**Україно моя, ти одна, як життя**

**Презентація ( Україна – край мій рідний )**

**Ведучі**

**І.** Земля моя рідна – це моя Україна! Щасливі ми, щонародилися і живемо на чудовій, багатійземлі. Тут жили нашіпрадіди. Тут корінь роду українського, щосягаєсивоїдавнини, одвічнихдобрихтрадицій.

**ІІ.** Тут ми робилисвоїперші кроки, відкривалинавколишнійсвіт. Тут нам упершезабриніли звуки рідноїмови, завдякиякій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилисявідповідатиусмішкою на усмішку, співчуттям на чужий біль.

**Пісня**

Мійрідний край, земля моя свята,

Життямогоколискакалинова...

Тут синь гаїв і неба чистота,

І мила серцюукраїнськамова.

Тут першийкрок, і перша висота,

І я сама, і вся моя родина,

Щасливі та сумнімоїліта,

І стежка в отчий дім одна-єдина.

Краю мійкоханий, щиретвоє слово,

Небо твоєніжно-голубе,

РіднаУкраїно, земле колискова,

Обіймаюпіснею тебе.

Світемій широкий, воленьколаскава,

Доле моя, радосте моя!

ВічнаУкраїно, квітне твоя слава

Невмирущимспівомсолов’я

Краю мійзелений, золото вербове,

Стежкомоя, росиголубі!

МатиУкраїно, сонцечорноброве,

Уклоняюсь піснеютобі.

**Пісня\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**( Виступпершокласників )**

Є багатокраїн на землі,

В них озера ,річки і долини…

Є країнивеликі й малі,

Та найкращазавжди – Батьківщина !

Є багатоквітокзапашних,

Кожнаквітка красу свою має.

Та гарнішізавждипоміж них

Ті ,щоквітнуть у рідномукраї.

Є багатопташокголосних,

Любі ,милі нам співипташині,

Та завждинаймилішими з них

Будутьті ,що у ріднійкраїні.

І тому найдорожчою нам

Є і буде у кожну  хвилину

Середіншихкраїнлиш одна , -

Дорога нам усімУкраїна.

**Пісня \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Хореографічнакомпозиція )**

**Слова України**

1. За народнимзвичаємстрічаєм,

Як здавенведетьсянавіку,

Ми гостей пшеничнимкороваєм

На чудовімтканім рушнику.

2. Хайрясніютьквітималиново,

Пахнехай духмяно коровай,

Щоб і дар земний, і щире слово

Ви відчули, завітавши у наш край.

**І.**Вдивляємось у далеч і так виразнобачимоширочіньповноводнихрік у вінкузажурених верб і пломінкоїрадостікалини. Про щосьшепочутьтінистідіброви й зеленігаї, мережаніузорибілихосельізвродливими мальвами на причілку.

**ІІ.**Вслухаємось у гомінсивоїдавнини: звідтикрізьвікидолинаєтупітрозвихрених коней, брязкітшабельізкозацькогошаленогогерцю, гучна яса стрілецькоїслави.

**І.** Як же довго наш народ ішов до незалежності! Ішов через утиски, в’язниці й СибіриупродовжусієїісторіївідчасівКиївськоїРусідо наших днів. На цьому шляху загинуланезліченакількістькращихсинів і дочокУкраїни, яківідстоювалиїїнезалежність.

**ІІ.**Україна – країнатрагедій і краси, країна, де найбільшелюблять волю і найменше знали її, країнагарячоїлюбові до народу і чорноїйомузради. Довгоївіковоїгероїчноїборотьби за волю.

І. Шлях Українипозначенийвисокимистеповими могилами та прекраснимипіснями. Пісня, як естафетапередаєвідпокоління до поколінняісторичну правду про свій народ, йогостремління і заповіти.

