**Богданівський НВК «ЗОШ І—ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)**

**Весняні квіти – нашим мамам**

***Сценарій заходу до 8 Березня***

*(для учнів 7 класу)*

**Автор розробки Л.В. Яблонська**

**2019**

*Святково прибраний кабінет, на дошці вітальні слова .*

***Учитель***

*--* Я рада вітати всіх, хто присутній сьогодні на нашій зустрічі, зі святом весни, жінки, матері – зі святом 8 Березня. Хоч це й жіноче свято, але його так само нетерпляче чекають наші і сини, і брати, і чоловіки, і батьки, адже привітання приємно не тільки отримувати, а й адресувати найріднішим людям. Тож я запрошую до вітального слова 7 клас.

***Ведуча***

Ще тиждень тому завірюха   
Ночами синіми мела,   
Хапав мороз дітей за вуха,   
А зараз глянь — весна прийшла!

***Ведучий***

В річках тепло ламає кригу   
Та підтопляє береги,   
На пагорбах уже відлига,   
І все радіє навкруги!

***Ведуча***

Весна святкує перемогу —   
Раніше сонечко встає!   
Струмок знайшов собі дорогу   
Цілющу воду всім дає!

***Ведучий***

Всю землю красно заквітчала,  
Природі стало не до сну!   
Там, де нога її ступала, —   
Вітають дівчину-весну!

***Ведуча***

Ми з радістю вітаємо весну, адже вона несе нам гарне свято – 8 Березня! Як не радіти: 7-ого березня уроки скорочені, а 8-ого відмінені взагалі. Три дні вихідних! Як на Великдень! Спасибі маминому святу!

***Учениця***

Всі маршрути і адреси,  
Всі сенсації із преси,  
Ціни, модні кольори,  
Телефонні номери,  
Як робити, як питати,  
Пробачати, їсти, спати,  
Торт пекти і прати плями  
Знають мами, тільки мами!  
– От за це їм, – каже тато,  
Люди влаштували свято.

***(Учениці читають вірш «А жінка буває…»)***

А жінка буває на весну так схожа:  
То тиха й привітна, а то й непогожа.  
То скропить сльозою, то сонцем засвітить.  
То прагне зими, то вертається в літо.

А жінка весною плодами багата  
На ніжність, добро, материнство і святість.  
Як бересень тихий, зігріє душею,  
Не страшно морозу чекати із нею.

А жінка буває тривожна весною,  
То дихає вітром услід за тобою,  
То болю завдасть, а то вигоїть рани,  
Листочком у світ полетить за коханим.

Весна у природі - це завжди, як диво,  
Так само і жінка: буває вродлива.  
Буває примхлива, буває зрадлива...  
Нехай тільки кожна з них буде щаслива.

Промінь сонця запалить ранкову росу, -  
І заграє вона, забринить веселково.   
Скільки мовлено вже про одвічну красу,  
Тільки я про жіночу скажу своє слово.

Ніжний погляд і довга русява коса  
Та смаглявого личка привабна родзинка...  
І хоч кажуть, що світ порятує краса,  
Та врятує його тільки жінка.

***Ведучий***

Нашим мамам, ніжним і красивим, як весняні квіти конвалії, ми даруємо пісню. Хай завжди відступає зима, коли розцвітають конвалії і коли поруч мама.

**Пісня №1**

***Ведуча***

Як в гніздечку пташка   
Пташенят голубить,   
Так і кожна мама   
Діток ніжно любить.

***Ведучий***

Полетять з гніздечка   
Діти-пташенята,   
Та завжди матуся   
Буде їх чекати.

**Ведуча**

Пригорне до серця,

Теплими руками.

Дітям і дорослим

Добре біля мами.

**Ведучий**

У житті кожної людини є сіра буденність, але ми бажаємо, дорогі наші мами, щоб ваші дні були не сумними, а яскравими й веселими. Хай життя приносить тільки гарні крилаті емоції. Кольорового настрою вам бажають герої нашої сценки.

