«Квіти України»

Свято квітів «Квіти України»

**1-й учень** Ой, який чудовий день!

 Сонце ясне як горить!

 Тільки смуток у квіток

 У очах чомусь бринить.

**2-й учень** Зажурились квіти неспроста,

 Вранці роси випадають білі.

 Вже надходить осінь золота,

 Жовкне листя у садку на гіллі.

 **Ведуча 1**. Сьогодні тепло своїх сердець і душ ми будемо дарувати квітам. У сиву давнину квіти обожнювали, вважали їх уособленням найніжніших почуттів. На острові Таїті й досі всіх дітей до 6-річного віку звуть «гіті», що означає «квітка». У нас дітей часто порівнюють з квітами. У різні часи і в різних народів на честь квітів часто влаштовують свята.

**Ведуча 2**. На Землі сила силенна квітів! Але у кожного народу є найулюбленіші — це квіти рідного краю.

**3-й учень**.

 Тут гладіолуси розкішні,

 Барвисті айстри - аж горять.

 А серед них гвоздики пишні

 Яскравим цвітом майорять.

 **4-й учень.**

І чорнобривці, і жоржини

 До сонця тягнуться у вись.

 В їх пелюстки у день осінній

 Всі барви райдуги злились.

**5-й учень**.

 Квітів, як піску у морі,

 Листя у зеленім борі.

 Щоби їх перелічити,

 Треба двісті років жити.

 **Веду ч а 1.** Звідки ж узялися квіти на Землі?

З давніх-давен, коли Земля мала тільки сіре та зелене вбрання, Веселка піднялася дуже близько до Сонця і почала танути. її кольорові краплі пролилися вниз — так з'явилися на Землі квіти, кущі, трави. А оскільки барвистих відтінків веселки було дуже багато, то і кольорове розмаїття квітів виявилося дивовижним.

 **6-й учень**.

 Ти приведи мене в осінній сад,

 Де диво-казку творить зорепад.

 Там осінь чарівниця у танку,

 Земля у різнобарвнім килимку.

**7-йучень**.

 Осінь захоплює, осінь вражає

 Дивом-красою і барвами квіт.

 То вона щедре тепло посилає,

 То умивається дощиком світ.

**8-й учень**.

Осінь на землю тихенько спускається,

 В небі летить, наче птах.

 Крилами-хмарами небо вкривається,

 Літо веселе співоче минається,

 Спокій стає на землі.

**Ведуча 2**. Люди дуже люблять квіти. Багато легенд, казок, віршів, пісень складено про них.

Зараз зачитаю вам загадки про рослини, а ви відгадайте їх:

 1.Хто красується на лузі

В золотому капелюсі?

І чекає на обнову —

Білу шапочку чудову? {Кульбаба)

 2.Я найперша зацвітаю

 Синім цвітом серед гаю.

 Відгадайте, що за квітка,

 Бо мене не буде влітку! (Пролісок)

3. В капелюшок пишний вбрався

 І морозу не злякався.

 Невеличкий цей сміливець

 Золотавий... (чорнобривець)

 **Ведуча 1**. Квіти — постійні супутники нашого життя. Вони на клумбах, на газонах, у кімнаті. Вони на рушниках, скатертинах, серветках. Ними розмальовують печі, стіни оселі.

 **Ведуча 2.** А зараз ми вам розповімо про деякі квітки які зростають на Україні.

Є на Україні такі квіти як чорнобривці. Це квіти материнства, доброти, щедрості. Де б ви не були, куди б не закинула вас доля, але якщо у вас під вікном буде рости кущик чорнобривців, ви завжди будете пам'ятати і рідну домівку, і свою матір, і рідний край. Тому, мабуть, недаремно ці квіти дуже любив В. Сухомлинський. Любив квіти, до душі була й пісня.

 Чорнобривці чорноброві

 Квітнуть в тиші вечоровій.

 Чорнобривці чарівні

 Так і просяться в пісні.

