Виховний захід у 6-А класі «Осінь золотава»

**Мета:** виховувати любов до рідного краю, до природи, до звичаїв і традицій народу; розвивати артистичні здібності дітей, їх мовлення.

**Оформлення класу:** виставка букетів і композицій з осінніх квітів та інших дарів природи; виставка малюнків дітей;стіл, застелений вишитою скатертиною, з дарами осені на підносах: яблука, груші, виноград.

**ХІД ЗАХОДУ**

**Слово вчителя**

 Нещодавно пролунав перший вересневий дзвоник, покликав нас за парти і сповістив про початок нового походу в країну знань. А надворі на зміну теплому літечку прийшла багата, щедра господиня Осінь.

 І не тільки щедра й багата, а й красива, тиха, задумлива. Настали вересневі дні. Вони ще теплі, але вже відчувається осіння прохолода. А яке чисте, цілюще, прозоре повітря!

 Чи звернули ви увагу на ліси, гаї, садки? В садках віти вгинаються від яблук, груш. А якими барвами красуються квітники! Як ваблять очі пишні жоржини, розмаїті айстри, ніжні хризантеми, запашні чорнобривці, гордовиті троянди! А у лузі – червона калина.

 Справді, чудово в царстві золотої осені. Але де це вона сама забарилася? Може заблукала та потрапила в інший клас? Давайте ввімкнемо осінню пісню. Ця чарівна музика буде орієнтиром для нашої красуні.

*(Лунає пісня Т. Кароль «Осінь»).*

*Виходить Осінь – дівчинка у довгій сукні, прикрашеній різнокольоровими листочками, у вінку з яскравих квітів або листочків)*

**Осінь**

 Доброго дня! Спасибі, що запросили мене на своє свято. А як гарно ви прикрасили свій клас! Які чудові букети! Де ви взяли такі чудові квіти?

**Учениця**

Нашому народу з давніх-давен притаманна любов до краси. І за квітами далеко не ходили. Що то за українська садиба без квітника біля хати.

**Осінь**

Справді, український народ любить і розуміє красу. Тому так багато у нас талантів. І у вашому класі, бачу, є художники. Он яка гарна виставка малюнків!

**Учениця**

Так! А ще у нас є і декламатори, і співаки.

**Осінь**

З великим задоволенням послухаємо їх.

**Учень 1**

Дрімають села.

Ясно ще

Осіннє сонце сяє,

Та холодом осіннім вже

В повітрі повіває.

Темно-зеленії садки

Дрімають вже без плоду,

І тихо гріються хатки,

І верби гнуться в воду.

Ще ліс не стогне тим важким

Осіннім, довгим тоном,

І ще стрілою ластівки

Все в'ються над загоном. (Іван Якович Франко)

**Учень 2**

Осінній день, осінній день, осінній!

 О синій день, о синій день, о синій!

Осанна осені, о сум! Осанна!

Невже це осінь, осінь, о! – та сама. (Ліна Костенко).

**Учень 3**

Осінь, осінь. Все розфарбувала,

Одягла довкілля в теплі кольори.

Я сьогодні, наче, в казці побувала

І мені всміхалось сонечко згори.

Все промінням сонячним залито,

Срібні павутинки натяглись в гіллі.

Це прощальні струни бабиного літа

І на них заграли вітри-скрипалі.

Осінь, осінь. Листя аж палає

І така у небі чарівна блакить!

У верхів'ї сосен музика лунає,

А додолу з клена золото летить.

Осінь, осінь. – шелести і шуми.

Вітерець грайливо в листі шурхотить.

Навіває осінь невеселі думи,

То засяє сонцем радісно умить. (Н. Красоткіна).

**Учень 4**

**Повідомлення про пісні осіннього циклу**

 До обрядових пісень осіннього циклу належать Жниварські пісні. Це величальні пісні, що прославляли добрий урожай, щедру ниву, хліборобську працю, висловлювали радість із приводу закінчення жнив. Майже всі роботи на землі супроводжувалися піснями, бо так легше працювалося, до того ж праця хлібороба приносила людям особливе задоволення. Жнива були найвідповідальнішою порою в житті хліборобів, оскільки достаток у домі залежав від багатого та вчасно зібраного врожаю. У перший день жнив трударі приходили на поле до сходу сонця у святковому вбранні, а жатву мала розпочинати найкраща жниця. У цей день співали зажинкові пісні. Наступні дні прикрашав спів жнивних пісень, в після того, як увесь урожай було зібрано співали пісні обжинкові. Наприкінці на полі обов'язково залишали кілька колосків, які називали «бородою» («Спасовою бородою» - після прийняття християнства). Ці колоски підв'язували червоною стрічкою, прикрашали квітами, витрушували на землю зерно для доброго врожаю й залишали на полі до початку оранки. Із останнього обжинкового снопа плели вінок, якого з піснями несли додому. Його називали Дідухом.

 Віддавна жнива проводились толокою, коли кілька сімей об'єднувалися для спільної роботи в полі. Закінчувалася толока обідом у господаря, на ниві якого працювали женці. У піснях йому дякували за шанобливе ставлення до робітників, уславлювали його дбайливість.

**Діти співають пісню**

**Маяло житечко, маяло**

Маяло житечко, маяло,

Як у полі стояло,

А тепер не буде маяти,

А буде в стодолі лежати.

До межі, женчики, до межі,

Бо мої пиріжечки у діжі.

До краю, женчики, до краю,

То я вам пиріжечки покраю.

