
****

БАХМУТСЬКА ЗАГАЛЬН ООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

АРТЕМІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  
 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

## ТИ – ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

**перший урок в 10 класі**

**підготувала Мозолевська Л.О.**

2010-2011 навчальний рік

**Мета** : ознайомити учнів з історією незалежності держави, державними символами; формувати громадянське самоусвідомлення; виховувати почуття патріотизму, гідності, гордості за свою державу.

**Обладнання** : зображення Державного Герба України, Державний Прапор України, вишиті рушники.

**На дошці висловлювання про рідний край:**

Україно моя, Україно, я для тебе у світі живу.

Д. Павличко

Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна.

В. Коломієць

З нею я ділити буду радощі, турботи і жалі,

Бо у мене стукотить у грудях грудочка любимої землі.

В. Симоненко

Кожному мила рідна сторона.

Всюди добре, а дома найліпше.

Рідна мова дорога людині, як саме життя.

**Учениця**

Святковий день - двадцять четверте серпня,

Так хочеться усмішок і пісень.

Віднині Україна незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,

Щоб славу України відродить.

Щоб дружно жити, в радості і згоді,

Ми України сестри і брати

**Учитель**. Ми живемо з вами у вільній і незалежній державі, яка зветься Україна. Всі діти у нас навчаються в школі. А навчання в нашій країні обов’язкове, кожен повинен одержати середню освіту безплатно. Про це записано в найвищому Законі нашої держави — Конституції. Кожен із нас — громадянин України. Сьогодні ми поговоримо про те, що нам слід зробити для своєї Батьківщини, щоб вона процвітала, щоб жилося нам щасливо в рідному краю. І в кожного учня по всій нашій Вітчизні, від найменших першокласників до вже дорослих випускників, світиться у серденьку безмежна любов до милої, дорогої і рідної України, нашої Батьківщини. Кожен любить свою Україну, бажає їй добра, старається стати справжнім патріотом і громадянином своєї Вітчизни.

**1 учень.**

|  |
| --- |
| Тепло своїх долонь і розуму, і серця Я Україні милій віддаю. Люблю твої ліси, степи, річки й озерця, Й ліричну пісню лагідну твою. |
| І українську мову чарівну й багату, Та рушники у квітах на стіні. Люблю наш щедрий рід, в садочку білу хату, Й розлогий кущ калини при вікні... | |

**2 учень.**

|  |
| --- |
| 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. |
| Я — твій громадянин, я прагну підростати, Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла. Моя свята і рідна, Україно-мати, Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла! | |

**Учитель.** Громадянин України — це ти і я, це люди, які постійно живуть в Україні, люблять її і є патріотами своєї Вітчизни, готові захищати її територію, ідеали, працювати на її розвиток і процвітання, вчитись, удосконалювати свою майстерність, шанувати традиції, бути законослухняними, знати права і обов’язки, добре знати історію Батьківщини, традиції, мову, культуру, бути добрими, чесними, милосердними, працелюбними.

Ми любимо нашу Україну, бо тут ми народились, вперше зіп’ялись на ноги і пішли у світ тими стежечками, які простягайся від рідного порога у широкий світ. Для кожної людини наймиліша та земля, де вона народилася і виросла. Недарма ж у народі кажуть: «Де рідний край, там і рай, а де чужина — там домовина». «Добре тому, хто в своєму дому». Бо в своєму рідному краю кожна травинка людині допомагає, кожна квіточка дарує усмішку, кожна пташечка співає тільки для тебе. «Людина без Вітчизни, що соловей без пісні». А справжню тугу за рідним краєм людина відчуває тоді, коли розлучається зі своєю стороною. «Кожна рослинка на своєму корені росте». Хіба вона зможе рости без кореня? Ні! Звичайно, рослина без кореня не може рости, вона всихає. І хоч людина — не рослинка, але без свого рідного коріння, тобто без рідні, без Батьківщини не зможе бути щасливою у цьому світі, не зможе повністю реалізуватися. Кажуть, що в рідній хаті і стіни допомагають, і це правда. У себе вдома людина впевнена в собі, почувається вільною, сміливою і сильною. А й справді, навколо рідні люди, родичі, друзі і просто земляки, які так само думають, знають ті ж традиції, ту ж історію, звичаї. Рідна земля, як мати — добра, щира, мила. Вона готова захистити кожного з нас. Але й людина у свою чергу має бути готовою захистити і рідну землю, заради неї піти у бій, на подвиг, коли це необхідно, тобто бути справжнім патріотом своєї Батьківщини. А в мирний час самовіддано трудитись, щоб країна була багатою — тоді всім житиметься добре, заможно і безпечно.То що ж означає бути справжнім патріотом, громадянином своєї Вітчизни? Пригадайте з уроків правознавства, хто такий громадянин?що таке громадянство?