 **Ведуча 1**: Послухайте легенду про квітку, яка є символом України.

Це було в той час, коли на Русь напали татарські орди. Одного разу в селі було весілля. На нього прийшло дуже багато вродливих молодих дівчат. І коли завойовники побачили цих красунь, почали їх ловити, щоб продати в Царгороді. Дівчата, щоб не потрапити в неволю, почали тікати на болота і там потопились. На тому місці, де загинули дівчата-зірки, виросло дуже багато кущів калини. І з того часу дівочу вроду порівнюють із калиною.

***(Виконується пісня про калину)***

 **Ведуча 2:** Квіти ніжно-синього кольору, ніби очі дівчини, як символ краси, здоров'я, сили. Це — волошки.

Послухайте легенду.

Любисток і волошка. Колись давно на Землі було дуже багато різноманітних птахів. Але люди почали виловлювати їх через красу. І залишилися в гущавині лісу тільки Любисток І Волошка. Жили вони дружно, і всі ставили їх за приклад, бажаючи

кожному такої злагоди й відданості, як у Любистка й Волошки. А коли померли ці птахи, то проросли двома пахучими квіточками. Волошки для синьооких білявих дівчаток — це обереги від злого ока, від недобрих людей.

***( Виконується пісня «Василечки***»)

 **Ведуча 1.** Всі ми любимо квіти і свою любов до них виражаємо в ось цих композиціях. А композиції з квітів буде оцінювати незалежне журі:

**Ведуча 2.** Закінчилось наше свято,

 Хай біда і горе обходить ваш дім

 Доброго здоров’я зичим вам усім.

Василечки, василечки

Розквітають за вікном,

Василечки, василечки

Синьоокі як весна.

Василечки, василечки

Ніжно листям дріботять.

Тупу-тупу, по стежинці

Мої ніжки тупотять.

Тупу-тупу, по стежинці

Ніжки тупотять.

Приспів:

В мене сині оченята,

Сині, як у тата,

Я на усмішку багата

І дарую вам тепло.

В мене сині оченята,

Сині, як у тата,

Буде пісенька лунати

Гарним людям на добро.

Василечки, василечки -

Сині квіти запашні,

Соловейко лишив квітку

І підспівує мені.

Закує в саду зозуля,

Накує мені сто літ,

По стежинці я крокую

І радіє цілий світ,

По стежинці я крокує

І радіє світ.

Приспів. (2)

Зал святково прикрашений букетами з осіннього листя, рушниками. На столах розміщені композиції із квітів. Виходять святково вдягнені діти.

1. Були у матері-Природи

 Дві донечки такої вроди -

 Хто їх побачить хоч на мить,

 Не міг забуть і розлюбить.

2. Голубооку звали Флора,

 У неї очі наче зорі.

 Завжди замріяна, тендітна,

 Ласкава, ніжна і привітна.

3. А Фауна - швидка, як вітер,

 Могла за птахами літати

 І за оленями стрибати

 Та з білочками пустувати.

4. Обидві світ живий любили,

 Відтак його боготворили.

 То ж вирішила мудра мати

 На посаг їм дарунок дати.

 5. Мрійливій Флорі - світ рослинний,

 А жвавій Фауні - тваринний.

 Щоб берегли і доглядали,

 Від сього злого захищали.

З'являється Флора.

Флора.

Добрий день, дорослі і малята!

 Завітала - запросити вас на свято,

 А паную в країні я чудовій,

 Незвичайній, різнокольоровій.

 Мешкають в країні моїй квіти,

 І для мене всі вони, як діти.

Здогадалися, хто я така? Я, Флора, королева рослинного світу. Кожного року саме в цей день - у день народження видатного педагога В. Сухомлинського в моїй чарівній країні відкривається карнавал квітів. Я вас щиро запрошую на це чудове осіннє свято.

Звучить «Віночок українських пісень» у виконанні М. Богданова та ансамблю сопілкарів.

