**Тема**: День української писемності та мови. «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить»

***Мета:*** Ознайомити учнів з виникненням писемності; показати красу і багатство рідної мови, її різноманітні можливості, довести, що рідна мова— це духовна святиня, найбільший і найдорожчий наш скарб. Сприяти розширенню словникового запасу школярів, розвиткові творчих здібностей, бажанню берегти свою національну культуру. Розвивати почуття наці­ональної гідності. Виховувати потребу зберігати, як святиню, все те, що пов’язує нас із рідною землею; любов до національних традицій, народної мудрості, до краси і гармонії рідного слова.

***Обладнання:*** святкова газета, присвячена Дню української писемності та мови; виставки книжок про розвиток української писемності, дитячих малюнків, висловлювання про мову; стіл, прикрашений українським рушником.

 **Хід заходу**

**Учень 1:**

О, рідна мово, тиха пристане,

Як підійти, звідкіль почать?

Усе спокійне, наче приспане, -

І літери, й слова мовчать.

О, рідна мово, тиха пристане,

Додай нам, грішним, талану

Відкрити абеткові істини

Крізь мудрості праглибину.

**Ведуча 1:**

Нещодавно ще одним святом поповнився наш національний календар. 9 листопада ми відзначаємо День української писемності та мови в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

**Ведуча 2:**

Нестор-Літописець стояв біля витоків української писемності, збирав відомості про походження свого рідного Києва, його засновників, розповідав про події, що відбувалися на його очах. (про Нестора)

**Ведуча 3:**

6 листопада 1997 року було підписано Указ Президента України, у якому говориться: «На підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляю: «Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця».

**Учень 1:**

Як довго ждали ми своєї волі слова!

І ось воно співа, бринить,

Бринить, співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

**Учень 3:**

Кожен народ іде своїм шляхом до її створення. Та етапи розвитку письма в усіх народів земної кулі приблизно одинакові. Наші літери створив понад тисячу років тому болгарський священик, вчений і просвітитель Кирило разом зі своїм братом Мефодієм. За походженням Кирило та Мефодій були напівгреками, напівслов’янами: мати – гречанка, батько – болгарин.

**Учень 5:**

Скориставшись візантійським алфавітом, вони створили два письма. У першому, глаголиці, літери були дуже схожі між собою, химерно закручені, нагадували ієрогліфи, писати ними було нелегко. Глаголиця мала 38 букв.

**Учень 6:**

Довелося Кирилу придумати інші значки, які були прості та зручні і писалися швидко. Цей алфавіт назвали кирилицею. Кирилиця складалася з 43 букв.

У середині XVI ст. у східних слов'ян виникає друкарство та друкований алфавіт.

Перша датована книга під назвою "Апостол" була надрукована в Україні у Львові - в 1574 році друкарем Іваном Федоровим.

**Учень 8:**

З часу друку перших книг українською мовою пройде трохи більше 200 років, і російський цар Петро 1 накладе заборону на друкування українських книг. З цього часу починається важкий, усіяний колючими тернами шлях нашої мови.

**Учень 9:**

О мово рідна, дивовижна пісне,

Звучиш ще з давніх тих тяжких часів,

А скільки мук ти витерпіла різних,

Та все ж народ тебе звеличити зумів.

**Ведуча:**

Факти вражаючі. 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.

Нагадаємо, яких тяжких поневірянь зазнала на своєму шляху рідна мова.

***( Дві учениці зачитують життєпис української мови)***

***На дошці – слайди: «Життєпис української мови»***

***1720 рік – Петро 1 видає Указ про заборону книгодрукування українською мовою.***

***1754 рік – Указ Катерини 11 про заборону книгодрукування в Києво-Могилянській академії.***

***1796 рік – Синод видає розпорядження відібрати українські тексти з церковних книг, вилучити букварі.***

***1811 рік – закрито Києво-Могилянську академію.***

***1817 рік – Постанова про викладання в школах Західної України польською мовою.***

***1863 рік – Міністр внутрішніх справ Валуєв видає циркуляр, яким забороняється видавати літературу українською мовою.***

***1876 рік – Цар підписав Указ про заборону ввезення українських книжок з інших країн.***

***1884 рік –закрито всі українські театри.***

***1914 рік – Микола 11 видає Указ про скасування української преси.***

***1938 рік – Сталін видає постанову про обов’язкове вивчення російської мови.***

***1980 рік – виходить постанова про вивчення російської мови в дошкільних закладах і в школах з першого класу.***

***1989 рік—*видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну, загальнодержавну, чим українську мову було відсунуто на третій план.**

*Музика замовкає,виходить ведуча із запаленою свічкою і в цілковитій тиші читає поезію Ольги Яворської*

 **Молитва**

Моя прекрасна українська мово.

