Сценарій свята в початковій школі «Свято Букваря»

**Підготувала вчит. поч.. класів Ладижинської ЗОШ № 2 Шатова О.І.**

Вчитель: Дорогі діти! Шановні гості!

 Спасибі, що завітали до нас, щоб розділити радість дітей – радість подолання першої і найважливішої сходинки до мудрості. У нас шкільне свято, яке стало вже традиційним – свято Букваря. Швидко промайнув час, протягом якого ви вчилися читати, писати. Ще вчора наші першокласники перегортали сторінки Букваря, вивчаючи літери. А сьогодні ми святкуємо першу перемогу наших маленьких школярів.

Вчитель: Ми починаєм наше свято! Людей зібралося багато. Щоб веселитись і співати, Про свято слід сказати. Є святкових днів багато На листах календаря. А між ними наше свято Вшанування Букваря.

Вчитель: День вітання і прощання - Свято перших букварів - Перша сходинка зростання Для найменших школярів. В путь щасливу і широку Всіх Буквар виводить нас. І щороку, і щороку З дітьми йде у перший клас. Любі гості, мами й тата, В нас Букварикове свято. І Буквар прийшов до нас Привітать у добрий час.

 *( Виходить Буквар з Абеткою )*

Буквар: Добрий день, мої малята, Любі хлопчики й дівчата! Радий привітати вас, Мій шановний перший клас. Гарно ви мене вивчали І знання всі здобували.

Абетка: Вам, скажіть, цікаво вчитись ? Любите щодня трудитись ?

 *( Діти відповідають )*

Абетка: До школи радо хто спішить ? Хто старанно уроки вчить ? Хто хоче все на світі знать ? Уміє і читати і писать ? Усі їх завжди пізнають. Скажіть-но, як цих діток звуть ?

Усі: Шко-ля-рі !

Буквар: Хто радує і тат , і мам ? Хто кожну справу робить сам ? Хто дружно й весело співа, Родину щастям зігріва ? Усі їх завжди пізнають, Скажіть-но, як цих діток звуть ?

Усі: Шко-ля-рі !

Вчитель: Що ж, вітайте, ось вони – наші веселі дружні першокласники.

***Пісня «Вчать у школі»***

 *(На сцені з’являється Кощій Безсмертний, озирається, прислухається)*

 Кощій: Ой-ой! Чого це їх тут так багато? Чого це вони розшумілись? Що за голос? Що за музика?

 *(Підбігає «Двійка» і шепоче на вухо.)*

«Двійка»: А в них тут свято Букваря. Вони вже читати і писати навчились.

Кощій: От біда! Ніякі мої капості їм на заваді не стали! Розумні вони? Як же їм нашкодити?

 *(Звучить музика «Говорят мы бяки-буки…».З’являються Баба Яга і чорний Кіт)*

Баба Яга і Кіт: Ми ледачі, ми ліниві,

 В школу ми не ходимо.

 Ми ледачі ми нероби,

 Всім ми шкоду робим.

Баба Яга: Кощій Безсмертний, ми тут з Котом порадились…

Кіт: Ти ж знаєш, що розумне ми придумати не можемо, а от щось капосне …

Кощій: Та кажіть вже швидше…

Баба Яга та Кіт: Треба в них вкрасти книжки, за якими вони навчаються і в нашому лісі сховати.

«Двійка»: Оце ідея! Ці діти хоч і розумні, а без книжок вчитися не зможуть.

 Всі , танцюючи: Книжечки всі заберемо і на зад не віддамо.

 Дітки вчитися не будуть, букви швидко всі забудуть.

Кощій: От тоді настане час – просто клас!

 Буду я тут панувати:

 Нікого в школу не пускати.

 *(Звучить музика «Говорят мы бяки-буки…».Герої забирають книжки, озираючись тікають із зали.)*

Казкар: Ми букварика шукаєм,

 А його ніде немає.

 Де ж так довго забарився,

 Може в лісі заблудився ?

 *( З’являються дві сороки )*

Перша сорока: Скре-ке-ке ! Скре-ке-ке !

 Чи ви чули отаке :

 Нині свято Букваря,

 А Букварика нема !

Друга сорока: Так, я чула, в нашім лісі

 Диво коїться якесь,

 Усі подівались десь.

 Ще й казки забунтували –

 Свої назви поміняли,

 І сюжети, і героїв,

 Лихо, хто таке накоїв !?

Казкар: Мабуть, той таке накоїв,

 Хто читати не хотів,

 Хто не вчився гарно в школі,

 І букварик загубив !

 Була Червона Шапочка –

 Стала Синя Борода,

 Це – був Карлсон, віднині –

 Цибуляна голова.

