***Розробка***

***показового виховного заходу, присвяченого***

***700-річчю Завалова***

Дуркало Любов Богданівна,

учитель української мови

та літератури

Завалівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Підгаєцького району

Диктор

Похилилась верба, що садили ми

Там, над водою,

Усміхається нам у рясних

Вишиванках село.

Я цілунком щодня сподіваюся

Перед тобою

Й відчуваю твоє материнське

Цілюще тепло.

Диктор

Кожну добру справу за християнським звичаєм завжди розпочинаємо з молитви. Тому й наше сьогоднішнє свято хочемо розпочати із благословення. То ж запрошуємо отця Михайла Демиду.

Завалів завжди радо зустрічає гостей. Гостинно вітаємо всіх краян, жителів села Завалів і навколишніх сіл, на наше свято, адже наш Завалів святкує 700-річчя від першої згадки літопису.

Щиро вітаємо на святі всіх завалівчан та гостей:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для вітального слова запрошуємо сільського голову \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГІМН

Диктор

Тут слідів не вичахла зола

На стежках, дитинство не схололих.

Ясени з околиці села

Держать спогад на зелених чолах.

Кланяюсь тобі, моє село,

Від суєт історії далекі.

Ти – моє пречисте джерело

З добротою мудрого лелеки.

Дорогі односельчани, вас вітає учениця 8-го класу Оля Дуркало з піснею “Я в світ полетів, наче птиця” на слова нашого земляка Левка Масного, музика Надії Нікітюк

Я в світ полетів, наче птиця –

Життя за собою манить.

Ночами село мені сниться,

Не хоче мене відпустить.

Сивиною покриються скроні,

Додому я повернусь,

Опущу я в річку долоні,

Води золотої нап’юсь.

*Приспів:*

Золота Липа веселкою грає,

До берега хвилями б’є,

І знову до мене вертає

Далеке дитинство моє

На березі річки я стану:

І все так буде, як було,

На білу хатину погляну,

Вклонюсь тобі, рідне село.

Зайду я у батьківську хату –

У мій малесенький рай,

Тут жили і мама, і тато,

Й навчили любить рідний край.

*Приспів*.

Стежина до болю знайома,

Яка мене в світ повела,

Коли я вернуся додому,

Зустріне мене край села.

У світі усяке буває:

І щастя, і радість там є,

Але кращого у світі не має,

Як рідне село моє.

*Приспів.*

ДИКТОР

Над Золотою Липою, у мальовничій її долині, розмістилося на правому березі ріки овіяне легендами, старовинне, чарівне своєю красою, колись місто, потім містечко, а тепер – село Завалів.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ФОТОГРАФІЙ СУЧАСНОГО СЕЛА.

Нашому краю судилося відчути найлютіші вітри історії, руйнування та відбудови, занепад та розквіт.

Проте люди за будь-яких умов намагалися зберегти найбільший дар – життя, і не дати загинути рідному краю.

До слова запрошуємо учителя Завалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, краєзнавця, автора книги “Село Завалів в історичних подіях та біографіях знаних людей” Чистуха В.Я.

ДИКТОР

Завалів – це одне з найстаріших сіл Галичини, яке згідно з переказами до ХІІ сторіччя називалося Зелений Дуб.

Сьогодні з нагоди 700-річчя нашого славного села, з ініціативи Підгаєцької районної державної адміністрації, відділу освіти, ми хочемо посадити біля школи молодий саджанець дуба. Право посадити дерево надається одним з найповажніших за віком людей села Лагошняку Д.В., Марніцькій Л.М. та представникам молодого покоління, учням 1-го класу.

Історичні докази про існування села у VIII сторіччі є у літописних записах Західної Словенії. Нова назва села походить від трьох валів, що тут існували під час княжої доби.

ВІРШ “ЗАВАЛІВСЬКІ ВАЛИ”

Вал Завалову, як син,

За валами Карачин.

Кара – чорний, чин – гора.

Добре знає дітвора –

Від ворожої навали

Люди вал той збудували.

Вал з горою, як фортеця.

Не підходьте – небезпечно.

І ординцям, і панам,

І всім нашим ворогам.

Хтось сміється в небо синє:

-Щось не видно валів нині.

Кому видно, кому ні,

Добре видно їх мені.

Не зрівнялися вали

В Карачин вони вросли.