Перший учень.

Ти приведи мене в осінній сад,

 Де диво-казку творить зорепад.

 Там осінь чарівниця у танку,

 Земля у різнобарвнім килимку.

Другий учень.

Осінь захоплює, осінь вражає

 Дивом-красою і барвами квіт.

 То вона щедре тепло посилає,

 То умивається дощиком світ.

Третій учень.

Осінь на землю тихенько спускається,

 В небі летить, наче птах.

 Крилами-хмарами небо вкривається,

 Літо веселе співоче минається,

 Спокій стає на землі.

Звучить пісня Листячко осіннє».

До залу заходить Осінь.

Осінь.

Ой, який чудовий день!

 Сонце ясне як горить!

 Тільки смуток у квіток

 У очах чомусь бринить.

Перший учень.

Смуток цей за яснім літом,

 За сонцем теплим і ласкавим,

 Тільки й щастя, тільки й жити,

 Покіль буде сонце гріти.

Другий учень.

Зажурились квіти неспроста,

 Вранці роси випадають білі.

 Вже надходить осінь золота,

 Жовкне листя у садку на гіллі.

Осінь.

Не сумуйте, квіти любі,

 Літо ще повернеться до вас.

 І ось погляньте, як весело

 Кружляє жовтенький листок

 І всіх запрошує відмітити

 Осінній бал квіток.

Дівчинка в костюмі листочка кружляє в танці.

Третій учень.

Тут гладіолуси розкішні,

 Барвисті айстри - аж горять.

 А серед них гвоздики пишні

 Яскравим цвітом майорять.

Четвертий учень.

І чорнобривці, і жоржини

 До сонця тягнуться у вись.

 В їх пелюстки у день осінній

 Всі барви райдуги злились.

П'ятий учень.

Квітів, як піску у морі,

 Листя у зеленім борі.

 Щоби їх перелічити,

 Треба двісті років жити.

Звучить пісня «У квітів сьогодні свято».

Лунає вальс «Осінній сон», дівчатка-квіти танцюють.

Гвоздика

Гарячі, повні, запашні гвоздики

 Мов променисті зорі на землі.

 Від Горького на Капрі Коцюбинський

 Прийняв цей дар братерської руки.

 Гостинно ґрунт прийняв їх український,

 І по-новому зацвіли квітки.

Учитель. Гвоздику в давні часи називали квіткою Зевса. Латинська назва «діантус» перекладається як «божественний».

Учень. Один з давньогрецьких міфів розповідає, що примхлива богиня мисливства Артеміда якось дуже розсердилась на хлопчину-пастушка, що той своєю грою на сопілці розганяє звірів і заважає полюванню. У приступі гніву Артеміда влучною стрілою вразила юнака в серце. Та коли охолола від гніву, то стала сильно жалкувати, що вбила юного пастуха, і вблагала Зевса, аби той перетворив його на гарну квітку. З того часу прикрашають землю пурпурові, наче наповнені кров'ю, пелюстки квіток гвоздик.

Загадка

В капелюшок пишний вбрався

 І морозу не злякався.

 Невеличкий цей сміливець

 Золотавий... (чорнобривець)

Учениця. Бабуся розповідала мені таку легенду. У давнину українські майстри-чоботарі шили надзвичайно гарні жіночі чобітки, які мали яскраво-червоні халяви та чорні голівки. Називали такі чобітки «чорнобривцями». Подібність цього взуття до суцвіття квітки й дало їй таку назву.

Учень.

Чорнобривий чорнобривець чепурився,

 Дощовою краплею умився,

 Втерся теплим вітром-рушником

 Та й накрився парасолькою-листком.

 І стоїть це диво золоте,

 Щоб ласкаво зустрічать гостей.

Звучить пісня «Співучі чорнобривці».

