Тема. Країна моя неозора!

Мета: розширювати та поглиблювати знання учнів про рідну Батьківщину, учити їх висловлювати своє ставлення до держави; формувати громадянські уявлення та патріотичні почуття приналежності до української нації; розвивати мислення, пам’ять, уміння осмислювати духовні цінності; виховувати любов до Батьківщини, відповідальність за майбутнє своєї держави.

Форма проведення:усний журнал.

Обладнання: географічна карта України, ілюстрації за темою «Моя країна – Україна»; аудіо запис пісень, малюнки дітей, мультимедійна презентація.

 Хід

I. Організаційний момент

Красивий щедрий рідний край

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна.

( Напис на дошці учитель читає)

II. Оголошення теми й мети

Вчитель

* Сьогодні ми з вами у нашій світлиці проведемо розмову про найдорожче серцю кожної людини – Батьківщину. Зробимо це у вигляді усного журналу.
* Вірш про Україну:

На білому світі є різні країни,

Де ріки, ліси і лани.

Та тільки одна на землі Україна,

А ми – її доньки й сини.

Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,і квіти усюди ростуть.

Та тільки одну Батьківщину

Ми маємо – її Україною звуть.

III. Основна частина

1 сторінка - Рідний край, Україна, Батьківщина, Вітчизна

Слова цієї сторінки дорогі кожній людині нашої країни. Хліб,який ми споживаємо, земля на якій ми живемо, мама, яка дала нам життя… Без всього цього жити просто неможливо.

Кожна людина завжди з великою любов’ю і душевним трепетом згадує місце, де народилася, де минуло її дитинство. Якщо скласти ці маленькі батьківщини кожного з нас – вийде наша велика держава – Україна.(Карта України).

Україна – це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки…

Україна – це наша земля, наша країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими співучими людьми…

Україна – це розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять заплакані зорі… (С. Васильченко)

(Показ ілюстрацій до теми)

Ми часто чуємо словосполучення «рідна земля», «рідний край». Що означають вони? Послухаємо вірші.

У ч н і

1-й. Що таке Батьківщина?

Під віконцем калина,

Тиха казка бабусі,

Ніжна пісня матусі,

Дужі руки тата,

Під тополями хата

Під вербою криниця,

В чистім полі пшениця,

Серед лугу лелека

І діброва далека,

 І веселка над лісом,

 І стрімкий обеліск…

2-й.Україно, земле рідна,

Земле сонячна і хлібна,

Ти навік у нас одна,

Ти, як мати, найрідніша,

Ти з дитинства наймиліша,

Ти і взимку найтепліша –

Наша отча сторона.

3-й. Одна Батьківщина, і двох не буває.

Місця, де родилися, завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті.

Чи можна забути ту пісню, що мати

Співала малому, коли засинав?

Чи можна забути ту стежку до хати,

Що босими колись протоптав?

4-й. У рідному краї і серце співає,

Лелеки здалека нам весни несуть,

У рідному краю і небо безкрає,

І ріки – потоки,мов струни течуть,

Тут кожна травинка і кожна билинка

Вигойдують мрії на теплих вітрах.

Під вікнами мальви, в саду материнка,

Оспівані щедро в піснях.

5-й. Тут мамина пісня лунає і нині,

Її підхопили поля і гаї,

Її вечорами по всій Україні

Співають в садах солов’ї.

І припадаю до неї устами,

І серцем вбираю, мов спраглий води.

Без рідної мови, без пісні, без мами

Збідніє - збідніє земля назавжди.

Вчитель:

* А зараз робота в групах. Проведемо інтерактивну гру «Моє слово про Україну». Перша група складає тематичну «павутинку» до слова Батьківщина.

НАЙДОРОЖЧА

**БАТЬКІВЩИНА**

( Найкраща,найрідніша, наймиліша, найсвітліша )

-Друга група складає тематичну «павутинку» до слова Україна.

 СУВЕРЕННА

 **УКРАЇНА**

( Незалежна, багата, демократична, гостинна )

-Третя група складає тематичну «павутинку» до слів «Рідний край».

 СТЕЖКА

 **РІДНИЙ КРАЙ**

( Тато, мама, ліс, струмок, стежка, домівка )

2сторінка : Мій край – моя історія жива

6-й. Є щось святе в словах мій рідний край.