Ви прослухали вірш нашої славетної землячки Оксани Сенатович у виконанні Тані Банах учениці 9-го класу.

До слова запрошуємо Івана Лучука, сина поетеси Оксани Сенатович.

Дорогі земляки для вас співає учениця 2-го класу Юля Луців. Пісня “Я із того краю”.

Вас вітає молодша група шкільного танцювального гуртка “Едельвейс” . Танець “Гопак”.

ДИКТОР

Село пам’ятає кам’яну добу, пам’ятає княжу добу і половецькі та татарські напади. Пам’ятає могутній похід нашого славного гетьмана Богдана Хмельницького на Львів, скасування панщини у 1848 році, бої Українських Січових Стрільців, Українську Галицьку Академію, вільну Західноукраїнську Народну Республіку. А у 1915 році поблизу Завалова, над Заставчем відбувся бій Українських Січових Стрільців з відступаючою російською армією, в якому загинув чотар УСС Іван Балюк, який похоронений на заставецькому цвинтарі.

ПІСНЯ “МАРШ СІРОМАНЦІВ”. Виконує вокальний ансамбль учнів 6-7 класів.

ДО СЛОВА ЗАПРОШУЄМО КОЛИШНЬОГО ДИРЕКТОРА ШКОЛИ, СТАРОЖИЛА ЛАГОШНЯКА Д.В.

ХЛОПЕЦЬ

Я – українець. Над Дніпром

Стоїть в саду вишневім хата.

Кущі калини під вікном,

Криниця, журавель з цебром

І скибка місяця щербата.

ДІВЧИНА

Я – українка. З юних літ

Мене пісень навчила мати,

Які чарують цілий світ,

Де народився “Заповіт”,

Що закликав кайдани рвати.

ХЛОПЕЦЬ

Я – українець. Мій народ

Миролюбивий і хоробрий,

Уже сягнув таких висот –

Немає в світі перешкод,

Що затуманили б нам обрій.

ДІВЧИНА

Я – українка. Отут мій дім

І тут моя рідня,

І тут священні предківські могили,

Душа моя не прожила б і дня

Без тих країв, які мене зростили.

Пісню “Земля” виконує учитель початкових класів Ірина Галущак, а також учасники шкільного танцювального гуртка “Едельвейс”.

ДИКТОР

Славиться Завалів і видатними постатями, які тим чи іншим чином мають відношення до нашого славного села.

Так, у 1883 році у місцевій церкві на Великдень побував Іван Якович Франко.

Тут народився і провів молоді роки народний художник України Антон Манастирський.

У Завалові народився і зростав прогресивний діяч, січовий стрілець, священик, багаторічний в’язень ГУЛАГу – Денис Теліщук.

Завалівську школу закінчили художній керівник і диригент гуцульського ансамблю пісні і танцю, заслужений артист України Іван Легкий;

Відома дитяча письменниця Оксана Сенатович, яка навчалася у Завалівській школі з 1953 по 1957 рік і закінчила її із золотою медаллю.

Тривалий час заступником директора школи з навчально-виховної роботи працювала заслужений вчитель України, депутат Верховної Ради Української РСР двох скликань Фостій Марія Йосипівна.

У післявоєнні роки навчав дітей математики знаний у науковому світі Теодор Іванович Гула.

Близько 40-ка років передавав свої знання підростаючому поколінню знаний далеко за межами області вчитель фізики Сиван Ігор Євгенович.

Цей список можна ще довго продовжувати, бо всі вони були справжніми патріотами, а ми, молоді, можемо з гордістю називати себе їхніми нащадками.

ДЕМОНСТРУЮТЬСЯ ФОТОГРАФІЇ.

“Гей ви, козаченьки”, виконує вокальний ансамбль учнів 6-7 класів.

Наші односельчани зачерпнули з історичної криниці добрячий жбан. Адже вони брали участь у визвольній війні проти поляків, вони були учасниками армії УСС, вони ставали героями під час ІІ Світової війни, вони боролися за незалежність рідної держави в Українській Повстанській Армії, вони відбудовували Завалів у важкі післявоєнні роки. На жаль, гинули на полі бою далекого Афганістану, здійснювали справжні героїчні подвиги і у мирні дні, працювали на полях, виховуючи дітей, вони ставали прекрасними лікарями, талановитими учителями, культосвітніми працівниками. Але, на жаль, їм не судилося дожити до сьогоднішнього дня. Тож давайте схилимо голови перед їхньою пам’яттю у хвилині мовчання.

