ВЕЛИКОСОРОЧИНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

МИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виховний захід

 **«Стрітення Господнє»**

3 клас

***Підготувала вчитель початкових класів: Дахно Ірина Іванівна***

**2016рік**

**Сценарій свята Стрітення Господнього**

**Мета:** ознайомити і розширити знання учнів про святкування свята Стрітення в Україні; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, повагу до звичаїв свого народу. Розвивати акторські та виконавські здібності учнів.

**Хід заняття**

**Учениця 1**

Як нестримно летить час, ще зовсім недавно ми тішилися новорічними святами, а вже почався відлік лютого – останнього місяця зими. Ще лютує зима хуртовинами, ще стоять морози і лежить сніг, а у повітрі вже пахне весною. Здається, що зима хоче надолужити прогаяний час, а тому й лютує; але дарма, бо вже йде не до Різдва а до Великодня.

**Учениця 2**

У народі кажуть: як лютий не лютуй, а на весну брови не хмур. Хоча він за своїм характером найпримхливіший місяць, та все ж сонечко повертає на весну, поступово день збільшується. Мудро відмічено у народному прислів’ї: «Лютневий сніг весною пахне».

**Учениця 1**

У кожного місяця є свої свята. У січні – це Різдво, Василя, Водохреща. Натомість лютий може похвалитися лише одним найбільшим церковним святом – Стрітенням Господнім.

**Учениця 2**

Сьогодні наша свята церква відзначає урочистим Богослужінням одне з найбільших і найшановніших свят – Стрітення Господнє. Відзначають його в пам'ять про те, як Свята Діва Марія з Йосифом принесла до Єрусалимського свого Сина Ісуса Христа на 40-й день після його народження.

**Учениця 1**

При цьому єрусалимському храмі жили двоє праведних людей – священник Симеон і благочестива пророчиця Анна. Вони святим духом були натхненні і сподівалися перед своєю смертю побачити Спасителя. І коли Мати Божа принесла до святині малого Ісуса, Симеон приступив до немовляти, взяв його на руки і славлячи Бога сказав: «Нині відпускаєш раба Твого Владико, за словом твоїм, з миром, бо очі мої побачили спасіння Твоє, яке ти уготовив перед лицем всіх людей…».

**Учениця 2**

При цій святині жила також благочестива вдова Анна. Коли її чоловік помер вона пішла до Святині і понад 60 років служила Богу в пості і молитві. За це Бог наділив її даром пророцтва і дав їй ласку дожити до тієї хвилини, коли вона побачить Спасителя світу. Всім, кого знала, Анна розголосила, що вже прийшов на світ той, кого багато віків чекали всі народи.

**Учениця 3**

У пам'ять про зустріч святого Симеона з Ісусом Христом православна церква і встановила свято Стрітення.

1. Снігами вкрилася земля

Метелиця гуляє,

Малює вікна морозець

 та носики щипає.

1. Сьогодні весело у нас –

Ми зиму проводжаємо.

Усіх, хто в класі є в цей час,

Ми гаряче вітаємо.

1. Зима нас вдосталь розважала:

Ми взимку Новий рік стрічали,

Біля ялинки були ігри, жарти, сміх…

Та ще й катались з гірок снігових.

1. Прийшла пора зимі на північ повертатись,

Тож хоче вона з нами попрощатись.

1. Ось зима по нашім краї

На санчатах роз’їжджає.

Сніжок сипле без зупину –

Вже засипав всю Вкраїну.

1. Де не гляну я – на дворі

Всюди бачу білий колір!

Ліс і поле, і діброви

Білі одягли обнови.

1. Сніг січе безперестанку –

Зима трудиться із ранку!

І мороз не угаває,

Йому й вітер помагає.

1. Не мети, не мети,

Зимонько, снігами,

А приходь ти до нас

З гарними піснями.

**Зима**. Хто це тут кличе мене?

 Іду, іду, снігу намету,

 З вами разом потанцюю,

 Бо ще силу свою чую.

***Пісня «Завітала зимонька!»***

**Учениця**. У лютому кажуть, сонце йде на літо, а зима на мороз. А ще кажуть,

 коли лютий дорогу підгриз – кидай сани, бери віз. Так що хочеш не

 не хочеш, а тобі, Зимонько, доведеться з Весною зустрічатися.

**Учень.** Отже, 15 лютого – Стрітення. Бабуся розповідала, що в цей день Зима

 з Весною змагається. І хто з них переможе, той і господарюватиме до

 кінця місяця.

**В-а.** На Стрітення люди уважно стежать за погодою, намагаючись виявити найменші її

 зміни. З цим пов’язано багато народних прикмет.

- Якщо на Стрітення сніг зранку, буде врожай ранніх зернових, увечері – пізніх.

