**Відділ освіти Шумської райдержадміністрації**

**Бірківська загальноосвітня школа**

**Родинне свято у класі**

**В гостях у святого Миколая**

**Підготувала класний керівник Бойчук Г.П.**

**Бірки -2010**

**Мета**: формувати у школярів ціннісне ставлення до родини,

виховувати доброту, повагу, любов до батьків, дідусів, бабусь; розвивати

здатність особистості усвідомлювати роль родини у їхньому житті.

Очікувані результати: сформованість основ ціннісного ставлення до родини,

розуміння дитиною життєвих цінностей, сенсу людського життя.

Клас прикрашений родинними вишивками, стіннівками, малюнками дітей

на родинну тематику.

Окремі столи – для родин. Виставка кондитерських виробів,

виготовлених за сімейними рецептами.

Свято розпочинають хлопчик та дівчинка в українському одязі, які вітають гостей

з короваєм на вишитому рушнику.

Хлопчик : Гостей дорогих

Ми вітаємо щиро,

Стрічаємо з хлібом,

Любов’ю і миром.

# Дівчинка : Для людей відкрита

Хата наша біла,

Тільки б жодна кривда

В неї не забігла.

Хлопчик : Хліб ясниться в хаті...

Сяють очі щирі,

Щоб жилось по правді,

Щоб жилось у мирі.

Дівчинка : Родина, рід – які слова святі!

Вони потрібні кожному в житті.

Тож народилось веселкове свято.

Прийшли сьогодні з дітьми мама й тато.

Цей хліб насущний ви прийміть від нас,

Щоб був достаток в домі повсякчас.

І злагода, і щастя, і тепло,

Щоб всій родині радісно було.

Ведучий: Добрий день, шановна родино! Ні , я не помиляюся, сказавши саме так,

бо думаю, що сьогоднішнє свято – зустріч – це ще одна сходинка

до нашого зближення.

Отож , запрошуємо вас всіх до нашої господи на хліб, на сіль, на слово щире,

на свято родинне, на розмову відверту. Адже нас єднає так багато –

наші діти. Сьогодні ми поговоримо про важливі проблеми виховання

дітей у сім’ї, про сімейні традиції.

А зібралися ми напередодні дня святого Миколая, шанованого всіма українцями

як покровителя родини, дітей. Сьогодні у нас – не звичайне свято. Бо воно –

родинне, сімейне, разом з мамами і татами, братиками і сестричками,

бабусями. А коли вся родина збирається разом – тоді завжди весело,

сонячно і затишно.

-Звучить пісня “ Родина” ( запис Н.Яремчука)

( Стук у двері.)

Ведучий: Чуєте, діти, ще хтось поспішає на наше свято. Ви не знаєте, хто це?

Дозволимо йому зайти?

( заходить Святий Миколай)

Миколай:

Що за спів тут гарний чути?

Я не міг цей дім минути.

Я – Святий Миколай,

І покинув я рай, щоб на землю прийти,

Чемних діток знайти.

Є в торбині пакунки-

Діточкам подарунки:

Помаранчі, шоколад,

І тістечка, й мармелад.

Все для діток малих

Несу з небес золотих.

Хто був чемним, не сварився,

І з увагою учився,

Чесним був і був слухняним,

Подарунок враз дістане.

Учень:

Дякуємо, Святий Миколаю, що завітав на наше свято. Ми зібралися сьогодні,

щоб вшанувати наших найдорожчих людей: маму,тата, бабусю, дідуся.

Будь і ти нашим почесним гостем. Побудеш на нашому святі, і тоді

зрозумієш, чи заслуговуємо ми на твої подарунки. Сідай, будь ласка.

Ведучий: Родина, сім’я – це найдорожче для кожної людини. “ З родини йде

життя людини,” - говорить народна мудрість. У сім’ї дитина навчається

любові і добра, у сім’ї вона вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти

пам’ять свого роду. Завжди створювала затишок і лад у сім’ї жінка, тому

і називали її берегинею сімейного вогнища.

Яке точне, яке поетичне ім’я. Та, що береже дім, оберігає від неправильного

кроку, від напасті та лиха. Ми знаємо її, бо прокидаючись уранці, бачимо на

столі сніданок, приготовлений її руками. І біжимо до школи, часто забуваючи

поцілувати її. Засинаючи увечері, бачимо над собою її лагідні очі,

забуваючи іноді сказати тим очам слова любові, чи просто лагідне “

На добраніч”. Ми знаємо її! Ту богиню – берегиню, яка ніколи не вимагає

від нас ніяких жертв,

а сама задля нас жертвує всім, іноді навіть життям! Ім'я цій богині –МАТИ !