**(*Інсценізація поезії Л Костенко «Кольорові миші»)***

*Давно,  
іще в шістсот якомусь році,  
ну, цебто більш як три віки тому,  
коли носили шпаги ще при боці  
і розважали стратами юрму,  
коли відьом палили при народі,  
коли наук не знали ще ладом, —  
кажу, давно, кажу, у Вишгороді  
підсудна Анна стала пред судом.  
Було тій Анні, може, десять рочків,  
Її привів розлючений сусід.  
Багряне листя, кілька тих листочків,  
останнє листя із кленових віт  
було на стіл покладене, як доказ,  
і шаруділо тихо на сукні.  
Осіннє сонце, яблуко-недоквас,  
стояло в голих кленах у вікні.  
І той сусід сказав тоді у тиші:  
— Панове судді! Я її привів.  
Вона робила... кольорові миші  
з оцих ось жовтих і сухих листків.  
Ото складе листочок до листочка,  
два рази хукне — так і побіжать.  
У мене діти, в мене син і дочки,  
у них цяцьки так жужмом і лежать.  
Вони були нормальні і здорові,  
а ця чаклунка збила їх з пуття.  
Вночі їм сняться миші кольорові.  
Од тих мишей немає нам життя!  
Тоді суддя в судейській чорній мантії  
сказав:  
— Життя — це справа без гарантії.  
Чаклунок ми караєм по закону.  
Перехрестіться, пане, на ікону.  
Скажіть суду: вона із димаря  
вночі літала чи згасила зірку?  
Чи вам ті миші згризли сухаря,  
а чи прогризли у підлозі нірку?  
Сусід сказав, що миші ті якраз  
такої шкоди не чинили зроду,  
що в господарстві наче все гаразд,  
а йдеться швидше про моральну шкоду.  
Суддя спитав: — Вони на вас гарчать?  
— Та, — каже, — ні. Але вони яскраві. —  
Два рази хукнув писар на печать.  
Сиділа тихо дівчинка на лаві.  
Був сірий день. І сірий був сусід.  
І сірий стіл. І сірі були двері.  
І раптом нявкнув кольоровий кіт.  
Залив чорнилом вирок на папері.*

***(«Анна» і*** ***учень.*** ***Читають поезію Л.Костенко «Крила»)***

*А й правда, крилатим ґрунту не треба.  
Землі немає, то буде небо.  
Немає поля, то буде воля.  
Немає пари, то будуть хмари.  
В цьому, напевно, правда пташина...  
А як же людина? А що ж людина?  
Живе на землі. Сама не літає.  
А крила має. А крила має!  
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,  
А з правди, чесноти і довір'я.  
У кого - з вірності у коханні.  
У кого - з вічного поривання.  
У кого - з щирості до роботи.  
У кого - з щедрості на турботи.  
У кого - з пісні, або з надії,  
Або з поезії, або з мрії.  
Людина нібито не літає...  
А крила має. А крила має!*

**Ведуча**

Хай дороги стеляться крилато,  
Будуть чисті, рівні, як струна,  
А добро не оминає хату,  
Як не обминає цвіт весна.

**Ведучий**

Як весняні первоцвіти, білі й блакитноокі проліски пробиваються навесні з-під мерзлої землі й снігу до сонця, так і мамина молитва має незбагненну силу. Рідні наші мами, за ваші щирі молитви ми низько вклоняємось вам!

***Пісня №2***

**Ведуча**

Усі наші мами гарні, добрі й привітні господині. На свята в наших оселях збираються найрідніші люди, дорогі гості. З дитинства ми любимо свята й гостей, адже це не ми турбуємося про те, що треба щось смачне готувати до столу чи прибирати в хаті. Для нас головне – очікування подарунків. Тож ми дуже любимо гостей! Про одного незвичайного космічного гостя ми вам розповімо.

(***Інсценізація поезії Л. Костенко «Пісенька про космічного гостя»)***

*Достигають яблука ранети.*

*Рання осінь листя золотить.*

*Гарний хлопець з іншої планети,*

*може, завтра в гості залетить.*

*Діло звичне — міжпланетні мандри.*

*Усміхнеться, зніме свій шолом.*

*Скаже: — Там, в сузір’ї Саламандри,*

*твій коханий бив тобі чолом.*

*Я спитаю: — Є у вас поети?*

*Як по-марсіанськи — макогін?*

*Знаєш, там туманність Андромрди,*

*Хай не йде так часто на обгін.*

*Він посидить, трохи відпочине,*

*цей мій дивний, нетутешній гість.*

*Планетарно синіми очима*

*про безмежний космос розповість.*

*Прийдуть люди з ним погомоніти,*

*хлібом-сіллю я їх пригощу.*

*Передам йому для Береніки*

*білі айстри в крапельках дощу.*

*Перевірю техніку в ракеті,*

*розкажу, як звуться журавлі.*

*Хай посіє в себе на планеті*

*жменьку слів із нашої землі.*

*Апарат космічний загуркоче,*

*пропливе смарагдовий кортеж...*

*— Добре, я коли-небудь заскочу.*

*Ти в якій галактиці живеш?*

**Ведучий**

Чи є в галактиці любов, сильніша за материнську?Очі мами – наче зорі, які світяться любов’ю до дітей. Посмішка – як сонце. Хай обертається земля, а материнська любов не зміліє ніколи. Пісенними рядками й білими пахучими нарцисами сьогодні ми вітаємо наших мам.

