**День писемності « О мово вкраїнська!**

**Хто любить її...**

**Той любить мою Україну.»**

 **В. Сосюра**

 Під звуки народної пісні на святково прикрашену сцену виходить ведуча: королева балу - невтомна Словесність.

**Ведуча:** 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”.

 9 листопада - День української писемності та мови - свято рідної мови. Першим до нас приходить слово... З колисковою материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою. За допомогою слова відкриваємо таємничість і складність інших наук: географії, історії, біології, фізики, математики...
Отже, словесність - початок усіх наук. Вона джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою рікою.
Адже, слово до слова - зложиться мова!..
- Розпочнемо ж наше свято. А допомагатимуть мені Граматика та його величність Слово.

(З різних боків на авансцену виходять учасники).

**Граматика.**
Добрий день усім, хто в залі, хто прийшов до нас...

**Слово.**
День Словесності сьогодні (І Граматика і Слово вказують на ведучу - Словесність).

**Граматика і Слово разом.**Зі святом цим вітаємо вас!

**Ведуча**.
Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Нею можна передати найтонші відтінки думок і почуттів.

**Граматика.**
Та розмовляючи щодня вдома, у школі, на вулиці, ви іноді й не замислюєтесь над особливо-стями, відтінками слів, доцільністю вживання їх...

**Слово.**
Сприймаєте слова, як щось звичайне, само собою зрозуміле.

**Ведуча.**
А тим часом мова - одне із багатьох див, створених людьми. Вона віддзеркалює душу народу, його історію.

**Граматика**. У нашій мові є чимало захоплюючого й дивовижного... І щасливі ми, що народилися й живемо на такій чудовій, багатій, мальовничій землі - в нашій славній Україні.

**Слово.**
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її вічну живу і нову,
І мову її солов'їну.

(В.Сосюра)

**1-й читець.**
О місячне сяйво і спів солов'я,
Півонії, мальви, жоржини!
Моря бриліантів, це - мова моя,
Це - мова моєї Вкраїни.

**2-й читець**.
Яка у ній сила - і кличе, й сія,
Яка в ній мелодія лине
В натхнення хвилини! О мово моя,
Душа голосна України!

**3-й читець**.
Ти - сурми на сонці, ти - стягів гаї,
Ти - вибухів огненних повна.
Це - матері мова. Я звуки твої
Люблю, наче очі дитини...

**1-й читець.**О мово вкраїнська!

**3-й читець.**
Хто любить її...

**1-й, 2-й і 3-й читці.**Той любить мою Україну.

(В.Сосюра)

**Ведуча.**Щасливі ми і горді, що читаємо
Шевченка і Франка, і Лесю Українку
На українській незрівнянній мові
Й не потребуємо більше словників.

**Слово.**О, що за мова! Лиш торкнешся слова -
І заспіва воно, немовби вітер
Струни торкнувсь - і враз вона зітхнула, -
Струна? Чи слово? Чи сама душа?

**Граматика.**
О, що за мова!
Це ж бо мова - пісня...

(М.Браун)

 **(Звучить пісня "Україночка". Слова А. Демиденка, музика Г.Татарченка).**

Не одні хани у полон мене брали,
Били-вбивали, на чужину гнали, /2р.
А я не скорилася, із сльози відродилася,
Українкою я народилася!

Кажуть хлопці:
Я сама, наче квіточка,
Що пливуть мої слова,
Як та річечка,
Що душа моя співає,
Мов сопілочка,
А я просто українка, / 2р.
Україночка.

**Ведуча.**Мова... Слово... Здавна люди розуміли велику їхню силу.

**Слово.**
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос - більш нічого.
А серце б'ється - ожива,
Як їх почує!..(Т.Шевченко)

**Ведуча.**Великий Кобзар, Тарас Григорович Шевченко, на сторожі людської гідності, честі поставив слово...

**Ведуча.**Мова - це наша неоціненна спадщина, з нею ми не розлучаємося протягом усього життя.

**Граматика.**Ми спілкуємося один з одним... Розмовляємо, пишемо листи, читаємо книжки, дивимося телевізор, слухаємо радіо...