 А Дюймовочка маленька

 Стала вища Гулівера.

 Дядя Стьопа – Бармалеєм

 Став із міліціонера.

 В Буратіно ніс відпав,

 А Мальвіну смерч забрав.

 Колобок Лисичку з’їв,

 В невід діду вовк заплив.

 Щуку в небі кінь впіймав,

 А Лисицю глечик вкрав.

 Кіт Базіліо на плоті

 Кукурікає щодуху,

 Іван-Царевич скаче,

 Щоб впіймати білу муху.

 Ще продовжувать, чи досить ?

 Порятунку усі просять !

 ***( танець казкових героїв )***

Сороки: Але як тепер нам бути ?

 Як казки всі повернути?

Казкар: Це завдання не просте !

 Допоможу вам проте.

 Зможе казки врятувати

 Той, хто дружбою багатий,

 Хто веселий і сміливий,

 Хто в роботі не сміливий.

 Той Букварика врятує,

 Хто в науці силу чує.

 Чесний хто, і хто завзятий –

 Може друзів виручати.

 То ж перевірю для початку,

 Чи дружні ви, мої малятка.

 ***( Ігри : «Відлуння», «Впіймай звук» )***

Казкар: Бачу вправні ви, малята,

 Дружні, відданні, завзяті.

 Час настав нам вирушати,

 Пісню дружно заспівати.

 ***( Пісня-танець «Зроби так»)***

Казкар: Вирушаємо в дорогу,

 Хай щастить нам на шляху…

 *(На сцені хатина в лісі. Вибігає Двійка )*

Двійка: Не пущу вас далі я,

 Тут територія моя !

 Не вдасться вам пройти

 І навіть проповзти .

 Всіх зачаклую я !

 Цариця двійок – я !

 Хто із вас зі мною хоче подружитись ?

 Того буду я любити !

Сороки: Нічого в тебе не вийде! Ми багато знаємо! З «2» ніхто з нас не дружить!

Двійка: Ха-ха! Та ви і літер , мабуть, не знаєте!

Казкар: Ми не тільки букви знаємо, ми товаришуємо з ними.

***(Гра «Живі слова», «Кросворд».)***

Двійка: Не можу, не можу. Я падаю, я відступаю. Ніхто з дітей зі мною не дружить.

 *(З’являється з-за хатки Баба Яга.)*

Яга: Книгу я знайшла чарівну,

 В господарстві так потрібну.

 По ній буду чаклувати,

 Ягняточок навчати.

 Яглику! Ти де сховався?!

 *(Шукає Яглика і не знаходить.)*

 Ото капосний малюк!

 Геть відбився вже від рук!

 Зараз мамця почаклує,

 Вітерцем тебе придує.

 *(Чаклує, з’являється Яглик і помічає Буквар.)*

Яглик: Що ж це матінко моя,

 Невже Чорна магія!

 Якісь знаки та карлючки,

 Мабуть це Кощія штучки.

 А це що?

Яга: Це буква «О».

Яглик: «О»? Отрута! Не бери!

 Мерщій викинь, поклади!

Яга: Яглику ти не турбуйся,

 Заспокойся, угамуйся!

 Справді книга чари має,

 Бо дітей читать навчає.

 Будь-який малий школяр

 Зна, що книга ця – Буквар!

 Ось і ти навчись читати,

 Досить вже байдикувати.

 600 років лише й знаєш,

 Що гуляєш і гасаєш.

Яглик: Я читати?! Ти жартуєш!

Яга: Ти мене погано чуєш?

 *(Ганяється за Ягликом, хоче посадити його за стіл учитись читати.*

 *Яглик утікає.)*

 Я тебе наздожену і за книгу посаджу!

 ( Усаджує.)

 Букви вчи, не йди ні куди,

 А то гірше тобі буде.

 Ось тобі секундомір—

 Потім себе перевір.

 А прийде Кощій, наш тато,

 Будеш йому звітувати!

 Я ж лечу в ліс на нараду

 І даю тобі пораду:

 Швидше справою займися,

 Часу не марнуй , учися!

 *(Яглик бере Буквар, сумно зітхає. Баба Яга виходить. Яглик сідає.*

***Гра «Алфавіт»***

 ***Пісня «Місто – це алфавіт».***

 *З’являється Кіт, за ним Кощій.)*

Кіт: Мур-мур-няв! Мур-мур-няв!

 Хто це галас в лісі зняв?!

 Знову діти! От морока!

 Треба вам оті уроки?

 Краще грайтесь, розважайтесь

 І ні чим не переймайтесь.

 Літери! Це просто дивно!

 І кому вони потрібні?

 «У»-горбате, «А»-не рівне.

 «Ж»-не треба і навчати

 А ось «О»-в футбол ним грати.

