**Слайд 1.**

Доброго дня, любі друзі! Рада вітати Вас на нашому святі, присвяченому Дню рідною мови. (Лунає гімн України).

Ми з вами живемо у смутні часи. Коли на території нашої країни ведуться військові дії. Прошу звернути увагу на екран.

**Відео – Проект 1.**

Прошу вшанувати пам'ять усіх загиблих вояків у зоні АТО хвилиною мочання.

**(Слайд 2)** Без слова рідного земля – як без батьків дитина (П. Загребельний)

**(Слайд 3)**

Нації вмирають не від інфаркту,

спочатку їм відбирає мову.

Л. Костенко

Коли забув ти рідну мову,

Яка б та мова не була,

Ти втратив корінь і основу,

Ти обчухрав себе до тла.

Любі друзі! 9 листопада – День української писемності та мови. **(слайд 4)** Щороку, від 9 листопада 1997 року, ми відзначаємо це свято. І кожен громадянин відчуває свою причетність до свого народу, своєї мови. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати нашу рідну мову, бо вона – життя духовного основа. Опановувати мову людина починає з першого дня від народження. Спочатку прислухається до слів матері, рідних, згодом – вимовляє звуки, склади, слова. Протягом всього життя людини супроводжує мова. **(слайд 5)** За підрахунками вчених, на земній кулі сьогодні існує 3000 мов, і кожна із них має право на існування, бо мова – це той інструмент, який об’єднує націю, народ в єдине ціле. Рідна мова – це мова серця. Наша мова прекрасна, бо писалася людьми із гарячими серцями: Л. Українкою, М. Рильським, П. Тичиною, В. Симоненком, Т. Шевченком, І. Франком та багатьма іншими митцями. Вони всі прагнули, щоб мова огорнула всю Україну.

Поезію Лідії Бойко «Рідна мова» виконають учениці 6 класу Гецко Єлизавета та Перекрест Катерина.

У кожної квіточки інша краса.

Свій голос в малої пташини.

У кожної мови – Вселеньска душа,

Бо слова від Бога в людини.

У кожної пісні є гарні слова,

У кожної мови – перлини.

І кажуть. Що хліб – усьому голова,

Що мова – то розум людини.

А рідна живою рікою струмить,

Зеленим барвіночком в'ється.

Від рідної мови і серце щемить,

Коли вона пташкою б'ється.

Я нею радію. Журюсь і мовчу,

Викреслюю іскри думками.

Запалюю нею у церкві свічу,

Молитву шепочу за маму,

За те, що ненависті в серці нема,

Що день починається знову,

За те, що лишилась собою сама,

За рідну, незраджену мову.

**Слайд 6** Із сивої давнини простягнувся наш шлях. І не зміряти його ані кроками, ані поглядом. Це шлях нашого народу – від часів появи на цій святій землі перших людей і аж у майбутнє. 23 роки крокуємо ми цим шляхом, не відчуваючи ганебних рабських ланцюгів. Важко розірвати кайдани на руках, ще важче – звільнити душу. Надто багато терну вкривало наш шлях до волі. Скільки усього славного і ганебного, величного і принизливого, скільки злетів і падінь довелося пережити нашому народові на цьому шляху!

Походження назви «русь», що була ім’ям нашої стародавньої держави, здавна цікавило вчених, дослідників, усіх, хто не байдужий до історії рідного краю. Протягом двохсот років з цього приводу було проведено чимало досліджень. Проте питання походження і змісту слова «русь» залишилось таємницею.

Від народження людина успадковує не лише певні риси характеру, зовнішність своїх батьків чи рідних по крові. Вона успадковує ті матеріальні цінності, які творилися тисячоліттями, передавалися з покоління в покоління, плекалися і примножувалися нащадками, проростаючи в глибину віків, щоб живим пагоном буяти в наступних часових вимірах.

Земле Шевченкова, земле Франкова,

Ниво засіяна щастям-добром,

Вічна твоя соловейкова мова,

Вічна розмова Дністра із Дніпром.

Ці матеріальні та духовні цінності не можна оцінити ані золотом. Ані грошима, бо вони є скарбом всього нарду, а тому неоціненні.

Поезію «Я знаю: мова мамина – свята» виконає учениця 7 – А класу Кускова Анастасія та учениця 6 клас Кобилєва Катерина.

Я знаю: мова мамина – свята.

В ній вічний, незнищенний дух свободи.

Її плекали душі і вуста

Мільярдів. Це – жива вода народу.

Її зневажить – зрадити народ,

Котрий до сонця зводився крізь муки.

