СВЯТО «ДАРУНКИ ОСЕНІ»

**Мета:** повторити ознаки й прикмети осінніх місяців; прищеплювати любов до природи, Батьківщини; розвивати творчі здібності.

**Обладнання:** аудіозаписи, костюми для дійових осіб.

Хід заходу

Діти під музику заходять до зали.

Учень

У садках, гаях блукає,

Жовті шати одягає.

Золотисту стелить постіль,

Жде сестрицю білу в гості.

Ведучий. Ви здогадалися, хто до нас завітав?

Заходить Осінь, сідає на стілець, прикрашений листям.

Діти виконують пісню «Як швидко літо проминуло!» (сл. Олени Пчілки)

Як швидко літо проминуло!

Прийшла осінняя пора.

Немов на крилах полинуло

Кохане літечко з двора!..

Садок марніє потихеньку,

Пожовклі падають листки,

Вітрець не віє вже тепленько, —

Жене понурії хмарки.

Посох горошок на городі,

Мачок вже цвіт давно згубив,

Високий соняшник на грядці

Журливо голову схилив.

Ведучий. Літо проминуло, настала осінь. Але сумувати ми не будемо! Краще послухаємо та подивимось, що нам Осінь принесла.

*Виконується пісня «Що нам осінь принесла?»*

*(діти запитують, а Осінь відповідає)*

Ведучий. За народним переказом, Осінь — старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківській дім і стала на Землі четвертою порою року. Посилаючи Осінь на Землю, Сонце сказало їй: «Забирай все моє багатство. Я віддам все своє золото. Будь щедрою — і люди любитимуть тебе».

— Діти, чи виконує Осінь накази Сонця?

*Сонце виводить. Осінь за куліси.*

*Учень розповідає вірш О. Олеся «Вишиває осінь...»*

Вишиває осінь по канві зеленій

Золоті квітки.

Квіти оживають, і з дерев спадають

Жовті нагідки.

Яблука і груші падають на землю,

Боки, спини б’ють.

Люди їх збирають, у мішки ховають, ,

Кури їх клюють.

Жито і пшеницю вже почастували

Ціпом по токах.

І для добрих шлунків винувате зерно

Мелеться в млинах.

Бавляться дітками, бавляться квітками,

Моляться батьки.

Вишиває осінь по канві зеленій

Золоті квітки.

Ведучий. Люди здавна милувалися красою осені і намагалися передати свої почуття словом. Як називають таких людей? (Письменники, поети)

*Учень декламує вірш П. Осадчука «Осінь».*

Щебетали птахи в лісі

На крислатому горісі.

А як сонечко сходило,

Птахи всі за видноколом

Позникали.

В лісі звірі танцювали —

Аж травичку потоптали.

А як змерзли вуха й ноги

Звірі в нори і барлоги

Повтікали.

Поселився вітер в лісі

Серед ночі на горісі, —

І на всіх деревах віти

Почали тоді тремтіти,

Бідолахи.

Вранці клени посмутніли,

А надвечір пожовтіли, —

І злетіло в небо листя

Понад лісом золотистим,

Ніби птахи.

Ведучий. А ще дивовижну осінню красу можна зобразити за допомогою мелодії.

* Як називають людей, які відтворюють свої почуття в музиці? (Ком тори)
* Сьогодні ви почуєте музику П. І. Чайковського «Пори року».

Під музику Осінь виводить своїх синів, проводить по колу.

* Осінь привела своїх синів. Як їх звуть? (Разом)

Вересень

У вересня щедра рука.

— Заходьте! — він з двору гука.

І яблука трусить з гілок,

Насипле в портфелі сливок,

Солодкий зрива виноград —

І кожен з нас вересню рад.

Бо щедра, ой щедра рука

У вересня-садівника.

* Вересень прийшов, прикмети приніс.
* Багато жолуддя — на холодну зиму і врожайне літо.
* Осінь бідна на гриби, то зима буде багата на сніг і морози.
* Якщо багато павутиння і шпаки не поспішають відлітати — осінь буде тривалою.

Ж о в т е н ь

Жовтень фарби позичає,

Малювати всіх навчає.

Листя роздаровує,

Золотом розмальовує.

* Жовтень прийшов, свої прикмети приніс.
* Якщо до середини жовтня з беріз не осипалося листя — сніг ляже пізно.
* Грім у жовтні — на малосніжну, м’яку і коротку зиму.
* Швидкий, дружний падолист — на сувору зиму.

Листопад

Висне небо синє,

Синє, та не те;

Світить та не гріє Сонце золоте.

Темная діброва Стихла і мовчить;

Листя пожовтіле З дерева летить.

* Листопад прийшов, свої прикмети приніс.
* Рано замерзне — довго не розтане.
* На горобині й дубі багато плодів — чекай суворої зими.
* Пізній листопад — до суворої і затяжної зими.

Ведучий. Кожен місяць прийшов до нас не лише з прикметами, а й з дарунками.