Для мне – це матусі пісня ніжна,

І рідний сад, від квіту білосніжний,

І той калиновий у тихім лузі гай.

Його історія… В ній стільки гіркоти!

І тим рідніше мені ти, краю рідний,

Що вже назад поламані мости,

І день встає, як райдуга, погідний.

3 сторінка : Обереги України

Мамина пісня, батьківська хата,дідусева казка, бабусина вишиванка, рушник, калина біля вікна, барвінок – все це наші народні символи. Як мовиться в пісні «Батьківщина починається з рідного порога», а отже, з отчого дому. Чим гостинна кожна українська хата? Дізнаємось, провівши гру «Чарівний мішок»(дістають загадки і читають, відгадку шукають на столі серед продуктів).

1. Цілющий солодкий продукт, який приносять комахи. (Мед)
2. Не печене, не варене,а на столі сніданок. (Молоко)
3. Продукт, виготовлений з м’яса. (Ковбаса)
4. Український «снікерс». (Сало)
5. Рум’яний, запашний, із золотою скоринкою. (Хліб)

Гордістю кожної оселі був вишитий рушник. Від сивої давнини і до наших днів і в радості, і в горі рушник був незмінною частиною нашого добробуту. Рушники висіли скрізь – на вікнах, на образах. Без рушника не обходилася жодна подія у людському житті. По всій Україні поширений звичай перев’язувати рушниками сватів у разі згоди дівчини на одруження. А коли син вирушав у далеку дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха і бажала, щоб рушником йому стелилася дорога в житті.

 Майже у всіх народів є улюблені рослини-символи. У нас це верба, калина, барвінок та ін. Про це говорить послів’я: «Без верби і калини нема України».

* Калина – символ кохання, краси, щастя. Навесні вона зацвітає білим цвітом, а восени палахкотить гронами червоних плодів. Калиною уквітчують весільний коровай, оселю; нею лікуються. Про калину складено багато пісень, легенд, приказок.
* Пишна та красива, як червона калина.
* Стоїть у дворі дівонька, як над ставом калинонька.
* Щоки червоні, як кетяги калини.
* Убралася в біле плаття, як калина в білий цвіт.
* Посади біля хати калину, будеш мати долю щасливу.

(Учениця розповідає про калину легенду).

Було це тоді ,коли на нашу землю напали татари. В одному селі справляли весілля. Багато вродливих дівчат зібралося. Раптом налетіли чужинці. Красуні- українки, щоб не потрапити до рук бусурманів,почали тікати на болото. Де й загинули… А на тому місці згодом виріс калиновий кущ з ягідками,що були схожі на краплини крові. Отже, калина – символ мужності,героїчної боротьби з ворогами.

Вчитель. Почувши слово «Україна», відразу уявляєш вербу над водою, тополю у полі… Можливо, ви чули від ваших родичів пісню «В кінці греблі шумлять верби?» Ця пісня по кохання і прекрасне, горде дерево. Окрім краси, верба дає багато користі. Вона, ніби позначка води на землі. Тому й копають криниці під вербою, бо на сухому місці це дерево ніколи не росте.

* Коли ще використовують вербові гілочки?

Учениця. У Вербну неділю святять вербу. Дорослі і діти хльоскають одне одного освяченими прутиками, приказуючи:

Не я б’ю – верба б’є.

За тиждень – Великдень.

Недалечко – червоне яєчко.

Спаси і сохрани, Матір Божа, під своїм покровом.

* На це хльоскання ми один на одного не ображались, оскільки верба давала силу та здоров’я.

Учень. А зараз послухайте легенду ще про один символ України.

 Легенда про барвінок

Ця рослина, коли ще не мала своєї назви, дуже заздрила запашній фіалці, бо та була у великій шані серед людей. І тоді вона звернулася до богині Флори, щоб та подарувала їй аромат, красу і людську любов. Але богиня не була всесильна – не могла вона нагородити рослину великою красою. Зате дала їй назву «вінка», що означає «перемога». І відтоді люди почали вбачати в барвінкові цілющу силу, яка перемагає тяжкі недуги. За це люди подарували рослині свою любов.

* Отже, хрещатий барвінок – символ вічності.

Гра «Закінчи прислів’я»

Без верби і калини … (нема України).

За рідний край …(життя віддай).

Кожному мила …(своя сторона).