Найкраща пісня в стоголоссі трав.

 Кохане слово, наше рідне слово.

 Яке колись Шевченко покохав.

Ти все знесла: насмішки і зневаги,

Бездушну гру ворожих лжелюдей.

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.

**Учень**

1. В землі віки лежала мова

І врешті вибилась на світ.

О, мово, ночі колискова!

Прийми мій радісний привіт.

Навік пройшла пора безславна…

Цвіти і сяй, моя державна…

**Ведучий** : У 1934 році на конкурсі мов у Парижі українська мова була визнана поряд з французькою і перською як найкраща, найбагатша мова світу.

                Які чудесні барви у нашій рідній мові,

                Які відтінки різні від Сейму аж по Сян!

                У Києві говорять інакше, ніж у Львові, —

                І чорногуз, і бусол, лелека і боцян...

                Так наче називаєш різновиди лелек ти,

                А це лиш різні назви, синонімічний ряд.

                А є ще риси мови, що звуться діалекти:

                Де говори місцеві на дещо інший лад.

                На Київщині (в Липках) взуття зовуть обувка,

                А огірок звичайний в Чернігові — гурок,

                А кошик на Поліссі (в Іванкові) — кошувка,

                І назви, і вимова різняться що не крок.

**Ведучий .** Українська мова – мова численного народу. Вона має надзвичайно багату лексику, яка відтворює бурхливе життя і розвиток народу.

Яка ж багата рідна мова!

Який чарівний світ у ній!

Вона барвиста і чудова,

І нищити її не смій.

В ній стільки слів, що й не збагнути,

І приказок, і порівнянь

А мову знаючи, здобути

Ти можеш просто безліч знань.

**Ведучий .** А скільки в нашій мові пестливих, ніжних форм слів до одного вибраного слова. Ось в англійській мові «хенд» - це просто рука і нічого більше, а у нас: ручка, ручечка, рука, рученька, рученя, рученятко. А які слова можна дібрати до слова «мама» - неня, матуся, мамуся, мамочка, матінка. Крім цього, українська мова багата й іншими цікавими фактами .

*(Відео)*

**Ведучий .** Наша мова звучить у віршах, прислів’ях, піснях. Вона нас оточує всюди, але для кожного вона своя, особлива.

*(складання асоціативного куща)*

Мова — державна перлина,
Нею завжди дорожіть:
Без мови немає країни —
Мову, як матір, любіть! (державна)

Наша мова наче джерело,

Де вода і чиста, і прозора.

Скільки слів до неї увійшло.

Нею і співають, і говорять. (багата)

Наша мова як чарівний спів,

Ніжністю і світлом обіймає.

В ній багато теплих, добрих слів,

Їх з дитинства кожен пам’ятає. (солов’їна, дзвінка)

Наша мова – квітка чарівна.

В ній краса і сила є від поля.

Наша мова – це дзвінка весна,

Це землі святої вічна доля. (гарна)

Солов'їну, барвінкову.

Колосисту - навіки

Українську рідну мову

В дар дали мені батьки. (рідна)

Берегти її, плекати

Буду всюди й повсякчас,

Бо ж єдина - так, як мати.

Мова кожного із нас. (єдина)

**Ведучий :** Трембітна мово, музико, калино!

Звучи в розмові, повсякчас звучи.

 Говориш ти—говорить Україна.

 О рідне слово, більше не мовчи!

 Не замовкай ніколи, рідне слово,

 Іскрися жартом, піснею злітай.

 Над нами квітни завжди веселково,

 Щоб сяяв щастям український край!

*(пісня про мову)*