Учитель

Ой, кресали серпики на горі,

Дожинали житечко при зорі.

Ой, кресали серпики, кресали,

Доки ми житечко дожали.

*Діти виконують пісню «Вийшли в поле косарі»*

Осінь

Яке то щастя хліб ростити!

В село везуть останній сніп.

В коморах збіжжя — не вмістити,

Медово пахне свіжий хліб. (Подає коровай.)

Учениця

Жнива вбрали. Смутно в полі,

Пожовтіли вже ліски,

І збираються поволі

В вирій літнії пташки.

Ведучий. Осінь приготувала для вас дарунки з городини.

Цибуля

Сидить марушка в семи кожушках,

Хто її роздягає, той сльози проливає.

Кукурудза

На городі молода пишні коси розплела.

У зеленії хустинки золоті хова зернинки.

Буряк

Я кругленький, червоненький,

З хвостиком тоненьким.

Диня

Я на сонці сонцем сяю,

Родичів багато маю,

Гарбузову господиню Усі знають, хто я?

Часник

Що то за голова:

Лише зубки й борода?

Капуста

Сидить баба на грядках,

Вся закутана в хустках.

Картопля

І печуть мене, і варять,

І їдять мене, і хвалять, —

Бо я добра.

Морква

В земляній сиджу коморі,

А коса моя надворі.

Ведучий. І в лісі теж багато дарунків Осені.

Горобина. Я свої красиві ґрона бережу для зими. Прилетять голодні пташки, поласують моїми дарами.

Шипшина. Я смачна і корисна. З мене варять чай. Він допомагає позбутися багатьох хвороб.

Калина. А біля річок можна побачити кущ, на якому ніби застигли краплинки крові. А іноді здається, що це прекрасна дівчина нахилилася над водою. Це я, калина.

Я смачна і корисна. З мене варять чай, роблять вітамін. Я допомагаю позбутися нежиті, кашлю, підтримую сили людини.

Знаючи властивості калини, люди біля коленої хати, найчастіше біля вікон, вирощували її кущі, але зривати з них ягоди не дозволялося, бо ніби-то володіли вони таємничою силою відвороту від зла, нечистої сили. Наруга над кали­ною вкривала людину ганьбою. Дітям, щоб не рвали калинового цвіту, казали: «Не ламай калину, бо накличеш морози». Ходили за калиною в ліс, до лугу. Складали та співали пісні про неї.

*Виконується пісня «Диво калинове»*

*Усі діти сідають навприсядки. На сцені залишаються дарунки лісу*

Осінь (показує інші подарунки). Осінній ліс приваблює не лише своєю красою, але й своїми дарунками. Чого тут тільки не знайдеш восени! Справжня комора природи!

Під ніжними променями сонечка розчервонілися соковиті ягоди горобини, калини, шипшини...

Синьо-сизі ягоди глоду на початку осені дуже терпкі. Як тільки вдарить мороз, стануть вони солодкими і смачними.

У вересні достигають горіхи на ліщині, збирають їх білочки й борсуки, бурундуки й ведмеді. Охоче ласують ними дорослі й діти.

Дарунки ліс розкидав і під ногами. Нахились, у глибині заростей натра­пиш на сімейку груздів, таких м’ясистих, запашних. У теплі вологі осінні дні зустрінуться ще й білий гриб, рижики і маслята. Ось сімейка лисичок зі не криється від людей.

Бери — скільки хочеш! Стоять на товстеньких ніжках підберезники й красноголовці. Поряд з кущиком бузини дуже багато різнобарвних сирої блідо-фіолетових, жовтуватих й червонястих. Зверху всі різні, а знизу — однаково білі.

Трохи пізніше на березових пеньках і поблизу від них зустрінуться гриби опеньки. Ростуть вони цілими родинами. Кожен у цяточках, ніби засмаг на осінньому сонечку.

Повними кошиками своїх багатств зустрічає нас ліс. Тож і ми повинні завжди пам’ятати, що можна брати в лісі гриби, ягоди, горіхи, квіти, не руйнуючи при цьому грибниць, не ламаючи гілок, не знищуючи коріння, щоб ці лини змогли відновитися знову, щоб дерева і кущі давали влітку прохолоду,а взимку затримали сніг і захистили землю від морозів.

Учні-«гриби» виконують танок (муз. П. І. Чайковського з циклу «Пори року»)

►► Гра «Добери риму»

Осінь приходить у край непомітно.

Тиха у неї... (хода).

Небо високе сміється блакитно,

В річці синіє... (вода).

Я нагадаю прикмети охоче:

Зменшились дні і подовшали... (ночі).

Запам’ятайте прикмети народні:

Дні ще гарячі, а ночі... (холодні).

Уся дітвора тепла хоч бажає.

Та листя пожовкле з дерев... (облітає).

Скоро від холоду згинуть комашки,

Нічого їстоньки буде для... (пташки).

Осінь до нас непомітно приходить,

 Підсумок нашій роботі... (підводить).