Учитель. Це квітка материнства, доброти, щедрості. Де б ви не були, куди б не закинула вас доля, але якщо у вас під вікном буде рости кущик чорнобривців, ви завжди будете пам'ятати і рідну домівку, і свою матір, і рідний край. Тому, мабуть, недаремно ці квіти дуже любив В. Сухомлинський. Любив квіти, до душі була й пісня.

Чорнобривці чорноброві

 Квітнуть в тиші вечоровій.

 Чорнобривці чарівні

 Так і просяться в пісні.

Звучить пісня «Чорнобривці».

Автор: Л. Роскос

Вирушаємо у квіткову подорож — “Свято квітів”

Мета: Ознайомити учнів з символікою квітів, їх особливостями. Виховувати риси дбайливого господаря, формувати бережливе ставлення до квітів, прищеплювати любов до природи.

Обладнання: Святково прибрана сцена: на екрані малюнки веселого сонечка, хмарок, веселки, а в центрі намальована заквітчана Земля. Все навколо прикрашене квітами.

Ведучий. Добрий день, дорогі гості: шановні батьки, вчителі та діти!

Зустрічаючи вас у стінах рідної школи, я кажу вам: ";Доброго дня!"; А це значить, що я бажаю вам щастя, я бажаю вам здоров'я, я осипаю вас пелюстками ніжних троянд, я віддаю вам тепло і любов своєї душі! То ж доброго дня вам!

Ведуча. Свято квітів! Свято квітів!

Всі до нас, у наш палац!

Чуєте пахощі в нашім дворі?

Квіти розцвіли в ранковій порі.

Тут на світанку сам дощик ходив,

Білу лілею від сну розбудив.

Чисто помилися

Мальви в росі —

Личенька круглі, рожеві усі.

Ведучий. Здавна багато рослин стали в народі символами: калина — символ мужності й кохання, барвінок — вірності та вічної пам'яті.

Ведуча. На хвилинку замисліться, а що вам відомо про окремих представників квітчаного братства? Мабуть, не так уже й багато. А про них варто знати більше. Адже, що не рослина, що не квітка, то інша життєва повість, інша особливість, характер використання.

Ведуча. Свято квітів! Свято! Свято!

Всі на свято! Всі до нас! Чекаємо з нетерпінням. Радіємо весні. Це — сонячне проміння, Це квіти і пісні.

Пісня ";Квіти";.

Ведучий. Навесні розцвітаються квіти

І до осені пишно цвітуть

А зимою вмирають і знову

Розцвітають і знову живуть

Цвітуть квіти, як ті діти

Земля — їхня мати.

Ромашки. Ми веселі Ромашки. Зараз ми тобі, Дюймовочко, заспіваємо веселу пісеньку.

Дюймовочка. А що, ви вмієте?

Ромашка. Ну, звичайно, вміємо, ось послухай.

Пісня ";Пішли діти в поле.";

Підсніжний.

З-під снігу горда квітка виглядає

Ця біла квітка друзі, я

Я бачив, як зірниця впала

Як на снігу вона палала

Як сніг, біліший від лілеї,

Вночі іскрився біля неї

Де в темноті зоря згоріла,

З'явилась вранці квітка біла

І сонце стало ніби вище,

І сніг лежав, як попелище...

Фіалки.

А фіалочки синенькі, Наші квіти запашні Розцвітають всі раненько Скрізь під лісом навесні

Вітер пестить їх, гойдає,

Бджоли мед із них беруть

Соловейко їм співає,

На віночки діти рвуть.

Тюльпан.

Я гордо голову тримаю І перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний І наче яблуко, рум'яний. В саду я квітну навесні Скажи, яке ім'я мені?

Дзвіночки.

Хто з вас діти, нас не знає? В лісі, в полі проживаємо, Дзвоном сонце зустрічаємо.

Маєм гарні сині очка

Називаємось... (дзвіночки).

Ведучий. Дзвоник кличе нас до школи,

А дзвіночки кличуть в поле.

(На сцену виходить дівчинка і підходить до маку).

