**«ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ, ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС!»**

*(Учні, святково одягнені, з квітами приходять разом із батьками увечері до школи. Востаннє сідають за парти в класі, де і навчалися всі чотири роки.)*

**Учитель.**

Ну ось, діти, настав час,

І ви говорите: «Прощавай, початкова школо!»

Прощай, прощай, четвертий клас,

Ти замалий уже для нас!

Та ми вернемося, вернемося ще раз

 Думками в наш четвертий клас!

 *(Під музику пісні «Когда уйдем со школьного двора» діти заходять до актової зали школи.)*

**Хлопчик.**

 Доброго дня, дорогі наші батьки, вчителі та шановні гості!

**Дівчинка.**

 Ми всі раді вас вітати у цій залі.

**Хлопчик.**

 Сьогодні у нас найрадісніший та найсумніший день. Найрадісніший — бо ми дорослішаємо, мріємо навчатися далі, працювати, творити й жити.

**Дівчинка.**

 А найсумніший — бо ми прощаємося з нашим затишним куточком, в якому раділи й сумували, плакали, і сміялися всі чотири роки, прощаємося з нашим першим вчителем, який віддав вам всю свою любові ласку.

**Хлопчик.**

 Але сьогодні - свято, і давайте, дорогі наші гості, не сумувати, а згадаємо ці чотири роки на­шого навчання так, щоб вони залишилися у пам'яті.

*(Діти співають пісню «Изгиб гитары желтой».)*

1. Изгиб гитары желтой ти обнимаеш нежно;

Струна осколком эхо пронзит тугую высь.

Качнется купол неба, большой и звездно-снежный,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. *(2 р.)*

**2.** Как отблеск от заката, луна меж сосен пляшет,

Ты что грустишь, учитель, а ну-ка, улыбнись!

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!, *(2р.)*

1. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним,

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись.

Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! *(2р.)*

Літака веде пілот,

Робітник йде на завод,

Школярів учитель вчить.

Космонавт в ракеті мчить!

Кожний знає своє діло,

Робить чесно його, сміло,

Спитай у тата і у мами

Які професії у них

Професій різних -є чимало,

Сповна їх вистачить на всіх.

Та є одна поміж професій,

Якої вчаться всі вжитті.

Вона для кожного найперша,

Якої вчитиме ще Я й ти!

Учитель, лікар чи геолог.

Письменник, слюсар чи кресляр

Всі називають головною

Одну професію— школяр.;

Бо всім відомо, що без школи,

Без знань, що мусиш там набути,

Не-станеш у житті тим, ким в дитинстві мрієш бути!

Ну, прокидайтесь, діти!

Ранок — до книжки пора!

Сонечко встигло залити

Все посеред двора!

Швидше вдягайтесь до школи

Кращі прогаєте дні

Пізно вертати,— ніколи

їх не повернете," ні!

Змалку кохайтесь в освіті,

Змалку розширюйте ум,;

Бо доведеться у світі всяких назнатися дум,-

-Учися, дитино, бо вчитися треба!

Учися, голубко, хай розум не спить,

Хай серце, і воля, і дух росте в силу,

Хай книжка розкрита любові навчить.

Учися, дитино, бо світ сей,— не батько,

Широкий, розлогий, мов поле в степу,

Знайти в нім дорогу той певно потрапить,

Хто в майбутнє торує тропу.

Учися, дитино, бо доля — не мати,

Шукати її треба -— сама не прийде;

Лиш той її має, той щастя зазнає,

Кому розум сонцем в голівці зійде!

Учися, дитино, Бог буде з тобою,

З любов'ю тебе шануватиме світ;

Учися, щоб сіять добро поміж люди, —

І житимеш вічно, не згине твій слід!

Учися, дитино, бо вчитися треба,

Шукай сонця правди, хай розум не спить;

Того; що навчився,— воді не залити,

Не взяти розбоєм, вогнем не спалить!

