**Кальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів**

**Сценарій свята 8 Березня**

**«Жінка – одвічна загадка природи»**

Підготувала

класний керівник

Кальненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Бабій Ірина Петрівна

Свято весни

«Жінка – одвічна загадка природи»

**Мета:** поглибити знання учнів щодо традицій святкування 8 березня; пронести на святі світлий образ матері, жінки, дівчини, витканий з поезії; формувати в дітей почуття глибокої поваги і шани до вчительки, матері, дівчинки; розвивати кмітливість і спритність, через створену атмосферу добра, дружби і гумору; виховувати любов до жінки, до матерів, сестер, взагалі жінок як берегинь роду.

Дзвенять струмки, мімози пахнуть ніжно

І Сонця промінь б’є в гладінь вікна

Свої пелюстки розпустив підсніжник-

Це свято жінки нам несе весна.

Це свято квітів, поглядів, кохання,

Це час збування мрій і сподівань

Прийміть жінки найкращі привітання

Слова із найпрекрасніших бажань

Спасибі Вам за ласку, за турботу

І навіть за окремий вихідний

Що мають всі у школі,на роботі

За все Вам вдячні-Вам уклін земний!

Вважаю я,що є причин багато

І хлопців привітань,й чоловіків

За те,що поруч жінка,а це свято

На тебе молимось із глибини віків.

Весна барвистим рушником

Протерла зимове віконце

І знов пташиний лине спів

І яскравіше світить Сонце.

І молодіють знов жінки

Як пролісок на жовтолисті

А,усмішки, немов квітки

Цвітуть грайливо на обличчях.

В цей день,а також в день майбутній?

Нехай ці квіти не зів’януть

А незабудкою кохання

Проліском щасливим стануть!

Неначе сніг, хай сум розстане

Добром і ласкою зігрітий

І біла смуга в долі стане-

На все життя у цілім світі.

**Пісня «Дощик»** ***( виконують учні 2 класу)***

Весна…З кожним подихом теплого вітру наближається той момент, коли з- під снігу з’являється перший пролісок, сповістивши про наближення жіночого свята –8 березня.

Восьме березня –це не тільки свято пробудження від зимового сну жінки- природи, це й день народження усіх наших мрій на майбутнє і звичайно ж, свято всіх представниць слабкої, але такої прекрасної половини людства.

Жінка! Вже багато століть наймудріші голови людства намагаються розгадати і пояснити велике загадкове почуття – любов до жінки. Поетами всіх часів і народів написано десятки тисяч ліричних стрічок присв’ячених жінці… І якщо щось хороше відбувається на Землі, то воно пов’язане з іменем жінки.

***ЛЕГЕНДА ПРО ЖІНКУ***

А пам’ятаєте легенду? Сотворив Бог чоловіка. Звичайно, йому було дуже нудно одному, і тоді Господь вирішив сотворити й жінку.

Тоді Бог узяв кілька яскравих променів сонця,усі чарівні фарби зір, задумливий смуток місяця, красу лебедя, грайливість кошенят, граційність газелі, ласкаве тепло хутра, притягуючу силу магніту.

Змішав усе разом, а потім додав туди холодне мерехтіння зірок, ревнивість тигриці, сміливість пантери, отруйність змії, дурман опіуму, безпощадність стихії.

Він усе це змішав –і створив жінку. Бог її передав чоловікові і промовив: «Бери її такою і не намагайся переробити , блаженствуй із нею все життя й терпи муки від неї до самої смерті. А щоб разом вам жилося легше- постарайтеся щодня влаштовувати хоча б маленьке свято».

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята

Аніж те, що прийшло нині.

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили наші душі і серця

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні

І розумні, і вродливі, і веселі, і прості.

Любі жіночки й дівчата!

Ми вітаєм Вас зі святом.

І в дарунок зичим долю,

Вічних істин Божу Волю:

Щоб були, як та веселка

Гріла ніжно ваше серце-

В день похмурий чи негожий.

Сонцем лагідним в морози,

Росяним були світанком,

Весняним квітчастим ранком.