 Я без них не знаю лиха

 І гуляю у дворі!

 Краще б літери сиділи

 У своєму Букварі.

 З мене приклад всі беріть

 І уроків не учіть!

Кощій: Я—Кощій, не аби-що,

 Я роботу не шукаю

 Аби-як чого не вийшло

 Я лежу відпочиваю.

 Я роботу не люблю,

 Краще солодко посплю.

 Але ти, мій Яглик любий,

 Пам’ятай такі слова:

 Всі Незнайки-Поспішайки

 Хай завчать такі слова:

 Невезіння від невміння

 Та від поспіху бува.

 Починати – не кінчати

 Нам усім не до лиця,

 Бо уміння без терпіння,

 Наче казка без кінця.

 *( З’являється Казкар )*

Казкар: Хто сказав «казка» ? Хто мене кликав ? А ось де наш Буквар ? Віддайте його дітям.

Кощій: Книжка гарна, що й казать?

 Потрібно ціну вам гарну дать.

Казкар: Що ж ти хочеш, нам скажи,

 Ціну свою нам назови.

Кощій: Маю я бажання три,

 Виконаєш – Буквар бери.

 Перше бажання – розвеселити!

 *(* ***танок «Полька» )***

 Друге бажання – відгадати загадки:

 Сидить дівчина в корзині

 На ведмежій дужій спині.

 А чому вона сховалась

 Від ведмедя ? Не призналась.

 ( Маша і ведмідь )

 Знайшов півник колосок,

 Змолов борошна мішок.

 Спік негайно у печі

 Пиріжки та калачі,

 Мишенят не пригощав,

 Бо жоден з них не помагав.

 ( Колосок )

 Хто утік від баби з дідом,

 Не міг сидіти на вікні.

 Зустрів у лісі різних звірів

 І кожному співав пісні?

 («Колобок»)

 На городі виростала,

 Восени велика стала.

 Дід почав усіх шукати:

 «Час красуню нашу рвати!»

 («Ріпка»)

 Вигнав дід козу із хати,

 Та й пішла вона блукати.

 В зайця хату відібрала,

 Всі козу ту виганяли.

 Рак козуню ущипнув—

 Зайцю хатку повернув.

 («Коза—Дереза»)

 Третє бажання—Візьміть мого Яглика до школи.

 *(Казкар забирає Яглика та Буквар.)*

Буквар: Я вас навчив читати і писати

 Слово «бабуся» й слово «мати»,

 Слова «хлібина» , «світ», «дитя»,

 «Тато», «учителька», «правда», «знання».

 Всі літери прочитані

 Усіх їх 33

 Тепер дітей учитимуть

 Підручники нові.

 *(З’являються підручники.)*

 Читанка добра прийми естафету

 Веди школярів по дорогах планети.

 Хай відкривають і розум , і руки

 Незнані шляхи на планеті Наука.

 Хай не погасне бажання малят—

 Твори добро на планеті Земля.

Читанка: Я – читанка нечитана,

 Навчатиму ваш клас.

 Я – з вами говоритиму

 Про наш прекрасний час.

 Букварику, мій братику,

 Розумна голова,

 Твої веселі літери

 Складуть мої слова.

Рідна мова Ми – діти українського народу,

 І роду нашому немає переводу.

 Бо наша мати – славна Україна,

 Пісенна сторона і подвигів країна.

 Душа народу вічна – не вмирає,

 Як пісня горда, що в віках лунає.

 Багатий світ незвіданий:

 То сонечко, то сніг…

 Хто мову має рідну –

 Багатший від усіх.

Математика: Щоби весело гулять,

 Всі уроки треба знать.

 Дуже точна я наука –

 Мене потрібно всім вивчать.

Буквар: Вам пораду можу дати:

 Більше треба працювати

 І з природою дружити.

 Що ж, не будемо тужити.

 Всіх запрошую в таночок,

 Наче сонячний віночок,

 Ним вітаємо ми всіх,

 Хай завжди лунає сміх!

***( танок каченят )***

Вчителі і діти: Прощавай, Букварику!

 Наш найперший друже,

 Ми тобі, Букварику,

 Дякуємо дуже.

 В кожнім домі, в кожній хаті,

 У містах і на селі

 Хто навчився вже читати

 Має книжку на столі.

 Сторінки книжок завзятих

 Всіх нас розуму навчать,

 Працювати і учитись,

 Батьківщину шанувать.

Буквар : За те, що ви всі не лінились

 Сумлінно й радісно трудились,

 Диплом я кожному вручаю,

 Із вченим ступенем вітаю.

 Віднині ви чарівники!

 В науку йдуть усі шляхи.

***( пісня «Прощальна» )***