**Виховний захід**

****

**«З Україною в серці»**

***Мета:***

Виховання в учнівської молоді патріотичної свідомості, почуття належності

до своєї держави, української культури, мови та національних традицій.

***Обладнання****:*

1. На стіні напис «З Україною в серці», цитати видатних українців, державна

символіка.

*Тихо звучить мелодія.*

**Ведуча.** «Вельмишановна громадо школи! Нині світлеє свято зібрало нас у цій залі. Зібралися люди добрі на свято своє, свято традицій, народних пісень вольних, мови рідної. І прославимо в цей день пісню українську, мову рідну, славну Україну. Хай у віках живе діло славних рук і не висихає джерело душ людських і традицій народних!»

**Учениця.**

Доброго вечора всім, хто тут зібрався нині,

Доброго вечора всім, хто слухає тут нас.

Добрий вечір нашій славній Україні,

Шановні гості, ми вітаєм Вас.

Шановні вчителі, учні, гості, запрошуємо Вас до нашої господи, на хліб, сіль, на слово щире, на бесіду мудру, на свято наше «З Україною в серці».

***Пісня “Свято”***

**Ведуча**. Земля моя рідна – це моя Україна! Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій, багатій землі. Тут жили наші прадіди. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини, одвічних добрих традицій.

**Ведучий.**Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній світ. Тут нам уперше забриніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку, співчуттям на чужий біль.

**Ведуча**. Ми пишаємося, що ми – українці, а наша Вітчизна — Україна, земля, дорога та мила серцю кожного із нас.

...Народилась Україна Нова,

Небувала, чиста, як дитя,

Україна Зоряної Мови,

Україна Божого Буття!

Україна казки і кохання.

Та Держава, де щезає тлінь.

Україна творчого повстання

Для усіх безсмертних поколінь.

**Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ведуча**. Україна – рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими й талановитими людьми.

**Ведучий.** Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди й діди, ті, хто живе в Україні, і ті, кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово, рідну українську пісню.

… Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, -

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе як є – дорога, явори,

Усе моє, все зветься Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

Що хоч спинись і з Богом говори…

Мій край чудовий – Україна!

Тут народилась ти і я.

Тут над ставком верба й калина,

Чарівна пісня солов’я.

Все найдорожче в цілім світі,

Бо тут почався наш політ.

Цвітуть волошки сині в житі.

Звідсіль веде дорога в світ.

І найдорожча рідна мова

Джерельцем радісно дзвенить,

І мила пісня колискова.

Чумацький шлях кудись зорить…

Усе найкраще і єдине,

І радощі всі, і жалі…

Мій рідний краю, Україно!

Найкраще місце на землі!

Над водою красуня калина

І чебрець, і любисток, і м’ята –

Це усе, це усе Україна,

Як же рідна тебе не кохати.

Я люблю твої верби й тополі.

Ясноокії в небі зірниці.

Дай же, Боже, щасливую долю

Тій землі, де джерельні криниці.

Тим полям, що сміються колоссям,

І гаям, і садам коло хати,

І криштальним, мов спогадам росам,

Й рушникам, які вишила мати.

Лине, лине печаль журавлина,

І у вирій летять дикі гуси;

Батьківщина і мати – єдина,

Я тихенько за них помолюся.

Одягає намисто калина,

Чорнобривці, любисток і м’ята.

Рідна серцю, моя Україно,

Як же можна тебе не кохати.

**Номер**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведуча**. Україно… Золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана, зеленню закосичена, ненько моя, Україна. Скільки глибини у цьому слові…

**Ведучий.**Це золото полів, тихий плес річок, сині очі озер і ставків. Це безмежні ліси, зелені долини і луки, білі українські хати і велич міських краєвидів, все це – моя Україна.

**Ведуча**. Чорнобрива красуня, яскрава зоря, квітуча вишня – такою постає Україна в піснях українського народу.

**Ведучий.** Українська пісня - це пам’ять людська, вона завжди жила в народі, щоб сьогодні, у час національного відродження, зазвучати на повний голос, попри всі перепони - страх, голод, переслідування і репресії.

**Ведучий.** Минають віки, змінюються покоління, а пісня залишається, через усі поневіряння проносить вона свої чари.

**Учень:** З народного напившись джерела,

Як із Дніпра бере веселка воду.

О рідна пісня, знову ти прийшла

До матері, до батька – до народу.

О пісне! Від народу кров і плоть

Ти узяла, щоб лиш йому служити.

Тебе ніхто не може побороть,

Бо вільний дух твій – правдою повитий.

**Учень:** Не цурайся пісні,

Яку чув од мами,

Не згуби, то мова

Прадідів твоїх.

Бо зректися пісні

Що цвіла віками, -

Мов забуть народ свій,

Даль його доріг.

У народу й пісні

Є святі спільноти,

Є земля єдина,

Доля віща є.

А народ свій втратиш –

Хто ти є і що ти?

Мов пора смеркання,

День тоді стає.

У яких би барвах

Небо не світилось –

Збережи кровинку

Рідного тепла.

Тільки б вічні зорі

В криниці дивились,

Тільки б наша пісня

Нас пережила.

**Номер**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведуча.** Україно! Скільки глибини в цьому слові… Ми пишаємось тим, що наша батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних героїв, мужньо пережила найважчі випробування і не скорилася.