Вітром тихим полудневим,

Щедрим колосом серпневим.

Цвіту подихом духм’яним,

Солов’їними піснями.

Чистим ніжним поцілунком,

Довгожданним подарунком.

Колисковою дитинства,

Щастям світлим материнським.

Щедрістю у кожнім слові

Серцем сповненим любові!

Хай пролісок перший дарує Вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло.

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро.

Хай сонце заходить з весною в ваш дім,

Хай з снігом розтануть і біль ваш, і гнів.

Хай білий підсніжник любов принесе

І хай Вам завжди весело буде.

Так, дорогі друзі! Скільки про жінок не говори, але не все скажеш ні віршами, ні прозою, ні балетом, ні оперою, ні оперетою та і хто в цьому сумнівається. Подумайте самі: що було б, якби одного разу жінки зникли?

***( Інтерактивне опитування вчителів-чоловіків )***

Ось уявіть собі: всюди ходять неголені, ненагодовані чоловіки в невипрасуваних штанах. Перукарні зачинено, комбінати побутового обслуговування теж, а про родильні будинки й говорити нема чого.

В поліклініках та лікарнях немає медсестер, майже всіх вчителів школи немає на роботі. Загси порожні, як центральна Сахара: ніхто не одружується і не розлучається. На екранах телевізорів немає улюблених дикторів. Танець маленьких лебедів виконують четверо волосоногих чоловіків.

В інституті краси – порожньо. В магазинах модні і красиві речі, але чудеса – вони нікого не цікавлять! Літаки летять без стюардес, поїзди – без провідниць. Зникло багато слів та виразів, наприклад: чоловік, жінка, кохана і звичайно «теща».

Життя без жінки неможливе!

У кожній квітці своя чарівність, так само, як і в кожній жінці.

Треба лише вміти помічати, треба лише вміти бачити, треба лише вміти дивитися…

А зараз для Вас наші чарівні, незрівнянні

**Конкурс « А Я така!»**

Ваше завдання: дати відповіді на запитання і можливо краще пізнати себе та інших…

***Питання:***

1.Дайте визначення: «Жінка – це …»

2.Які слова з пісні, на вашу думку, характеризують вас найкраще?

3.Із якою казковою героїнею ви можете себе порівняти. Чому?

4.Порівняйте себе із пташкою. Чому ви зробили саме такий вибір?

5.Що таке кохання?

6.Що ви ніколи не пробачите коханій людині?

7.Що вам сниться навесні?

Свята і грішна, ніжна і жагуча,

Цнотлива й пристрасна, і сильна, і слабка.

Ти – жінка, неповторна і чарівна.

Ти – жінка, вічно мудра й молода.

М’яка і владна, віддана і вільна,

Близька й далека, світла й потайна.

Ти – жінка, жінка – мати і дружина

Безмежне море доброти й тепла.

П’янка і чуйна, ліки і отрута.

Земна й небесна, горда і проста.

Ти – жінка, королева, берегиня,

Мінлива, непізнанна, дорога.

Воістину небесна і земна,

Заквітчана і терном, і барвінком.

Свята і грішна, рідна й чарівна

Повіки будь, благословенна, жінко!

**Танець « Весела перерва»**

***( виконують учасники танцювального гуртка )***

А жінка буває так на весну схожа,

То тиха й привітна, а то й непогожа.

То скропить сльозами, то сонцем засвітить,

То прагне зими, то полине у літо.

Весна у природі – це завше як диво!

Так само і жінка буває вродлива,

Буває примхлива, буває зрадлива.

Нехай тільки кожна з них буде щаслива!

Бо що потрібно жінці? А їй потрібно зовсім мало…

Що жінці потрібно для повного щастя?

Навряд чи мужчинам збагнути це вдасться.

Та все ж, щоб життя вам здавалося раєм

Сьогодні від щирого серця бажаєм:

Здобутків у праці! Погоди ясної!

Здоров’я міцного й любові палкої!

Дітей дуже чемних і завжди слухняних.

