**Родинне свято**

**Класний керівник:**

**Перепелиця Ніна Василівна**

Сьогодні у нас найрадісніший і найсумніший день. Найрадісніший – бо ми дорослішаємо, ростемо, а сумний, бо ми прощаємося з початковою школою, з нашим затишним куточком, в якому ми раділи і сумували, плакали і сміялися усі 4 роки. Але не сумуйте – сьогодні свято. (Ф. №39)

День сьогодні такий незвичайний,

Сонце встало умите в росі.

Скликав в школу нас дзвоник останній,

Ми на свято зібрались усі.

Злинь же, музико, в небо гучніше,

В добру пору лунай, в добрий час!

Вище голову! Йдіть веселіше!

Ми усі вже чекаємо вас!

Заходьте до залу, прошу ласкаво!

Гостей тут зібралось на свято чимало.

І музика голосно грає для вас.

Вітайте, стрічайте – іде 5 клас.

(Учні під музику заходять до святкової зали)

Сьогодні на небосхилі учнів середньої школи засвітилося 4 зірочки. Давайте поглянемо на них. Знайомтеся! Якщо ви звичайно не знайомі. Веселий, дружний, пустотливий, трішечки галасливий, але успішно опанував всі науки початкової школи – наш клас. Це Богів Анастасія Володимирівна, Деметр Владислав Анатолійович, Пальчук Євгеній Олександрович, Шиєнко Мар’яна Вікторівна. (Учні виходять до дошки. В руках тримають зірочки, які прикріпляють до плакату з цифрою 5 і словом «клас»).

Пам’ятаєм і зараз крізь роки,

Перші труднощі, гарний наш клас.

І веселі, цікаві уроки,

Як же швидко пролинув цей час.

За цей час ви змужніли, стали розумнішими, мудрішими. Стали однією шкільною сім’єю.

Ми усі – одна сім’я,

Неповторні – ти і я!

Будемо усі дружити,

В злагоді і мирі жити,

Бо життя – це диво, казка!

В ньому є любов і ласка!

Ми прийшли у світ, щоб жити

Й на землі добро творити.

То ж нехай і сьогодні вам всім посміхається сонечко, буде чудовий і лагідний ранок і день. Нехай кожного дня вам посміхається ранок.

(Пісня «Утро просыпается») (№ )

Пройшло 4 роки – багато це чи мало?

Коли нас шестирічних вели за руку мами.

З великими букетами, з портфелями новенькими,

Боялись ми всього навкруг, бо ще були маленькими.

Та швидко ми освоїлись,

Із класом познайомились,

Не боялись і дівчата,

Їх у класі небагато.

Мами перший раз до школи

Привели давненько нас.

Незабудь цього ніколи –

Першу вчительку і клас.

1 вересня 2006 року маленькі хлопчики і дівчатка заходили до школи, в клас. Хто йшов з усмішкою, хто з цікавістю в очах, а хто з страхом. Міцно тримали за руку своїх мам, татусів. І на потязі всіх 4 років батьки були вашою опорою і підтримкою. Тому перше слово до вас, батьки.

Ми до батьків сказати хочем слово

І привітати хочем від душі.

Подарувати пісню вам чудову,

Найкращі прочитати вам вірші.

Бо без батьків чого ми в світі варті?

 Без маминої ласки і тепла,

Без батьківської строгості і жарту,

 І без свого родинного тепла?

Якщо міцне коріння є у дуба,

Його не вирвуть бурі, вітри злі,

Ми будем пам’ятати, мамо люба,

Що ми стоїм на батьківській землі.

Хочем бути на вас схожі

І як ви, такі ж хороші.

Хай же наше добре слово

Розквітає веселково.

Та найбільше діставалося мамам: недоспані ночі, нерозв’язані задачі, батьківські збори, зошити, форма, сніданки, зауваження в щоденнику… а вранці усмішка на обличчі, сніданок на столі, ласкаві слова на дорогу до школи. Пробачте своїм дітям всі їх витівки. Нехай ваші дні будуть завжди безхмарними, нахай на вашому шляху зустрічаються тільки хмаринки мрій.