**Ведуча.**
Та, на жаль, культура нашого мовлення не завжди висока. У спілкуванні трапляються діалектні слова, жаргонізми, слова-паразити, вульгаризми.

**Слово.**
Не можна бути байдужим до того, як ми користуємося мовою, як виражаємо свої думки, як цінуємо рідне слово.

**Граматика.**
Один мудрець сказав: "Людина, байдужа до рідної мови, схожа на дикуна. Тому що її байду-жість до мови пояснюється повною байдужістю до минулого, сучасного, майбутнього свого народу".

**1-й читець.**
Слова, слова... Вони в собі всі різні:
Тривожні й тихі, радісні й сумні;
Є терпеливі, є жорстокі й грізні,
Ласкаві й чесні, мудрі і смішні...

**2-й читець**.
Не грайся словом. Є святі слова,
Що матері з доріг вертають сина.
Спіши до неї, доки ще жива,
Допоки розум і допоки сила.
Знайди те слово - вічне і земне.
За часом час нам світ перестилає.
Минуще все. Лиш слово не мине
І та любов, що смертю смерть долає.
(М.Ткач)

**(Звучить пісня Наталі Бучинської «Мова єднання»**

Синє небо над горою, найчарівніше з усіх
Ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів.
Як побачиш синє море, степ безкрайній в далині,
Закохаєшся в дівочість української землі.

Приспів:
Краща мова єднання це українська
Нам Україну народила,
Краща мова кохання це українська
Сила небес їй дала крила.

Програш

Ми талантами своїми і красою вразим всіх
Бог нам дав єдине щастя, а у злі нам жити гріх.
Не цураймося ніколи усім серцем полюбить.
Бо життя безкрайнє поле, все життя безкрайня мить.

Приспів.
Програш.
Приспів. (2)

**Ведуча.**
Для кожного народу дорога його мова. Для нас найближчою і найріднішою є українська...

**3-й читець.**
Ой, яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
Є в ній ліс - лісок - лісочок,
Пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс,
Є іще й барак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.
Можна звідкіля і звідки,
Можна і звідкіль,
**4-й читець** Є у ній хурделиця, віхола, завія,
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль...
Та не в тому справа, що така багата.
Помагало слово нам у боротьбі,
Кликало на битву проти супостата,
То звучало сміхом на полях плаката...
І за все це, мово, дякуєм тобі.
(О. Підсуха**)**

**5-й читець**.
Ти постаєш в ясній обнові,
Як пісня, линеш, рідне слово,
Ти наче диво калинове,
Кохана материнська мово!
Плекаймо в серці кожне гроно,
Прозоре диво калинове.
Хай квітне, пломенить червоно
В сім'ї великій, вольній, новій.
(Д. Білоус)

**Ведуча.**Я знаю силу слова -
Воно гостріш штика.
І навіть швидше кулі,
Не тільки літака.
Воно проміння швидше,
В нім - думка й почуття.
Воно іде в народи
Для вічного життя...(В.Сосюра)

**Граматика.**Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу слузкить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.

**Слово.**Прислухайтесь, як океан співає -
Народ говорить. І любов, і гнів
Утому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів:
У нього кожне слово - це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
(М.Рильський)

**Ведуча**: Україна та її культура святкують своє відродження. Але цьому передувала тяжка бо-ротьба. Дуже багато жорстоких літ і століть пережила наша невмируща мова, мужньо знісши і витерпівши наругу наймогутніших царських сатрапів та посіпак шлахетсько-панських і своїх панів.