**Пісня"Україна ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**І.**Зберегласядавня легенда щекозацькихчасів: коли на країну нападали вороги зі сходу і заходу, півдня і півночі, коли в нерівних боях полягликращізахисники народу, на велику раду зібралисястарівожді, наймудріші книжники, сліпікобзарі. "Щочинитидалі? – з болем і розпачемзапитували вони. – Розбитінашіостанні полки, захоплені ворогами останніфортеці…” І тодіпіднялисянайдревнішіізкобзарів:

- Неправда, - сказали вони, - останній полк ніколи не може бути розгромлений, останняфортецяніколи не здається! Боце те, що в душі кожного: наша дума, наша пісня, прадавнізвичаї і традиції. Їхможнавіддатилишедобровільно – але ми не віддамо, бо ми народ одвічний, потужний і життєдайний. Биті, знекровлені, палені й топтані, ми зновупіднімемося з руїн, ізпопелу, і зновувоскреснемо, розквітнемо, забуяємо!..

І справдилисяпророчі слова того кобзаря.

**Пісня„Україна”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Горнусьдо тебе, Україно.

Як синдоматерігорнусь

За тебе, рідна і єдина

Щодня я Богові молюсь.

Молюсь за тебе, Україно,

І своїсиливіддаю,

Щобвідродитиізруїни

Наш дух і славу бойову.

**Козацькийтанець**

**І.**Кожна  людиназавжди з великою любов’ю і душевним трепетом згадуємісця , де народилися, де минуло їїдитинство. То родинневогнище, маленькабатьківщинакожноїлюдини, де живуть мама ,тато, бабуся, дідусь, сестри і брати. І якщоскластималенькібатьківщини кожного із нас – вийде велика держава Україна.

**ІІ.** Яка велика віра у нашу країну, наш народ. СправжніпатріотисвоєїненькиУкраїнизалишили нам, нащадкам, своїодкровення – зізнання в любові до України. Вслухаймося в їхнє палке, пристрасне, щирепоетичне слово.

Одна Батьківщина, і двох не буває,

Місця, де родилися, завждисвяті.

Хторіднуоселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті.

У рідномукраї і серцеспіває,

Лелекиздалека нам веснинесуть.

У рідномукраї і небо безкрає,

Потоки, потоки, мов струни, течуть.

Тут мамина піснялунає і нині,

Їїпідхопили поля і гаї.

Їївечорами по всійУкраїні

Співають в садах солов'ї.

І я припадаю донеї устами,

І серцем вбираю, мовспраглий води.

Без рідноїмови, без пісні,

Без мамизбідніє,збідніє земля назавжди.

**Пісня ” Цебулонібивчора “**

**І.** Ми з вами маємовсіпідставипишатисятим, що наша батьківщина мала славніперіодиісторії, справділегендарнихгероїв, мужньо пережила найважчівипробуванні і не скорилася. Ми можемогордитисятим, щоУкраїнаніколи не поневолювалаінші народи, а лишезахищала себе відласих на чуже добро близьких та далеких сусідів.

Моя Україно

На росах, на водах

На всіх переходах

Курличешмені

В журавлиних ключах.

Моя Україно, родима країно,

Ясні небеса в материнських очах.

Я чую твій голос,

Пшеничнийтвій колос.

І душу менізасіває зерно.

Моя Україно, колиско-калино,

Пізнати тебе меніщастя дано.

З тобою розлука – гірка моя мука,

Печаль журавля без гнізда в чужині.

Моя Україно, білявко-хатино

Зтвойоговікнасвітить доля мені.

**Пісня « «\_**

**І.**Пам’ять – одна ізнайцікавішихвластивостейлюдини. Так, як не можназабуватисвоїхбатьків, так не можназабуватисвій народ та йогоісторію.

**ІІ.** Так, як не можназабуватисвоїхрідних, близькихні в хвилинирадості, ні в годинипечалі, так не можназабуватиземлінашої, боцепершооснова. Знеї ми вийшли, до неї ми прийдемо. Людина не моженазиватисялюдиною, якщо вона не маєнімови, ніпісні, ніпам’яті, ніземлі, ні роду. Пам’ятаймо про це.

У цім краю з любовітерпнесерце,

Тривогасвітладоторка плеча.

Тут синім оком лісове озерце

Проводить вдаль скороминущий час.

Де материнки незбагненнічари,

Отутмійдім, отут моя земля.

Колоссяпіднімаючи до хмари

Підсамийобрійпролягли поля.

Земля тремтить у сонячнімпромінні,

Вже будить зайчик сонячний дуби.