***Пісня №3***

 **Ведуча**

Як ми в дитинстві вірили в чудеса! Тому й приходили до нас і Святий Миколай, і Дід Мороз. А в бабусиній хаті, здавалося, живе навіть старий буфетний гном. Про нього ми вам розкажемо.

(***Інсценізація*** ***вірш*а *Ірини Жиленко «Гном у буфеті»)***

*Ти знаєш, у нашому домі,  
в старому буфеті, давно  
живе мій добрий знайомий –  
старенький буфетний гном.  
Він знав ще дідуся хлоп’ям,  
а маму — малим дівчатком,  
гукав пустунам: "Ай-яй!",  
Слухняним давав шоколадки.  
Замкнувши буфет на гачок,  
золотить на свята сервізи.  
Багріє його ковпачок  
за склом серед вазочок різних.  
Він любить какао пить,  
смоктати м’ятні гостинці.  
Так довго і солодко спить  
в старій музикальній скриньці.  
Навчився він чемних манер  
в одної маркізи з фарфору.  
Сказала маркіза: — Тепер  
дружити із вами не сором.  
Ви просто — франтом, хоча  
втягніть у петлицю троянду.  
І прошу до мене на чай  
Разом з цвіркуном-музикантом;  
Століття, і друге, і третє, —  
прислухайся! — чуєш? – завжди  
клопочеться гном у буфеті,  
бормоче, зітха, шарудить.  
І тупа, і плямка в куточку,  
і дзвонить в буфетні шибки.  
І в довгі засніжені ночі  
нашіптує дітям казки.*

**Ведучий**

Мама – найкраща людина у світі.  
Знають це всі – і дорослі, і діти.  
Зло не приляже на рідний поріг,  
Мама не пустить, вона – оберіг.

**Ведуча**

Тож хай цвітуть тюльпани,

Весна хай настає,

Бо з келиха тюльпана

Матуся радість п’є.

***Пісня 4***

Хай кожна мама зараз уявить, що вона знайшла підкову, але не просту, а чарівну. Якщо ви тільки подумаєте про цю підкову, вона вам принесе щастя, але не уявне, а справжнє. Тож уявімо…

(***Інсценізація******вірша* *Ірини Жиленко «Підкова»)***

*Була зима. Ішов зелений сніг.  
За ним — рожевий. Потім — фіалковий.  
І раптом протрюхикав на коні  
Дідусь Мороз. І загубив підкову.  
Та не просту. А золоту. Таким,  
на місяць схожим, серпиком лежала, —  
аж розгубились в небі літаки,  
кричали: "Мама!" —  
Й крильцями дрижали.  
А я знайшла. Сказала їй: — Світи  
тут, на вікні. Щоб все мені збулося! —  
Зійшлися і роззявили роти  
сімсот роззяв. Стоять вони і досі...  
Круг них світився то зелений сніг,  
то голубий, то ніжно-фіалковий.  
Вони стояли вперто, день при дні, —  
зачарувала їх моя підкова.  
Що ж, покладу підкову в чемодан,  
куплю я шубу. А тоді поїду  
в Лапландію. Хоч трішки і шкода,  
вже так і буть — віддам підкову Діду.  
Оце і все. А сніг звичайним став.  
Легкий і рівний, пада, пада, пада...  
Роти закрили всі сімсот роззяв.  
І розійшлись... І полягали спати.*

**Ведучий**

Хай вас обминають невдачі і грози,

Хай тільки від щастя з’являються сльози.

Дивіться, летить он чарівна жар-птиця!

