Без мови у світі нас немає.

Свято для учнів початкової школи.

 Підготувала вчитель

 початкових класів

 Світильнянського НВК

 «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ»

 Піддубна О.М.

Світильня 2016

Мета: сприяти усвідомленню значення рідної мови; виховувати прагнення передати нащадкам наш скарб — українську мову, розширювати уявлення дітей про історію розвитку української мови, прищеплювати любов до української мови, виховувати почуття поваги до неї, національну самовідданість, підвищувати загальну мовну культуру.

Обладнання: крилаті вислови про мову, виставка книг «Наша мова – солов’їна», вишиті рушники, портрети видатних українських письменників.

1 учень

Земля моя, найкраща і єдина!

 Я спів твій серденьком своїм ловлю!

 Моя найкраща в світі Україна,

 Я щиро й віддано тебе люблю!

2 учень

Мій край чудовий — Україна!

Тут народились ти і я.

Тут над ставком верба й калина,

Чарівна пісня солов'я.

3 учень

Все найдорожче в цілім світі,

Бо тут почався наш політ.

 Цвітуть волошки сині в житі,

Звідсіль ведуть дороги в світ.

4 учень

А найдорожча рідна мова —

Джерельцем радісно дзвенить.

І мила пісня колискова,

Чумацький Шлях кудись зорить.

5 учень

Усе найкраще і єдине,

І радощі усі, й жалі...

Мій рідний краю, Україно

найкраще місце на землі!

6 учень

Всіх нас єднає рідна мова,

Всіх, хто живе у цім краю.

Вона прекрасна, світанкова,

Я в ній свою наснагу п'ю.

Ведучий:

 Доброго дня вам, шановні учні! Вітає­мо вас на святі рідної мови! Віримо, що у цій залі зібралися щирі українці, котрим не байдужа доля рідного слова. Спробуємо переконати своїх ровесників, що мова — це безцінний дар, який треба шанувати, як батька і матір, родину і батьківщину.

Ведуча:

 За рішенням ЮНЕСКО, 21 лютого 1999 року всі народи Землі відзначають Міжнародний день рідної мови. За недовгий час свого існування свято стало традиційним, адже це один із тих днів, коли кожен повинен збагнути унікальність і неповторність рідної мови та усвідомити себе частиною свого народу.

1 учень.

 Ми — українці. Живемо у вільній не­залежній державі — Україні. Розмовляємо рідною державною мовою. А мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу.

2 учень.

 Земля українська стародавня, така ж дав­ня і наша мова. Учені довели, що вік нашої мови — 7 тисяч років. З покоління в покоління, в часи роз­квіту та падіння передавали нам предки цей скарб. Народ плекав рідну мову у піснях, легендах, пере­казах і передавав від роду до роду, щоб не загинула.

3 учень.

 Для нас рідна мова — це не тільки доро­га спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками й сотнями поколінь. Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарб­ницю загальнолюдської культури.

Цвіти і смійся, рідне слово!

У серці щирому звучи!

Моя чарівна, рідна мово,

Лети над світом не мовчи!

*Звучить музика.*

**Ведучий:**

 Вперше українську народну мову було піднесено до рівня літературної наприкінці ХVШ століття з виходом у 1798 році першого видання "Енеїди" Івана Котляревського, який вважається зачинателем нової української літературної мови.

1 учень :

 Так Котляревський у щасливий час
 Вкраїнським словом розпочав співати,
 І спів той виглядав на жарт не раз,
 Та був у нім завдаток сил багатий.
 І огник, ним засвічений, не згас,
 А розгорівсь, щоб всіх нас огрівати.

**Ведуча:**

 Т.Г.Шевченко своїм величезним талантом розкрив невичерпні багатства народної мови, осягнув її, і як ніхто, розкрив чудову, чарівну музику українського слова:

 Ну що б, здавалося, слова...
 Слова та голос -
 Більш нічого.
 А серце б'ється - ожива,
 Як їх почує!...

Ведучий:

 Весь світ віддає шану великим володарям українського слова — Т. Шевченкові та Франкові, Ле­сі Українці та Коцюбинському, Нечуєві-Левицькому та Сковороді, Котляревському та багатьом іншим майстрам слова, що довели милозвучність та багат­ство мови, щоб передати прийдешнім поколінням цей дорогоцінний скарб, гідну покоління спад­щину, котру треба примножувати та оберігати.

Ведуча:

 Ушинський сказав: «Відберіть мову — і народ уже більше не створить її, нову батьківщину навіть можна створити, а мову — ніколи; вимерла мова в устах народу — вимер і народ».

Вчитель:

 Не­даремно стільки літ чужинці старалися заборони­ти нашу мову, нав'язували свою культуру і свою владу. І ось вражаючі факти. 270 років поспіль намагалися знищити українську мову, а разом з нею і український народ, прагнули, аби він був покір­ним рабом без мови, без усної народної творчості, тобто без коріння роду нашого. Я пропоную при­гадати той тернистий шлях боротьби української мови за незалежність.

*Звучить мелодія Т. Петриненка «Україно».*

Учень. 1720 р. —указ Петра І про заборону книго­друкування українською мовою.

 Учень.1769 р. — видано розпорядження російської церкви про вилучення в населення України українських букварів та книг.

Учень.1775 р.**—** зруйновано Запорозьку Січ та закри­то українські школи при полкових козацьких канцеляріях.

Учень.1862 р.**—** закрито українські недільні школи.

