**Знов лине весна**

**на крилах пташиних**

****

**сценарій до свята зустрічі птахів**

**для учнів 5-9 класів**

Підготувала

вчитель української мови та літератури

Кам’яногребельського НВК

«ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Г. В. Гавронська

2014

***Мета:*** розширювати і поглиблювати знання дітей про українські звичаї та традиції весняного циклу, перелітних птахів, їх зустріч; виховувати в учнів бажання оберігати пташок, допомагати їм.

***Музичне оформлення:*** запис співу пташок, грамзапис веснянки “Ой прийшла весна” у виконанні Ніни Матвієнко, музика М.Вериківського Симфонічна сюїта «Веснянка», музика П.І. Чайковського “Пори року ” Пісня жайворонка, Звучить пісня у виконанні А Розембаума «Не стрейте в белых лебедей»

***Хід свята***

 *На фоні музики М.Вериківського Симфонічна сюїта «Веснянка»*

***Ведучий 1*** Весна – чи не найулюбленіша пора року. Лише згадка про неї пробуджує радість і нові надії. Її прихід відчувають і по-своєму переживають дорослі і діти, тварини і рослини – усе, що є живого на Землі. Не випадково наші пращури у давнину пов’язували з весною і новолітування. Саме в березні вони відзначали Новий рік.

***Учень 1***

Весна-красна, весняночка,

Устала з постелі,

З-під білого покривала

Глянула на села.

Всміхнулася і махнула

Теплими долоньками,

Водицею бігучою,

Милими квітками.

Пролісками-первістками,

Рястом кучерявим,

Що горнеться до проліска,

Мов хлоп'я слухняне.

До ненечки...

А під небо

Підбивсь, тільки мріє,

Малесенький жайворонок:

Співає, радіє.

Тріпочеться, поглядає

Як хороше, любо.

Весну-красну, весняночку

Зустрічають люди.

***Ведучий 2***  З давніх-давен не було села в Україні, в якому б не зустрічали прихід весни. Як тільки танув сніг і сріблястими струмками збігали води, а левади підсихали під промінням весняного сонця, дітлахи зверталися до своїх неньок.
***Діти***

Благослови, мати,
Весну закликати!
Весну закликати,
Зиму проводжати!
Зимонька в візочку,
Літечко в човночку!

***Ведучий 1*** Вважається, що саме з 22 березня, свята Сорока святих, починалися веснянкові забави.
***Ведучий2***  Весну, за уявленнями наших предків, на крилах приносили пташки. Один з обрядів був дитячий. За давнім повір'ям вважалося, що весну з вирію приносять на своїх крилах птахи. Щоб прискорити приліт птахів, діти, співаючи пісень, носили по селу випечених з тіста «жайворонків».

*(виходять діти в українських костюмах)*

***Дівчина***: У нас здавна є традиція славна:

Воду брати з чистої криниці,

Муку з ярої пшениці,

Руками добрими замісити

І гостей на свято запросити.

*Тихо звучить грамзапис веснянки “Ой прийшла весна” у виконанні Ніни Матвієнко. Вибігають дівчатка, одягнені в українські костюми.*

 ***Дівчатка***: Ой, виходьте, дівчата,

Будемо весну стрічати,

Весну красну вітати.

(*Звертаються до дівчини*). А правду кажуть старі люди, що весну птахи на крилах приносять?

 ***Дівчина***: Правду.

Йдіть до мене, жайворонки беріте,

На високу гору йдіте.

Пісеньок гарних співайте,

Весну-красну величайте.

 (Дає дітям печиво “жайворонки”).

 Благословляю вас, діти, весну закликати

із веселою посмішкою і жайворонком-пташкою.

*Діти підносять вгору “жайворонків” і промовляють.*

 ***Діти***: Пташок викликаємо із теплого краю:

Летіть, соловейки, на нашу земельку,

Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки.

Весняночко-паняночко, де ж ти зимувала?

Зимувала у садочку, на колочку пряла.

Пряла на колочку горобцю на сорочку.

Що виведу нитку – горобцю на свитку,

Що виведу другу – горобцю на пугу,

Що позоставались кінці – горобцю на штанці.

 ***Ведучий 1*** Пісні, що співалися під час весняних обрядів, називалися веснянками

*Учні виконують пісню муз В Філіпенко , сл. А Навроцького «Прийди весно»*

***Учень 2***  **Веснянка**

Тільки лід ступився з річки -

Як на човнику сестричка

І три братики у шатах

Стали до нас підпливати.