 *(Звучить пісня «Мир похож на цветной луг».)*

Сьогодні радість, й трохи сумно нині,

Складаємо дяку вчительці, батькам;

Ми — український цвіт, ми — діти України,

І будемо трудитись, вірте нам!

**Учитель.**

 Погляньте дорогі діти, на своїх батьків. Їхні очі сяють щастям, а десь у глибині прихована тривога. Бо попереду ще стільки випробувань! Батьки переживають у кілька разів більше і ніж ви самі. Тож любіть своїх рідних будьте, завжди гідними їх, дайте їм можливість пишатися ва- ми! Зробіть так, щоб передчасні зморшки не лягли на їхні прекрасні обличчя, щоб їхні серця були спокійні за вас!

Прийміть наш букет із пошани й любові.

Вклоняємось низько і дякуємо щиро

За ласку і ніжність, за мудрість і віру.

Бо без батьків чого ми в світі варті,

Без маминої ласки і тепла,

Без батьківської строгості і жарту

І без свого родинного тепла? -

Ви ж нас, як пташенят, втім гнізді зростили,

Давали дітям раду, як могли.

І в наших душах сонце засвітили,

І крила для польоту нам дали.

Чотири роки нас водили вранці,

Несли портфелі наші й ранці,

Із Вами ми уроки вчили,

І малювали, і лічили,

Писали з нами твори вдома,

І як встигали, невідомо,

При цьому готувати їсти,

Білизну прать, місити тісто.

Нести домашні турботи,

Ходити на свою роботу,

І-залишитися на диво

Красивими і молодими.

Ми любимо вас, кохані мами і тата,

Ми вам бажаємо здоров'ячка багато,

Ми хочемо, щоб завжди ви раділи,

І щоб в житті ніколи не хворіли.

Хоч часом ми буваємо не чемні,

І дуже ви хвилюєтесь "за нас,

Але у серці знаємо напевно

Ми більше радуємо вас.

Любі! Ми обіцяємо учитись, дружити,

Гарні оцінки додому носити,

Щоб дарувати радість вам,

Любесеньким нашим батькам.

 *(Звучить пісня «Прекрасне звертання».)*

Наші перші кроки, сходинки чудові,

Ми пройшли успішно в радості й теплі.

Ласкою зігріті, сповнені любові —

Що найкраще може бути на землі!

Наша перша вчителька, наше любе сонце!

Нам знання давала вчила нас усіх

І, як перший промінь ластився в віконце,

В школі линув дзвінко Наш дитячий сміх.

Ми писати вчились, вчились малювати,

З піснею дружити, друзів завели.

Ми усі навчались з сонечком вставати,

В початковій шкоді весело жили!

Нас навчила: вчителька рідний край; любити,

Берегти природу, ріки і поля

Нам у ріднім краю на землі цій жити,

І тому найкраща всім — рідная земля!

 *(Звучить пісня «Три поради».)*

В початкових класах дуже ми трудились,

Але ж де початок тільки у житті!

Хоч було нам важко, але ми учились

Труднощі долати на своїм путі.

Нас привчала вчителька працю поважати,

З добротою в серці завжди, йшла до нас.

Нас вона навчала розуміти жарти,

І тоді сміявся весело весь клас!

**Учитель.**

 А згадаймо, скільки кумедного було в школі, як ми сміялися деколи на уроках?

 *(Учні розповідають гуморески, жарти, і співають частівки.)*

Ще ми полюбляли, коли в школі свято,

Кожен був артистом, говорив слова.

Готувались діти весело й завзято,

А в душі звучала музика жива.

А у вікна школи заглядали весни,

Всі ми підростали аж на цілий клас!

В початковій школі так було чудесно.

І тому здружився в школі кожен з нас.

Перші кроки в школі просто не даються,

Сміх тут був і сльози, радість і печаль.

А сьогодні з вчителькою діти розлучаються,

І прощатись дітям з вчителькою жаль.