Це – забруднити плеса чистих вод,

Це – потоптати материнські руки,

Які нас від напастей берегли,

Останню дрібку хліба віддавали,

Щоб ми нівроку дужими були

Й матусиних пісень не забували.

Зневажить мову мамину – біда,

Котра пустими зробить наші душі,

І ми нащадкам зможем передать

Лиш те, що корені калини сушить.

Зневажить мову – зрадити себе

(А зрадників хто може поважати?)

І стане чорним небо голубе,

Вмиратиме у муках рідна мати.

Наша мова сягає своїм корінням у глибоке минуле.

Перші спроби письма відносяться приблизно до 35 – 50 віків до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми - знак миру. Потім - схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті - ієрогліфи. **(слайд 7)** Прямим попередником слов'янської мови - є алфавіт, створений великими просвітителями слов'ян - братами Кирилом і Мефодієм.

Кирилиця складалася з 43 букв. В її основі лежав грецький алфавіт. Звуки, однакові в слов’янській та грецькій мові, передавалися грецькими літерами. Для звуків, які були лише у слов’янській мові, брати створили 19 знаків простої форми. Кирилиця точно передавала на письмі звуки мови. Єдина її вада – це те, що вона містить 6 грецьких літер, зайвих для слов’янського письма. Глаголиця мала 38 букв. Вона дуже відрізнялася від кирилиці. Літери були дуже схожі між собою, химерно закручені. Так виникла та писемність, якою ми зараз користуємось. Тож, коли будете читати свої улюблені книги, згадуйте про те, скільки пригод і змін довелося зазнати літерам, перш ніж вони стали такими, як зараз.

Земля українська стародавня, така ж давня і наша мова. Учені довели, що вік нашої мови — 7 тисяч років. З покоління в покоління, в часи розквіту та падіння передавали нам предки цей скарб. Народ плекав рідну мову у піснях, легендах, переказах і передавав від роду до роду, щоб не загинула.

**(слайд 8)** Найдавніша згадка про українську мову датована 858 роком, а вперше українську мову було прирівняно до рівня літературної наприкінці 18 століття після виходу 1798 року першого повного видання «Енеїди» І. Котляревського.

У Київській Русі книги цінувалися, як рідкісні скарби. Мати декілька книг означало володіти цілим багатством. «Повість минулих літ» називає книги «ріками, які наповнюють всесвіт мудрістю незмірної глибини».

Якщо завітати в Київ до Державного історичного архіву, то можна переконатися в тому, що в 15 – 17 столітті судове й державне листування відбувалося українською мовою (за доби Середньовіччя нею користувались і в Румунії). Збереглися збірники з українськими піснями і в колишній Югославії. **(слайд 9)** Навіть повелитель Великого Литовського князівства Август ІІ добре розмовляв і писав українською мовою. **(слайд 10)** Нею він писав листи до матері – італійської королеви Бони.

Перша датована книга під назвою «Апостол» надрукована в Москві в 1564 р., в Україні – у Львові – 1574 р. Іваном Федоровим.

Саме в 16 – 17 столітті на території України усе прийшло в досі небачений і нечуваний рух – повстала освіта, ширилася наука, збагачувалася культура. **Слайд 11.**

В першій половині 17 століття твори писалися українською мовою, жваво витворювалась рідна культура, рідна наука. Усе це пишно цвіло, колосилося. Активно вивчалася рідна мова.

Виникають друкарні, видають навчальні посібники, наукові трактати, літературні та публіцистичні твори. Українському слова, охрещеному вогнем і мечем у визвольній війні з польським панством, здавалося, не страшні жодні тернисті шляхи попереду. Якщо Богдан Хмельницький був батьком нації, то її матір'ю була мова.

Вірш «Наша мова» виконає учень 6 класу Трубілко Олексій.

Мова, наша мова, -

Мова кольорова,

В ній гроза травнева

Й тиша вечорова.

Мова, наша мова, -

Літ минулих повість,

Вічно юна мудрість,

Сива наша совість.

Мова, наша мова,

Мрійнику – жар-птиця,

Грішнику – спокута,

Спраглому – криниця,

А для мене, мово,

Ти мов синє море,

У якому тоне і печаль, і горе.

Мова, наша мова, -

Пісня стоголоса,

Нею мріють весни,

Нею плаче осінь.

Нею марять зими,

Нею кличе літо.