**На сцені 12 дівчат в українському вбранні**. Кожна із них зачитує одну із дат в скорботному календарі української мови, після чого повертається і йде в глибину сцени)

1720 рік – російський цар Петро I заборонив друкувати книжки українською мовою.
1796 рік – видано розпорядження про вилучення у населення України українських букварів та українських текстів із церковних книг.
1775 р. – зруйновано Запорізьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях.
1862 р. – закрито українські недільні школи, які безкоштовно організовували видатні діячі української культури.
1863 р. – указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою.
1876 р. – указ російського царя Олександра ІІ про заборону друкування нот українських пісень.
1884 р. – закрито всі українські театри.
1908 р. – вся культура і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідли-вою
1914 р. – російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу газети і журнали.
1938 р. – сталінський уряд видає постанову про обов´язкове вивчення російської мови, чим підтинає коріння мові українській.
1983 р. – видано постанову про так зване посилене вивчення російської мови в школах і поділ класів в українських школах на дві групи, що привело до нехтування рідною мовою навіть багатьма українцями.
1989 р. – видано постанову яка закріплювала в Україні  російську мову  як офіційну загально-державну мову, чим українську мову було відсунуто на третій план, що позначається ще й сьогодні.

**1-й читець.**Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, любистку, м'яти, рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі й місяця народжена.

**2-й читець**.
Мово наша! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності слави і гордого духу!

**3-й читець.**
Мово! Велична молитва у своїй нероздільній Трійці, що єси ти і Бог-Любов, і Бог-Віра на чатах коло вівтаря нашого національного храму й не впускала туди злого духа скверноти, злого духа виродження, злого духа ганьби та й висвячувала душі козацького роду спасенними молитвами і небесним огнем очищення.

**4-й читець**.
Зцілювала Ти втомлених духом, давала їм силу, здоров'я, довгий вік і навіть безсмертя тим, що пили Тебе, цілющу джерелицю; і невмирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою Слово.

**Граматика.**Споконвіку було Слово,
Й було Слово в Бога.
Й було Богом святе Слово, -
Все постало з Нього.
І життя було у Ньому
Й життя стало Світлом,
Для вселюдського огрому
В темряві розквітлим.

**Ведуча.**
 У світі налічується близько 3 тисяч мов. Одні з них перебувають між собою у близькій спорідненості, інші - більш відділені одна від одної...(В. Русанівський)

 І те, що усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову аж ніяк не означає, що нам є чужими чи далекими мови інших народів.(П. Тичина)

**Граматика.**Українська мова - мова серця, мова ласки, мова душі, мова добра...

**Ведуча.**
І з нагоди свята - бажаємо всім удачі, добра і тепла...

**Слово.**
Незгоди людські хай не чинять вам зла...

**1-й читець.**І тільки все добре в житті щоб велося...

**2-й читець.**Хай збудеться все, що іще не збулося!

**3**-й читець.
Як сонце на небі щоденно сіяє...

**4-й читець.**
Так щастя в житті вашім хай розцвітає.

**5-й читець.**
Ми перед Словесністю схиляємося в поклоні...

 **Звучить пісня «Рідна мова» Булахова**

Лине Україною мова серцю милая
Заплету мелодію у слова.
Що було полинуло за водою сплинуло
Але мова рідная жива.
Приспів:
Не зів’яне джерело, у моєї мови
Буйним садом зацвіло, українське слово
І малечі заспіва мама - українка,
Як з лелечого крила падала пір’їнка.
2-
Лине поміж веснами, понад перевеслами
Гордовито павою проплива,
Віді сну прокинулась, зацвіла калиною,
Соловейком радісно співа
Приспів
Програш
3-
Україно матінко, я - твоє дитятонько,
А від діда-прадіда ті слова
Зустріча гостинною каравай-хлібиною
І ласкаво просимо, промовля
Приспів:

Мова, мова, ти співуча колискова

В тебе, в тебе закохаюся я знову

**Ведуча.** Ось і підійшло до кінця наше свято української писемності та української мови. Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі – на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінець роду українського, що сягає сивої давнини. І негоже, просто соромно бути поганими нащадками у таких великих і славних батьків.