**«Україна - єдина!»**

**День Соборності українських земель**

**Ведуча 1**: Дорогі учні! Сьогодні в нас велике свято – День Союорності України, свято рідного краю, свято нашої держави.

**Ведуча 2**: Ми пишаємося, що ми – українці, а наша Вітчизна – Україна.

*(Виходять учні в національних костюмах)*

**Учениця 1:** 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

**Учень 2:** Нехай же лине добре слово,

Звучить так щиро і вагомо

Про нашу неньку – Україну,

Найкращу, дорогу, єдину!

**Ведуча 1**: Життя іде. Дорослішають діти, сивіють матері – такий закон життя. Та ніколи не старітиме наша квітуча українська земля.

**Учениця 3:** Україна - рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими й талановитими людьми.

**Учениця 1:** Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди ідчували 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.

*(танок «Перлина Україна»)*

*(Сценка)*

*На сцені з’являється мати – Україна і троє синів*

**Ведуча 2:** Давно-давно жила жінка і було у неї три сини. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї своє життя.

**Син 1:** Мамо, піду я межи люди, подивлюся світ.

**Україна:** Ну, що ж, сину, іди, та пам’ятай рідну домівку, а на згадку візьми золоту корону, з трьома промінцями. Хай в далекому краї зігріває вона тебе.

**Ведуча 2:** Минув час, син став князем і дали йому ім’я Тризуб, а знак, що дала йому мати назвали гербом.

**Син 2:** Пустіть, мамо, мене світ подивитися.

**Україна:** Візьми, сину, в дорогу жовто-блакитний одяг і своїми ділами прославляй матір.

**Ведуча 2:** Одержав син імення – Прапор. А там, де був наймолодший син завжди лунала дзвінкоголоса пісня.

**Україна:** Подарую, я тобі, сину, соловейків голос.

**Ведуча 2:** І одержав син за свій голос і величний спів ім’я - Гімн.

**Син 1:** Знак країни головний –

Це тризубеуь золотий.

Він – як сонце в небі синім,

В ньому слава, в ньому сила,

В нім священне слово «воля»,

Що рятує від недолі.

**Син 2:** Синьо-жовтий прапор України –

Це безхмарне небо, синє-синє,

А під небом золотіє нива,

І народ – і вільний, і щасливий.

**Син 3:** Лине пісня незабутня,

Горда, величава,

В ній – надія на майбутнє,

України слава.

До нових здобутків кличе

Пісня Україну,

А зовуть її велично

Всі Державним Гімном

*(Звучить гімн України)*

**Ведуча 1:** На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Здавна земля наша була ласим куснем для сусідів. Історія України – це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність та єдність. Ідея єдності нашої держави була однією з найзаповітніших мрій українців. 22 січня 1919 року в Києві було урочисто проголошено Унівеерсал соборності, в якому говорилось про те, що однині воєдино об’єднаються, століттями відірвані, одна від одної частини єдиної України, Західна та Східна.

**Ведуча 2:** Тепер є єдина, незалежна Українська республіка. Слово соборність включає у себе єдність і згуртованість. І от 22 січня ми відзначаємо День соборності України. Це надзвичайно важлива дата в історії нашої держави. Тепер Україна – одна з найбільших Європейських держав, її площа – 604 тисячі квадратних кілометрів, на ній проживає понад 110 національностей, і всі є громадянами України, які творять сьогодення своєї країни

**Ведуча 1:** 22 січня 1919 року на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

**Ведуча 2:** Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу.

Ведуча 1: День Соборності України почали відзначати на державному рівні з 1999 року, коли був підписаний відповідний Указ Президента України.

**Ведуча 2:** Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України.

**Ведуча 1:** Як говорив Володимир Сосюра «Любіть Україну, як сонце любіть. Як вітер, і трави і води»»

**Ведуча 2** « В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди». На цьому наша лінійка добігає кінця. Слава Україні!

*(Звучить гімн держави)*