***Мета***: Забезпечити засвоєння учнями знань про значення птахів у природі і житті людини. Довести до свідомості учнів необхідність збереження різних видів зимуючих птахів. Виховувати у дітей повагу та бережливе ставлення до природи. 

*1. Гляньте, ліс вдалині темніє,*

*Але я вам сказати мушу,*

*Він розказувать казку вміє,*

*Має він поетичну душу.*

*2. І живуть в лісі звірі, птахи,*

*Для людей вони загадкові.*

*І великі, й малі комахи*

*Дуже дивні, а ще казкові.*

*3. А людина живе у світі,*

*Як природи рідна дитина,*

*Без довкілля не може й миті*

*На землі цій прожить людина.*

*4. Без повітря і без водички,*

*І без сонечка, й сині неба.*

*І без квіточки, без травички...*

*Та природу вивчати треба.*

*5. Щоб не скривдити, не зламати,*

*А в гармонії з світом жити.*

*Тож природу нам треба знати,*

*Бо прийшли ми у світ — любити*

*Виходить гурт дітей і розмовляють між собою.*

**1 хлопчик**. Ай справді, яка чарівна природа! Яка вона загадкова та дивна!

**2 хлопчик**. А що тут такого дивного та загадкового? Природа як природа, все на місці... Не бачу тут нічого загадкового.

**1 хлопчик** .І що, все на світі знаєш? І нема ніде загадок?

**2 хлопчик**. Ні, не бачу я ніяких загадок. Це люди самі собі загадують загадки, щоб потім було що розгадувати. А коли я чогось і не знаю, бо ще малий, то візьму книжку та й почитаю і все знатиму.

**1 дівчинка**. А звідки ж усе знатимеш?

**2 хлопчик** .Ну, сказав же — з книжок! Від людей!

**2 дівчинка**. А книжки хто написав?

**2 хлопчик** . Ну, звісно ж, люди!

**1 хлопчик**. Оті виходить, що треба природу вивчати, щоб для нас написати книжки, щоб діти могли про все довідатись. А нам треба бути спостережливими, щоб бачити і пізнавати цей великий світ і всі загадки у ньому, бо їх є дуже багато.

**2 хлопчик**. Ну, чому все загадки... загадки... ?

**1 дівчинка**. А тому, що природа їх без кінця нам загадує. От дивишся ти на світ, і ніби все тобі відомо, а коли станеш вникати в суть, то виявляється, що стільки всього невідомого, дивного, загадкового!

**2 дівчинка**. І от, щоб усе знати, необхідно розгадувати загадки природи.

**1 хлопчик**. Треба любити природу, без природи людина не може прожити і миті.

**2 хлопчик** .Теж сказав! Не проживе і миті, яка дурниця! Ну й придумав!

**2 дівчинка**. От, дивак! А ти закрий міцно рот і ніс пальчиками тісно-тісно! Так і тримай! Ну!

***Хлопчик закриває рот і ніс, трохи так стоїть, а потім відпускає руку і хапає ротом повітря. Всі сміються.***

***Діти.*** Ну, як воно?

**2 хлопчик**. Так це ж мені повітря не вистачило, при чому тут природа?

***Діти знову сміються***.

**1 хлопчик** А це і є природа! Все, що нас оточує: повітря, сонце, небо, гори, ріки, моря, озера, земля, каміння, вода — все це і є природа.

**1 дівчинка** А ще природа — це всі рослини, тварини: птахи, риби, комахи і люди!

**2 дівчинка** І люди — це теж частинка живої природи. Без природи людина не може і миті прожити, ти сам переконався у цьому. їй потрібні повітря, вода, їжа... І все це людина бере з природи.

**2 хлопчик** Ага. Тепер я починаю розуміти... А я думав...

**1 дівчинка** От бачиш. Вода у природі, їжу також у природі людина бере. Все для людського життя є в природі. А без неї аж ніяк не проживеш.

**1 хлопчик** Тому треба нам природу вивчати, знати, любити і берегти, бо наш світ дуже крихкий, тендітний... Чарівний світ.

**2 дівчинка** А загадок у ньому стільки, що й не переказати! І про звірят, і про рослини, і про все на світі.

**1 хлопчик** А ви знаєте, скільки над нами є повітря, щоб усе живе на землі могло дихати?

**Діти.** Ні! А що, багато? Воно ж легке, що ж воно там важить!

**1 хлопчик** А от і ні! Уявіть собі, що на тіло дорослої людини повітря тисне з силою від 12 до 15 тонн! Тільки людина цього не відчуває, бо зовнішній тиск вирівнюється внутрішнім тиском, що є у нас всередині...