Наша перша вчителько, любе наше сонце!

Вам уклін низенький і любов палку

Посилають діти променем в віконце,

І дарують щиро пісеньку дзвінку!

 *(Звучить пісня «Что ты загрустила?»)*

Ой нема де правди діти —

Було всяке серед нас,

Той у школі звик шуміти,

Той урок не хотів вчити,

Той запізнювався в клас.

Та такого не було,

Щоб робив це хтось на зло,

Бо усі ми повсякчас

Дуже-дуже любим Вас.

Дуже просимо простити

Нам маленькі - ці грішки;

Ми правдиво будем жити

І трудитись так, як Ви.

Були радощі і болі,

Успіхи й невдачі,

Та найбільше тепла й любові

Було в очах Ваших.

 *(Звучить пісня «Перемена».)*

**Учитель.**

 Хочеться вірити, що дружні стосунки між сім'ями нашої класної родини залишаться, а тра- диції, започатковані нами, будуть продовжуватися, збагачуватись і примножуватись у стар- ших класах. Сьогодні на святі присутні вчителі, які навчатимуть дітей у старших класах. Найголовнішим вчителем-наставником стане класний керівник.

 *(Батьки вручають хліб-сіль новому класному керівникові.)*

**Батько.**

 Прийміть за українською народною традицією хліб-сіль та дітей наших і ведіть їх далі не- легкою шкільною стежиною, а ми обіцяємо, що будемо в усьому Вам допомагати.

Хоч інколи ми — пустуни маленькі,

Хоч часто в школі ми здіймаємо галас й сміх,

Та ми потягнемось до Вас немов до неньки,

Якщо полюбите Ви щиро нас усіх.

Шановна вчителько нова!

За нас Ви будьте певні —

Хоч ми рухливі і шумні,

Зате розумні й чемні.

Ми будемо учитись добре,

І з поведінкою буде усе гаразд,

Та Ви прийміть нас із любов'ю тільки

І заведіть нас в старший п'ятий клас.

Шановні вчителі!

За вашу любов і за ваші турботи

Ви також прийміть щиру вдячність від нас.

Ми будем учитись, сумлінна трудитись,

Про ваше добро пам'ятати весь час.

 **Даруємо вам пісню «Учительская улыбка» *(хор).***

1. "От улыбки краше наша жизнь!

Пусть на нервах ваша школьная работа.

Если вдруг созрел конфликт — сдержись!

Улыбнись, когда смеяться неохота.

*Припев:*

И тогда наверняка ты в глазах ученика

Уваженье прочитаешь без ошибки.

С голубого ручейка начинается река,

Воспитанье начинается с улыбки.

1. Для порядка каждый очень строг,

Только в строгосте рискуєм задохнуться.

Улыбнись,—ведь это не порок,

Если очень захотелось улыбнуться!

Никогда нигде не забывай,

Что улыбка украшает наше детство,

И почаще щедро применяй

Это главное техническое средство.

*Припев:*

 *(Танець «Чунга-Чанга».)*

**Учениця.**

 От ми ніби все вже пригадали, все сказали...

*(Вбігає Лінь у прозорому вбранні; з накидкою на плечах.)*

**Лінь.**

 Як це все сказали, як це - про всіх згадали! Ой, горечко мені! А ще вони кажуть, що ні про кого не забули, ви чули? А я що, останньою серед всіх була? Я ж завжди поряд і ким-небудь із вас жила, дружила, та оберігала від роботи, так леліяла, так пригрівала коло себе, щоб не перетрудилися, не втомились,— і на тобі, яка невдячність! На свято не запросили, навіть не згадали добрим словом! І це ви так. зі мною вчинили!? А я ж ваша дорогоцінна Лінь! Як же ви без мене підете на вищу сходинку, га? Як ви там будете без мене? Збирайтеся йти; а мене, свою дорогу супутницю, забули. А вам без мене аж ніяк не можна дорогенькі.