Свекрух, щоб жили якомога подалі,

А дім обминали всі біди й печалі.

І щоб чоловік не хропів цілу нічку,

Роботу робив, цілував ніжно в щічку.

Обідів у ліжко! І вражень полярних!

Кохання палючого, як в серіалі

Не менш як п’ять фільмів – на кожнім каналі!

Сусідів – і знизу, і зверху – безшумних!

Колготок із лайкри! Ні дня без обнови!

Щоб був у вас спонсор з грішми і впливовий!

На книжці – побільш грошових заощаджень,

Для чоловіків – дуже довгих відряджень.

Відпусток щороку – на Чорному морі,

Тістечок смачненьких – без зайвих калорій.

Щоб завжди стрункими й бадьорими були

І про целюліт ви ніколи не чули.

Духів – від Діора! Вбрання – від Версачі!

Машин – іномарок, щоб везли на дачі.

І щоб начальство ваш труд цінувало

Та вас за роботу не раз відзначало,

Платило постійно пристойну зарплату.

Із євроремонтом квартири придбати,

Щоб можна було в них на конях гасати.

Прикрас, діамантів на сорок каратів.

Та , мабуть, пора вже підводити риску

Ще зичимо всім Вам – нормального тиску!

**Пісня « Полетим удвох»**

Всі ці квіти - для Вас

Принесли ми на свято велике.

Вам цю пісню дарую, богині й музи мої.

Жінко, слово планети ,

Звитяжність і ніжність навіки,

Жінко- сонце і радість

І весен дзвінкоголосі струмки!

О,мої вчительки,

Чую ваш я спокійний,

І мудрий, і пристрасний голос

Ви навчили мене любові й добра

В світ широкий виводите нас,-

Скільки виховали-

Тих,що в полі виплескують колос;

Хто метал розливає,

Скоряючи простір і час!

Бачу в ваших очах я

І любов, і надію, і усе що виплекане в муці.

Дорогі вчителі!

Жінко, сонце і радість

І весен дзвінкі ручаї!

Всі ці квіти для вас !

Я приніс їх на свято велике .

Не відмовте прийміть же,

Богині і музи мої.

***( Звучить мелодія. Учні дарують квіти вчителям.)***

**Пісня «Любіть жінок»**

В нашій школі так буває,

Свято жінки всіх збирає.

І коли гостей стрічаєм

«З святом» їм кажем ми.

Любі вчителі і мами

У житті ви завжди з нами

І тому у день весняний

Дякуємо усім

Приспів:

Любіть жінок наших незрівняних

Добрих, чарівних, радісних, сумних

Любіть жінок наших незрівняних

І даруйте їм ви любов завжди.

Любим вас і поважаєм.

Щастя вам в житті бажаєм,

Хай біда вас обминає

Ангели бережуть.

В найлютіші зими сніжні

Вам дарують квіти ніжні

А усмішки ваші теплі

Зігрівають серця

Приспів:

Любіть жінок наших незрівняних

Добрих, чарівних, радісних, сумних

Любіть жінок наших незрівняних

І даруйте їм ви любов завжди.

**Сценка «Лист коханій»**

**1-й учень**

- Які прекрасні пісні присвячують жінці!

**2-й учень**

- Швидше б літо, швидше б розцвіли незабудки

**3-й учень**

-Не зрозуміли . А для чого вони тобі?

**2-й учень**

-Як для чого ? Нарву, сплету гарне намисто і подарую своїй коханій так,як співав Павло Зібров.

**1-й учень**

Ото розсмішив. Золото їй потрібне , а не якісь там незабудки.

**3-й учень**

- Ось тут один дивак , дуже любить фізику, всю свою масу і серце віддає Марусині , і вона не бере , а ти незабудки…

**2-й учень**

- Це хто, може наш Тарас?

**1-й учень**

-Він самий. Написав такого гарного листа і просив мене зачитати. Ось слухай! ***(читає листа )***

Дорога, кохана моя Марусино !

