**У центрі Всесвіту дитина**

**(розповідь)**

**Вчителька початкових класів одного разу попросила дітей написати твір про те,щоб вони хотіли, щоб Бог зробив для них. Ввечері,коли вона перевіряла роботи,натрапила на один твір,який її дуже розчарував. В цей момент зайшов її чоловік і побачив,що вона плаче. »Що трапилось?»- запитав він. «Читай!»- відповіла вона,подавши йому твір одного хлопчика.**

**«Господи,сьогодні я прошу тебе про щось особливе:перетвори мене в телевізор. Я хочу зайняти його місце. Хочу жити так як живе телевізор в нашому домі. Хочу мати особливе місце і збирати всю сім′ю біля себе. Хочу щоб мене слухали і не перебивали,і не ставили питання,коли я говорю. Хочу бути центром уваги. Хочу,щоб мною займались як займаються телевізором,коли він перестає працювати.Хочу бути в компанії батька,коли він повертається додому навіть дуже стомленим.Щоб моя мама,замість того щоб ігнорувати мене, йшла до мене,коли залишається одна і сумує.Хочу,щоб іноді мої батьки залишали все і проводили трохи часу зі мною.Боже я не прошу багато,я тільки хочу жити так як живе любий телевізор»**

**«Кошмар!»»Бідний хлопчик!»- сказав чоловік вчительки.»Що ж це за батьки такі?»Вона з сльозами на очах відповіла:»Це твір нашого сина…»Ось чому наше свято називається «У центрі Всесвіту дитина»**

**Шановні батьки пам’ятайте «Виховуючи дітей, ви батьки виховуєте майбутню історію нашої країни, а значить і історію світу.**

**Наші діти - це наша старість. Правильне виховання - це наша щаслива старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми.»**

Що таке дитинство?

Дитинство - це щастя і радість,

Сонце і посмішки, друзі і школа.

Всі ми родом з дитинства -

З тієї щасливої планети,

Де мрії під подушкою,

Де підйоми легкі,

Там народжуються зірки,

Там ночують світанки,

Там у кожного серця

Є свої джерела.

 Діти - це чудо світу.

Я бачив це сам

І диво це зарахував

До найбільш дивних чудес.

Ми перед майбутнім у відповіді.

Наша радість, біль і смуток,

Наше майбутнє - діти,

Важко з ними. Ну і нехай.

В наших дітях наша сила,

Позаземних світів вогні,

Аби майбутнє було

Настільки ж світлою, як вони

Ведуча: Доброго дня, дорогі друзі і школярі від щирого серця вітаємо вас у цей святковий день.

Ведучий: Подія, яка зібрала нас усіх, спонукає до теплих та добрих слів.

Ведуча: Діти — майбутнє кожної держави. На планеті живе близько 2 млрд. дітей. Як найвразливіша частина суспільства, вони потребують особливого

захисту й піклування. Ставлення суспільства до дітей, упродовж століть не завжди було однаковим.

 Ведучий: У ранні періоди людської цивілізації чи не повсякденною практикою було занедбання новонароджених та навіть їхнє вбивство. Фактично до кінця періоду середньовіччя, не було суспільної обізнаності стосовно дитинства, як окремої категорії.

 Що треба для щастя й усмішки дитини?

Щоб сонце ласкаве нас гріло щодня.

Оселя затишна й чуйна родина,

Мамина пісня щоб завжди жила.

Щоб зорі вночі у вікно зазирали,

Сади буйним цвітом цвіли навесні,

Пташки від зорі до зорі щебетали,

Бажання збувались великі й малі.

Щоб небо не плакало з горя важкого,

Земля не здригалась від туги й жалю.

Бажаємо щастя простого й земного,

В добрі хочу бачить Вкраїну свою.

Ведуча: З 1954 р. Генеральна Асамблея ООН запропонувала вважати 20 листопада Всесвітнім Днем дитини. Рівно через 30 років після прийняття

Декларації прав дитини та через 10 років після проведення Міжнародного року дитини Асамблея ООН одноголосно прийняла Конвенцію про права дитини (20 листопада 1989 року).

 Ведучий: 2 вересня 1990 року Конвенція набула чинності, її підписали й ратифікували 192 держави (з-поміж 193 існуючих на Землі), серед яких однією з перших була Україна.

Якби зібрати всі слова земні,

Ми б вибрали прості та невисокі,

Щоб ваші дні трояндами цвіли,

Щоб не були в житті ви одинокі.

 Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво,

Добробутом повниться кожна сім'я.

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю Землю нехай обійма.

Я під сонцем багатства не знаю,

Що затьмарило б душу мою,

Лиш земля моя бачиться раєм,

Я на ній повним зростом стою.

Солов'їних переспівів стільки,

Що злітає душа від краси.

Хай світанки твої, Україно,

Сонце сяйвом мережить своїм,

Щира пісня земна в простір лине,

І всміхається щастям наш дім.

Кожну квітку я хочу відчути

І стеблинку всім серцем своїм.

Щоб в житті найдорожче збагнути

Щоб під сонцем моя Україна

Величавим розмаєм цвіла,

Й працьовита велика родина

У добрі і достатку жила.

