Виховний захід

**«Будьмо знайомі»**

*Звучить весела пісня на мелодію «Лисичка – сестричка»*

**Діти:** А чому це, а чому ми такі веселі?

 Чом так радісно у нас нині у оселі? (2р)

**Вч.:** Недарма(2р) дружно сміх лунає

 Що у нас? (2р) Хто з вас відгадає?

* Може, ми поЇдем в цирк?
* Ні!
* Може, прийде чарівник?
* Ні!
* Може, в когось іменини?
* Ні!
* Може, гості будуть нині?
* Так!
* Хто ж це?
* Наша вся родина.

**І.** Добрий день наші мами.

**ІІ.** Добрий день, татусі.

**ІІІ.** Добрий день наші любі бабусі і дідусі.

**І-ІІІ:** І звичайно, гості всі.

**ІV.** 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,

 Ще й учителька моя –

 Отака моя сім’я.

**V**. Сумний зимовий день надворі,

 Лиш весело стрибають школярі.

 І в цей зимовий непогожий час

 «Будьмо знайомі!»- звертаємось до вас

**VІ**. Просимо всіх до господи.

 Нас врятує від негоди

 Щира пісня, рідна мова,

 Мудра бесіда – розмова .

**Вч**. Сьогодні ми вперше зібралися разом у новій «шкільній домівці» ваших

 дітей на родинне свято «Будьмо знайомі!» Хочу, щоб сьогодні ми ближче

 пізнали один одного, подружились. Хай промінець добра, довіри і любові

 торкнеться кожного серця і від нього хай засвітиться щастям ваша рідна

 домівка.

 **VІІ.** Боже, Господи Ісусе, до тебе сьогодні молюся:

 Всі гріхи мені прости і від лиха захисти.

 Просвіти моє серденько, щоб я вчилася гарненько,

 Щоб я вдома і у школі не робила зла ніколи.

 І щоб тата шанувала, щоб матусі помагала,

 Щоб жили ми всі здорові завжди в мирі і любові.

**VІІІ.** Як мені вас не любити, тату рідний, нене,

 Та ж ви мене згодували, дбаєте про мене.

 Та ж ви мене згодували власними руками.

 Ой нема то ніде в світі, як в тата і в мами!

**ІX**. Тато розуму навчає, мама приголубить

 Ніхто мене так на світі, як вони, не любить.

 Дай же, Боже, щоб я виріс,в школі добре вчився,

 Щоб я батечкові й ненці добре відплатився.

 **X**. Є у нашій мові прекрасні звертання,

 Добрі і щирі, чудові слова.

 Тими словами усяк без вагання

 Маму найкращу свою назива .

**І.** Мамо, матусенько, мамочко, ненько,

 Матінко, усміх твій ніжний ловлю.

 Мамочко рідна, моя дорогенька,

 Я над усе тебе в світі люблю.

**ІІ**. Я і до тата умію звертатись,

 Хочу в словах передати тепло,

 Щоб мій татусь міг частіше всміхатись

 І щоб в душі його сонце цвіло.

**ІІІ**. Татку, татусеньку, таточку, татку,

 Кращого в світі немає навкруг.

 Таточку любий, хочу тебе обійняти,

 Ти мій порадник, заступник і друг.

**ІV.** І до дідуся іду по науку:

 Діду, дідусю, навчи в світі жити .

 Він на голівку кладе свою руку,

 Голос сріблястий струмочком біжить.

**V**. Я й до бабусі з любов’ю звертаюсь:

 Бабцю, бабусю моя.

 І до бабусиних рук притуляюсь.

 Та відчуваю в них лагідність я.

**VІ**. Це моя бабуся, до якої притулюся

 Все бабуся зрозуміє, поцілує, пожаліє.

 Бо бабуся - охорона, від хвороб всіх оборона.

**VІІ.** Як нема бабусі, як нема матусі,

 Татуся і дідуся , є ще вчителька моя.