Котився віночок по полю,

Просився у женчиків додому:

-Возьміте мене, женчики, з собою

Та занесіть мене до господаря в стодолу,

Бо я вже в чистім полі набувся,

Буйного вітречку начувся,

Од ясного сонечка нагрівся,

А дрібного дощику напився;

Нехай же я у стодолі одпочину,

Поки вивезуть знову на ниву.

*Лунає пісня Н. Май «Осінь золотава» у виконанні учениці. Діти танцюють.*

*На фоні мультимедійна презентація «Краса осені».*

*(Вірші, пісні можна взяти інші – на розсуд класного керівника і враховуючи можливості класу).*

**Осінь**

Спасибі! Слухати вас було справжньою насолодою.

Але тепер ми ще перевіримо наскільки ви кмітливі. Дозвольте загадати вам загадки.

Менепросять і чекають,

А як прийду – утікають. (Дощ)

Гуляє в полі, та не кінь,

Літа по волі, та не птиця. (Вітер)

А чому осінь називають найсмачнішою порою? (Дари)

Які ж дари приносить осінь? Про це і будуть наступні загадки.

Мене смажать, мене варять,

Хоч отрутою і кроплять.

Всі мене їдять і хвалять.

Звати як мене? (Картопля)

Повз, мов танк, я на город,

Повз на гудині й загруз.

Та чомусь мене в народі звуть не так, а як? (Гарбуз)

Ми зеленої всі масті,

Всі довгасті, всі смугасті.

Прив'язали нас на грядках

На зелених ланцюжках.

Гарбузові сини й дочки

А зовуть нас…(огірочки)

Я на грядці сонцем сяю,

Родичів багато маю,

Гарбузову господиню усі знають

Хто я…? (Диня).

**Гра «Знайди свою пару»**

Давайте всі разом пригадаємо прислів'я та приказки про осінь.

(Учитель заздалегідь готує кленові листочки, на кожному написані початки прислів'їв про осінь та їх завершення. Діти ходять класом і шукають свою пару.)

Осінь іде, а за собою дощі веде.

Весна багата на квіти, а осінь на сніпки.

Літо дає коріння, а осінь насіння.

 Як вересніє, то й дощик сіє.

**Осінь**

А які ви знаєте християнські свята восени?

**Учень.** 11 вересня – Усікновення чесної глави св.. Іоанна Хрестителя. У народі це свято називають Главосіка. Це день строгого посту. Історія розповідає, що Ірод Антипа, син того Ірода, який вимордував віфлеємських дітей, незаконно жив з дружиною свого брата Пилипа. Святий Іоан Предтеча ганьбив того Ірода за це, чим накликав на себе великий гнів безчесної Іродіади. З намови матері, її дочка, прекрасна танцівниця Саломея, як винагороду за танець, зажадала голву Іоана на золотій таці.

 На Главосіки заборонено різати ножем чи іншими гострими предметами усе, що має кулясту форму.

**Учениця.** А 21 вересня – велике свято – День Різдва Пресвятої Богородиці. У народі його ще називають Другою Пречистою. Колись дівчата цього дня до сходу сонця молились до Богородиці, щоб дала їм добрих і багатих женихів.

**Учень.** У день Воздвиження Чесного Хреста (27 вересня) повсюдно дотримувались посту. Згідно з народними повір'ями, у цей день земля «здвигається» до зими, а всі плазуни ховаються аж до Благовіщення. На землі залишаються лише ті, які «прогрішили» за літо – вкусили когось. Тому цього дня категорично забороняється йти до лісу чи у поле.

**Учениця.** 14 жовтня – Покрова Пречистої Богородиці. Це свято дуже шанували запорізькі козаки. Зараз на Україні в цей день відзначається День захисника України. Від Покрови починалась пора осінніх весіль.

**Учень**. 8 листопада – свято великомученика Дмитрія Солунського. У цей день здавна поминали мертвих, аби сила за ними в землю не йшла. На Дмитрія люди дякували землі-годувальниці, і від цього дня не виконували ніяких польових робіт – аби дати спочинок землі.

**Учень.** А 21 листопада – День Собору Архангела Михаїла. Часто в цей день уже падає сніг і люди кажуть, що «Михаїла – храмове свято. Після урочистої відправи в церквах люди приймають гостей і влаштовують святкові обіди.

**Осінь**

Зовсім я не маю часу,

Розкажу вам не втаю

Треба ще позолотити всі листочки у гаю.

Тому час до святкового столу.

Пригощайтесь, любі друзі!

**Слово вчителя**

 Ось і закінчується наша гостина у щедрої, доброї, багатої, прекрасної Осені. Сподіваюсь, ви ще раз переконалися, яка прекрасна наша земля восени і взимку, навесні і влітку. Любіть її, бережіть цю красу земну! Ростіть справжніми господарями своєї землі, бо вона наш спільний дім, без неї, як сказав великий Довженко: «Не буде щастя ні нам, ні внукам нашим ні на якій планеті».

Використана література

1. Навчально-методичне видання «Наші улюблені свята в школі» випуск 1. ТОВ «Видавнича група «Основа». Харків 2007. 189 с.

2. Виховні години. Книга для класного керівника. Г.М. Бондарчук,

М.М. Тимочків. Тернопіль 2006. Видавництво «Навчальна книга – Богдан».

63 с.

3. Українська література. Хрестоматія для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Н.В. Левчик, О.А. Камінчук. ТОВ «ЛДЛ» 2004. 888 с.

4. Українська література. 6 клас (за підручником Л.Т. Коваленко)/ О.В. Слюніна. – Х.: Вид. група «Основа», 2015. -144 с. – (Серія «Мій конспект).

5. blogs.bashtanka.info>viewdn