- Якщо тепло в цей день і сонячно, то й весна буде теплою.

- Якщо відлига – жди пізньої весни.

- Ясна й тиха погода – на добрий врожай.

- Як на Стрітення півень нап’ється води, то хлібороб набереться біди.

- Як на Стрітення півень нап’ється води з калюжі – жди стужі.

- Якщо бурульки короткі, то літо – сухе й погоже.

**Учень**. Колись лютий казав: «Якби мені та сила, що в січні, то я б бикові роги

 обломив». Але сила в нього не додається, а стає все менше.

 Ось – ось, Зимонько, пропаде твоя силонька:

 Ось подивись, як звірята у лісі Весну – красну шукають.

**Зайчик**. Вже набридла ця зима,

 Їжі в лісі вже нема.

 Кожушок геть обносився

 Від зими я вже втомився…

 Весна мені снилась,

 Ще вона десь забарилась:

 За високими горами,

 За широкими долами.

Ведмідь

Гу-гу-гу, щось довго це триває,

Холодний вихор завіває,

Зимі не видно ще кінця -Хотів би вже збудитись я.

Їжак

Це правда досить сну,

І я вже мрію про весну.

Фіалка

Що клопіт вам це й я признаю,

Та важко і в підземнім краю.

Всім нам беззахисним квіткам.

Як довго стужа потриває,

Коріння нам позамерзає.

То на весні ми не зійдемо,

Від стужі марно пропадемо.

Лисичка

Мороз прислав мене сюди

Й велів усім переказати,

Що довго будете ви спати.

Бо каже він і кажуть люди,

Що ніби вже весни не буде!

Що від тепер зима з снігами

Вже пануватиме над нами.

Посланець весни

Не тратьте віри, ні надії!

Лягайте і відпочивайте,

Весни ясної дожидайте!

Я вже подбав, сніги упали

І землю всю поприкривали,

Щоб вас мороз не досягнув,

Весну просив я – не забув,

Щоб цього року не барилась,

Щоб вас будити поспішилась!

*Пісня «Зима»*

1. Зима! Зима! Усякий знає,

Вона холодною буває.

Летять, кружляють, як пушинки,

Легкі білесенькі сніжинки.

1. Міста чистенькі, й білі села.

Зима і радісна, й весела.

Кружляють вальс сніжинки ніжні,

Зима пухка і білосніжна.

1. Мороз у лід озера кута,

Зима, тоді всі кажуть, люта.

А як насуне хмара сива,

Зима по – своєму красива.

1. А вранці іній – от обнова!

Яка зима у нас казкова.

Зима, кажу вам, дуже гарна,

То сонячна, то дуже хмарна.

1. І горнуться всі до тепла,

Така зима буває зла.

А блисне сонечко згори,

Ото краса для дітвори.

1. На гірку всі біжать вони,

Несуть санчата, ковзани.

Яка ж зима! Яка вона?

Вона весела і сумна.

1. І особлива, і чарівна,

Як королева чи царівна.

Гілок од інею не видно,

Тоді вона, звичайно, срібна.

1. А на ставочках скресла крига,

Тоді, ми знаємо - відлига.

І щезнуть вітри та морози,

Закапають з бурульок сльози.

1. Вона тепер така смішна,

Бо незабаром йде весна.

**Учениця.** А й справді, сьогодні ми зібралися Зиму проводжати, а Весну

 зустрічати. А де ж Весна?

 *Пісня «Весняна хмаринка»*

**Сонечко.** Я ходжу по діброві, як сонячна лисичка.

 Котики вербові, жмурте жовті личка.

 Просипайтесь, любі, хоч ви трішки сонні.

 Грійте лапенята на яснім осонні.

**Зима.** Сонце, ти не посміхайся,

 Не котися по землі!

 Роздивися, ще все дрімає

 В лісі, в лузі, на ріллі…

 Я замкну тебе у замку,

 Щоб мені не заважало.

 Щоб ніхто не здогадався

 І замок мій не зірвав.

*З’являється дятел*

**Дятел**. В лісі таке робиться! Щось дивне та казкове..

 Мов на крилах диво – птиці,

 На величній колісниці

 синьоока, світлолиця,

 мчить краса, Весна – дівиця!

 Вся вона, як та царівна –

 пишна, гречна і чарівна.

 Мов та дівчина ступає,

 Всіх, всіх, всіх з теплом вітає.

**Зима.** Помовчи, дзьобатий! А то зараз напущу морозу, і ти перетворишся на бурульку.

**Весна**. Доброго дня тобі, бабусю Зима!

**Зима.** Доброго тобі здоров’я, дівчино Весна!

 Рано ти пришла, ой рано…

 Ще твоєму царюванню час не настав.

**Весна.** Та поглянь на себе, Зимонько! Яка вже з тебе цариця з пустою торбою? Все, що я напрацювала, ти все з’їла і випила.