Та сестричка - то Веснянка

В гарній крайці, вишиванці.

Рукави в неї широкі,

Як махне у різні боки -

І розцвіли на галяві

Пролісків поля біляві.

Як дмухне вона на віти -

І пташки давай радіти.

А як тупне ніжкою -

Свіжою доріжкою

Побіжуть до нас у гості

Її братики-молодці.

Березнем одного звати,

Першим він зайде до хати,

Проліски візьме в дарунок.

І тепла й пісень пакунок.

Другий - Квітень візьме цвіту

І ним розмалює віти,

Третій - Травень,

Нас одарить

Зеленню полів і саду,

Принесе у дім розсаду

Майбутнього урожаю,

Що ми так його чекаєм.

То ж пускайте вже до хати

Сестру Весну і три брати!

***Ведучий 1*** Сьогодні наступила пора, коли знову, вже в котрий раз, іде велике переселення птахів на батьківщину. На шляху їх чекають перешкоди й біди. Густі тумани сірою стіною встають перед крилатими мандрівниками. В сірій мряці птахи гублять дорогу, з розмаху розбиваються до гострих невидимих скель. Морські бурі ламають їм пір’я, збивають їм крила, відносять далеко від берегів. Раптові холоди сковують води – птахи помирають від холоду і голоду, тисячі їх гинуть від пожадливих хижаків – орлів, соколів, яструбів. Але ніщо не може зупинити густі потоки крилатих мандрівників. Через тумани і всі перешкоди летять вони на батьківщину, до своїх гнізд, несучи на своїх втомлених крилах весну.

*(звучить музика П.І. Чайковського “Пори року ” Пісня жайворонка.)*

***Ведучий 2*** Птахи – невід’ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, гаї, степи, сади і поля. Птахи – окраса парків та скверів. Чи можна уявити собі весну без дзвінкої пісні жайворонка, без першого «КУ-КУ» зозулі серед тиші, чи заливистого щебету соловейка.

 ***Учень 3*** Аж гнеться калина від співу дзвінкого!

 Це що там співає? Не видно нікого.

 Поглянь-но ти краще в калину рясну:

 Ото соловейко стрічає весну.

 Щебече, витьохкує, срібно сміється,

 І де стільки сила у нього береться?

 Такий же маленький, а як він співа!

 Немов би до нас вимовляє слова.

  Співа соловейко про сонце й хмаринку;

 Про любу Вкраїну, що квітне в барвінку.

 А нам не наслухатись гарних пісень:

 В садок під калину приходим щодень.

 І дуже ми вдячні маленькій пташині:

 Хоча вона взимку жила на чужині,

 Та пісню принесла у рідний свій край.

 Співай, соловейку, ще дужче співай!

***Ведучий******1*** Птахи – голос наших лісів, полів, гір, пустель. Птахи – діти повітря, підкорювачі повітряного океану. Вони можуть підніматися вище хмар, перелітати через пустелі й моря. Птахи – наші помічники, захисники наших лісів, полів, городів від шкідників. Кожна людина повинна охороняти птахів.

***Учень 4*** **Другові пернатих**

Любий друже мій, юннате,

Уявляєш, скільки птах

Може нищить, поїдати

Жучків, гусені, комах.

Тож птахи із нами в спілці –

Поля й лісу сторожі;

Сови, дятли, перепілки,

Щиглі, одуди, чижі…

Тож, як стрінеш непутящих,

Що біжать поза двором

Видирати гнізда в хащах –

Ти одразу присором.

Між дорослих і малечі

Пташка бачить все навкруг:

Дружно сяде вам на плечі,

Якщо ви їй справжній друг.

Тих, у кого є кормушки,

В кого є птахи в дворі,

Не кусають ані мошки,

Ні трикляті комарі.

Бо птахи працюють р’яно,

Поїдаючи комах,

І до вечора в них певно

Аж оскома на дзьобах

***Ведучий*** ***2*** З незапам’ятних часів , через усю історію пронесла людина любов до природи, доброту до всього живого, що робило її життя красивим. Недарма історія зберегла для нащадків стільки легенд, казок, загадок, повір’їв, прислів’їв про птахів. Ось послухайте одну з таких легенд

***Ведучий1*** Давно-давно жив на світі мудрець. Серед людей не було йому рівних за розумом і розсудливістю. Але одного разу хлопець вирішив перехитрити мудреця. Піймав пташину, заховав її за спину і спитав у мудреця «Живий чи мертвий птах у мене?» варто сказати мудрецю «живий», як хлопець обезголовив би птаха, а якщо відповість «мертвий» тут же випустить його на волю. Тільки на секунду задумався мудрець, а потім сказав просто « птах у твоїх руках…» І хлопець зрозумів, що зараз у його руках життя, хоч і пташки, а все ж живої істоти.

