Виховна година

«Я і моя держава»

 **Вчитель:**

Є багато країн на Землі,

В них озера, річки і долини,

Є країни великі й малі,

Та найкраща завжди Батьківщина.

* Чи здогадались ви, про що піде мова сьогодні? (Відповіді учнів)
* Так, діти, сьогодні ми поговоримо про нашу рідну, милу Батьківщину, про наш український народ, про нас з вами.
* А якими ще словами – синонімами можна назвати Батьківщину? (Україна, Вітчизна, рідний край, моя земля).

 **Учень:** Сьогодні ми зібралися,

 щоб диво-цвіт квітчати,

 щоб всім вам розказати,

 про Україну – мати!

 **Вчитель:** Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує місця, де

 вона народилась, де минуле її дитинство.

 То родинне вогнище – маленька батьківщина кожної людини, де живуть ваші мама й тато, дідусь і бабуся, сестри, брати, друзі.

 І якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас – вийде наша велика держава Україна. (Показую на карті Україну).

 Кожна людина має свою Батьківщину, яку любить над усе. Бо Батьківщина – як рідна рідна мама, її ані купити, ані заслужити, вона одна у кожного і дається від народження.

 «Бо можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину» - писав великий патріот України ХХ ст. В.Симоненко.

 І живе на цій благословенній землі величний народ. Ім'я йому – українець, українці.

 **Учень:**

Я – не просто українець!

Я – великий патріот!

Я любимо, як тата й маму,

Український весь народ.

 **Учень:**

Україно, земле рідна,

Земле сонячна й хлібна,

Ти навік у нас одна,

Ти як мати найрідніша,

Ти з дитинства, наймиліша,

Ти і взимку найтепліша.

Наша отча сторона.

**Учень:** Всі ми – діти українські,

Український славний рід,

Дбаймо, щоб про нас маленьких

Добра слава йшла у світ!

 **Вчитель:**

 Так, добра слава про українців лунає на весь світ. Бо ми – веселі, життєрадісні працьовиті, мудрі і головне – миролюбні.

 Кожен народ має свої таланти, свої скарби, державні та народні символи, якими дорожить і які любить і поважає. Маємо і це все ми.

 От зараз ми перевіримо ваші знання

 **1.Конкурс «Народна скарбничка».**

 - З'єднати обидві частинки народних прислів’їв.

Земля там найкраща, де вродився ти!

Де рідний край- там і рай.

Людина без вітчизни, як соловей без пісні.

Нема в світі кращої, як своя сторона.

Всюди добре, а вдома найкраще.

Батьківщина – мати, умій за неї постояти

Пташка красна своїм пір'ям, а людина – знанням.

 **3.** А зараз кожен з вас подумає, прислухається до свого серця і скаже заповітні і щирі слова про Україну. Слова які йдуть від серця - найщиріші і найтепліші.

* Моя батьківщина – це хата й … (калина)

 Що виросла біля… (вікна)

 Ми батьківщина – це вся Україна,

 Що в цілому світі …! (одна)

 Моя батьківщина – це села й містечка,

 Й верба, що пустила … (гілля)

 І річка красива, від нас … (недалеко)

 Уся наша рідна… (земля)

 Моя Батьківщина – це будні і.. (свято)

 І неба безмежного шир.

 Щасливе дитинство і мала, і … (тато)

 Це радість, це ласка… і … (мир).

Діти, а про що ми ще не згадали, що є необхідним для ознаки нашої незалежності Україні? Без чого не має українського народу? (мови)

 **Учень:** Мовою рідною я розмовляю,

 Вільно живу я у ріднім краю,

 І Україну мою прославляю,

 Вірність і серце я їй віддаю!

2. Тепла, як сонячна днина

Добра, неначе весна,

Мова віків України.

Казка її чарівна.

Мова усміхнена квітка,

Радість весела, дзвінка.

Гарна, як небо улітку,

Ніжна, як пісня струмка.

Мова – джерельна криниця

Райдужно – сонячний світ.

Це українська зірниця,

Що зачаровує світ

3. Раз мені казала мати:

«Можеш мов багато знати,

кожну мову шанувати.

Та одну із мов усіх,

Щоб у серці ти зберіг.

В серці ніжну і погідну

Збережу я мову рідну.

 Діти, я розкажу вам одну дуже цікаву легенду!(Вчитель розповідає легенду про скарби, які роздавав Бог)

Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталося.

От вони й прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись, чому прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. «Ні,- відповіли наші предки, - там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. «Тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю, там усе: річки, озера, ліси, степи. Але пам'ятайте, якщо будете ії берегти, то вона буде ваша, а ні - ворога».

Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А країну назвали Україною.

Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, дитинство з дивосвітом-казкою, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини. То її велике «Я», з якого починається людина, родина, батьківщина і вся наша велична й неповторна у світі Україна. Її красою захоплювались поети, художники та композитори.

***2.    Асоціативний кущ***

Вчитель:

-Діти, а що для вас Батьківщина?

Діти: Для мене – це край, де я народився, живу, де живуть і працюють мої батьки.

- Це школа, вулиця, на якій я живу.

- Це моя родина: тато, мама, сестричка, бабуся, дідусь, рідна домівка.

Вчитель: Ми називаємо Україну своєю Батьківщиною. Якими ще словами близькими за значенням ми можемо її назвати?

Діти: Вітчизна, …

Зараз ми уважно переглянемо відеоролик.

Асоціювання, „гронування”.

Запишить слова та фрази, які спадають на думку зі словом „Україна”.

 Рушники Народ

 Пісні Київ

 Тарас Шевченко Дніпро

Учитель:

 Батьківщина - це земля, на який ти народився, де народилися твої батьки, усі ми. Це тато і мама, це твої друзі, учителі. Це стіжка, яка веде тебе до школи, птахи, які співають дзвінкоголосі пісні, - це твоя маленька Батьківщина. Батьківщина – це казки, які розповідала бабуся, це зелена травичка і наша блакитна річка. Батьківщина – це і Україна. Україна – це рідна мова, чарівна пісня, талановитий народ.

Учениця.

Я народилась в Україні

І почала життя своє

Тут небеса високі ї сині

На що не глянеш - все моє!

Трава для мене зеленіє,

Для мене світлі дні ясні

І сонце пестить і леліє,

Летять до серденька пісні.

Тут кожна квіточка співає

Струмочок ніжно жебоніть.

І краю кращого немає,

Де б я могла та вільно жить!

Учень.

Ми любим *Україну,*

Її лани, зелений гай,

В саду рясну *калину.*

там соловейко навесні

Співає між *гілками,*

Та й ми співаємо *пісні*

Змагається він з нами!

То давайте заспіваймо і подаруймо хороший настрій нашим гостям. Звучить пісня.

Підсумок

1 Як називається країна на якій ми живемо?

2 А тепер назвіть столицю України?