…Лиш тут відчула я земнетяжіння,

Лиш тут я можумріять і любить.

**Пісня "У нас на Волині ”\_\_**

Можнавтратити все, але матиВітчизну!

Полечу я у сни, у родинне тепло.

На світанкуроси мама дверівідчинить –

І запашнебузок, бо не все одцвіло.

Бачу поле і сад, чую слово правдиве,

Зтополинихдорігповертаюсюди.

Я спішу до землі, до зеленого дива,

До свогоджерела, до живої води.

Тут навікибузкомохрестилася хата,

Тут не раз я горів у вогнікаяття.

Можнамати усе, аВітчизни не мати.

Україно моя, ти одна як життя.

**ІІ.**Знаннямови народу, середякогоживеш – ознакакультурноїосвіченоїлюдини, знаннярідноїмови – священнийобов’язок кожного. В умовахнезалежностінашоїдержавимова, хоч не без труднощів, поступовозаймаєгіднемісце в суспільстві. У Декларації про державнийсуверенітетУкраїнизазначається, щоУкраїназабезпечуєнаціонально-культурневідродження українського народу, йогоісторичноїсвідомості і традицій. Водночас право на національно-культурнийрозвитокгарантуєтьсяпредставникамусіхнаціональностей, якіпроживають на територіїнашоїдержави.

У дитячомусерці жила Україна –

Материнськівеселі і журніпісні,

Та за мовумужицьку не раз на коліна

Довелося у школіставатимені.

Непокривлену душу хотілизламати,

Та ламалисятількиболючікиї.

Наді мною ночами відплакаламати,

Я не зріксянімови, ніпісніїї.

І померла в гризоті вона молодою,

Залишивсяназавждибезматері я,

Та не бувніхвилини в житті сиротою,

Бо вела мене даліВкраїнамоя!

**І.** Наче квітка, українськамова, як феномен національноїсутності, дивом проростаєкрізьзалізобетонну плиту байдужості, роблячи в нійтріщини, торуючи шлях до світла. Мова – запорукаіснування народу. Захищаючирідне слово, ми захищаємо свою націю, їїгідність, право на майбутнє. Зробімо все, щобзасяялаукраїнська, "як та зоря ясна”.

Як довго ждали ми своєїволі слова!

І ось воноспіва, бринить,

Бринить, співає наша мова,

Чарує,тішить і п’янить.

Як довго ждали ми…

Уклінчолом народу,

Щоріднумову нам зберіг,

Зберіг в такустрашнунегоду,

Коли він сам стоять не міг.

**Пісня " Ріднамово ”\_\_\_\_**

**ІІ.**Новічаси, новізавдання, новівимоги… НезалежністьУкраїнидаєможливість кожному з нас стати справжнім господарем своєїземлі. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, щовідбуваються в нашійкраїні. Ми – майбутнєУкраїни. То ж своїмизнаннями, працею, здобуткамипідносьмоїї культуру, своїмидосягненнямиславмоїї. Будьмогіднимисвоїхпредків, бережімо волю і незалежністьУкраїни, поважаймосвій народ і йогомелодійнумову. Шануймо себе і своюгідність, і шанованібудемоіншими.

**І.**Прийдутьнащадки і віритьсяпобачатьУкраїнуоновлену ,вільнувідекономічного хаосу. Золотітимутьхліба, квітуватимуть сади. Не розбрат , а тількиєдність буде гарантом Незалежності. Так нелегко здобутоїзусиллямиволі і розуму. Реальністю стане мріябагатьохвіків. І світлим буду день твійУкраїно !

**Пісня “ Квітка душа “\_\_\_\_\_**

**ІІ.**Квітуй , Україно , і слався в віках !

Хай ім’ятвоє не згасає !

Хай Божа тебе опікає рука

І вольності дух нас єднає !

**І.** Хай збудеться все ,що в мріяхживе,

Щоббіди ,незгоди пропали.

Хай світла дорога в майбутнєведе,

Яку ми для себе обрали.

**ІІ.** Живи ,Україно , співуча моя !

Хай буде щаслививимтвій шлях !

Хай піснязавждисолов’їна твоя

Лунає , як нині , в віках!

**Пісня “ Зичимо добра \_\_\_**