**Вихователь:** Ось і перегорнули ми останню сторінку нашого журналу. Ми ще раз пригадали державні та народні символи нашої держави, переконалися якою гарною є наша мова та пісні. Україна - країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше її знали. Ви - майбутнє України. Любіть рідну землю, поважайте свій народ та мову. Шануймо себе і свою гідність і шановані будемо іншими!

Ви добре, діти, проживете,

Як знатимете, куди йдете.

І як зумієте, де стали,

Стояти так, щоб не упали.

Ви добре, діти, проживете,

Коли нікого не пригнете.

Й пройдете так житейську путь,

Щоб ані бить, ні битим буть.

Ви добре, діти, проживете,

Як сироті сльозу утрете,

Слабких від сильних захистите

Живих із духом підкріпите

Ви чесно, діти, проживете,

Коли з неправдою порвете.

Бо правдою пройдете світ —

Це мій вам, діти, заповіт.