**2 хлопчик** Ого! Нічого собі! Це так само, як би на людину поставити величезну вантажівку, КАМАЗ, наприклад... Справді цікаво. Є, все-таки, загадки у цьому світі!

1 дівчинка. До речі, чистого повітря не було б без дерев та рослин, а рослин – без птахів.

2 дівчинка. І сьогодні ми зібрали вас у цій залі, щоб поговорити саме про птахів. Нам хочеться пробудити в кожному серці милосердя до пернатих, без яких наше життя було б сумним, одноманітним і неможливим.

1 хлопчик. Отож, запрошуємо вас усіх на пізнавальну передачу про зимуючих птахів.

(музика пташки і звуки природи)

**Вед. 1.** Птахи — невід’ємна частина природи. У боротьбі зі шкідниками саду в людини немає старанніших помічників, ніж птахи. Охороняти й приваблювати птахів слід упродовж усього року, але особливої уваги вони потребують у зимовий період. Зимівля — це скрутний період у житті птахів, тому їх слід підгодовувати, влаштовувати штучні гнізда для їх приваблювання.

**Вед. 3.** Так, дійсно, *(скоро буде* )холодно. По землі йде зима. І холодно не лише нам, коли ми виходимо на подвір’я, а й звірам і пташкам, які нас оточують. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як можна допомогти птахам узимку.

**4.** Ой, мороз. Який мороз!

Всіх пташок проймає дрож.

Скачуть – плачуть горобці:

– Дайте нам зерна, ців – ців!

А синички невеличкі просять:

– Дайте рукавички!

Снігурі сидять вгорі,

Заздрять дуже дітворі:

– Вам, дівчатка і хлоп’ятка,

Тепло, бо у вас є хатка.

А у нас нема хатинки,

Й на обід – ані зернинки.

Як почув Василь пташок,

Одягнувся в кожушок,

Взяв пшона і хліба скибку,

На подвір’я вибіг швидко,

Всіх пташок нагодував,

І здалось, мороз пропав:

Горобці защебетали,

І синичкам тепло стало.

**5.** Птахи – наші пернаті друзі. Багато птахів відлітають восени в теплі краї, але деякі залишаються зимувати з нами. Дуже скрутно пташкам у цей період – холодно й голодно.

**1**.Зима… Зима. Не те, що влітку…

Біліє далеч снігова.

І на малесеньку чечітку

Колючий острах навіва.

**2.**Гуляють білі сніговиці,

Тріщить мороз. Гудуть вітри.

Сидять зажурені синиці,

І повзики, і снігурі…

**3.**Дзьобатий дятел працьовито

У кору стука – не дріма.

Але тепер йому не літо –

Кругом зима, кругом зима!

**4.**А сніг летить, а вітер злиться,

І навіть щиглик на біду,

Хоч звичка в нього – бадьориться,

Притих під кущиком в саду.

Сніжинки білі – не комахи.

А ковдра біла – не тепло.

**2 – й ведучий**. Важко доводиться птахам узимку. Особливо важко буває синицям. Інколи з десяти перезимує лише одна.

**2 – й ведучий.** У морозну ніч голодні, ослаблені птахи легко замерзають або стають здобиччю хижаків. У цей час просто на снігу можна знайти замерзлих синиць, повзиків та інших птахів.

Поспіши, дитино мила,

Глянь на світ навкруг:

Усе зима снігом покрила –

І поля, і луг.

Ні зігрітись у промінні,

Ні знайти зерна,

Ось лежить там на камінні

Пташка нежива.

А тут друга прилетіла,

Жалібно квилить:

Поможи, дитино мила,

Сю зиму прожить.

Обережно, о дитинко,

Хлібця накриши

І кришинки в годівничку

Пташці принеси.

Синичці поріжу тоненько сальця.

Ні, ні, не посиплю на неї сільця,

Конопляних зерен сипну снігурам

І житніх окрушин горобчикам дам.

Кільчастої горлиці теж не забуду –

Насінням її підгодовувать буду.

**Хлопчик1**. Ось ви тут говорите, багато балакаєте, а я все одно не розумію, навіщо допомагати зимуючим птахам? У цю пору року одні сніжинки, неначе білі мухи, у повітрі кружляють, ніяких комах, гусені та й шкідників нема, це літом – інше діло…

**Вед.** Ох, Віталику, а ти ще говорив, що книжки читаєш… Щоб тобі і багатьом іншим було краще зрозуміло, яка ж користь від зимуючих птахів, навіщо їм допомагати, пропонуємо вам уважно послухати і почути про багатьох із них. А ще ми коротенько нагадаємо вам і про тих птахів, які самі дають собі раду взимку. І хоч як тяжко їм не буває – вони не покидають рідні місця. Отож, слухайте, дивіться і робіть висновки.