**Ведуча.**

Ми пишаємося тим, що Україна ніколи не поневолювала інших народів, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких та далеких сусідів.

**Ведуча.**

Україна – це безмежні степи й ліси, зелені долини і луки, карпатські верховини і донецькі простори.

**Ведуча.**

Полісся і Крим, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів – все це наша Україна.

**Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Учениця.**

Я живу на Україні,

Де річки, озера сині,-

Чиста в них вода, прозора,

В дно глибинне світять зорі.

Найгарніші нані села,

Люди мудрі і веселі,

Хати білі, чепурненькі,

Діти всі такі гарненькі…

Маки в полі червоніють,

І волошки ген синіють,

Всі сади такі плодючі,

Огороди всі родючі.

Наша Україно мила,

Донька я твоя щаслива.

**Учениця**

Слова палкі, мелодія врочиста –

Державний гімн ми знаємо усі,

Для кожного села, містечка, міста –

Це клич один з мільйонів голосів.

Це клятва, заповідь священна.

Хай чують друзі й вороги,

Що Україна вічна, незнищенна,

Від неї ясне світло навкруги.

**Учениця**

Віддавна народи світу

Мають власні прапори.

Наче долю горду й світлу

Піднімають догори!

В будь-якій чужій країні

Я завжди усім казав:

* В мене прапор жовто-синій…

Це колосся й небеса.

З'єднуй фарби – жовту й синю –

У гармонію одну:

Хліб дарує людям силу,

Небо – віру і мету.

**Номер**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведуча**. Доля України не проста. До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертовним шляхом, дорого за неї заплатила. За нею - і трагічні, і героїчні сторінки історії нашого народу.

**Ведучий.**Ми з вами маємо всі підстави пишатися тим, що наша батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних героїв, мужньо пережила найважчі випробування і не скорилася.

**Ведуча.** Любов до землі, до рідного слова прирекли багатьох славних синів і дочок України на тюрми і поневіряння. Серед них – наш Кобзар і пророк Т.Г.Шевченко, якому цього році виповнюється 201 рік з дня народження. Це людина, яка не тільки мріяла про нашу незалежність, а й усе своє життя поклала на вівтар цієї мети, яка засвідчила перед усім світом могутність українського народу, могутність нашої нації, її духовне коріння, її славу.

Він жив надією, що кращий час настане,

Він вірив, що народ підніметься з колін

І що розірве віковічнії кайдани,

Й ходити більш не буде у ярмі.

Уже здійснилося, Тарасе наш великий,

Твоє могутнє і пророче слово,

Живемо ми в державі незалежній

Плекаємо чудову нашу мову.

**Номер**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведучий.**Здавалося б, нарешті ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися й гинули мільйони наших предків, щоб отримати таку бажану свободу. Часи, коли вже жодна з країн світу не може нам диктувати свої правила. А ще Україна понад усе прагне до миру, спокою. Сьогодні їй знову приходиться боротися за свою єдність, волю, правду. Наша держава опинилася сам-на-сам зі складними проблемами , які мусить вирішувати не хто інший, як її народ.

**Ведуча.**Найболючішою проблемою сьогодні залишається питання єдності та неподільності України. Більше півстоліття тому відомий український поет Дмитро Чередниченко написав чудовий вірш «Єдина Україна», актуально звучить він і сьогодні.

Учень 1: Нехай ніхто не половинить,

Твоїх земель не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

Учень 2: Одна від Заходу й до Сходу

Володарка земель і вод –

Ніхто не ділить хай народу,

Бо не поділиться народ.

Учень 3: І козаки, й стрільці січові

За тебе гинули в полях.

У небесах сузір'я Лева

Нам світить на Чумацький Шлях

Учень 4: Стражденна чаєчко-небого,

Єдині два твої крила.

Виходим, нене, у дорогу,

Аби ти вільною була.

Учень 5: Нехай ніхто не половинить

Твоїх земель, не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на світі в нас одна

**Номер. Танець «Ми за мир»**

**Учениця.** Батьківщина – це не тільки земля, на якій ми живемо, не тільки простори і багатство природи, це ще й люди, які її населяють, їхня натхненна праця. Це пам'ять серця про все, що було хз народом протягом ттисяча літ. Це також наша культура, собори, монументи, які прикрашають державу і несуть її славу. Сьогодні Україна творить своє майбутнє.

**Учениця.** А ми – майбутнє України, і яким воно буде – залежить тільки від нас.

1. Я вірю в майбутнє твоє, Україно!
2. Я вірю у свій народ!
3. Вірю, що він плекатиме свою мову, яка стане чистіше джерельної води.
4. Ми продовжимо справу розбудови нашої держави.
5. А молоде покоління завжди знайде свою стежку в житті.
6. Твої сини і доньки вибороли святу незалежність.
7. Тебе, моя рідна, не вбив чорнобильський полин.
8. Бо ми - сильні і мужні.
9. Нас оберігають від зла наші обереги – калина, мамин рушник, рута-м'ята і чорнобривці.
10. Ми йдемо чумацьким шляхом не за сіллю, а за щастям для всієї України. Ми виконаємо заповіт вірного сина України Т.Г.Шевченка – збудуємо багату, процвітаючу державу.

**Усі разом.** Ми віримо в тебе, Україно!

**Пісня «Друзі єднаймося»**