(Громадянство — це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні взаємні права та обов'язки.)

Існує **Закон України «Про громадянство України»,**в якому чітко визначено, хто може бути громадянином України.  
**Стаття 7.** Набуття громадянства України за народженням.  
Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.  
Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України.  
Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.  
**Умовами прийняття** до громадянства України є:  
1)    визнання і дотримання Конституції України та законів України;  
2)    безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.  
3)    володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.

**Вчитель :**

**Але не завжди Україна була незалежною державою.** Акт проголошення незалежності України Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року; продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні; виходячи на самовизначення , передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами; здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України 24 серпня 1991 року.  
     **1 учень**: 1 грудня 1991 року народ України проголосував за державну незалежність і цим наприкінці XX століття змінив усталений хід історії, який, здавалося, не провіщав швидкого краху останньої імперії. Підсумками референдуму Україна засвідчила, що, незважаючи на жорстоке і послідовне викорінення генетичного коду, в менталітеті українця державницька ідея – незнищенна. Ми самі почали писати історію своєї землі. Адже в ній наші духовні корені, і вона дала нам горде ім’я – українець.  
Які барви переважатимуть на скрижалях цієї історії? Куди буде спрямована енергія нації? Яку державу ми збудуємо? Яка їй судилася доля? Відповідь на усі питання дасть невблаганний час, який кожному вимірює те, що заслужив. Але вже сьогодні можна сказати, що голос молодої Української держави почутий, бо її народ безповоротно обрав демократичний шлях повернення до сім’ї європейських народів. В третій раз історія дала Україні шанс стати самостійною, незалежною державою.

Уже зоря нової ери сяє

І таємничо манить і зове!

Старе так важко відмирає

Та в муках родиться нове!

Ще розумом збагнуть не в змозі -

Душею вже рвемось в політ,

Вже стоїмо реально на порозі -

Дверей відкритих в Новий світ !

**2 учень**: Найважливішою ознакою будь-якої держави є наявність конституції. 28 червня 1996 року 5 сесія Верховної Ради України від імені українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім і прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 червня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає Конституцію – Основний закон України.

**3 учень**: Україна має давні конституційні традиції і видатні пам’ятки правової культури. Ще в княжі часи з’являється збірник законів – “Руська Правда” князя Ярослава Мудрого. “Руська правда” була і діючим законом в Литві. На її основі було складено три збірники законів, які дістали назву Литовські статути. Пізніше значне місце в Україні займають збірники магдебурзького права. Ці збірники встановлювали порядок виборів, функції органів влади, суду, регулювали питання торгівлі, спадщини, визначали покарання за різні види злочинів. Магдебурзьке право діяло в більшості міст України. Українські міста отримували його від литовських князів, польських королів, російських царів і українських гетьманів.

**4 учень**: Першою в історії українського народу дійсно демократичною народною конституцією була конституція П.Орлика. Вона мала назву “Пакти (договори, угоди) і конституції законів і вольностей Війська запорізького ”.  
У 1918 році Центральною Радою була затверджена конституція М.Грушевського, яка проголосила Українську Народну Республіку суверенною, самостійною і незалежною державою.  
За роки більшовицької влади в Україні були прийняті чотири радянських конституції.  
В 1996 році на всенародне обговорення було винесено проект нової Конституції.

**5 учень**: Прийняття Конституції – це подія великої ваги. Адже якраз конституція є тим документом, який перетворює населення в народ, а територію – в державу. Українське суспільство отримало вичерпну відповідь на питання: “Що ми будуємо і куди йдемо?” Будуємо суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються вищою суспільною цінністю. Прийняти Конституцію недостатньо. Необхідно ще навчитися жити у відповідності з нею. Не будемо поважати Конституцію – не буде поваги і до нас, до України. Нехай же Конституція України стане головним підручником життя Громадянина та правилами поведінки Держави.

**6 учень**: Першим символом відродження нації був прапор. Ще не звучав гімн і не використовувався тризуб, а синьо-жовте полотнище вже стояло в залі парламенту.  
24 серпня після прийняття історичного рішення депутати запропонували внести синьо-жовтий прапор і установити його в приміщенні Верховної Ради. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук підтримав пропозицію, і прапор під оплески внесли в зал і установили на підвищенні біля Президіуму. Так вперше синьо-жовтий прапор легальним шляхом потрапив в зал законодавчого органу держави. Над куполом парламенту він замайорів 4 вересня.