*В зимові дні на стовпчиках*

*На вітах, на дахах.*

*Сидять малі* ***горобчики***

*У сірих піджачках.*

*Сніги, мов білі килими,*

*І далі ні зерна.*

*Я хліба накришила їм,*

*Насипала пшона.*

А чи знаєте ви, **що горобці** розмножуються по два – три рази на літо і своїх пташенят вигодовують майже виключно комахами, головним чином шкідниками зелених насаджень. У мороз і холоднечу горобці не залишають людину. Вийдіть зимовим ранком на вулицю. Навкруги біло – біло, дерева вкриті інеєм. Здається, усе живе завмерло. І раптом – голос горобця: «Жив…жив».

*Послухайте один із концертів пана горобця- Спеціально для вас.(тихенько – говорять під час показу) Ви думаєте, що він співає , бо таку вдачу має? Ой ні, цей маленький артист намагається розповісти вам про своє нелегке життя. Почуйте його!* ***Відео***

**2.** **1 –** й ведучий. До речі, Нашому горобцю в Бостоні та в Токіо встановлено пам’ятник за порятунок садів від гусені. Зграйка горобців знищує до 3000 насінин різних бур’янів щодня. Як і інші птахи, горобці заслуговують повагу і потребують підгодівлі. Та й не тільки сірі горобці залишаються зимувати в рідному краї, звеселяючи наше око.

Прийшла пора і нам поспівати, як тим горобцям. Підспівайте нам – і птахи зрадіють, почувши, що ми їх любимо.

***Пісня горобчика Відео***

**3.**

1-й ведучий. Досить часто в саду, біля двору можна взимку побачити **дятла**. Його недаремно називають лісовим деревним лікарем. Кожне дерево обстукає він, відшукуючи комах-короїдів, і обов’язково зловить їх, не даючи дереву загинути. А допоможе йому в цьому його язик, який прямо-таки чималенький – до12 см завдовжки та ще й дуже гнучкий.

2. В дятловій кузні гаряча пора.

Дятлова кузня стоїть край двора.

Дятел невтомно працює щодня –

Така роботяща у нього рідня.

Вчився він змалку так працювати,

Щоб шкідників з-під кори здобувати.

2-й ведучий. Та чим холодніше стає на дворі, тим далі ховаються під кору комахи, і навіть дятлові нелегко їх дістати. Ось і починає дятел видовбувати насіння із шишок сосни і ялини. Таку їдальню, влаштовану на дереві, називають ще «кузнею». Дерева з «кузнею» знайти не важко: навкруги валяються розкльовані шишки та луски. Частина насіння із шишок падає вниз, а потім проростає.

Так дятли сприяють поновленню лісів, парків. Користь усіх дятлів, насамперед, полягає в тому, що вони стежать за санітарним станом дерев не періодично, а протягом усього року, адже дятли на зиму нікуди не летять. Існує кілька видів дятлів, назви яким дали через забарвлення. Є великий і малий строкатий дятли, є сизий дятел.

*А чи знаєте ви, звідки зявився на світ дятел. Пропонуємо вам подивитися цікаву легенду.*

**Легенда про дятла**

*Пішов раз чоловік у Великдень до лісу дрова рубати. Підходить до нього старий дід та й питає:*

*- Що рубаєш, чоловіче?*

*-Дрова рубаю!*

*-Та саме нині?*

*-Нема чого їсти. Жінка, діти голодні, заробітку катма, а затопити й зварити треба. Що маю робити?*

*Дід подумав та й каже:*

*- Лиши рубати. Йди додому. - Сказав так і зник.  
Приходить чоловік додому, а там на столі у нього повно грошей. І мав цей чоловік усе, що захотів. Минув рік. На другий Великдень той чоловік собі думає: „ Піду я тепер до лісу дрова рубати, знов добуду грошей і стану ще багатший !" Як подумав, так і зробив. А тоді з'явився отой дід і сказав:*

*- Відтепер будеш, чоловіче, цюкати по дереву до кінця світу.*

*і учинився з того чоловіка дятлик, який усе скаче по деревах і стукотить своїм дзьобом, як той чоловік цюкав сокирою.(виходять, говорячи)*

