Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ступенів

***Свято***

***«Збережемо первоцвіти»***

***Підготувала:***

***вчитель початкових класів***

***Решітько С. О.***

***Свято «ЗБЕРЕЖЕМО ПЕРВОЦВІТИ»***

 *Весна нарешті наступає, і все навколо розквітає,*

 *І манить ліс усіх людей, бо там у лісі так прекрасно.*

 *Так різнобарвно, мов у казці, і так чарівно, як у сні…*

- Щойно пригріє перше весняне сонечко, у наших лісах з'являються перші вісники весни — тендітні первоцвіти. Дивно, але ці квіти не страшаться раптового снігу, морозу. Вони є немов символом пробудження природи від зимового сну.

Первоцвіти дуже швидко зацвітають, перетворюючи нашу Землю на яскравий килим, але зовсім на короткий час. Наче сама весна нам посміхається й ховається за обрієм. Чи не диво це! Як радісно помилуватися неповторною красою природи — первоцвітами! Перші, ніжні, білі й тендітні, чарівні й неповторні...

***Ведучий І.*** День за днем, за тижнем тижні —
Непомітно лине час. Різні зміни дивовижні
Відбуваються круг нас.

***Ведучий II.*** Хоче лютий, щоб на світі
Панувала вік зима. Та поволі сонце гріти
Починає крадькома.

***Ведучий І.***  Довші дні, коротші ночі,
Гульк — уже й струмок тече!
Лютий враз як зарегоче,
Знов морозом припече.

***Ведучий II.*** Та як здійме враз хуртечу!
Як засипле снігом дах!
Люди добре топлять печі,
Щоб не мерзнути в хатах.

***Ведучий І.***  Та здаля вже крок по кроку
Йде весна, веселий час,
І, розгніваний, до строку
Лютий геть тіка від нас.

***Ведуча II.***  Прощай, зимо! Нині свято
Відзначаєм молоде. Хай весна гряде крилата.
Хай у кожну нашу хату
Радість піснею зайде.

На центр класу виходять дівчатка в костюмах русалок. Виконують

веснянку «Ясне сонечко».

Ясне сонечко усміхається.

Зима лютая вже жахається,

Зима лютая вже жахається.

Зима лютая з хуртовинами

За горами вже, за долинами,

За горами вже, за долинами.

Гей!

Зеленіють вже гаї вітами,

Прикрашають луки квітами,

Ясне сонечко зустрічаємо,

Весну красну ми вітаємо,

Красну весноньку довгожданную,

Любу гостоньку всім бажанную.

Гей!

**Весна.** Жайворонок високо в небі співає,

 Мене, весну-красну, закликає.

 Теплі сонячні промінчики я попрошу:

 «Землю-матінку зігрівайте,

 Квітами її прикрашайте!»

 Весняні дива творю я не сама,

 Три місяці ясні мені допомога.

**Березень.** Прокидайся, розвивайся, земле!

 Зеленій, берізко струнка!

 Підсніжники і проліски, розцвітайте,

 Весну молоду вітайте!

 Люди, мої перші квіти не зривайте,

 Право на життя у них не відбирайте!

**Квітень.** Я рястом, фіалками, барвінком

 Квітчаю гаї, поля і ліси.

 Анемона промовляє:

 – Не можна знищувать цієї ніжної краси!

**Травень.** У зелені пишні обнови

 Одягну я трави і діброви.

 Прислухайтесь, природа шепче стиха:

**Природа.** Я хочу жити зі всіма у згоді.

 Не завдавайте мені лиха!

Шановні друзі! У яку чудову пору ми зустрілися з вами - надворі весна – час пробудження природи, радісних сподівань і світлих надій.

Ведуча-2. Тож і ми зібралися з вами, щоби сповнитися радістю буття, вшанувати буяння природи, світла, зеленого цвіту. Запрошуємо вас  до весняного лісу.

(Звучить музика  П. І. Чайковського «Пори року», діти прикрашені квітами в костюмах,танцюють.)

(На сцену виходять 2 дітей.)
Дівчинка-1. Який сьогодні прекрасний день, світить яскраве сонечко.

Хлопчик-2. А як зараз, мабуть, красиво в лісі. Розтанув сніг, у повітрі пахне весною.

1-Мені мама розповідала , що з приходом весни  вони дітьми завжди ходили в ліс, по квіти. Їх тоді було так багато. Підсніжники і проліски вкривали землю біло- блакитними килимами.

2- Куди ж їм дітися? Їх і тепер, мабуть, багато.

1-До лісу зовсім недалеко. Давай підемо нарвемо і собі, і друзям.

2- Ось уже й ліс. А де ж квіти?

1-Немає  ніде.

 **ДЕ ПОДІЛАСЯ ВЕСНА?**
Диво дивне, дивина —
Де поділася весна?
Ми гуртом її шукали
І до сонечка гукали:
«Подивись-но з висоти,
Де нам весноньку знайти? »
Каже сонце: «Ось вона!
Спить у пролісках весна.
По снігах вона блукала,
От у лісі й задрімала.
А тепер я залюбки
До весни зроблю стежки!»
Враз з'явилися струмочки,
Задзвеніли як дзвіночки
По долинах, по ярах
І весні вказали шлях.
                             Л. Цілик

2-Ой, дивись, бачу підсніжника. (нахиляється хоче зірвати).

1-Стривай! Не рви! Квіти — це мовби діти природи. Дивись, уже пелюстки розпустилися... А давай постоїмо тихенько і послухаємо весну.