**7 учень:**

Степів таврійських і карпатських гір  
З’єднався колір синій і жовтавий.  
Гей, недругам усім наперекір –   
Внесіте прапор вільної держави!  
Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,   
Його полотна в попелі лежали...  
Але він знов, як день новий , розцвів.  
Внесіте прапор вільної Держави!  
Повірмо в те, що нас вже не збороть,  
І долучаймось до добра і слави.  
Хай будуть з нами Правда і Господь-  
Внесіте прапор вільної Держави!  
Пройшовши через століття, з національного ставши державним, синьо - жовтий прапор тепер розвивається в усіх населених пунктах нашої країни.

**1 учень**: Український народ, який сьогодні розбудовує свою власну державу, представляє її перед усім світом символами суверенності – гербом, прапором, гімном. Це визначає 20 ст. Конституції. Вісімдесят з гаком років тому на руїнах Російської імперії постала самостійна Українська Народна Республіка.  
А під час агонії Радянського Союзу, мов казкова птиця Фенікс, із попелу відродилась наша молода Україна. І в першому і в другому випадку зразу постало запитання: якою має бути символіка Української держави? До вирішення свого часу доклали чимало зусиль видатні історики, художники, літератори.

**2 учень**: Основою герба Української Народної Республіки став тризуб – знак, що траплявся ще на срібних монетах великого князя Володимира. З деякими змінами цей символічний знак бачимо також на грошах його синів: князя Святополка і Ярослава Мудрого.  
22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла тризубий знак за герб УНР. Тризуб, як малий герб суверенної України схвалено у 1992 році. 14 червня 2000 року урядом нарешті затверджено законопроекти про великий державний герб України. Соціальна комісія на чолі з віце-прем’єр-міністром М.Жулинським пропонує затвердити: великим гербом України є зображення на синьому тлі золотистого знака Володимирового князівства – тризуба, а по боках – козака з мушкетом і коронованого лева. Над щитом – князівський вінець, а внизу – переплетені з житом калина червона та золоте пшеничне колосся, та жовто-синя стрічка. Як бачимо, основою герба є тризуб, узятий з великого й малого гербів УНР. А ті, в свою чергу, були запозичені з символіки античної України.

Як птах золотий , в переливах,

На прапорі грає, горить.

Це знак наш, це фабрики й ниви,

Це символ, що ми буде мжить.

Це юність, це клич покоління,

Що йдуть крізь життєву грозу,

Це слава твоя , Україно, -

Золотий непокірний Тризуб.

**2 учень**: До найбільших святинь будь-якого народу належить і гімн. Це ті слова, та музика, які змушують кожного з нас підніматися при перших акордах, з тремтінням в душі слухати ту мелодію, яка віднаходить найпотаємніші струни, кличе до високого й світлого. Є такий символ і в українців – це гімн “Ще не вмерла Україна”.

**Учитель.** А що треба дитині для того, щоб відчути себе справжнім патріотом України, її громадянином?

**Учень**  Треба наполегливо вивчати рідну українську мову, бо це мова нашого народу — державна мова, яку треба знати і нести її у світ. Так записано у Конституції — основному Законі держави. Та й мовою нашою можна пишатись, бо вона дуже багата і красива, мелодійна. Ми патріоти своєї України, і нам треба її вдосконалювати і добре знати.

– Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, любистку, м’яти, рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народна.  
Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримає народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу.  
Мово! Величальна молитва наша у своїй нерозділеній трійці, що єси ти і Бог Любов, Бог Віра, і Бог Надія!  
Мово наша! Звонково кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела десь б’ють від Магми, тому й вогненна така. А вночі, купаються в тобі ясні зорі, тому й ласкава ти.  
**Ведучий І**  Тож станем перед Богом на коліна,  
схилимо в шані голови свої,   
Щоб наша мова рідна солов’їна,   
Цвіла, як весняні гаї. (Звучить пісня Т.Петриненка «Україна»)