(Пісня «Облака»)

«Облака» (Ф. №29)

1.Мимо белого яблока луны,

Мимо красного яблока заката,

Облака из неведомой страны

К нам спешат и опять бегут куда-то.

Припев:

Облака – белогривые лошадки,

Облака что вы мчитесь без оглядки.

Не смотрите вы, пожалуйста, с высока,

А по небу прокатите нас облака.

2. Мы помчимся в заоблачную даль.

Мимо гаснущих звезд на небосклоне.

К нам неслышно опустится звезда

И ромашкой останется в ладони.

Припев.

(Діти дарують мамам квіти)

Пробач мені, лелечко, мамо,

Провини дитячі мої,

Люблю я тебе, моя рідна,

Ласкавії очі твої.

Пробач мені рідна, хороша.

За біль, що тобі завдала,

Хай в косах не віє пороша,

 І квітами квітне весна.

Як виросту, мамочко мила,

Дороги твої я встелю,

Квітками з весняного дива,

За ласку й турботу твою.

В нас мами всі чудові, молоденькі,

Красуні всі, чарівні, як весна.

Ми любимо усіх вас дорогенькі

І пісенька для вас нехай луна.

Пісня «Крылатые качели» (№8)

1. В юном месяце апреле в старом парке тает снег

и веселые качели начинают свой разбег.

Позабыто все на свете сердце замерло в груди.

Только небо, только ветер только радость впереди.

Припев:

Взмывая выше ели

Не ведая преград

Крылатые качели

Летят, летят, летят.

1. Детство кончится когда-то ведь оно не навсегда

Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда.

А пока мы только дети нам еще расти, расти

Только небо, только ветер, только радость впереди.

Припев.

1. Шар земной быстрей кружится от весенней кутерьмы

И поют над нами птицы и поем как птицы мы.

Позабыто все на свете сердце замерло в груди

Только небо, только ветер только радость впереди.

Припев.

Тож пробачте сьогодні за все:

Жарти, витівки наші невдалі.

Нас життя вже на крилах несе

В невідомі, незвідані далі.

Пісня «Прекрасное далеко» (№20)

1.Слышу голос из прекрасного далека

Голос утренний в серебряной росе

Слышу голос и манящая дорога

Кружит голову как в детстве карусель

Припев:

Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь

От чистого истока в прекрасное далеко

В прекрасное далеко я начинаю путь

2. Слышу голос из прекрасного далека

Он зовет меня в чудесные края

Слышу голос, голос спрашивает строго

А сегодня что для завтра сделал я.

Припев.

1. Я клянусь что стану чище и добрее

и в беде не брошу друга никогда

слышу голос и спешу на зов скорее

по дорге на которнй нет следа.

Припев.

Вчитель. Була перша прочитана сторінка,

Перша літера й перша оцінка.

Із книжкою перша серйозна розмова.

Дружити учився ваш клас.

Настала пора йти в 5 клас.

Чотири роки разом ми ішли,

Всього було: комусь носи товкли,

У голос вчительки замріяно вслухались

І галасуючи, в їдальні всі штовхались.

Останнє нині в нас побачення,

Нам сумно розлучатись з вами

І просимо у вас пробачення

Ми найщирішими словами.

За те, що колись

хтось не вивчив урок,

домашнє завдання

не виконав в строк.

А хтось одержував знов двійку,

Встрявав з товаришем у бійку.

Базікав часто безупинно…

Та ви прощали нам провини.

Ми сьогодні вже йдемо від вас

По стежині шкільній в 5 клас.

Не сумуйте за нами, не треба

Ми завжди пам’ятатимо вас.

За сумлінну працю, наполегливість у здобутті знань, із закінченням початкової школи Дипломом нагороджується… (Учні отримують Дипломи)

Клятва випускників.

