Хай лунає пісня на добро.docx

Тема: Хай лунає пісня на добро

Мета: Розширити та поглибити знання дітей про народну творчість, українські народні пісні; вчити їх сприймати душею і розумаом; виховувати любов до української пісні, до рідного краю.

Хід уроку

Вчитель. Ми сьогодні зібралися на родинне свято, щоб відпочити і поспівати. Адже яке свято без пісні. Пісня, як і хліб, об’єднує родину, виховує дітей. Отже, як казка, легенда, притча. Отже, зустрічайте учнів!

(музика, діти заходять)

 Гостей дорогих

Ми вітаємо щиро,

Стрічаємо з хлібом,

Любов’ю і миром

Добрим, щирим словом

Ласкою, привітом!

Хай лунає дзвінко

Пісня розмаїта!

Від Дніпра до Тиси

По всій Україні

Всміхнена й щаслива

Пісня наша лине!

Починаємо наше свято!

Погляньте, як у нас гостей зібралося багато.

А прийшла на свято

Вся наша родина,

Щоб веселитись і співати

І рід наш красний прославляти.

Вчитель. У народі говорять, що пісня – то душа народу. Коли людина співає, то співає її душа, серце.

(пісня «Зеленеє жито, зелене)

Українська родина

В щасливі і сумні години

Куди б нам не стелився шлях

Не гасне вогнище родинне

В людських запалене серцях

Рідна земля – це казковий світ дитинства, це джерело, яке все життя живить душу людини добром і світлом. І в тому дитинстві – рідна домівка.

Заспівай, заспівай, наша мамо,

Заспівай, щоб від серця журба відійшла

Щоб і діти й онуки співали,

І земля чебрецями цвіла.

(дует мами й доньки Нещерет «Рушник»)

Скільки є пісень чарівних,

Мелодійних, щирих, дивних.

Скільки щастя в них, краси,

Линуть в небо голоси.

В них гармонія і диво

І чарівна казка сива.

Українська пісня чарівна, всесильна –

Ти такою будеш через сотні літ.

Українська пісня, вчить тебе, дитино,

Щоби пам’ятати свій козацький рід.

(танок дівчаток)

Вчитель. Наша рідна Україна. Вона як і мама – одна, найрідніша. Матері. Вони народжують дітей, співають їм перші пісні, вчать добра і любові.

Інсценізація «Мати і доня»

Донька:

Мамо люба, глянь як сяють

Ясно зорі золоті.

Мати: Кажуть люди, то не зорі –

Душі сяють то святі.

Кажуть, хто у нас на світі

Вік свій праведно прожив,

Хто умів людей любити,

Зла нікому не робив,

Того Бог послав на небо

Ясно зіркою сіять.

Донька: Правда, мамо, то все душі,

А не зорі там горять?

Тож навчи мене, голубко,

Щоб і я так прожила,

Щоб добро робити вміла

І робить не вміла зла.

(пісня «Ніч яка місячна», тріо Черненків)

Мама, тато, дід, бабуся —

Всіх назву, не помилюся.

Старший братик і сестричка —

В нас сімейка невеличка.

Не спиняйте, бо зіб'юся:

Мама, тато, дід, бабуся,

Старший брат, сестра і я —

Отака моя сім'я!

Батько і мати – це ті два гарячі сонця – які дарують любов, щастя, добро і тепло.

(пісня «Мамине серце»)

Бабуся! Чи є в світі краща людина? Скільки Вона пережила, але яка ніжна, щира! Скільки вона недоспала ночей, голублячи онучат!

Мій сивий, лагідний дідусь,

Я до землі тобі вклонюсь.

За теплоту твою і ласку,

За мудре слово, гарну казку.

Інсценізація вірша «Голубчик»

Якось вдень на старість літ

Посварились баба і дід.

А тоді – як діточки:

В різні боки та кутки.

Дід мовчить: уперся він,

Мов кілочок той у тин.

Не говорить і стара...

Вже й обідати пора...

Вже спустилася пітьма,

А розмовоньки нема...

Баба зроду говірка,

Ця мовчанка їй тяжка.

Розтуля вона вуста,

В діда лагідно пита:

- Ти, старий, учора чхнув?

Дід удав, що не почув.

- Чхнув чи ні? – стара ізнов

- Чхнув... То що?

- То будь здоров!

Засміявся дід в отвіт...

Помирились баба й дід.

І сидять вони у купці –

Голубочок при голубці.

(пісня «Цвіте терен», тріо Черненків»)

Співали, гостоньки, співали,

У решето пісні складали.

А налетіли горобці –

Решето звалили,

Жартів наробили.

Гумореска «Як я вчора виступав»

— От я вчора виступав!

Ви б почули, як співав!

Хоч немає слуху,

Я горлав щодуху:

До-ре-мі-фа-соль-ля-сі!

Голос мій почули всі!

А скінчив — що сталось! —

З місць усі зірвались,

Сцену ледь не рознесли,

А мене вхопили —

Аж на вулицю несли

І вже там... набили!

Чи можна забути ту пісню, що мати

Співала малому, коли засинав?

Чи можна забути ту стежку до хати,

Що босим колись протоптав?

(пісня «Стежка»)

У рідному краї і серце співає

Лелеки здалека нам весни несуть.

У рідному краї і небо безкрає.

Потоки, потоки, мов струни течуть.

Тут мамина пісня лунає і нині

Її підхопили поля і гаї,

Її вечорами по всій Україні

Співають в садах солов’ї.

І я припадаю до неї вустами,

І серцем вбираю, мов спраглий води.

Без рідної мови, без пісні, без мами

Збідніє земля назавжди.

(пісня «На нашій Україні»)

Вчитель. Шановна родино! Швидко промайнув час нашого свята. Ми були дуже раді й щасливі, якби від сьогоднішнього дня наші діти залишили в своєму серці краплинку любові до своєї родини, пісні, всієї України. Я щиро вдячна батькам за цю приємну зустріч, що зігріла наші душі теплом.

Бабуся. Отакої! В гості запросили, говорили, співали, а не пригостили!

Ми на кухні на родинній

Зготували вам обід.

Милі діти, просим сісти,

Вареники будем їсти,

Вареники непогані,

Вареники у сметані

В кожній хаті на Вкраїні

Вареники варять нині.

(лунає пісня «А мій милий вареничків хоче»