Учні :

Ясна зіронька із неба

Засвітила для матусі,-

Це своїми очками

Ніжно я дивлюся,

Притулюся до матусі

Ніжною щокою.

Ой, як затишно на світі

Мамі із дочкою.

Кажуть, що на світі

Сонце найясніше!

Та всміхнеться мама,

І стає світліше.

Кажуть, що без сонця

Не розквітнуть квіти,

А хіба без мами є щасливі діти?

Ведучий: Справді, мати в домі – це ясне сонечко,що дає життя всій родині.

Наші предки добре знали, що майбутнє народу –в материних руках.

А тому в українській родині дівчину виховували насамперед як

майбутню матір. Дівчина –українка повинна була вміти співати, знати

багато казок, притч, щоб виховувати дітей, повинна була вміти вести

господарство, прясти, ткати, вишивати, господарювати на городі і в домі,

готувати страви – і смачні, і поживні, і прості, бо ж буде свою родину

годувати. Українська жінка й шаблею володіла неабияк, бо мусила захищати

себе і дітей, коли чоловіка немає вдома. Такою і залишилася жінка –

українка і сьогодні. Погляньте на ці чудові речі: ці справжні витвори

мистецтва створили руки наших матерів. Не відвести очі від дивного розмаїття

кольорів на українських рушниках, подушках, серветках, вишитих нашими

мамами і бабусями. І цей коровай святий теж випечений маминими руками.

Коли відсутня в домі мама –сонечко, трапляються всякі негаразди, як у цій

історії.

*Сценка “ Мама у відрядженні”*

Учениця :

Ой, Марійко –ученице,

Ти куди біжиш така?

Чом розпатлані косиці?

Забинтована рука?

Чом коліна, як на сміх,

Визирають із панчіх,

А на синьому жакеті

Білий гудзик, як горіх?

Марійка :

Не розпитуйте дарма.

Бо хіба ж я знаю?

Третій день себе сама

Навіть не впізнаю!

Забруднився комірець,

Загубився гребінець.

Всі підручники з портфеля

Перебрались на стілець.

Кіт нитки загнав під ліжко,

Поки я шукала їх,

Ось що вийшло із панчіх.

Ну й попала я в біду,

Що нічого не знайду.

Ані голки, ані нитки,

Ні ножа, ні сковорідки,

Ні у ванні рушника,

Ні у рухні сірника.

Ми й котлети з братом раз

Їли так –несмажені .

Учениця :

Так, що сталося у вас?

Марійка :

Мама у відрядженні.

Ведучий: для наших рідних мам ми

даруємо пісню\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Мамина хата)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ведучий : Поряд із матір’ю до перших вихователів дітей належить батько.

Доречно звучать народні застереження : “ Не послухаєш тата, послухаєш ката”,

Як не навчить батько, не навчить і дядько,” “ Чоловік у домі голова, мати –

душа “. Якщо мати за своєю природою є втіленням ласки, ніжності,

надмірної доброти, то батько завжди бачиться суворішим,

вимогливішим, практичнішим.

“ Батькова лайка дужча за материну бійку,” - говорить народна мудрість.

Батьківська любов, згідно з народною мораллю, має бути стриманою і

врівноваженою, дитину треба любити так, щоб вона про це не знала.

Ведучий : Якщо мама, зазвичай, дає лад у домі, то татові умілі руки слідкують

за тим, щоб все у господі крутилося, вертілося, працювало, не ламалося,

щоб був лад на дворі і в господарстві. Є серед наших татусів чимало

умільців, які можуть порадувати і здивувати нас своєю майстерністю.

Погляньте, які чудові речі вміють виготовляти наші татусі.

Учні :

Батьку любий, тату милий,

Нинішньої днини

Ти прийшов до нас на свято

Нашої родини.

Ми тобі складаєм нині

Щире побажаня,

Щоб прожив ти многі літа,

Не зазнав страждання.

Щоб ти вивів нас у люди

Та втішався нами, щоб гордитись міг своїми

Доньками й синами.

Татусю мій рідний,

Татусю мій милий,

Спасибі за те, що ти в мене є,

Живи ти, наш рідний,

Сто років на світі,

Твоєю любов’ю ми будем зігріті.