З того часу , як на площину мого серця опустився перпендикуляр любові, я не маю постійного радіуса почуттів , котрі мене настирливо турбують. І ніяка таємниця логарифмів і квадратів коренів не в силі вирахувати моїх переживань і думок! Моя миленька нахились до мене на 30 градусів. Місце з'єднання між твоїми й моїми вустами - це велике для мене благодійство і насолода! Присягаюсь Піфагором , що я готовий із тобою бути майже в усіх точках з'єднання наших душевних поривань. Дорогоцінний центре ваги мого існування , зверни увагу на коливання маятника мого серця , силу ампер моїх почуттів і вольт мого напруження, котрі змушують мене стояти на колінах і з розкритими обіймами чекати появи твого ніжного чарівного образу.

Я так зачарований твоєю ангельською красою, що коли дивлюся на тебе, всю мою фізичну сутність, мов електричний розряд , пронизує стріла Амура. Сила мого кохання помножена на квадрат швидкості його припливу, змусить і тебе вийти зі стану спокою і рівноваги.

Миленька, заповни пустоту мого життя. Не будь така жорстока, підкорись законові всесвітнього тяжіння,упади в мої обійми. Моя душа наповнена такою безмежною любов'ю, що манометр моїх почуттів показує максимум тиску. Кохана Марусино! Не барися із відповіддю, а то моя душа не зможе витримати його і , як котел без запобіжного клапана , лопне.

Моя ніжна, запашна, ароматна, весняна квіточко!

Явись в ореолі божества і краси. Чекаю тебе, прагну якомога швидше зустрітись та вже ніколи не розлучатись з тобою.

Всією масою і серцем твій Тарас.

**3-й учень**

-Цікаво, скільки це Тарас зубрив фізику, щоб таке написати?

**2-й учень**

-Зубрив не зубрив, а як гарно сказав: «Моя ніжна, запашна, ароматна, весняна квіточко!»

**1-й учень**

-Такі слова можна сказати лише коханій.

**3-й учень**

-А кому ми такі слова кажемо? «Ненаглядна, рідна, єдина.»

**2-й учень**

-А це ми можемо сказати лише єдиній у світі – матері.

**1-й учень**

- То ж будьте **(разом)**

Ніжні, запашні, ароматні, весняні, рідні і єдині!

А зараз ми проведемо конкурси, в яких можуть взяти участь всі бажаючі.

**Конкурс «Словесний портрет сучасної жінки»**

Цей конкурс для адміністрації школи. Ці відважні жінки взяли на свої плечі важку ношу – керівництво школою. Але вони чудово справляються із цим завданням. Сьогодні їм потрібно створити словесний портрет сучасної жінки. Для цього із набору пелюсток треба зробити 3 квітки- ромашки, які характеризують Жінку.

**Завдання:** до слів ***зовнішність, хода, усмішка*** підібрати прикметники , які їх характеризують…

***Прикметники (на пелюстках):***

Симпатична, яскрава, зваблива, ніжна, розкішна, чарівна, пустотлива, приваблива, легка, царствена, гордовита, плавна, граційна, красива, м’яка, загадкова, чудова, промениста, прекрасна, ласкава, чарівлива, щира.

**Конкурс «Справна господиня»**

**Завдання:** Потрібно якомога швидше розділити змішані дві різні крупи на окремі купки (на тарілці).

**Конкурс «Крупа на дотик»**

Всі жінки прекрасні домогосподарки і багато часу проводять на кухні. Навіть із закритими очима вони прекрасно орієнтуються в своєму господарстві.

**Завдання:** Потрібно визначити , яка крупа знаходиться на тарілці, на дотик із закритими очима…

(На тарілках насипані цукор, сіль, пшоно, гречка, рис, горох, манка та інші крупи.)

**Пісня «На нашій Україні»**

**Сценка «Такі різні жінки …»**

***(Заходить Кайдашиха, співає пісню «Ой там на точку, на базарі»***

Ой, там на точку, на базарі

Жінки чоловіків продавали

Як прийдеться до ладу

То я свого поведу тай продам…

**Кайдашиха:**

Ой, люди добрі, куди це я забрела? Я ж на базар зібралася, ось ї кошик взяла. Прийшла до одного місця, а далі не знаю, куди йти. Питаю у людей, один чоловік каже: «Йди до Михайла він довезе», — і показує рукою вбік.