 Весна-чарівниця,
Неначе цариця,
Наказ свій послала,
Щоб краса вставала:
І проліски, і травка,
Зелена муравка,
І кульбабка рясна,
Й фіалочка ясна.
                        Олена Пчілка

 **Проліска**

Коли приходить тільки-но весна,

То Проліска з’являється ясна.

Блакитним цвітом тихо розквітає,

Красою ліс похмурий звеселяє.

**Фіалка**

А я Фіалка – ніжна і тендітна,

До всіх всміхаюся привітно.

Приємний аромат я маю,

Тому мене у лісі кожен знає.

**Медунка**

А я Медунка – подруга її,

Які ж духмяні квітоньки мої!

Їх бджілки -трудівниці полюбляють,

Тому до мене часто прилітають.

**Мати - й –мачуха**

Я Мати-й-мачуха, жовтеньку сукню маю.

Ще сніг лежить, коли її вдягаю.

А потім листячко почну своє вбирати,

щоб від застуди діток лікувати.

**Шафран**

А я Шафран . Здалека завітав.

Усю красу степів я увібрав.

Тому й на клумбах часто я паную,

Весною око людям всім милую.

**Нарцис**

Я — дуже ніжна квітка,

Струнка, мов кипарис,

Чудовий запах маю,

А звуть мене — нарцис.

**Тюльпан**

Голівка в мене пишна,

Тоненький маю стан,

Весною розцвітаю,

А звуть мене — тюльпан.

**Сон-трава**

Ще холодні в лісі ранки,

Сніг ще в лузі дотліва,

Та розкрила на світанку

Сині очі сон-трава.

**Конвалія**

Цвіту я у травневі дні.

Між великим листом

Виснуть квіточки малі

Запашним намистом.

В мене квіточки ніжні, такі білосніжні,

Тоненькі, тендітні,

Ласкаві, привітні.

Послухай, як срібно

Дзвенить голосок:

**Всі:**  Не треба, не треба зривати квіток!

*Танець квітів*

**10. Інсценізація «Про квітку»**

К в і т к а

Я — маленька квіточка.
Я росту,
Я всміхаюсь сонечку,
Я — живу!

Х л о п ч и к

О! Яка чудова квітка!
Слід мені її зірвати
І на свято для матусі
Від душі подарувати.

К в і т к а

Що ти, хлопчику коханий?!
Як зірвеш мене — я згину.
Чи ж такого подарунка
Хоче вся твоя родина?

Х л о п ч и к

Ні, звичайно. Що ж тоді
Мамі дарувать мені?
Ось метелик пролітає
Мамі я його впіймаю.

К в і т к а

Стій, дитино! Не спіши!
Життя метелику лиши!
Інших є дарів багато,
Їх можеш й сам приготувати.

Х л о п ч и к

Дивним світ мені здається:
Все кругом живе, сміється.
Квітку зірвеш — вона в'яне,
І метелика не стане…

Весна

             **НЕ ЗРИВАЙ...**
Не рви, дитино, квіточку, не треба.
Вона радіє сонечку й весні,
А їй радіє синьооке небо
Й хмарки біляві, ніжні і ясні.
Вона прийшла, щоб радість передати,
Щоб прикрашати поле і ліси.
Красою любих діток забавляти,
Збирати ніжні крапельки роси.
А потім ними пташку напоїти,
Щоб та співала радісних пісень.
То ж хай цвітуть на білім світі квіти
І радують усіх нас кожен день.
Не рви, дитино, квіточку, не треба...

Х л о п ч и к

Пробач мені, сестричко мила,
Хоч і малий, та зрозумів я все:
Моя рука ніколи і нікому
Ні кривди, ні біди не принесе.
                                          В. Остапчук

  Весна.

Як тільки пригріє перше проміння,
Лісові галявини вкриті цвітінням.
Це первоцвіти — вісники весни,
Запашні, тендітні, чарівні!
Слово надаю первоцвітам маленьким.
Таким ніжним й моєму серцю дорогеньким.
Послухайте їх відверту промову.
Вам, первоцвіти, надаю я слово.
                                                       В. Чала

**7. Промова первоцвітів**

1 – ша  к в і т к а

Любі діти, не рвіть первоцвіти.
Нас залишилось зовсім мало у світі.

2 – га  к в і т к а

Щовесни у ліс приходять люди,
Та безжально нас гублять.

3 – тя  к в і т к а

Виривають нас з корінням,
Не залишають цибулиння.

4 – та  к в і т к а

Там, де рясніли ніжні первоцвіти,
ніколи вже не з'являться квіти.

5 - та к в і т к а

Приходьте до лісу, милуйтесь нами.
Та залишайте під деревами й кущами.

6 – та  к в і т к а

Можуть зникнуть первоцвіти,
Чи будете тоді ви радіти?

7 – ма  к в і т к а

Ми згодні Землю прикрашати,
Але нас не треба ображати.

8 – ма  к в і т к а

Ми обіцяємо вас щороку з весною вітати,
Своєю неповторною красою дивувати.
 В. Чала

*Прикрашають Землю квітами*

  В е с н а

Отож, звертаюсь до вас, мої діти.
Навесні знов землю вкриють квіти.
Зачарують своїм дивним цвітом
Тендітні й беззахисні первоцвіти.
Приходьте у ліс красою милуватись,
Про природу більше дізнаватись.
Але нехай завжди пам'ятає людина,
Що треба оберігати рідкісні рослини.
А вам на добру згадку, любі діти,
Залишиться пам'ятка про первоцвіти.         Н. Красоткіна