*Тук-тук-тук! Так-так-так!*

*І комашка, і черв'як,*

*І личинка - біла спинка,*

*І жучок – короїд -*

*Мій сніданок, мій обід.*

**1-й ведучий**. Поряд з дятлом завжди можна помітити зграйку синичок. Саме їм не під силу роздовбати тверду кору, але те, що не встигне помітити дятел, не пропустить зірке синиччине око. У кладці синиці 12-14 яєць. Вміщуються вони у гнізді тому, що воно як гумове, і цю еластичність надає йому павутина, що скріплює всі деталі. Кожна синичка за добу з’їдає стільки, скільки важить сама. Якби людина мала такий самий апетит, то вона повинна була б з’їдати 40 буханок хліба за день.

**2-й ведучий**. Синиць знають усі. Це лісові птахи, які з першими приморозками прилітають до людських осель, бо в лісі бідолашним не вистачає їжі. Вони добре пам’ятають місце, де їх годували минулої зими, і повертаються туди не самі, а зі своїми малюками.

**4**. У морозні ночі зграйки синиць залазять у щілини будівель і сплять, тісно притулившись одна до одної, утворюючи пухнасту кулю, із якої стирчать хвостики. Така ночівля допомагає синичкам зберегти тепло. Переживши зиму біля людей, навесні повертаються назад до лісу. Часто взимку птахи гинуть від голоду. Саме голод для пташки страшніше, ніж холод, бо їм не страшний мороз, коли є годівниці з насінням і шматочками несоленого сала.

Подивіться: у дворі

В чорних шапках **снігурі.**

Ще й червоні фартушки

Одягли собі пташки.

Значить сніг і холоди

Наближаються сюди.

Снігурами через те

Їх тепер ви і звете.

2-й ведучий. Снігура можна визначити за смутними монотонними посвистами «гв’ю», а також за червоною грудкою. Узимку ці птахи живуть зграйками, дуже полюбляють ягоди горобини. Їдять також насіння та ягоди багатьох деревних і чагарникових рослин. Із серпня по квітень снігурі ведуть кочовий спосіб життя, залітають далеко за межі лісу. У зимовий період трапляються й у нас. Птах потребує охорони.

*5. Прилетів крилатий гість*

*В назві гостя літер шість.*

*На хвості у нього вість.*

*Як усидиш тут на місці?*

*Що за гість? Ото морока.*

*Подивіться, то ж ... Сорока*

Неповторна зовнішність і невгамовна злодійська вдача віддавна зробили сороку героїнею казок і мультфільмів. Варто лише на мить залишити на подвір’ї блискучу річ, як білобока вже вважатиме своєю. Нерідко в гнізді сороки можна знайти шматочки дзеркала, кольорового скла, металеві гроші, навіть ювелірні вироби. Справа в тому, що сорока має пристрасть до блискучих предметів і, як справжня  колекціонерка, зносить ці речі до себе за що і одержала прізвисько «сорока – злодійка». Та й голос у красуні неповторний! Як заскрекоче – здається, ніби всі лісові новини пташине радіо передає.

Живиться сорока переважно комахами, але не відмовляється від загиблих тварин, а іноді хапає пташенят свійських птахів. У більшості випадків шкода, якої завдає сорока, не така вже й велика порівняно з користю, яку вона приносить, знищуючи шкідників.

А чи знаєш ти, що сорока вважається однією з найрозумніших істот на Землі? Білобока вміє відтворити голоси всіх пернатих, може виразити смуток і навіть розрізняє людей на обличчя. До речі, сорока – єдина птаха, яка здатна впізнати себе в дзеркалі, на відміну від балакучого папуги, що вважає, ніби бачить приятеля.

Тому, зустрівши десь сороку, не поспішайте проминути її — придивіться до неї, прислухайтесь. Порівняйте її з відомими вам птахами — і ви зможете пересвідчитися, наскільки різноманітна й неповторна природа в різних своїх проявах.

2- Є серед зимуючих птахів і такі, про які складено цілі легенди. Таким птахом є шишкар. Дзьоб у нього хрестоподібний, щоб легше лущити насіння. Пташенята не замерзають у найлютіші морози тому, що стінки гнізда товсті (до3 см), вистелені пухом, і дуже турботлива матуся не покидає гніздо від тої пори, коли знесе перше яєчко, і до тої пори, коли з нього вилетять пташенята.