Спасибі за ласку,

За сонячну казку,

За те, що піклуєшся завжди про нас.

Уклін тобі, рідний,

Ти так нам потрібний,

Нехай тобі радість сміється весь час.

Ведучий:

Наші татусі, звичайно, цікавляться шкільними успіхами та досягненнями

своїх дітей. А як це іноді буває

покажуть нам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сценка “ Вечірня розмова”

Син : Тату, я маю для тебе повідомлення: завтра вранці в школі відбудуться

маленькі батьківські збори учнів, батьків та вчителів.

Батько : Що ти маєш на увазі, коли кажеш “маленькі батьківські збори”?

Син : Це тільки ти, я і класний керівник.

Батько : І чого ж мене викликають у школу?

Син : Та ... за малюнки.

Батько: Невже ти так погано малюєш?

Син : Та ні, не те, щоб погано, а за те, що малюю я на партах.

Батько : Так... А покажи –но мені свій щоденник.

( Син подає щоденник)

Так, математика –п’ять, а поведінка –два. Що тебе питали, розбіійнику?

Син : Скільки буде п’ять помножити на сім.

Батько : Ну і що ти відповів?

Син : 35. А вчителька знову питає, скільки буде сім помножити на п’ять.

Батько : А яка, до бісу, різниця?

Син : Ось і я так відповів.

Батько : І тобі не соромно бути останнім серед 18 учнів?

Син : Могло бути і гірше.

Батько: Куди ж гірше?

Син : В класі раніше було 20 учнів.

Звучить пісня \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ведучий :Нелегко давати лад у родині, особливо багатодітній. А таких родин у

нашому класі є чимало:

Як же виховувати дітей у такій родині,

просимо розповісти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Діти дарують батькам свої подарунки)

Ведучий : При сучасній зайнятості батьків у багатьох випадках частку турбот,

пов’язаних з вихованням дітей, беруть на себе бабусі та дідусі. Без них важко

уявити собі справжню українську родину. Правду кажуть у народі:

“ Діти – це діти, а справжні діти – це онуки”. Погляньте на своїх бабусь і

дідусів. Сивина. Одним вона припорошила скроні, іншим зовсім вибілила

волосся. І кожна сива волосина говорить про те, що не завжди їх слухали

їхні діти і онуки. І боліло у них серце за наших тат і мам і за нас, а волосинки

сивіли. А як вони люблять своїх онуків. Завжди знайдеться у них

гостинець від зайчика малим непослухам: то яблучко, то смачна цукерка, то

чудова іграшка.

Учень :

Ти нас батькові й матусі

Помагаєш вчити,

Як вирости чесними,

Як по правді жити.

Ми твої слова розумні

Пам’ятати будем

І в життя твою науку понесемо всюди.

Дуже нездужає наша бабуся,

Я за недугу бабусі боюся.

Каже бабуся: «Вмирати пора»,

Каже бабуся: «Уже я стара».

-Що ти, бабусенько, ти молоденька,

Тільки натруджена, тільки сивенька.

Хай тебе в своїй опіці

Бог не залишає,

Хай тобі міцне здоров’я

Й силу посилає.

Ведучий: Поряд з бабусею ми звикли бачити і дідуся. Святість цієї близької

людини завжди була незаперечною. У гомінкому велелюдді ми

якось трохи притупили свою увагу і повагу до діда. Мудре, хоч іноді і суворе

дідусеве слово, вміння заохотити до праці, розповісти цікаві спогади,

наповнені природним народним дотепом, прислів’ями, приказками, легендами,

саме таким незамінним помічником і доброзичливим учителем він є для

кожного з нас. Про життєву мудрість наших дідусів складено чимало легенд,

давніх історій. Ось послухайте одну з них. Був колись такий закон –знищувати

старих людей, які вже не могли виконувати роботу. Старший син виводив

батька чи матір у глухий ліс і залишав там. А один чоловік пішов проти

закону: пожалів свого батька, заховав його у глибокій землянці у пущі.

Рік живе старий, другий. Ніхто про те не знає. І впав на їхню землю неврожай

лютий, а за ним –холодна, затяжна зима. Все поїли люди, навіть насіння.

Розмерзлась земля, а сіяти нічого. Прийшов тоді син до батька і каже:

“ Будемо погибать, тату, усі разом,” – і заплакав. “ Не плач, сину, - каже

батько, -є порятунок. Розбери стріху на хаті, розтруси її по полю і зійде

зерно, що в колосках невимолочене залишилося”.