***Учень 5***  То ж не завадить, друзі, нам,

 Згадати нині по-новому:

Був давній звичай у древлян –

Вклонятися всьому живому.

*Звучить пісня у виконанні А.Розембаума «Не стеляйте в белых лебедей»*

***Ведучий 2*** Помітили, що після першого крику півня – сонце сходить, починається ранок. Ось і стали говорити: “Півні ранок кличуть!” Так і склались різні народні прикмети. Давайте їх пригадаємо (діти називають прикмети)

* Сова кричить – на холод.
* Граки прилетіли до середини березня – літо буде мокре , а сніг зійде рано
* Граки на гнізда сіли – через три дні можна сіяти
* Синичка зранку починає пищати – чекати морозу.
* Горобці в пилюці купаються – на дощ.
* Качки розігрались – на дощ.
* В полі перепілки сильно кричать – перед дощем.
* Соловей співає тоді, коли можна напитися роси з березового листя.
* Ранній приліт журавлів – до ранньої весни.
* Граки в’ються високо стадами і спускаються стрімко на землю – буде дощ.

***Учень 6* Крилатий віщун**

Випаде погожа днина –

Бусол на одній нозі стоїть

Стане, де очеретина,

Мов порине в царство мрій…

А коли немов приріс

До землі двома ногами,

Під крило сховає ніс, -

Буря вже не за горами!

Міцно став на двох ногах,

Провіща негоду птах.

Буря що не підняла,

Не розгорне він крила.

***Ведучий 1*** «Де багато пташок, там нема комашок», - так говорить народне прислів’я. Пригадайте й ви діти, що каже народ про птахів. *(діти зачитують прислів’я і приказки)*

* Ранні пташки росу п'ють, а пізні слізки ллють.
* Воля пташці краща від золотої клітки.
* Гарна клітка не нагодує пташки.
* Вороні і мило не поможе - все чорна буде.
* Горобець маленький, а серденько має.
* Хто б дятла знав, якби не його ніс.
* Журавлі прилетіли — весну принесли.
* Де ластівка не літає, а на весну додому прилітає.
* Де лелека водиться, там щастя родиться.
* Не потрібна солов'ю золота клітка, краща йому зеленая вітка.
* Сорока на хвості принесла.
* Підстреленого сокола і ворона клює.

***Ведучий 2*** Птахи не тільки прикрашають наше життя. Вони допомагають людям боротися з шкідниками на полях та в садках. Щоб запросити птахів до свого саду, люди виготовляли і вішали на дерева шпаківні, розвішували годівнички зі смачним насінням. І ми сьогодні у нашому шкільному саду порозвішуємо наші шпаківні, які виготовили власноруч .(*діти демонструють свої шпаківні)*

***Учні***

А ми шпаківні будували...

Як розпускалися садки,

До нас весною завітали

Веселі наші співаки.

І ціле літо, ціле літо

Вони співали нам пісні.

Повиростали їхні діти,

Такі ж співучо-голосні.

***Ведучий******1*** Здавна люди не тільки закликали птахів, а й охороняли їх. Так гріхом вважалось зруйнувати пташине гніздо, особливо тих птахів, що живуть поряд з людиною: лелеки, ластівки тощо

***Учень 7* Засторога**

Ремези сплели в гіллі

рукавичку – хату…

Скоро-скоро вже малі

будуть пташенята!

Не скрадайтеся ніхто –

Навіть і скраєчку...

Птахи кидають гніздо,

Як торкнеш яєчка!

***Ведучий 2*** Тож давайте пам’ятатимемо, що птахи – наші щирі друзі. Вони допомагають нам, а ми не тільки їм допомагатимемо, а й не будемо шкодити.

***Учень 8*** *(Лунає запис «Голоси птахів»)*

Ніколи не зробимо шкоди

Ми пташці у нашім краю.

Хай лине в гаї і на води,

Співає для нас у маю.

Зустрінуться в рідному краї

З ключем журавлиним вгорі,

Синичок і щигликів зграї

І повзики, і снігурі.

І кору застукає дятел

Сигналом робочого дня.

І знову почне працювати

Корисне мале пташеня.

***Ведучий1***  На цьому наше свято закінчилось

***Ведучий2***  Дякуємо за увагу!