21 лютого
*Міжнародний день рідної мови*

*У листопаді 1999 року Генеральна конференція ЮНЕСКО проголосила Міжнародний день рідної мови, який уперше відзначався 21 лютого 2000 року у Парижі.
Мова ж являє собою значну частку національної культури. Тому збереження мови, розвиток мови – важливе завдання кожного народу. Рідна мова – це мова роду, вона відбиває досвід пращурів для нащадків. І в нашому садочку пройшло свято присвячене рідній мові.*

Свято української мови
(Сценарій)

Вед: - Доброго ранку дівчатка й хлоп`ятка!
І чорняві кароокі, і біляві синьоокі.
І кмітливі, розумненькі, і великі і маленькі!
Радо всіх я вас вітаю
Щиро всім добра бажаю!

Діти: Доброго ранку! Доброго дня.
Бажаємо присутнім здоров`я і добра!
Вед: Ой, як гарно діти ви привітались.
- Хто ти хлопчику маленький?
Хлопчик: Син я України – неньки.
Українцем звуся я. Тут моя домівка і моя сім`я.

Вед: Хто ти дівчинка маленька?
Дівчинка: Я - Настунечка гарненька.
Українкою звуся, й тою назвою горжуся.
Вед: А скажіть, де край ваш рідний?

Разом: Рідний край наш – Україна.
Наша люба Батьківщина.

Вед: Чи любите ви свій край?

Дитина: Ми дуже любим весь наш край,
Ми дуже 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.

Музична гра на свистульках.

Діти:

1.Україно – рідна! Україно – мати!

Ми про тебе пісню хочем заспівати!

2. Про твої роздоли і про нашу мову
Слухай нашу пісню – щиру веселкову.
3. В цілому світі, кожен зна.
Є Батьківщина лише одна.

4.І в нас вона одна єдина.
Це наша славна Україна.

5.Не забувай, що ти дитина, землі що зветься Україна.

Пісня «Україно, ненько»

Вед: Наша ненька - Україна, ми з вами українці, розмовляємо українською мовою. У кожного народу своя мова. Існує близько 6000 мов у світі. І багатьом із них загрожує зникнення. Тому у листопаді 1999 року Генеральна конференція ЮНЕСКО проголосила Міжнародний день рідної мови, який відзначається тепер 21 лютого. Сьогодні, у садочку, ми теж святкуємо цей день.
Діти:
1.Мова кожного народу неповторна і – своя ;
В ній гримлять громи в негоду, в тиші – трелі солов`я.
2.На своїй природній мові і потоки гомонять,

Зелен-клени у діброві по-кленовому шумлять.
3.Солов`їну, барвінкову, колосисту – на віки -
Українську рідну мову в дар мені дали батьки.
4.Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, -
Бо ж єдина-так, як мати, мова в кожного із нас!

Вед: Любов до мови починається ще з колискової пісні, яку співає мама малечі. Колискові пісні зачаровують своєю ніжністю і простотою.

Діти: 1.Як я була маленькою, колисала мене ненька,
Колисаночку гойдала й ніжну пісеньку співала.
2.Колискова пісня колискова, то найперша материнська мова.
Пахне вона м`ятою і цвітом…
Колискова пісня, колискова – то щаслива материнська мова.

Діти співають колискові пісні.

Вед:Діти ви почули які колискові пісні ласкаві і ніжні, скільки в них материнської любові.

А тепер я хочу почути від вас українські прислів`я, адже мова без них, як людина без рук, не була б такою влучною.

Діти: 1.Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.
2.Птицю пізнають по пір`ю, а людину по мові.
3.Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.
4.Від теплого слова і лід розмерзається.
5.Вік живи – вік учись.
6.Грамоти вчиться – завжди пригодиться.
7.Бджола мала, а й та працює.
8.Без верби і калини – немає України.

Вед: Дійсно діти : «Без верби і калини – немає України.»
Калину в народі дуже люблять, саджають її біля хати, щоб весною білим цвітом милувала, а зимою лікувала.

Хоровод «Ой є в лісі Калина»

Вед: (звернути увагу дітей на портрет Т.Г.Шевченка)Чий це портрет? Це відомий український поет, який дуже любив свою країну, оспівував її у віршах українською мовою. До деяких його віршів люди придумували мелодії, так виникали ще й пісні.

Вед: Мова – то цілюще народне джерело, це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями поколінь. І з цього джерела витікають загадки, а я вам їх загадаю

Вед: Якось йшла я гаєм, аж зайчик вибігає
З лукавими очима, з мішечком за плечима.
Прудкий мов колобок, по стежинці скок та скок.
Побачив він мене, та в ліс я дремене.
Як зайчик налякався, мішечок розв`язався
І загадки в травиці, розсипав між ялиці,
А я їх позбирала і діткам загадаю.

1. Маленька, сіреньке, а хвостик як шило (мишка)
2. Я вухатий ваш дружок, в мене сірий кожушок!
Куций хвостик, довгі вуха, я усіх усіх боюся (заєць)
3. Зубасте, сірувате по полю гасає

Телят і овець собі на обід шукає.(вовк)

1. Я руда, низького зросту
Хитра я і довгохвоста
На курей я дуже ласа (лисиця)
2. Буркотливий, вайлуватий
Ходить лісом, дід лахматий
Все ламає без зупину , мед шукає і ожину. (ведмідь)
3. У зеленому жакеті галасує.
Хоч і плавати масток, а не риба і не рак. (Жаба)

Хто здогадався з якою казкою ми сьогодні познайомилися?
Діти: «Рукавичка»
(Драматизація казки «Рукавичка»)

Вед: Колись діти збирались і грали в різні ігри. А для цього вони знали багато лічилок. А ви знаєте?

* Де стоїш?- На камені

Що п`єш?- Квас

Ану злови нас.

* Котилася торба, з великого горба

А в тій торбі хліб – паляниця.
Кому доведеться, той буде жмуриться.

* Їхав заєць через міст, довгі вуха, куций хвіст,

А ти далі не тікай, рахувати починай
Раз, два, три, води ти.

Вед: Нумо діти, до двора розпочинається весела гра
(діти грають в українську народну гру Подоляночка)

Вед: Діти ми сьогодні з вами почули як гарно звучить рідна мова у віршах, прислів`ях, народних казках та іграх, які гарні слова в українських піснях. Я хочу щоб ви полюбили і ніколи не забували рідне слово, рідну мову, якою розмовляли наші пращури.

Дитина:Вірш «Заповіт мами»

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.

Вед:-Ніхто не має права забувати
Своєї мови рідної ніде.
Як ті пісні, що їх співала мати.
І як своє дитинство золоте.
Рідне слово, пісню.
Завжди серцем чуй.
Як Вітчизну й матір.
Їх люби й шануй.

Не цурайтесь мови, не цурайтесь роду.
Як загасне рідне слово – не буде й народу!

Підготували й провели:

Тілікіна С.Д і Базілевич О.Ю.