Про неї розкажем ми вам, як годиться.  
 **(*Учениця читає поезію І. Жиленко «Жар-птиця»)***

*Сусідка моя — чарівниця —  
годувала надвечір родзинками  
у клітці золоту Жар-птицю  
з очима-намистинками.  
І як воно трапилось — хто його зна —  
та тільки дверцят не замкнула вона.  
Рвонулась на волю чудесна Жар-птиця,  
і враз освітилась казково столиця.  
Летіла все вище, так гарно, так вільно,  
як в найзолотішім, найкращім мультфільмі...  
Дорослим і дітям  
яснішали лиця:  
"Як хороше жити  
під сонцем Жар-птиці!"  
І тільки ота трьохсотлітня ґава,  
яка себе називала Павою  
(старезна, без ока, та ще й кульгава),  
знайшла Жар-птицю непристойно яскравою.  
І вся вороняча орава  
зчинила люту стрекотняву:  
"Вона яскра-яскра-яскррава!  
Таку чужу нескромну птицю  
тримать годиться  
тільки в клітці!"  
Вже третій день — нема Жар-птиці.  
І людям посмутніли лиця.  
О, не сумуйте. Її нема,  
бо — розумієте? — зима.  
Жар-птиця ж — птаха екзотична,  
південна, до снігів незвична.  
Ну, от і простудилась трішки.  
Лежить вона терпляче в ліжку,  
п’є молоко, клює родзинки,  
чита "Барвінок" і "Мурзилку".  
Пішли на лад у неї справи.  
І скоро знов злетить вона  
на злість лихим, кульгавим ґавам,  
і на весняну радість нам!*

***(Учениці читають вірш «Побажання» і «Сміється матуся»)***

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,  
А сонце весняне дарує тепло,  
У березні вітер несе хай надію  
І щастя, і радість, і тільки добро!

У тебе очі - сині волошки,  
Маки червоні - у тебе вуста,  
І очі твої - усміхнені трошки,  
В зіницях життя, мов весна, розквіта.  
Сміється матуся -- то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,  
Моя ти єдина, рідненька матуся,  
У світі і в серці у мене одна.

Коли розцвітуть бузки і своїми пахощами огорнуть наші сади, ми знову будемо вітати наших матусь, адже травень принесе нам свято матері.

**Пісня №5**

**Ведуча**

Я гілочку вербову  
Поставлю на вікні,   
І котики сіренькі  
Всміхаються мені!  
Велика таємниця   
Існує поміж нами:  
Цю гілочку вербову  
Я подарую мамі.

**Ведучий**

А ще ми даруємо вам гарний весняний настрій.

**(Учень читає вірш «Любов з першого погляду»)**

**Любов з першого погляду**

Така любов, скажу вам в очі.

Повірив сам, як в диво з див.

Як в перший раз побачив гроші,

Навік їх сильно полюбив.

**(Учень читає вірш «Патлатий»)**

**Патлатий**

Якось каже батько сину:  
- Ти чого постриг чуприну?  
- В нас же новий вчитель, тату.  
Ще не знає, як всіх звати.  
Лиш почне усіх питати,-  
Враз мене: - Ану, патлатий,  
Йди мерщій відповідати!

**(Учень читає вірш «Завбачливий»)**

**Завбачливий**

— Знову мокрі черевики?! —   
Сварить мене мати.—  
Ти, мабуть, в усіх калюжах   
Устиг побувати?  
— Що ти, мамо,— кажу чесно,—   
Не хвилюйся дуже:  
Ще й на завтра залишились   
Чотири калюжі!

**(Учениця читає вірш «Помічниця»)**

**Помічниця**

 Щось годинник,— каже мама,—   
Раптом зупинився.  
Треба в чистку віддавати,   
Мабуть, запилився...  
— Звідки взятись тому пилу? —   
Мовила Іринка.—  
Я ж годинник з милом мила:   
Там нема й пилинки.

**(Учні читають вірш «Канікули»)**

**Канікули**

В трамваї переповненім  
Максим з м’ячем сидить,  
А біля нього згорблений  
Старий дідусь стоїть.  
До хлопця хтось звертається:  
- Чи вас у школі вчать,  
Як місце дати старшому,  
Як старших поважать?  
- Та вчать, - Максим відказує, -  
Але оце якраз  
Розпочались канікули -  
Ніхто не учить нас!

***Ведуча***

*Усміхніться, любі мами,*

*Ми стрічаємо весну!*

*І послухайте із нами*

*Ви бувальщину одну.*

***(Учениця читає вірш «Ліки для аптеки)***

**Ліки для аптеки**Рве Іринка у торбинку  
Звіробій і материнку.  
Наша Даша й також Аня   
М’яту рвуть уже із рання.

Настя Клос біля воріт

З липи рве духмяний звіт.