 Я до неї пригорнуся

 І про все їй розкажу, бо учительку люблю.

**VІІІ.** Учителька люба, учителька мила, ти мене читати вчила.

 Вчила ти мене й добра,щоб щаслива я росла.

**Вч**. І чого ж навчила вас ваша перша вчителька?

*Пісня «****Вчать у школі****»*

Букви в зошиті писать дуже добре, а не так -

Вчила в школі в першім класі наша Оля

 Додавати і ділить, менших себе боронить

Вчила в школі в кожнім класі наша Оля.

Від 5 відняти 2, по складах читать слова –

Вчила в школі в першім класі наша Оля.

 Вміти книжку берегти, бути чемними завжди -

Вчила в школі в кожнім класі наша Оля.

**ІІ.**  Ольго Леонідівно!

 Ви пробачте за нечуйне слово, за непослух і нещирий сміх

 Роззирніться пильно лиш навколо, і пробачте кожному той гріх.

**Вч.** Слово чарівне! Яка в ньому сила!

 Скажем з любов’ю – і радість росте.

 Слово ласкаве народжує крила,

Ви не забудьте ніколи про те.

* Донечко!
* Сину!
* Сестрице!
* Братусю!
* Дружна, велика, весела сім’я!
* Таточку!
* Мамочко!
* Бабцю!
* Дідусю!
* Рідна учителько, люба моя!

**Всі:** Мій оберіг і родина моя.

**Вч.** Не скупіться на теплі слова, бо світі так мало тепла.

Хай Бог охороняє вас від злого, хай світить сонце і колосяться жита,

 Щоб були ви щасливі і здорові на многії і многії літа.

Будьте чемними завжди, щоб хвалити вас батьки.

Я бажаю вам щоранку, прокидатись спозаранку,

Добре вчитись і трудитись і ніколи не сваритись.

Ви не гайте в пустощах хвилини, і не тьмарте прикрощами дні.

Все ж найкращим часом для людини роки є дитячі та шкільні.

**Вч** : Звертаюсь до батьків: запам’ятайте істину одну:

 Яка ніч - такий світанок. Яка хата - такий ганок.

 Які ґазда і газдиня отака у них дитина.

Як нам, вчителям, приємно чути такі батькові слова:

«Учися, дитино, учися, то й успіх до тебе прийде.

Учися, щоб бути щасливим, уміло сприймай добре все».

Бо в школі й справді дають дітям, знання, не лінувались би тільки їх брати.

І навіть деяким батькам не завадило б частіше до школи навідуватись.

*Інсценіровка «****Хто кого питає****»*

Ну і мама; Ну і тато! Наче справжні дошкільнята!

Нічогісінько не знать. Смішно і сказать комусь!

Бо щодня мене питають лиш одне «Чому й чому»?

* Ти чому образив Віту?
* А чому отримав двійку?
* А чому прийшов так пізно?
* А чому в шкарпетках різних?
* Ти чому такий непослух ?
* А чому не стелеш постіль?
* Ти чому це вірш не учиш?
* А чому портфель без ручки?
* А чому такий синець?
* Ох ! Настане мій кінець!

Не поясниш їм ніколи, хоч би й дуже захотів…

Треба їх віддать до школи – хай питають вчителів.

**Вч.** *Послухайте гумореску «****Чому батьки не ходять на батьківські збори****»*

**Вч.** Стрітенська свічка і свята вода охороняє від біли і нещасть. Я запалюю

 свічку, хай вона захистить всіх, всіх нас, і наш край, і рідну землю від біди й

 нещасть.

Я молюся за вас,

Щоб було у вас все гаразд,

Щоб горе минало, а душа співала.

Щедра земле, матінко мила,

Дай моїм дітям здоров’я і силу.

Щедра земле, сестрице водо,

Дай моїм дітям багатство і вроду,

Дай розум глибокий, а долю щасливу,

Щоб все їм вдавалось, а жилось грайливо.