**Ведучий ІІ** Мово рідна! Ти співуча душа мого народу! Скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогню!Співуча і неповторна, ти увібрала в себе шум зелених дібров, золотий гомін полів і морів, ніжний запах луків і трав. Сила слова безмежна. У ньому неосяжна душа народу, його щирість, радості й печалі, солоний піт і солодкий духмяний коровай. Мова – неоціненне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління мужність і славу, культуру і традиції  
Мова – є Вічність, Правда, Добро, Краса нашого народу.  
**Ведучий І**  О рідна мово!  
В тобі лани широкополі,  
благословення мамине і хліб.  
Без тебе я страждав би, як без долі,  
і вже давно, приречений, осліп.  
Життя мого майбутнього основа,  
нехай же родить щедро твій город   
Коли щеза чиясь у світі мова,  
Щезає разом з нею і народ.  
(Звучить пісня  «Виростеш ти сину»)

**Учень** А ще я хочу знати традиції мого народу, його обряди, культуру і всю-всю історію країни. Це, на мою думку, повинен знати кожен громадянин України.

Учитель. Тільки людина з добрим і чуйним серцем, роботяща і вольова може бути справжнім патріотом і громадянином своєї держави, по-справжньому любити і захищати, відстоювати її інтереси і приносити велику користь. Таким великим патріотом був Тарас Григорович Шевченко, який понад усе на світі любив свою Україну, оспівував красу і неповторність рідного краю:

|  |
| --- |
| «Хоч крихітку землі Із-за Дніпра мого святого Святії вітри принесли, Та й більш нічого... » |

Бо, як каже народна мудрість: «Рідна земля і в жмені мила». А поет був далеко від своєї святої землі, яку так любив.

**Учень**

А ось як про Україну писав Василь Симоненко

|  |
| --- |
| Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину... |

Як і матір ми не вибираємо, так не можемо вибрати і Батьківщину, одна вона у нас, одна у цілому світі. Тут наше коріння, тут наша доля.

|  |
| --- |
| Я — українець, я не малорос, Пишаюсь родом тисячокорінним. Тарас за мене мучивсь і боровсь, Щоб я зродився зерням України. |

Так писав В. Кочевський, а поет М. Бакай висловив свою любов до рідного краю у таких рядках:

|  |
| --- |
| Горнусь до тебе, Україно, Як син до матері горнусь. |

**Учень :** Не розчаровуйсь в Україні –   
Немає єдності у нас.  
То наша головна провина  
За весь неволі довгий час.  
Не розчаровуйсь в Україні.  
А зрозумій її печаль.  
Що робиш ти для неї нині –   
У себе спершу запитай.  
Не розчаровуйсь в Україні.  
Вона свята, а грішні – ми.  
В її недолі часто винні  
Її ж бо дочки і сини.  
Не розчаровуйсь в Україні.  
Ідеї волі певним будь.  
Бо тільки той є справжнім сином,  
Хто вміє неньки біль збагнуть.  
Не розчаровуйсь в Україні.  
Вір, що мине важка пора,   
Розквітне пишний цвіт калини  
В садках достатку і добра

**Слово вчителя :** Ми повинні думати про Україну сьогодні, і про те, якою вона буде в 21 столітті, якою залишимо її в спадок нащадкам. Олександр Довженко писав: “Сучасне завжди знаходиться в дорозі з минулого в майбутнє ”. І дійсно: яким би шанованим і величним не було наше минуле, яким би прекрасним не уявлялось нам майбутнє, живемо ми сьогодні. І чи будуть поважати нас наші діти, пишатимуться нами наші нащадки вирішується сьогодні і залежить тільки від нас. Донецький шахтар, карпатський лісоруб, чорноморський моряк, криворізький гірник, придніпровський хлібороб – всі ми українці. Поки що в словах, - станьмо ж ними і в справах. Зміст нашої державної незалежності визначаємо ми. Своєю працею, інтелектуальними злетами, вірою в Україну. І співати мало “ще не вмерла”, і радіти мало, що не вмерла, треба жити, щоб жила вона.

**Учень :**

Україна - то не звук і не просто слово,

Україна - серця гук, солов'їна мова,

Україна - то земля, вкрита стиглим житом,

Що так сонячно сія під небесним німбом!

Україна - то сади, їх рясні щедроти,

То настояні меди у духмяних сотах!

Україна - то стіжки мов церковні зводи,

Україна - то стежки наших родоводів!

Україна - то Дніпро повен грай-водою,

Україна - то добро, творене тобою.

Україна - то отця мудрі настанови,

Україна - то серця, сповнені любов'ю!

Україна - то дитя на руках у мами,

То одвічні відкриття брам у світлі храми!

Україна - це і ти, це - і я, і всі ми

Осяванні з висоти Божими очима!