***Свято “Прощавайте, лелеки”***

1. Одвічними символами України називають вербу і калину, а серед птахів – лелеку, який є окрасою рідного краю.

2. Лелека, чорногуз, бусол, бузьок, гайстер – так називають цього птаха в різних регіонах України.

3. З давніх-давен цей довірливий птах – улюблений в народі. Кожен мав за честь, коли на його оселі лелека змостив гніздо.

4. Вважалося, що лелека гніздиться тільки там, де живуть добрі люди. І цей птах приносить добро і щастя та охороняє дім від біди.

5. Ходило повір’я: хто зруйнує лелече гніздо, той буде покараний Богом – уб‘є грім або спалить блискавка, бо лелека – птах священний, робить добро і щастя та охороняє дім від біди.

6. А ще лелек називають сонячними птахами. Вони зустрічають сонце вранці і проводжають його на спочинок.

7. На зорі лелеки піднімаються з гнізда і злітають високо в небо.

8. Лелечина вірність стала символом любові до рідної землі, на якій вони виросли і яка стала їхнім рідним домом.

9. А хіба лелеки не є символом безмежної материнської любові, батьківської турботи. Ви не раз були свідками того, як у спекотливий день лелека терпеливо стоїть на гнізді і своїми крилами захищає пташенят від пекучого сонячного проміння.

10

. Всюди у Карпатах

Лелечине свято,-

Вчора лелечата

Вчилися літати.

Лелечина сила

В небі їх носила,

А як розхотіли –

На гніздечку сіли.

Прилетіла мати:

Постелила спати.

Любо сну снувати

Під крилом у тата.

Лелечину пісню

Тихо заспівати,

Найріднішу хату

Крилами обняти.

Спіть, мої малята,

Рідні лелечата –

Вам гніздо колише

Українська хата

( В. Чепурна ).

11. Минають дні. Виростають лелечата. Все міцнішими стають їхні крила, все більше часу вони проводять у повітрі.

**12. Хор виконує пісню “Осінь**

13. Золотокоса осінь приходить на простори нашого краю. Для людей осінь – щедра радісна пора, а для багатьох птахів – пора прощання з рідним краєм, пора важких випробувань в дальніх перельотах.

15. Лелеки теж готуються до далеких подорожей. Вони збираються у зграї і годинами ширяють у повітрі.

16. Ходять лелеки по лузі,

Ходять лелеки у тузі:

Завтра у вирій далекий

Будуть летіти лелеки ( М. Познанська ).

17. Ще немовби учора купались на річці допізна,

Ще немовби учора на городі в нас маки цвіли,

А сьогодні, дивлюся, опустіли лелечачі гнізда,

Покружляли лелеки та й ген за село подались.

Ой куди ж ви, лелеки? Відлітати так рано не треба!

Неблизька вам дорога і така нелегка ваша путь.

Та сказали бабуся, з-під руки подивившись на небо:

Покидають нас бузьки і літо з собою беруть.

Вже знялися вони та й попарно із кожної хати,

Та й зібралися в гурт, та й злетіли аж ген за селом...

На шнурку для білизни рушник, як веселка, строкатий

Довго-довго махав їм услід кольоровим крилом.

( О. Кресан )

**17. Виконується пісня**

19. І боляче стає, коли усвідомлюєш, що цих гордих птахів на Україні стає все менше.

20. З кожним роком стає все більше незаселених лелечих гнізд. Почуття тривоги за природу рідного краю, за майбутнє землі з‘являється в серці, коли дивишся на порожні лелечі гнізда. Почуття тривоги й вини.

21. Адже з вини людей пересихають річки та озера, на мілководді яких годувались лелеки. Гинуть від голоду лелечата в гніздах, гинуть дорослі лелеки від отрутохімікатів та нафтопродуктів, які зносить у водойми дощова вода.

22. З вини людини рідна земля стає для лелек злою мачухою.

23. А що, коли бурі,

Чи атомний вибух.

А що, коли зникнуть

Болото чи луг?

Земля не народить

Святої зернини –

Подумай, людино,

Природа – твій друг.

А що, як не стануть

Ліси зеленіти,

А щебет пташиний

Назавжди б затих...

У ріках не стане

Живої водиці –

Чи зможеш, людино,

Прожити без них?

Чи зможеш без поля,

Чи зможеш без лісу,

Чи зможеш без сонця,

Чи зможеш без пісні,

Без сміху дитини,

Без ласки дружини,-

Чи зможеш, людино?

Невже тобі розум

Віддала природа,

Щоб ти руйнувала

Багатство й красу.

Щоб квітку останню

У полі зривала,

Забувши свою доброту?

Не треба, людино,

Вбивати пташину,

Рубати березу

У ріднім гаю.

Не треба ракети –

Хай в небі пташина

Виспівує пісню свою!

**25. Виконується пісня**

26. Всі разом :

Прощавайте, лелеченьки!

Щасливої вам дороги!