Але… З 1654 року Україна поєдналася із Москвою – великою, багатою та дужою, хоча й неосвіченою. Наука в Москві зовсім мала була – там ще червоніли в середньовічній темноті. І от кращі сини України кинули свою Батьківщину, перенеслися до Москви і «за ласощі та вигоди» почали спершу навчати там свої науки, а потім і самі навчатися, та тільки забуваючи рідну мову…

Українська наука заниділа. Українська література спинилася, її старанно забороняли. Із вживання української мови почали навіть глузувати… 18 століття небагато знає видатних українських творів, кілька драм… Після літописів Самовидця, Грабянки, Величка, написаних «гарною» мовою, дедалі українська мова стає все більше і більше жаргоном, мішаниною української з московською.

Ця перерва в розвитку української мови (і культури) й призвела до великого занепаду. Все частіше можна було чути, що українська мова придатна лише для хатнього вжитку.

**Відео «Мова української нації».**

**Далі показ презентації із 11 слайду.**

Говоріть, як колись вас навчала матуся,

Говоріть, як навчав у дитинстві татусь,

Легко так, вільно так, щоб слова були в русі,

Не тримайте слова, віддавайте комусь.

Щиро так, м'яко так, починайте казати,

Як воліла б відкритись ваша душа.

Може хочеться їй у словах політати

Привітати когось, а чи дать відкоша.

Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі,

Кожне з них, лиш торкни, - як струна, виграва,

Зрозумілі, вагомі й усі вони ваші -

Мелодійні, дзвінкі, українські слова.

Говоріть про любов і про віру у щастя,

Уникайте мовчання, нудьги і ниття,

Говоріть, хай в розмові слова веселяться,

Говоріть і продовжуйте мові життя.

Поетичні рядки із твору Олеся Лупія «Говоріть» ми почули у виконанні учениці 10 класу Конюх Аліни.

**Слайд 12.** А зараз ми перегорнемо кілька сторінок скорботного календаря української мови.

**(Слайд 13)** 1720 рік – російський цар Петро І заборонив друкувати книги українською мовою.

**(Слайд 14)** 1754 рік – указ Катерини ІІ про заборону книгодрукування українською мовою в Києво-Могилянській академії.

1769 рік – видано розпорядження української церкви про вилучення в населення України українських букварів та українських текстів із церковних книг.

**(слайд 15)** 1775 рік – зруйновано Запорозьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях.

**(слайд 16)** 1798 рік. «Енеїда» І. Котляревського засвідчила, що жива українська мова має право на книжне літературне користування.

**(слайд 17)** 1811 рік – закрито Києво-Могилянську академію, де навчався сам Ломоносов.

На той час Україна мала 24 друкарні, Росія – 21.

1817 рік – указ про викладання в школах Західної України лише польською мовою.

Рік за роком Україна втрачала свої права. «Чужинці», «заброди» забирали все в свої руки і запрягали вільну і незалежну Україну в своє ярмо.

Останні сплески боротьби за волю свого народу були за гетьмана Мазепи, але Москва жорстоко розчавила цю спробу.

І від того часу не стало України… Загинуло й саме ім'я її, викреслили її з історії вселюдської. Поділила Москва Україну на «губернії», вбила не лише дух свободи, а й саму душу, вирвала язик. І став народ наш найтемнішим серед темних рабів.

**(слайд 18)**

Як сказав свого часу Анатолій Бортняк:

«Мов поганих не існує в світі,

Є лише погані язики».

Здавалося, що вже прийшов усьому кінець. Та помилився ворог у своїх намірах, бо повстав пророчий клич нашого генія Тараса Шевченка й загримів по всій Україні могутнім акордом живого слова.

**(слайд 19)** !!! 1840 рік – вперше виходить друком «Кобзар» Т. Шевченка. Українська мова стає на складний шлях розвитку, на якому були і заборони, і сльози та кров найкращих синів.

1862 рік – закрито українські недільні школи, які безкоштовно організовували видатні діячі української культури.

**(слайд 20)** 1863 рік – указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок українською мовою. «Никакого особенного малороссийского язика не было, нет и быть не может…». Це після того, як люди вже були знайомі із «Кобзарем» Т. Шевченка!

**(слайд 21)** 1876 рік – указ російського царя Олександра ІІ про заборону друкування нот українських пісень.

1884 рік – закрито всі українські театри.

1895 рік – заборонено випуск української дитячої книжки.

1908 рік – вся культурна й освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою.

**(слайд 22)** 1914 рік – російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу – газети та журнали.

З 1929 року починається переслідування всього українського.

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палача.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є!

Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте. Виродки ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

(Василь Симоненко).

1938 рік – сталінський уряд видає постанову про обов’язкове вивчення російської мови, чим підтинає коріння українській.

З 1978 по 1983 роки – постанови про посилення вивчення російської мови в школах, починаючи з першого класу і навіть в дитячих садках.