**Зима** (роздратовано) А от і не все! Не все! ( знімає торбину, трусить нею, сиплються крихти та миші випадають крізь дірки)

**Весна** (сміється) Я краща від тебе, бо у мене люди веселі, співають, танцюють, а в тебе тиснуться по закутках та ховаються по хатах. Моє сонечко зігріває, дає людям тепло, а в тебе люди трусяться від холоду.

**Зима**. У мене люди не трусяться, я всіх одягаю в кожухи.

**Весна.** А я – царівна – куди ступаю, сонце сяє, все навколо оживає!

А ще пробуджую від сну я нашу землю чарівну!

Зима – А я хочу погратись із дітьми в гру “Зима – весна”. Якщо я буду називати зимове

слово, ви повинні голосно плеснути в долоні, а якщо весняне – то тупати ніжками. Увага!

1. сніг

2. бурулька

3. квіти

4. ковзани

5. кульбабка

6. хуртовина

7. травичка

8. сонечко

9. грудень

10. квітень

11. веснянка

Ой, які молодці. Дуже уважні діти.

**Зима**. А давай Весно, загадаємо діткам загадки. Чиї загадки краще відгадають, той і

переможе. *(Відгадування загадок.)*

В зимовий, студений час

Люблять всі малята нас.

З гірки ми рушаєм в путь,

А на гірку - нас везуть. (Санчата)

Що це за птиця,

Що сонця боїться?

(Сніжинка)

У нас зимою білим цвітом сад розцвів,

Неначе літом.

(Іній)

Ой, немає їм ціни!

По льоду біжать вони –

Швидконогі…

(Ковзани)

Росте вона додолу головою,

Росте вона холодною зимою,

А тільки сонечко засяє,

Вона заплаче й помирає.

(Бурульки)

Влітку коні спочивають,

Взимку діточок катають.

Коні ці не просять їжі.

Хто ж вони? Звичайно... (лижі)

**Весна.** Дітки, а тепер мої загадки відгадайте.

Де вона проходить –

Там травиця сходить,

Квіти розцвітають,

Солов’ї співають.

(Весна)

Я найперша зацвітаю

Синім цвітом серед гаю.

Відгадайте, що за квітка,

Бо мене не стане влітку.

(Пролісок)

Тільки вчора теплий вітер

Вість приніс нам від весни,

А сьогодні дивні квіти

Крізь замети проросли.

(Підсніжники)

Лиш весна привітна

У гостях з’явилась –

На гіллі тендітнім

Котики розсілись.

Котики пухнасті,

Котики маленькі,

Жовті, мов курчата,

Як вата, м’якенькі.

Рано нас вітати

В котиків є звичка.

Знають всі малята –

Це цвіте - …(вербичка)

Із зеленої сорочки,

Що зіткав весною гай,

Білі дивляться дзвіночки,

А як зовуть їх відгадай.

(Конвалія)

Три брати ідуть по світу –

Від зими назустріч літу.

Перший пройде – тане лід,

Другий пройде – всюди квіт,

Третій пройде – укрива

Землю шовкова трава!

Нерозлучні три брати.

Не стрічався з ними ти?

(Березень, квітень, травень)

 **Зима.** Я так просто не віддам тобі панування над землею. Ти зробиш щось гарне і я. Чиє

творіння буде гарнішим той і буде далі царювати.

**( Зима створила чудову сніжинку, а Весна прекрасну, духмяну квітку, дивовижно гарного**

**кольору)**

**Учениця 2**

Зимонько, Веснонько, не сваріться. Ви обидві хороші,

 приносите радість дітям своїми іграми та розвагами. Але ти, Зимонько,

 втомилася і треба тобі відпочити, щоб Весні дорогу звільнити.

 **ЗИМА.** Ти перемогла сестрице! *(віддає ключі).* Хоч тяжко і журно мені, тобі передаю я панування над землею. Повсюди, сестрице, встигай ти, як я. А я піду спочину, щоб наступного року прийти з новими силами.

Що ж, прощавайте любі діти!

За зиму ви поздоровіли,

 Пішли на користь і мороз, і сніг

 І щічки ваші так порожевіли,

 Неначе маки розцвіли на них!

 Прощавай і ти, Весна-красна,

 Прощаюсь з вами усіма.

 Здорові будьте! Через рік я знову

 Свою вам казку принесу зимову!

*Пісня «Ой минула вже зима»*

**ВЕСНА***. (бере ключі).*

Піду я далі лугами й лісами!

Встелю землю килимами!

Я теплом людей зігрію,

І здоров’я всім навію

Рідним словом, щоб зростали,

Щоб звичаї пам’ятали!

 Як тут серцю не радіти,

 Як мені тут не співати,

 Коли бачу я, що діти

 В честь мою зібрали свято.