Зробив син так, як велів батько. І зійшло жито – густе, могутнє, і був

Урожай невиданий. Прийшли до того чоловіка люди і запитали, хто навчив

його так чинити.

І чоловік зізнався, що порушив закон, не вигнав батька. Зажадали люди

побачити того діда.

Він вийшов до них, - сивий, згорблений, зіперся на костур і каже:

“ Я смерті не боюся, бо давно готовий до неї. Убийте мене, а сина пожалійте,

як він мене пожалів”.

Заспокоїли люди діда і прийняли новий закон роду –“Берегти й шанувати

старих людей за роки, за мудрість, слухати їхню раду й чинити, як вони скажуть.

І доглядати їх до самої смерті. А хто не виконає цього закону – буде

проклятий на віки вічні “.

Ведучий: Сьогодні у нас у гостях дідусі і бабусі

наших учнів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хай скаже вони всім нам своє напутнє слово.

Ведучий : В Україні залишається традицією сімейна мораль, коли з великою пошаною

ставляться до старших, поважають їх, допомагають їм і виявляють постійну

турботу про них.

Все, що залишилось на згадку від старших поколінь –їхня мудрість, поради, хатні речі,

які вони зробили чи придбали, - оберігають кожного з нас і звуться оберегами.

Батьківська хата, мамина пісня, дідусева казка, бабусина вишиванка, батькова криниця –

все це наша родовідна пам’ять, символи України, наші обереги, наші духовні

орієнтири. Одна з головних заповідей Біблії говорить “ Шануй своїх батька і матір.”

Ніжна і ласкава мама завжди приголубить, а сильні руки батька підтримають вас.

Але й ми повинні берегти своїх батьків, не засмучувати, бути слухняними. Ви також

повинні з любов’ю і повагою відноситись до своїх бабусь і дідусів.

Будьте ласкавими, добрими, уважними синами і дочками. Нехай у царстві батьків і дітей

передаються з покоління в покоління працелюбність і достаток, довіра і подяка,

добрий звичай і спомин про славні діла.

*Миколай:*

Які хороші і щирі слова ви подарували своїм рідним. А давайте ще промовимо

святу молитву за наших любих батьків.

*Молитва за батьків*

Велисердний Боже! Дякую тобі за наших батьків, за все те добре, що ти

нам подав через них. Вони виховують нас, навчають любити твої святі

заповіді, не грішити. Ми любимо їх і хочемо завжди шанувати і слухати.

А ти, Господи, поможи нам у цьому твоєю ласкою.

Благослови їх, Господи, добром, здоров’ям, добрим і щасливим життям,

хорони від злого, дай їм сили перемогти всі труднощі, діждатись потіхи

від своїх дітей, а по смерті прийми їх і нас до небесного царства. Амінь.

Учень:

1.Не зачиняйте сьогодні двері,

В душі впускайте світло небесне.

Як згаснуть свічі після вечері,

Ждіте на зустріч з гостем чудесним.

2.Хай він приходить усім на втіху,

А з ним крилаті злітаються мрії,

Приносять радості повнії міхи,

Злагоду в сім’ї, в серця –надії.

3.Хай він навчить нас, добрий, негордий,

Як своє серце усім дарувати.

Хай нам розкаже, що то не сором

Бабусині руки поцілувати.

4.Дасть зрозуміти, чому дідусеві

Інколи зблисне в оці сльозина.

5.Серцем відчути, як тато і мама

Тихо цілують сонну дитину.

6.Хай допоможе в щедрості духу

Не осудити нікого суворо,

Дружнє плече і братню руку

Хай посилає нам в радості й горі.

7.Хай Миколай нас здарує умінням

В очах учителя прочитати

Любов велику й велике терпіння,

І справедливість. Бо вчитель –як мати.

8.Нехай приносить Отець Небесний

Здоров’я міцного у нашу родину.

Хай оборонить від зла і неправди

Нашу Вітчизну, любу Вкраїну.

Миколай: Дякую вам, діти, за щирі та хороші слова. Вірю, що ви на все

життя збережете любов та пошану до своїх батьків, дідусів, бабусь.

Будете поважати людей, що вас оточують. Веселого вам Нового року

та Різдва Христового. Ростіть здоровими та щасливими.

А ще вітання і гостинці всім гостям цього чудового свята – під нашою ялинкою.

( Діти роздають вітальні листівки та подарунки рідним)