1983 рік – видано постанову про так зване посилення вивчення російської мови в школах і поділ класів в українських школах на дві групи – російські та українські, що призвело до нехтування рідною мовою навіть багатьма українцями.

1989 рік – видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну мову, чим українську було відсунуто на третій план, що позначається на мові аж до сьогодні.

«Молитву до мови» (автор слів О. Яворська) ми почуємо від учениці 10 класу Кобилєвої Мирослави.

Моя прекрасна українська мово,

Найкраща пісня в стоголоссі трав,

Кохане слово, наше рідне слово,

Яке колись Шевченко покохав.

Ти все знесла: насмішки і зневаги,

Бездушну гру ворожих лжеідей,

Та сповнена любові і відваги

З-за грат летіла птахом до людей.

Ти наш вогонь на темнім полі битви,

Невинна кров, пролита в боротьбі,

Тебе вкладаєм тихо до молитви

І за спасіння дякуєм тобі.

**(слайд 23)** Славетний 1991 рік. Україна здобуває незалежність і відкривається широкий шлях для розвитку української мови.

Українська мова є однією із найпоширеніших мов у світі та за кількістю носіїв посідає 26 місце. Українська мова входить до трійки найкрасивіших мов світу. На мовних конкурсах в Італії та Франції її визнано другою за мелодійністю мовою світу.

**(слайд 24)** Найдовшим слово української мови, що його фіксують словники, яке містить 35 літер, є «дихлордифенілтрихлорметилметан» - назва одного із пестицидів.

Згідно із «Коротким словником синонімів української мови», в якому розроблено 4279 синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово «бити» - 45.

Найуживанішою літерою української абетки є літера «п», з якої починається найбільша кількість слів, найменш уживаною є літера «ф».

Мова – то справжній океан. В одинадцятитомному «Словнику української мови» зареєстровано понад 135 тисяч слів. Та порахувати геть усі слова однієї мови – справа майже нездійсненна. Звичайна людина вживає в середньому до 4 тисяч слів. То ж хай ці слова будуть із справжньої народної мовної криниці: чисті, красиві, образні. То ж бережімо, плекаймо, шануймо рідну мову!

Сьогодні викладання української мови здійснюється в малій семінарії Йосафта у Прудентополісі (Бразилія), майже при всіх українських церквах працюють суботні курси українознавства. Українську мову можна почути в Канаді, Великобританії, Мексиці, США, Німеччині, Аргентині, Венесуелі, Парагваї, Греції, Китаї – близько 40 країнах світу.

Історію, географію, літературу та мову України вивчають у 28 коледжах та університетах США. **(слайд 25)** У штаті Парана діє єдиний в Південній Америці університет, де викладають українську мову, літературу та історію. **(слайд 26)** А в Парагваї деякі місцевості мають суто українські назви: Україна, Нова Волинь, Тарасівка… У столиці Парагваю Монтевідео та в столиці Венесуели Каракасі є вулиці під назвою «Україна».

Не говори: в нас мова солов'їна,

Бо мова вище, ніж пташиний спів.

В її скарбниці – доля України,

Глибинна таємниця правіків.

Людина завжди має пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння. Глибоко знати історію свого народу, його мову. Не можна бути байдужим до того, як ми користуємось мовою, як виражаємо свої думки, як цінуємо рідне слово. **(слайд 27)** Один мудрець сказав: «Людина, байдужа до рідної мови, схожа на дикуна. Тому що її байдужість до мови пояснюється повною байдужістю до минулого і сучасного свого народу».

Але ж чому ми – українці – соромимося розмовляти рідної мовою?

**(слайд 28)** Згадаймо відому історію про Вавилонську вежу. Будівельників об’єднувала спільна мета й одна мова, вони працювали злагоджено й уміло. Коли було змішано їхні мови, люди перестали розуміти одне одного й змушені були припинити свою роботу.

**(слайд 29)** Усім нам слід зрозуміти, що збудувати вільну та незалежну державу зможуть лише люди, об’єднані однією метою та материнською мовою. Якщо ми будемо роз’єднаними та багатомовними, то можемо опинитися перед руїнами.

Мова об’єднує. Людина має завжди пам’ятати, звідки вона, де її коріння, знати історію народу та його мову. Знання мови народу, серед якого ти живеш, – ознака культурної, освіченої людини, знання рідної мови – священний обов’язок кожного.

Костянтин Ушинський наголошував на неабиякій ролі рідної мови в житті кожного народу: «Поки жива мова в устах народу, до того часу і живий народ».