Людей багато ходить туди — сюди, а який з них Михайло? Питаю в одного: «Ви не Михайло будете? »

Ні, я Василь Володимирович.

Питаю другого, а він Павло Михайлович. Оце блудила, блудила, та й сюди прибула.

***(Заходить Проня Прокопівна)***

**Проня:**

Господи, чи все в мене в порядку, чи на місті, чи по модньому? Браслета не забула, шляпка на місті, а книжки, книжки — то нема...

Кайдашиха: Це ж до кого ти чепуришся, краля розмальована?

**Проня:**

А ваше яке діло? Якась ви немодня!

**Кайдашиха:**

Якби ти була моєю невісткою, я б тебе відлупцювала за такі слова.

**Проня:**

Фі, какіє Ви необразовані. Я бачу, тут зібралися образовані люди. Я тож на фабріке звьозд всє наукі до єдіной пройшла. Закрию глаза і бачу, як серед єрудітов. Одному кажу: «Ваша папіроска шкварчить!». А він мені: «То в грудях моїх шкварчить любов моя до Вас, Пронєчко».

**Кайдашиха:**

То, мабуть, темно на вулиці було, і він тебе не розгледів.

***(Лунає пісня Верки Сердючки. Заходить Сердючка, танцює)***

**Сердючка:**

Так, я не поняла. Що тут за собраніє? Не встигла Вера ношпи випити, а вони вже зібралися.

**Проня:** Тут зібралися образовані звьозди.

**Сердючка:**  Ви — звьозди? Це я звєзда — Вера! Танцуєм всє!

***(Танець для всіх присутніх)***

Любіть жінок, яким байдужі

Ваші вади дрібні й смішні

Які завчасу підняли вам крила

І пута лагідні сплели для ніг.

У жінки свято кожен день,

Коли кипить робота плідна,

Коли вона серед людей

Яким як світло необхідна.

Коли розквітли у саду

Посаджені її рукою квіти

Коли з онуками ідуть

До неї в гості рідні діти.

Але найбільше в жінки свято

Коли вона може віддати

Всю ніжність і тепло жіноче –

Голубити і цілувати –

Того кого вона захоче

Щоб свято таїнства збагнути.

Ще до схід сонця, на світанні

Дитини перший крок почути ,

Що зачала вона в коханні

Тоді щодень у жінки свято,

Вона ж- Дружина, жінка, Мати .

**Пісня «Рідна матінко моя»**

Прийміть нашу щиру шану і вдячність

Хай вам щастить завжди і всюди

Хай будуть поруч гарні люди

Хай негаразди обминають ,

Надія шлях хай осяває

Здоров’я , успіхів добра

Шкільна вам зичить дітвора.

Низько я, низько вклонюся

Жінко тобі до землі

Хай буде доля щаслива

Сонце, хай сяє тобі.

Діти хай радість приносять

Хай зачекає сивина

Щоб, ти щаслива повіки

Жінко, кохана булла.

Радісним сяйвом хай сяють

очі твої чарівні

і навіки не згасають

ласки святої вогні.

Горе тебе хай минає

в свята, і в будні, завжди.

Посмішка сяє мов сонця

проміння чисті , ясні.

Хай вас тішать і кохають

І в усім допомагають

Від біди вас бережуть

Сон і спокій стережуть

В найлютіші зими сніжні

Вам дарують квіти ніжні

Дідусі й чоловіки

І синочки і батьки.

Дорогі наші дівчата , жінки , мами , вчительки !

Ми ще раз вітаємо вас зі святом Весни, зі святом жінки.

Нехай сьогоднішнє свято не закінчується , а продовжується в колі кожної сім’ї , у колі кожної родини .

Ми не кажемо вам :« Допобачення » , ми кажемо вам: «До нових зустрічей !»

**Пісня «А ми бажаєм вам добра …»**