Учень.1863 р.**—** указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою.

Учень.1876 р.— указ російського царя Олександра II про заборону друкування нот українських пі­сень.

Учень.1884 р.— закрито всі українські театри.

Учень.1908 р.— вся культурна й освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкід­ливою.

Учень.1914 р.— російський цар Микола II ліквідує українську пресу.

Учень.1938 р.— сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської мови, чим підтинає коріння мові українській.

Учень. 1983 р.— видано постанову про так зване посилене вивчення російської мови у школах і поділ класів в українських школах на дві гру­пи — російські та українські, що призвело до нехтування рідною мовою.

Учень. 1989 р. видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодер­жавну мову.

Учень. 1991 р. прийнята державна програма реаліза­ції української мови та мов національних меншин до 2000 року.

*Звучить музика.*

Ведучий:

 Та було багато небайдужих людей, у чиїх серцях палала невгасима любов до батьківської мови, які підтримували її і навчали розмовляти нею своїх дітей. На захист рідного слова постали багато видатних людей. Тих, хто зберіг рідну мову в страшні часи лихоліть, було набагато більше, ніж тих, які своєю байдужістю мовчки відправляли її у вічне небуття.

Ведуча :

 Сьогодні українська мова функціонує як державна мова України й національна мова українського народу. За даними перепису 1989 року, у складі населення України, яке становило 51,4 млн. чоловік, налічувалося 37,4 млн. чоловік українців, із цією кількістю рідною мовою – українську вважали 32,8 млн. чоловік. Поза межами України в усній формі українська мова поширена в Росії, Молдові, Білорусі, Казахстані.

1 учень.

 Ми можемо багато говорити про мову та її красу, але думаю, що переконливіше будуть звучати поезії. Пропонуємо вашій увазі по­етичні перлини про мову.

Яка ж багата рідна мова!

Ти містиш просто безліч знань!

Тож мову вчи і прислухайся

До того, як вона звучить.

І розмовляти так старайся,

Щоб всім її хотілось вчить!

Вона ж у нас така багата,

Така чарівна, як весна!

І нею можна все сказати.

І найрідніша нам вона!

2 учень.

А мову знаючи, здобути

Увесь чарівний світ у ній!

Вона барвиста і чудова,

І кривдити її не смій!

Вона про все тобі розкаже,

Чарівних слів тебе навчить,

Усе розкриє і покаже,

Як правильно у світі жить.

3 учень.
 Вона нуртує джерелом криничним,
 Із попелища феніксом встає,
 Для нації вона гарант на вічність,

 Тому її так люто ворог б'є.
 Все заберуть, а залишилось слово.
 Знов до життя повернемося ми,
 Лише тому, що не пропала мова,
 То й ми ще наче люди між людьми.
 Без мови - не створити нам держави,
 Доріг тернистих не перебрести!

4 учень.
 Хай вороги жорстокі і лукаві -
 Стіною стань і мову захисти!
 Річ не про те, що мова солов'їна,
 Бо мова глибше, ніж пташиний спів.
 В її скарбниці - доля України,
 Космічна нерозгаданість віків.

**Вчитель:**

 Сила слова безмежна. Особливо, коли воно живе, іскристе, емоційно виважене. Коли воно сліпуче, "як проміння ясне" а могутнє, "як хвилі буйні". Коли слова - палкі блискавиці. Тоді воно здатне робити чудо і хвилювати найтонші струни людського серця. Століттями мова народу була тією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією.

**5 учень :**

 Говоріть, як колись вас навчала матуся,
Говоріть, як навчав у дитинстві татусь,
Легко так, вільно так, щоб слова були в русі,
Не тримайте слова, віддавайте комусь.

Щиро так, м'яко так, починайте казати,
Як воліла б відкритись ваша душа.
Може хочеться їй у словах політати
Привітати когось, а чи дать відкоша.

6 учень:

Ой яка чудова українська мова!
Де береться це, звідкіля і як?
Є в ній ліс, лісочок, пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак,
І така розкішна і гнучка, як мрія...
Є в ній хурделиця, віхола,
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль.
Та не в тому справа, що така багата.
Помагало слово нам у боротьбі,
Кликало на битву проти супостата
Та звучало сміхом на полях плаката,
І за все це, мово, дякуєм тобі.

Запалюється свічка, учениця читає молитву.

Молитва

Моя прекрасна українська мово,

Найкраща пісня в стоголосі трав

Кохане слово, наше рідне слово

Яке колись Шевченко покохав

Ти все знесла: насмішки і зневаги

Бездушну гру ворожих лжеідей,

Та сповнена любові і відваги

З- за грат летіла птахом до людей.

Ти наш вогонь на темнім полі битви

Невинна кров, пролита в боротьбі

Тебе вкладаєм тихо до молитви

І за спасіння дякуєм тобі.

**Вчитель:**

 Ось і підходить до кінця наше свято української мови. Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі - на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає сивої давнини. Людині визначено Богом місце народження, країна, небо; вона не може нічого того поміняти, як не може поміняти саму себе. І куди б ти не пішов - твоя Батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою.

Мова-краса спілкування,

Мова-як сонце ясне,

Мова то предків надбання,

Мова-багатство моє

Мова-то чиста криниця,

Де б’є,мов сльоза,джерело

Мова-це наша світлиця,

Вона як добірне зерно.

Мова-державна перлина,

Нею завжди дорожіть:

Без мови немає країни-

Мову, як матір, любіть!