**(слайд 30)** Хотіла б дати вам кілька порад. Як почати говорити українською.

**(слайд 31)** 1. Позбудьтеся страхів. Більшість українців, які не наважувались перейти на рідну мову спілкування, знаходять однакові виправдання. Це все є міфи, що легко розвінчуються.

Міф № 1. «Я погано розмовляю українською мовою, і не хочу її псувати».

**(слайд 32)** Міф № 2. «Я з дитинства розмовляю російською, моя сім’я – російськомовна».

**(слайд 33)** Міф № 3. «Це мертва мова, ніхто в моєму місті не говорить українською».

**(слайд 34)** 2. Створіть україномовне середовище. Почніть з пасивного накопичення української лексики. Дивіться кіно й серіали з українським дубляжем, читайте україномовну пресу та слухайте українську музику.

3. Пишіть українською. У листуванні та спілкуванні в соцмережах переходьте на українську.

**(слайд 35)** 4. Говоріть із незнайомцями. Почніть говорити українською спочатку із незнайомцями: у крамниці, транспорті, на вулиці.

5. Почніть говорити в побуті. Почавши говорити українською, будьте готові пояснити причину такої зміни.

**(слайд 36)** 6. Знайдіть досвідчених співрозмовників. Важливо мати співрозмовника, який стане для вас прикладом.

7. Наберіться терпіння. Для того, щоб почати не лише говорити вільно, а й думати українською, вам знадобиться близько року. За цей час вам необхідні будуть перерви, не бійтеся перепочити тиждень чи місяць і зробити другу спробу.

**(слайд 37)** 8. Запишіться на курси української мови. Для тих, хто не в змозі освоїти мову самостійно, пропоную записатися на безкоштовні курси української мови. Тут ви точно знайдете однодумців.

Тож давайте зробимо усе можливе, щоб слова Костянтина Ушинського: «Відберіть мову — і народ уже більше не створить її, нову батьківщину навіть можна створити, а мову — ніколи; вимерла мова в устах народу — вимер і народ», - не стали пророчими.

**(слайд 38)**

Ліричний твір Сергія Жупаніна під назвою «Рідна мова» ми почуємо від Козинець , учениці 8 класу.

По-своєму кожна пташина співає,

По-своєму кожен народ розмовляє.

У мене й народу мого

Українська є мова чудова,

Своя, материнська.

По світу її, як святиню, нестиму

Допоки живу, в чистоті берегтиму,

З любов'ю сердечною, вірністю сина.

Ця мова для мене, як мати, єдина.

**(слайд 39)** Калиновою, солов’їною називали прекрасну українську мову поети. Просте слово несе людям добро, правду, істину. Любити рідну мову і добре її знати – поняття взаємопов’язані.

І коли є загроза хоч дещо втратити із того скарбу, нас проймає тривога: як матір за рідну дитину, як дбайливого господаря за чистий лан. Тож маємо все зробити для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота нитка, яка веде нас із сивої давнини до наших днів.

**Відео – проект 3.**

**(слайд 39)**

Один із найвидатніших педагогів – В. Сухомлинський – так говорив про мову: «Слово – найтонше доторкання до серця, і воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом… Мудре та добре слово дарує радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне завдає горя.

Словом можна вбити й оживити, посіяти тривогу і безнадію й одухотворити, розсіяти сумніви і засмутити, викликати посмішку і сльози, породити в людині віру і зародити невіру, надихнути на працю і скувати сили душі…

Пам’ятаймо про це! А це ж так просто: «Прошу!», «Будь ласка!», «Будьте люб’язні!», «Пробачте за турботу!», «Дякую за увагу!». Начебто невеликий набір, і запам’ятовувати нескладно, а саме цими словами відчиняються всі двері, вирішуються безліч невідкладних справ».

**(слайд 40).**

Прихилюсь я до тебе уклінно,

Побажаю і щастя, й добра,

Тільки вірю: не вмреш Україно,

Бо співучий народ не вмира.

Переміниться світу будова,

І сягне у космічну блакить

Рідна мова моя кольорова,

На далекі зірки полетить.

У мене ти одна-єдина,

Одвічна радість і журба,

Ти будеш жити, Україно,

Країно щастя і добра.

І не буде нас доля цуратись

У карпатських, таврійських садах.

І не зможе ніхто відібрати

Те, що ти зберегла у віках.

Доки пісня звучить солов’їна,

Щире слово в козацьких устах,

Ти не вмреш, ти не вмреш, Україно,

Будеш жити у наших серцях!

Дякую вам за увагу. Свято до Дня рідної мови оголошується закритим. **(Лунає гімн України).**