Вступаючи в ряди учнів середньої школи, перед своїми товаришами, батьками, вчителями урочисто клянемося:

* Прибігати до школи на перший урок з очима, що палають від допитливості. Клянемось
* Біля дошки стояти як кращий воротар, не пропускаючи повз вуха жодного питання, навіть найбільш важливого і підступного. Клянемось
* Не доводити вчителів до температури кипіння (100). Клянемось
* Бути швидким, але підвищувати швидкість до 60км/год, пересуваючись шкільними коридорами. Клянемось
* Плавати у морі Знань на «добре» і «відмінно», пірнаючи до самих глибин. Клянемось
* Із вовчим апетитом «поглинати»всі знання. Клянемось
* Із гідністю донести високе звання учня школи… до закінчення навчання. Клянемось

В 5 класі у вас з’явиться ще одна мама, яка буде з вами до 12 класу. Найголовнішим вчителем для вас, наставником у подальшому шкільному житті буде класний керівник - …

Прийміть наших дітей і ведіть їх далі по нелегкій шкільній стежині в країну «Знань». (Діти дарують квіти)

Шановна вчителько нова

За нас ви будьте певні

Хоч ми рухливі та шумні,

Зате розумні й чемні.

Ми будемо навчатись гарно тільки,

І з поведінкою все буде в нас гаразд.

Та ви прийміть нас із любов’ю щиро,

І заведіть нас в старший 5 клас.

Ми хочемо подякувати за підтримку вихователям групи продовженого дня, директору школи…, завучу… (Діти вручають квіти)

Слово директору школи.

Настав час і мені сказати слово. Ось і минуло 4 роки. Сумно розлучатися з вами. Спасибі вам за все.

(До батьків)

Дорогі батьки!

Ви дяку прийміть за дитину хорошу,

За втрачені сили, недоспані ночі,

за допомогу, за ваші уміння, з

а віру в дитину, за ласку й терпіння.

За те, що у класі ремонти робили

І фарбували і стіни білили.

Костюми красиві до свят готували.

Уроки робити завжди помагали.

Бажаю ще більше терпіння набратись,

Бо ще вісім років вам разом навчатись.

(До дітей)

Цей світ, як казка, як безмежне диво!

Захоплює, дивує, кличе ввись.

Життя чарівне, ви такі щасливі.

Уважно ти до світу придивись.

В небі сонце ласкаве квітне,

Посилає нам світло й терло.

Усміхається щиро й привітно,

Щоб усе на Землі цвіло.

Ви долоньку свою маленьку

Простягніть до його тепла.

Залишіть промінець в серденьку,

Щоб весна в нім завжди цвіла.

Щоб в душі вашій сонце квітло,

Зірка щедрості й доброти,

Променилося ніжне світло

І в житті буде легко йти.

Будьте і ви, діти, як маленькі сонечка, творіть добро. Веселі ви і маєте щире серце, а тому я впевнена, що цей великий світ до вас добром обернеться, принесе вам щастя і радість життя. Щасливої вам дороги! Я вам бажаю здоров’я, успіхів, щастя.

(Діти танцюють вальс)

Для нас ще буде школа і навчання.

І вересень ще скличе на поріг.

Та з класом цим прийшла пора прощатись

І перед нами безліч є доріг.

Та вчительку і клас цей не забудем.

У пам’яті щоб кожен це зберіг.

Щоб ріс на славу України й людям

Ти дай в дорогу мамо оберіг.

(Надається слово батькам)

Дитинство, зачекай, побудь з нами ще трішки. Ми ще встигнемо стати доросли.

Пісня «Детство» (№41)

1. Детство, детство, ты куда бежишь

Детство, детство, ты куда спешишь

Не наигрался я еще с тобой

Детство, детство, ты куда постой.

Припев:

А я хочу, а я хочу опять

По крышам бегать, голубей гонять.

Дразнить Наташку, дергать за косу

На самокате мчатся по двору.

2. Старушки искоса на нас глядят

Не узнают вчерашних забияк

А мы с Наташкой по двору идем

И нет нам дела больше ни о чем.

Припев.

1. Детство, детство, ты куда ушло

Где уютный уголок нашло

Детства милого мне не догнать

Остается с грустью вспоминать.

Припев.