Людина без Вітчизни - …(як соловей без пісні).

4 сторінка : Наші цінності

Найбільша наша цінність – це люди, український народ. Бо держава – це країна зі своїм народом, мовою. Яка милозвучна, багата,дзвінка наша рідна українська мова. Це народні казки, чарівні українські пісні, легенди, загадки. Ось мішок загадок вам принесла:

* У нашої бабусі сидить звір у кожусі,

Біля пічки гріється, без водички миється. (Кіт)

* На городі в нас росте сонце ясне, золоте, чорне око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. (Соняшник)
* У лісі родилася, в майстерні робилася, а в руках плаче. (Качалка)

А зараз гра на увагу «Казка плутанка»:

Жили собі дід та баба. Спекла баба колобок і поставила його охолонути. А він утік і покотився по доріжці. Котиться він, аж чує за деревами голос: «Битий небитого везе». Хто там такий. Заглянув за дерево, а там сидить зайчик. «Чого це ти, зайчику, плачеш?» - спитав колобок. «А як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить», - відповів зайчик. «А я його вижену», – крикнув колобок і покотився. Коли бачить біля річки човник плаває, в човнику хлопчик сидить. А за кущами Баба-Яга ховається. Злякався колобок та й утік. Котиться далі.Коли бачить, за столом півник і двоє мишенят: Круть і Верть. Запросили до себе його на обід. Колобок подякував за гостинність та вирішив не затримуватися. Він швидко повернувся додому. Дід і баба зраділи і не стали колобка їсти, а пішли ріпку рвати.

* Які казки ви впізнали? (Колобок,Лисичка-сестричка ,Коза-дереза,Івасик-Телесик,Колосок,Ріпка).

Україна – це історія народу. Це її славні лицарі: Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, котрі боролися і загинули за щастя народу. Це Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та інші видатні письменники, чиї твори безсмертні.

Люблю тебе, Вітчизно, мила Україно,

Бо щастя жити ти мені дала.

Для мене ти одна і рідна, і єдина,

Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.

Гра «Зроби крок, скажи українське слово».

5 сторінка : Подорожуємо Україною

 Учні виступають із розповідями про місця,які вони відвідали.

IV Підсумок уроку

Ось і підійшов до кінця наш урок. Про що ми говорили?

Наша країна молода. Ось тому ми і повинні допомагати своїй країні навчанням добрим, працею сумлінною, а значить будувати для себе краще майбутнє.

То ж ростіть добрими і щасливими,справжніми українцями, з гарячими серцями, розумними головами, чистими помислами.

* Гра «Підкажи словечко»:

Допоможіть продовжити вірш.

Ось небо блакитне і сонце в зеніті!

Моя Україна – найкраща у … (світі)!

Моя Україна – це ліс і озерця,

Безмежні степи і чарівні … (джерельця).

Красиві пейзажі і гори високі,

Маленькі струмочки і ріки … (глибокі).

Міста старовинні і замки прекрасні,

Великі будови і дуже … (сучасні).

Сади чарівні, мальовничії села,

Моя Україна – це пісня …(весела).

Це щира, багата як світ її мова,

Крилата, така мелодійна, … (чудова).

Її обереги – верба і калина.

Найкраща у світі - … (моя Україна).

Бо нам найрідніша Вітчизна і мати!

То як же нам, дітям, її не … (кохати)!

-Слухання пісні «Ти моя Україна»:

Нас розкидає життя по всьому світу,

Але всі ми – України рідні діти.

І коли вже ностальгія душу крає,

Мені пам’ять Україна повертає.

Україно, прихилюся я до тебе,

Помолюся за твоє безкрайнє небо.

Твоя мова калинова, солов’їна.

Зігріває моє серце Україна … Україна!

П р и с п і в:

Ти моя Україна, і до тебе я лину,

Бо моє тут коріння, бо моє тут ім’я.

Ти моя Україна, я для тебе дитина,

Я для тебе дитина, я частинка твоя.

Ти мене поклич і я тебе почую,

Твої болі, твої радощі відчую.

Повертатися до тебе буду знову,

Бо в житті моєму ти не випадкова… Україна!

П р и с п і в.

Ти моя Україна, і до тебе я лину,

Бо моє тут коріння, бо моє тут ім’я.

Ти моя Україна, я для тебе дитина,

Я для тебе дитина, я частинка твоя.