3. Весь час і самку, і пташенят годує тато шишкар. Соснове і ялинове насіння містить багато смоли. А тому птахи ніби просмолюються і ще під час життя перетворюються наче в мумії, тож і трупики їх після смерті довго не розкладаються, іноді зберігаються 15-20 років. А взагалі ці пташки дуже веселі і рухливі.

1-й ведучий. А взагалі птахи люблять говорити, іноді навіть «іноземними» мовами. Таких птахів називають птахами-пересмішниками. Найчастіше у нас можна зустріти прямо у дворі сойку. Іноді з кущів чути дзвінке стрекотіння, дуже схоже на сороче. Але, придивившись, ви побачите не сороку, а сойку. Є сойки, що імітують собачий гавкіт, нявкання та інші звуки. За розмірами цей птах трохи менший за ворону, має чорні вусики, синю смужку на крилах, чорний хвіст, буро-рожеве пір’я.

2. Птах поширений по всій Україні, віддає перевагу дубовим лісам, тому що дуже любить жолуді. Узимку, коли голодно і холодно, за дрібними малопомітними прикметами сойка знайде схованку із жолудем, розкопає сніг і витягне із схованки свій запас або його частину. Та частина запасів, що залишилася не з’їденою, проростає молодими дубками. Так сойки саджають ліс, і не тільки саджають, але й розселяють дуби, адже жолуді важкі й самі далеко від материнського дерева не падають.

2-й ведучий. Як бачите, нелегко доводиться птахам узимку. Багато з них гине не тільки від холоду, а й від голоду. А тому-то й повинні прийти їм на допомогу люди. Дуже люблять птахи ласувати розчавленим насінням соняшника і жолудів, а також насінням кавунів, динь, гарбузів, кабачків. Із задоволенням підберуть вони крихти хліба, зерна проса, які ви насиплете їм у годівнички, а синички ще й полюбляють несолене сало, яке ви підв’яжете їм на нитці чи нанизите на дріт.

1-й ведучий. Щоб весело співали наші птахи, їх обов’язково слід підгодовувати. Які ж годівнички годяться для цього? Це може бути стаціонарний кормовий столик з дахом, на який можна покласти багато різного корму, або ж автоматичні (самопідсипаючі) годівниці, для яких можна використати звичайну пляшку, що попередньо треба покрити матовим матеріалом, щоб не відлякувати пташок.

2. Роздивіться, які бувають годівнички і, можливо, виберете ту, до якої незабаром прилітатимуть пташки і завдяки вам вони легше проживуть зиму. …………..

А якщо поповнювати запаси у годівниці регулярно, птахи оселяться поблизу і влітку, очищатимуть навколишні дерева від шкідників.

Скільки б не було у тебе різних справ, забав та веселощів, не забувай про своїх крилатих друзів. Допоможи їм, і вони стануть тобі у пригоді, сторицею віддячать своєю невтомною працею та піснями.

Птахи – герої казок, мультфільмів, кінофільмів, у яких пернаті дуже часто прирівнюються до людей. Скажіть, а хіба від цих пташиних ролей нема користі?

Запрошуємо вас до нашого кінозалу . До вашої уваги мультфільм «Некмітливий горобець» Подивіться, може хтось впізнає себе?

Так, справді, дуже часто людям є чого повчитися у пташок – життєрадісності горобців , синиць, працьовитості жайворонка та дятла, лебединої вірності, миру від голуба, товарискості ластівки, сміливості і стриманості журавля і патріотизму усіх зимуючих у нас пташок.

Про зимуючих птахів говорити та розповідати можна дуже багато, бо їх світ великий і прекрасний. Але

Поки жити планета ця буде,

Поки світ ще в полоні краси,

Бережіть птахів, людоньки – люди.

Хай чарують їх голоси.

Не стріляйте у лебедів білих,

Не вбивайте синичок малих,

Вони менші брати і несмілі,

Тож давайте полюбимо їх.

Шануй, примножуй скарб неоціненний,

Який вручила нам свята земля.

Насаджуй сад і прочищай джерельце.

І скривдити не дай маленьких пташенят.

Ніколи не зробимо шкоди

Тварині ми в ріднім краю.

Нехай звеселяють природу –

Співають пташки у гаю.

Ми друзі їх вірні і щирі,

Бо ми бережем повсякчас

Пташок, що літають у вирій,

І всіх, хто зимує у нас.

Ми віримо, що наша передача не залишила вас поза увагою – ви нас почули і обов’язково берегтимете ту навколишню красу, яку нам подарував Бог. Дякуємо усім за увагу. До побачення.



**Пізнавальна передача про зимуючих птахів**