Мабуть, вам цікаво дуже,

 Хто є хлопчики оці?

 Познайомтесь, любі друзі,

 Це - весняні місяці.

 *(Місяці вклоняютъся)*

**БЕРЕЗЕНЬ**

 Звуть всі Березнем мене.

 Лише зимонька мине,

 Тепле сонце викликаю,

 Хай земельку зігрівае.

 А берізкам білокорим

 Навіваю сни чудові,

 Щоб діточкам сік давали,

 Справно їх оздоровляли.

**КВІТЕНЬ**

 Я зовусь в народі Квітнем,

 Бо в мій час найперші квіти

 Бачать люди на землі.

 Це і проліски малі,

 I пахуча сон-трава,

 І фіалочка мала

 Ряст, що килимом зацвів.

 I «ліхтарик»-горицвіт.

**ТРАВЕНЬ**

 Я – ясний і теплий Травень,

 Одягаю землю в трави,

 А сади в рожевий цвіг,

 Щоб казковим був наш світ.

 Я дарую вам тюльпани,

 Що розквітли полум'яно,

 Ніжність їхніх пелюсток,

 I півонію, й бузок.

 **ВЕСНА**

 Так, синочки-місяці,

 Ви, звичайно, молодці.

 Тож скажітъ нам, любі діти,

 Чим зібрались нас зустріти?

**Учениця 3**

 Любий Березень і Квітень,

 Мила Весно, теплий Травень,

 Заспівають наші діти,

 Гарну пісню привітальну.

*(Виконання пісні «Струмочок»)*

Ведуча 2. Отже далі буде правити Весна. Та так сталося тільки у цій легенді. А в народі

люди вважають, що хто переможе під час двобою той і буде правити далі. Але як наші

предки дізнавалися хто переміг?

Ведуча 1. В цьому їм допомагали стрітенські прикмети.!

Дівчина 1. – Якщо на Стрітення мороз, то скоро весні бувати!

Дівчина 2. - Якщо іде сніг, то буде урожай багатий!

Дівчина 3. – Якщо в цей день відлига, то довго ще зимі панувати!

Дівчина 1. – Якщо на Стрітення капає зі стріх, то в липні так капатиме мед!

Дівчина 2. – Якщо бурульки на стрісі довгі, то літо буде дощовим, а якщо короткі – сухе й

погоже.

Дівчина 3. – Якщо метіль дорогу перемітає, то корм для худоби відміт

Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете - весна буде пізня й холодна.

Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не

буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.

Якщо 15 лютого випав сніг - на дощову й холодну весну.

Як на Громницю з дахів тече, то довгою буде зима.

Як на Громницю день ясний, то буде льон прекрасний.

Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж перед тим.

Якщо на Стрітення півень нап'ється води, то хлібороб набереться біди.

!

**Учень**. Був у нашого народу цікавий звичай. З нетерпінням чекали люди весну і вважали, що це птахи на своїх крилах приносять її з далекого краю, проганяють люту зиму з морозами та завіями. Матері випікали з тіста пташок, і вибігали у двір, підкидали їх угору і закликали.

**Діти** (разом)

 Пташок викликаю із теплого краю:

 Летіть, соловейки, на наші земельки,

 Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки.

*Пісня «Щебетала пташечка»*

**Учень**. Цих випечених пташок називали «жайворонками». Старі люди розповідали, що ця пташка народилася із сонячного жару. Вона прокидається із сонечком і своїми дзвінким голосочком сповіщає про те, що весна прийшла.

**Весна.** Вийшла я із лісу, лугові вклонилася.

 Од вітрів і сонця луг зазеленівся!

 А до мене трави у полях прослалися,

 А до мене в гаю птахи озивалися,

 А за ними в лузі озивались квіти.

 Починаю, друзі, по землі ходити!

 Піду я далі лугами й лісами,

 Встелю землю килимами,

 Теплом своїм людей зігрію

 І здоров’я всім навію.

1. **а дитина**. Хай сонечко просинається.
2. **а дитина**. Хай засіваються поля.
3. **а дитина**. Хай діти всюди сміються.
4. **а дитина**. Хай квітне повсюди наша Земля!

**Учень**

Миру і злагоди всім вам бажаємо

Зичимо щастя вам назавжди

Не зустрічайте ніколи біди.

Хай Бог вам помагає

Рідних усіх оберігає.

Живіть у мирі на тій землі

Будьте усі дружні дорослі й малі.

Розуму, мудрості бажаю

Учиться завжди на повну силу

Щоб прославити Україну милу!

**Ведуча 2.**

Добігає кінця наше свято,

Прощаватись настав уже час.

До побачення! Будьте здорові!

Хай Господь береже усіх вас!

*Пісня «З теплим сонцем весну зустрічай»*