**Учень.**

 Та ти що? їди геть! Нам не просто можна, а треба йти без тебе. Тебе ми мусимо лишити! Ти знову нам будеш заважати, знову ненависні низькі бали принесеш, а нащо це Побула з нами, доки ми були: маленькі, й досить: Ми-вже підросли й зрозуміли, що ти; нам не потрібна!

**Лінь.**

 Ви чули? А ще кажуть, що вони виховані, підросли, а як розмовляють зі старшою жінкою, ой горечко ж ти моє, що маю робити? Та я ж все одно з кимось із вас перейду-до наступного кла- су бути такого не може, щоб не перейшла із класу в клас. Завжди переходила — і тепер пе- рейду! Я сама жити не можу, пропаду сама, зменшуся тай зникну, чого доброго... Цього, до- пустити не можна...

 *(Лінь лащиться до кожної дитини, але всі відскакують від неї.)*

**Діти** *(хором)*

Йди від нас, погана Лінь,

Йди й не повертайся!

Пропади назавжди! 3гинь!

Навіть не старайся

Повернутися До нас,

Бо ти нам не треба!

Ми тебе у п'ятий клас

Не візьмемо до себе!

 *(Лінь з плачем вибігає, а діти сміються.)*

**Хлопчик.**

 Ось такої, припхалася, а без неї так добре так було!

**Дівчинка.**

 Головне — не допустити її до себе близько, то вона не пристане.

**Хлопчик**

 Я вважаю; що необхідно силу волі тренувати, аби можна було з нею впоратися. Потрібно себе більше поважати,—І все буде гаразд.

**Дівчинка.**

 Добре, що вона пішла. Мені аж страшно стадо,; коли Вона з'явилася; Це ж треба, яка на- хабна! Людей не соромиться; пристає до всіх. Але добре все що добре закінчується. Лінь йш- ла, а ми без неї йдемо у п'ятий клас — це - здорово! А зараз на радощах і поспівати можна.

**Учитель.**

 Літа-минають. Ось і минули ці чотири роки навчання. Жаль розлучатися з вами: За ці роки ми добре пізнали одне -одного. Разом ми переживали біль, і радість, гарний настрій і невезіння у житті. Але коли заходиш до класу та чуєш привітне «Добрий день» бачиш лас­каві та люблячі оченята, то все залишається там за дверима. А ти починаєш жити подихом повітря класу. Спасибі вам, дорогі діти, за підтримку та за добрі, теплі слова.

І вам, шановні батьки

Спасибі хочу й сказати.

Із щирим вчительським теплом

За ночі ті що недоспали,

Коли задачі ви рішали,

За вірність прикладів і вправ,

І за малюнки з малювання —

Тут кожний батько участь брав.

Це — перший крок,

А попереду— ще вісім років,

Отож навчайтеся - батьки,

І кожен день робіть уроки.

**ПЕРШОМУ ВЧИТЕЛЮ**

Наш клас — це велика сім'я,

Для нас Ви дали хороші знання.

Щоранку пташина для нас щебетали,

В серденька і в душі знання нам вселяли.

Нас учитель навчив

Писати й читати,

Не - цуратись мови - неньки,

Батьків шанувати

Перше слово в рідній мові —

«Мама» написали

Першого вчителя з любов'ю

Татом назвали.

То весела, то сумна

Не сердився він

Перший вчитель — перлина,

Щебетушечка, пташина.

Ми в п'ятий клас-гуртом підемо

І птахів інших там знайдемо.

Бажаємо успіхів у праці

Достатку, злагоди, добра.

Нехай приносить радість школа,

Знання і щастя - дітвора

За Ваші турботи,

Недоспані ночі,

За лагідні очі І руки робочі,

За вчительку - маму

У класі, сім'ї

Низький уклін Вам,

Уклін до землі.

*(Звучить пісня «Веселкова»)*