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

ДИКТОР

На сьогоднішньому святі присутні люди, які також тісно пов’язані із Заваловом. Бо тут жили, вчились у школі, тут – їхнє коріння.

І можливо, не стільки важливо, ким вони працюють, які посади займають, а важливо, що кожного разу з теплотою у серці згадують про своє рідне село.

Тож до слова запрошуємо колишніх випускників Завалівської школи Галину Дзюбінську та Ліду Любарську.

Шановні гості, дорогі односельчани прийміть у подарунок танець “Крапельки”.

Вас вітають ,шановні завалівчани та запрошені гості, Олена Фуч та Ірина Галущак з піснею “На добро”.

Вірш “Рідні обереги”

Ти бачив: прилетіли журавлі?

Це – незрадливі наші обереги,

Вони завжди вертають з чужини,

Несуть тепло до рідної оселі.

Оселі рідні, батьківські хати,

Це – обереги роду. Слава Богу,

Що лагідні ми й крізь пекло перейти

Аби вклонитись рідному порогу.

За тим порогом споконвік жили

Свята молитва й невмируща пісня,

Що зцілювали душі, що несли

Серцям болючим світле воскресіння.

Ти бачив: повернулись журавлі?

Це добрий знак! І є чому радіти,

Бо обереги рідної землі

Найкращим спадком лишиться на світі.

ПІСНЯ “ЖУРАВЛІ”

Вірш “Рідні обереги” та пісню “Журавлі” для вас виконувала Соломія Демида, учениця 10-го класу.

ДИКТОР

Багато наших земляків прославили рідне село за межами нашої держави. Це: Сокольський Петро, Рокецький Любомир. Багато людей, молодих, здорових, так нам потрібних тут, у рідному селі зараз перебувають за кордоном.

Хоча й не завжди привітно чужина зустрічала їх притаманною тільки нам завалівчанам наполегливістю добиватись таких висот. Як би не складалась їхня доля, думками і серцем вони линули сюди, на рідну землю.

“МАМО, ЛЕБІДКО МОЯ…” Ця пісня від імені тих дітей, чиї матері зараз далеко від рідного дому. Виконує учениця 8-го класу Дуркало Оля.

ДИКТОР

Мальовничих місць на Земній кулі є дуже багато, і українська земля не виняток. Але особливою Божою благодаттю винагороджений невеличкий куточок біля Завалова – Кам’яна Гора.

Не одна людина, потрапивши на вершечок цієї височини, відчуває щось особливе, яке знеболює людську душу і кличе до роздумувань про щось вище і вічне.

Найстаріші писані вістки – це переказ-легенда, яку помістив отець Іоаникій Галятовський, архімандрит чернігівський у своїй книзі “Новое небо”, написаній 1660 року. Там розповідається, що галицький воєвода Роман був оточений і атакований протягом трьох днів завойовниками.

ФРАГМЕНТ З ЛЕГЕНДИ

МОНАХ

Чого задумався, воєводо?

ВОЄВОДА

Ех, брате, недоля спіткала цю благодатну землю. Я не в змозі, я просто не маю права заставити своїх вояків йти на вірну смерть. Але що робити? Як вдіяти? Порадь, брате.

МОНАХ

Воєводо Романе, не падай у відчай, не сумуй. Єдина зброя зараз у твоїх руках – молитва.

ДИКТОР

Вночі, коли все довкола відпочивало воєвода молився перед образом святого отця Миколая, якого завжди возив з собою.

ВОЄВОДА

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний Чудотворче! Щиро благаю тебе: заступися перед Господом Богом і Пречистою Дівою за мій народ, бо наша вітчизна у руках чужинців. Не допусти святий Миколаю, щоб злоба ворогів принесла перемогу над вірним тобі українським народом. Не прошу на ворогів кари, але благаю Тебе: зменш зухвальство й нахабність їхню. Змилуйся над цією благословенною землею. Амінь.

ДИКТОР

В ясному сяйві з’явився йому Святий Миколай і сказав:

“Встань і вийди з окопів, почни битву – і переможеш!”