Дівчинка.

Розцвіли червоні маки

Вранці по росі. Я піду і назриваю

Маків для краси.

А тоді найкращу квітку

В коси заплету.

І сама посеред поля

Маком зацвіту

В поле й луг побігли діти

Скільки радощів та квітів.

Мак.

Як без вишні — не садок, Так без маку — не вінок. Дівчинка. А його ось, як на те. Скільки в полі тут росте! І червоний, і стрункий, І свіженький все який! Цілу купу нарвемо — Всім віночки сплетемо. Пісня ";Червоні маки";. Троянда.

Цвітуть троянди в літній час, Хоч гілочки й колючі, Та квіти гарні, як атлас, Пахучі - пре пахучі.

Ведуча. Як народилися троянди. В одній з легенд розповідається, що коли з морської піни біля берегів Кіпру виникла прекрасна богиня Афродіта, Земля дуже розсердилася і вирішила створити щось не менш прекрасне, інша легенда твердить, що білі троянди виросли на місці крапель божественного нектару, який впав на землю з Олімпу. Троянди стали улюбленими квітами богині кохання і краси.

Волошки.

А волошки, наші квіти, Голубіють на полях: При дорозі, в просі, в житі У пшениці, в ячменях.

Нас не люблять хлібороби,

Бур'янами нас зовуть,

Ну, а дітям до вподоби —

З нас вінки вони плетуть.

Чорнобривці. Ми гарненькі квіточки Маєм чорні брівочки. Мабуть, всі вже здогадались, Як гарненько ми назвались. Гарні квіти біля хати Навесні садила мати. Чорнобривці чорноброві Квітнуть в тиші вечоровій. Чорнобривці чарівні Так і просяться в пісні.

Ведучий.

Хай засяє сонце в небі, - Хай засвітить навкруги. Хай зігріє ліс, поля, луги. Хай цвітуть квіти навкруги.

Ведуча.

І були б вони щасливі, І пахучі, і красиві, Якби в полі, в лісі, в лузі Бачили б їх тільки друзі.

Ведучий.

Ті, які б їх не топтали, Без потреби не зривали. А на клумбах, вдома, в школі Висівали б їх доволі. Доглядали, поливали, Квіти всім красу би дарували.

Ведуча.

У квітки живая душа, Така, як твоя і моя. Я жити хочу, й хочеш ти. А квітка хоче рости і цвісти.

Ведучий.

Не топчім, не зриваймо квіток, Цих природи синів і дочок. Бо поки буде матінка-природа. В нас буде сила, і життя, і врода.

Троянда.

Тільки й щастя, тільки й жити, Поки буде сонце гріти, — Пов'янем колись.

Фіалка.

Як там буде — знає доля. А ще поки наша воля, Гуляй, не журись!

Бузок.

Кожній квітці на весні Сняться кольорові сни. Кульбаба. Кульбабі сняться золоті.

Тюльпан. Тюльпану — сни червоні.

Дзвіночок. І дуже-дуже голубі — Дзвіночку лісовому.

Бузок. Бузку — бузкові сняться сни.

Волошка. Волошці — волошкові.

Ромашка. Ромашці — білі від роси.

Фіалка. Фіалці --фіалкові.

Ведуча.

А вранці, прокидаються Квіти і там, і тут І веселковими зграйками Для всіх навкруг цвітуть. (Всі квіти беруться за руки і під музику танцюють.)

Предыдущее из этой категории: НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК «ЛЕСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 Добрий день, шановні гості нашого свята!

 Сьогодні ми відзначаємо День учителя – день людини, яка присвятила своє життя найскладнішій і найпрекраснішій справі – освітянству, вихованню юних особистостей.

 Вже осінь завітала в Україну

 І золотом покрила всі сади

 Лелеки відлетіли на чужину,

 А ми на свято вчителя прийшли.

 І навіть та берізка біля школи

 Сьогодні похилилась до землі.