Віка їй допомагає,

Кошик з квітами тримає.

Вже суничок повні жмені

В Насті іншої – Кравчені.  
Глянь, Максим і Олексій  
Рвуть ромашку й деревій.

А завзятий Станіслав

Мати-й-мачухи нарвав.

Ну а в Жені – ти диви—

Повні кошики трави!  
Рвуть завзято, рвуть до спеки —  
Будуть ліки для аптеки...  
Ну а Ростік на дубочку  
Вже порвав штани й сорочку.

**(Учень читає вірш «Запізнився на урок»)**

**Запізнився на урок**

Це я запізнився до вас на урок?

Та знаєте, скільки я звідав морок?!

А ви поміркуйте: уранці спросоння

будильник ударив мене по долоні.

Хотів я проснутись, та, бісова сплюха,

подушка мені приліпилась до вуха.

Почав я взуватись, а тут черевик

вчинив на всю хату і лемент, і крик:

- Куди ти від мене сховав мою ногу?

Прийшлося бабусю гукать на підмогу.

А вийшов – надворі попав у біду:

дід вишні обносив у нашім саду.

Так я того діда вже так налякав,

що сам на бігу розпанахав рукав.

А потім я довго втікав од кота:

бляшанку чіпляв він мені до хвоста.

Якого хвоста? Кіт же просто не знає

про те, що хвостів у дітей не буває.

А потім зненацька, ще й посеред шляху

накинулась річка на мене, невдаху.

Відкинув я річку подалі від книг,

а сам – то вже ледь роздягнутися встиг!

Ну й плавала річка у мене на спині –

аж губи у неї зробилися сині!

А потім… А потім страшна, аж зелена,

копиця з розгону полізла на мене!

А потім… Ось бачте, під оком – синець!

То в мене з рогатки вціляв горобець!

А потім… Та, врешті, хіба цього мало?

Коли б ви хоч трохи такого зазнали,

то ви б не питали нікого й ніколи,

чого це до хлопців спізняються школи…

***Ведучий***

Дорогі наші гості, милі бабусі!

Найкращі у світі рідні матусі!

Півонії – квіти з роси і з води,

Нехай розцвітають у серці завжди!

***Пісня №6***

***Ведуча***

Сьогодні ми щиро й сердечно також вітаємо наших гарних, милих, найкращих у школі дівчат зі святом 8 Березня. Терпіння вам, везіння і удачі.

***(Учень читає вірш «Дівчатам»)***

З 8 Березня, дівчата,

Рибки, сонечка, зайчата!

Був би сірим світ без вас -

Без бантів, сережок, страз.

Завжди будьте ви в ажурі -

В манікюрі, педикюрі,

Будьте ви завжди щасливі,

Наші гарні, любі, милі!

Щоб завжди 12 мали

І нам списувать давали!

Щоб ніколи не хворіли,

Бо чекають вас Мальдіви!

Гарно ми вас привітали?

Щоб ви це запам’ятали!

***(Учень читає вірш «Якби моя воля»)***

Ось була би моя воля –  
Свято б влітку відзначав!   
Я нарвав би квітів в полі  
І дівчатам всім роздав.   
А у березні троянди  
На базарі дорогі,   
Краще не куплю нічого  
Вам, дівчата золоті…  
Я словами привітаю   
З 8 Березня всіх вас  
Й дуже щиро побажаю  
Море золота й прикрас!

***Ведучий***

Як прийшла весна-красна,  
Не складала рук вона.

***Ведуча***

Спершу пташку із мандрівки  
Повернула до домівки.

***Ведучий***  
Потім з хмари на лану  
Полила озимину.

***Ведуча***  
Сонцем бризнула навколо,  
Трактор вивела у поле.

***Ведучий***  
Звеселила все в гаю

І Богданівку мою.

***Ведуча***  
А іще принесла нам

Гарне свято наших мам!

***Ведучий***

Ми вас щиро всіх вітаєм

Й дуже ніжно обнімаєм!

***Учитель***

Я з радістю долучаюся до привітань! Хай вам усім здоровиться, хай діти і внуки ніколи вас не засмучують, а всі мрії збуваються! Я вітаю зі святом і наших чарівних дівчаток! Ваші душі зараз -- як перші ніжні весняні квіти. Нехай вони розквітають і їх не зламають ніякі вітри!