Він послухався і переміг, а на Кам’яній Горі, за валом, де йому з’явився Святий отець Миколай велів збудувати церкву і назвати її іменем цього святого.

Пісня-молитва “Під твою милость”, виконують учителі Завалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ДИКТОР

Вміють наші завалівці працювати, вміють також добре відпочивати. То ж пропонуємо вашій увазі фрагмент Завалівського ярмарку.

**Ведуча 1**

Увага! Увага! Спішіть- поспішайте!

Господарі й гості, глядіть, не минайте!

На ярмарок прошу гуртом, поодинці,

Чекають на всіх там чудові гостинці!

**Ведуча 2**

На ярмарку нашім веселім, багатім

Є чим дивуватись і є що придбати.

Тут щедрі дарунки і саду й городу,

Тут пісня і жарти – усім в нагороду

**Ведуча 1**

Тут речі умільців ні з чим незрівнянні,

Барвисті стрічки, рушники вишивані.

Полив’яний посуд – тарелі, горнятка,

Сопілки – хлоп’ятам, намиста – дівчаткам.

**Ведуча 2**

Мерщій-бо на ярмарок всі поспішайте,

Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте.

**Ведуча 1**

Все навколо гіде,

Веселяться люди,

Ми не знаєм, що було,

Знаємо, що буде.

**Ведуча 2**

Ярмарок! Ярмарок!

В Завалові Ярмарок!

І веселий, і кипучий

В Завалові ярмарок!

**Продавець поросят**

Люди! Налітай на поросят! Світ ще таких не бачив! Їдять все підряд. Ростуть, як на дріжджах. Якби було чим годувати, нізащо не продав би! Налітай!

**Продавець корови.**

Гей, люди! Купіть корову! Спокійна, добре їсть, а що вже молока дає – видимо-невидимо! Весь посуд залив! Нема в чому води принести. Якби мав кілька зайвих відер – нізащо б не продав.

**Продавець поросят**

Беріть поросят. Не пошкодуєте. Що? Та вони ще й вас з’їдять! Як не вони то жінка точно.

**Продавець корови**

Ви хочете корову? Знаєте – їй Богу шкода, ой як шкода…Але беріть! Раз базар, то, базар! Платіть гроші і забирайте! Ой шкода. Аж сльози на очах з’явились…

**Продавець поросят**

А мого покупця хіба мені не шкода? Чого ви, куме, думаєте, що я геть без серця!

*(обоє плачуть)*

-Куме!

-Га!

-А давай по ярмарку погуляємо, побачимо, чим люди торгують!

-Ходімо!

**Ведуча 1**

Чого тут тільки нема!

Сало, м’ясо і ковбаси,

Оселедці, бочка квасу.

Жир, сметана, холодець,

Хрін, капуста, сирівець!

Сир, цибуля і часник,

**Ведуча 2**

Діжі, бочки, скло корзини,

Штани, шапки та свитини,

Туфлі, чоботи, калоші.

Постоли – і все за гроші.

Сукні, персні та намиста,

Пиріжок, вареник, тісто.

Пшениці, овес, ячмінь

Баранець, коза і кінь.

**Ведуча 1**

Пампушки, смачні паштети,

Салат, перець і котлети.

Помідори, хліб, гірчиця,

Вишні, яблука, суниці.

Груші, сливи, глід, грибочки,

Яйця, бульба, огірочки.

Дьоготь, дуст, смола, морилка,

Мухомори і (*чоловіки)* наливка.

-Куме!

-Га

-Давайте…

-Давайте, куме!

-За корову, що доїлась!

-За свиней, щоб добре їли!

-Куме, я вас поважаю…

-Я ж у вас душі не чаю.

**Продавець цибулі.**

Погляньте, цибуля яка уродила –

Велика, ріпчаста, ну-справжнє диво…

Цибулю на зиму собі запасайте,

Тушкуйте, варіть і сирою вживайте.

**Продавець часнику**

Хто гострого хоче – часник хай придбає,

Він всякі мікроби вогнем випікає!

**Продавець картоплі**

Купуйте, купуйте усю бараболю,

Варіте і смажте із сіллю й без солі,

Сто страв господиня з картоплі зготує,

Картопля як хліб – вона всіх нагодує.

**Продавець гарбузів**

Подивіться, люди добрі, на наші гарбузи –

Жовтобокі, величезні, аж у землю вгрузли.