Спів радісний під небом лине,

Летить в блакить парад пісень,

Нехай же стане днем дитини

У всьому світі кожен день.

Хай струни святково бринять знову й знову,

І радість не гасне у юних серцях,

Промінчиком сонце торкне веселково

І щастю дитини не буде кінця

Діти були і залишаються найдорожчим скарбом, гордістю і надією держави. Ми хочемо, щоб наші діти були здоровими, щасливими і розумними, жили в мирі, радості й були впевнені в завтрашньому дні.

 Під мирним небом можна в щасті жити,

Сади ростити, мріяти й творити,

Нехай війни, не знають наші діти,

І нелякає нас тривожна мить.

 Ведуча: Які чудові сьогодні лунали слова і мені так хочеться, щоб ось ця мить не закінчувалась, щоб пісня звучала, щоб діти танцювали й творили і надихали

нас завжди на красиві та мудрі вчинки.

**Сценка**

 Баба Яга увішена грілками з водою, щока перемотана хустиною, важко охкає. Кощій з качалкою, ополоником, на голові баняк чи макітра.

- Привіт, Кощій!

- Здорова була, Яга!

- Здорова?! Яка я тобі здорова, га? Яка я здорова? Тут (показує) – болячка, туди її в пень, болить увесь день, ось тут – морока – од неї болить голова й половина ока! Уже 100 років, як бородавка на носі , а не злізе досі! Зостався один зуб, і той не хоче їсти суп! А він мені – здоро-о-о-о-ва!! Тьху! Років зо 300 тому була здоровою. Ти краще скажи, чом це ти вирядився, що й на моє сліпе око тебе не впізнати. Макітру якусь на голову натягнув, га? А в руці що? Качалка?

- Це моє оружіє. Зброя грізна і несокрушима. Я тепер, Бабо, щоб ти знала, охоронець. Тєлохранитель. Здоров’я охороняти буду.

-Ти-и-и?? Здоров’я? Охороняти? Видать, зовсім на старість з розуму вижив. Та коли ума й замолоду в тебе не водилося, то що вже тепер… Нащо тобі та морока – здоров’я!

- Бабо, я тебе ніяк не зрозумію – сама стогнеш, грілками себе обвішала, а здоров’я морокою називаєш?

- Та ти ж безсмертний, чи забув? Безсмертний! Що тобі ті болячки? Ти однак житимеш вічно! І ніяка бородавка тебе не вхопить! Вирядився він, надів баняка на голову… Здоров'я охороняє… Пхи.

- Та я не своє здоров'я охоронятиму, а людське!

- Ти-и-и? Людське?

- Я!

- Так хоч за плату домовився?

- А як же! Обіцяли, що мене влітку не забудуть, та в казку завітають… Бо інакше сохнути мені влітку на книжній полиці.

- І ти повірив? Що люди читатимуть казки? Та в них роботи – по вуха! Більше найбільшого дуба, що на високій горі, що тридев’ятому царстві, в казковім государстві. Нема коли людям в гору глянути ні літом, ні зимою. Гроші, робота, телевізор, і знов – те саме… Телевізор, гроші, робота... Які ще казки?

- Та я тобі не про дорослих кажу. А про дітей! У них же сьогодні свято –Всесвітній День дитини, у всьому великому світі свято, серед усіх народів, і навіть у тридев’ятому царстві – государстві.

- І як же ти їх захищатимеш-охоронятимеш?

- Хе, я в цьому ділі толок знаю. Мене вчить не треба!

- Качалкою?

- А хоча б! Ось, приміром, підуть діти в ліс, а там – хто?

- Хто?

- Лісовик! Та як поведе дітей поміж дубами-пеньками, та як поблудять… А я - що?

- Що?

- А я його качалкою – лусь! І дітей порятую.

- Ну, так Кікімора ще є…. А вона вже… Хе-е…

- Вона мухоморами та поганками ліс застелить, аби дітлахи зібрали, а я – що?

- Що?

- А я – отруйні гриби та в баняк, та в болото закину, хай їх Кікімора сама й варить…

- А коли діти до річки підуть, тоді що? Водяник не промине на глибоке потягтти, в царство підводне…

- Я й з Водяником справлюся. Ополоником його з води вичерпаю, та в баняк. Служба!

- Ти знаєш, Кощію, як би то мені на полиці за літо не усохнути, га? Може й мені до тебе, в ті, в охоронці?

- Не знаю (знизує плечима). Дітей питай.

- (До дітей) Я бабуся метка, і рука моя легка, захищаю від біди, їй кажу - далеко йди, назад не вертайся, добрих людей цурайся! Візьмете мене охороняти ваше здоров'я?

(відповідь очевидна)

- (до Баби Яги) Побігли в казку! Швидше!

- Та я ще хочу трохи на святі…

- Нема коли! Нас уже читають! Яка ж бо казка без нас?.

Ведучий: Дорогі друзі! Наш концерт добігає кінця, ще раз, зі святом Вас, дорогі друзі! Сонця вам, миру, радості й добра!