 Уклін низький даруєм, як ніколи,

 Вам, дорогі і любі вчителі.

 Народилось це пресвітле свято,

 Закружляло вихором тепла,

 Землю облетіло,щоб сказати:

 «Вчительству вкрїнському хвалаВедучий 1: І ми знову в студії «Тічер-ТV». В нас просто унікальний випуск новин, адже прямо зараз в нашій студії з‘являться переможці конкурсу «Кращий вчитель ХХІ століття»!

Ведучий 2: На ваших очах відбудеться Всеукраїнське вручення нагород кращим серед кращих! Пряме включення! (Кореспондент бере інтерв‘ю у кількох вчителів)

1-й кореспондент: Як ся маєте? Як настрій? Ваші враження від сьогоднішніх подій?

Ведучий 1: О, я бачу, що у всіх гарний настрій! Що ж, не будемо зволікати! У номінації «Золоте серце» переможцем стає директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ школи № \_\_\_ ... . (Учні розказують вірші і вручають квіти адресованим вчителям під звуки фанфар)

Учень1: Директор в школі – ніби мати,

 Сувора й добра, краща всіх!

 Працює з дня у день завзято,

 На неї нам жалітись гріх!

Ведучий 2: До привітального слова запрошується директор... .

Ведучий 1: У номінації «Всевидяче око» перемагає завуч ... .

Учень 2: За труд титанічний,

 Недоспані ночі,

 За ваші таланти і звершення творчі.

 В цю радісну, казкову мить,

 Від нас дарунок ви прийміть.

Ведучий 2: Номінація «Ранкова зоря». Переможці – перші вчителі.

Учень 3: Найперші вчителі – ранкові зорі,

 Спасибі вам за те, що ви у нашій школі,

 Назавжди поруч ви – і в радощах, і в горі.

 Ми вас вітаєм щиро, зичим щастя й долі!

Ведучий 1: Номінація «Чарівне перо». Переможцями стали вчителі мови та літератури!

Учень 4: Сердечно вдячні вам за те,

 Що нас вчите життя любити,

 І щире слово золоте,

 Що кличе з книгою дружити.

Ведучий 2: Переможцями у номінації «Історичної слави» оголошуються вчителі історії!

Учень 5: За те, що з вами ми в минуле мандрували,

 Ви так цікаво все розповідали!

 Які де битви і які повстання,

 Від нас прийміть же квіти і вітання.

Ведучий 1: Переможцями в номінації «Трудової слави» визначено вчителів трудового навчання!

Учень 6: За ваше піклування і турботу,

 Щоб цінували учні всі роботу,

 За пречудові витвори руками,

 Ми будем пам‘ятати вас роками!

Ведучий 2: В номінації «Зірка закордонна» перемагають вчителі іноземної мови!

Учень 7: В школі різні вчимо мови,

 Навіть ближчим став кордон.

 Стало всім нам рідним слово

 Ґуттен так! Ґуд бай! Пардон!

 А якби ми краще вчили

 Те, що кажуть вчителі,

 Англічан би зрозуміли,

 Й німцям відповідь дали б.

 Іноземна дивна мова

 Так потрібна зараз всім

 Саме в ринкових умовах,

 Особливо молодим.

Ведучий 1: У номінації «Геометрична професія» перемагають вчителі математики

 та фізики.

Учень 8: За те, що мислити навчили,

 І на це не шкодували сили,

 За теореми, аксіоми,

 За інтервали і біноми,

 За формули, тотожності, рівняння,

 Прийміть від нас це щире привітання.

Учень 9: І на останок, в цей святковий час

 Ми хочем привітати усіх вас!

 Хай буде здоров‘я міцне, як граніт,

 І з ним вам прожити не менше ста літ,

 Хай горе обходить вас стороною,

 А щастя приходить і ллється рікою,

 Ми вдячні вам за ті усі знання!

 Життя хай радує кожнісінького дня!