Їжте кашку гарбузову, вживайте насіння,

А найбільший принесіть парубкам на сватання.

**Дівчина**

Продаю чоловіка!

Купіть чоловіка! Добре їсть.

*(Пісня «Ой там, на току, на базарі)*

**Дівчина**

Продам! Таки продам!

Нічого не робить!

Тільки спить і їсть!

*(Пісня «Грицю, Грицю)*

**Продавець лікарських рослин**

Беріте калину – червоні корали.

Ці кетяги небо і сонце ввібрали.

Чаєм – недугу ураз як рукою знімає.

**Дівчина (до хлопця).**

Ану ходи!

Ой, пане, у вас є такий лік,

Аби дати моєму…

Би менше говорив?

**Продавець**

Ага є! Дайте йому напитися вареного маковиння, то й буде більше спати.

Ов! А хто тоді буде робити?

**Продавець**

Ну, то дайте йому “Дірол”. Він буде жувати і не буде говорити.

Хлопе! Іноді краще жувати, ніж говорити.

**Кум 1**

Ой куме, та тут повно людей!

**Кум 2**

Що то значить – Завалів.

**Кум 1**

Не докаже й Підгаєцький базар!

**Кум 2**

А людей, як мурашок у цукрі.

**Кум 1**

Лиш циганів бракує, щоби в дурні нас пошили!

*Коломийки*

*(Виходить циганка)*

О, шановне панство!

Вас вітає шатро циганське.

Ми не з Румунії, ми з Закарпаття

Нам не треба ні бульби, ні шмаття.

Можем щось узяти,

І нікому не сказати!

А ще – погадати.

-Ось ти, красуне чорноброва, долю тобі передбачу, щастя, нагадаю. Тільки спочатку позолоти ручку. Будеш щаслива, багата, будеш…

**Дівчина**

Купуйте люди пиріжечки –

Із м’ясо, сиром, зерном гречки.

Духмяні, свіжі, як роса,

Землі родючої краса!

Наш поріжок з пухкого тіста,

Червонобокий, смачний, чистий.

Одна копієчка ціна

Не дві , не три – а лиш одна.

*(роздає ласощі)*

**Ведуча 1**

На доброму ярмарку ми побували,

Одні продавали, інші купували,

Співали, сміялись та ще й жартували,

Та про предків наших славних

З шаною згадали.

**Ведуча 2**

Наш ярмарок закінчується. Ми бажаємо всім, щоб у ваших родинах завжди був достаток, і щоб було що продавати і було за що купувати.

*(Пісня)*

**Диктор**

Наше свято підходить до кінця. То ж хочеться вірити, що кожен з нас, де б не перебував, завжди повертатиметься до рідного дому.

Вірш «Балада про синів»

Повертайтесь, орли, повертайтесь, сини,

Вас чекає стежина у росах,

Повертайтесь, сини, в подих-сум сивини

Рідна хата у гості вас просить.

У житах, у житах я витворюю шлях,

Із котрого до вас промовляю,

Там тремтить на вустах спалах мрій, наче птах,

І надія під небом стрічає.

Повертайтесь, орли, повертайтесь, сини,

До колосся на житнєє поле.

Біль густий сивини не пускайте у сни,

Най він молодість вашу не коле.

Не забудьте, орли, пам’ятайте, сини,

Вас чекає з трояндами мати.

Чи в тенетах зими, чи в розвої весни

Не цурайтеся рідної хати.

Як зустріну я вас у коханім краю,

Міцно, міцно обніму, мов долю.

Наче сива жура край дороги стою

Й виглядаю вас серцем додому.

**Диктор**

Ми ж бажаємо вам

Мирного неба і ясного сонця,

Хай щедро й ласкаво вам світить в віконце.

Хай злагода й мир будуть вам на порі,

А лиха нехай обминає поріг.

Бажаєм удачі добра і тепла,

Незгоди людські хай не чинять вам зла.

Діво Пресвятая – мати матерів,

Пригорни до серця всіх своїх синів.

Зоряна Богине, сонце доброти,

Землю благодатну щастям освіти!

«Давайте разом заспіваєм», на сцені учитель початкових класів Ірина Галущак, учениця 7 класу Оля Дуркало, а також учасники шкільного танцювального гуртка.

До слова запрошуємо директора школи Іванців Надію Ярославівну.