***Мета:***

*розвиваюча:* набуття досвіду публічних виступів, досвіду стратегічної і тактичної поведінки особистості в умовах, що постійно змінюються;

*виховна:* формування таких позитивних рис характеру, як ініціативність, наполегливість у досягненні мети, сміливість, винахідливість, дисциплінованість;

*практична:* сприяння розвиткові пізнавальної активності учнів, набуттю естетичного досвіду; розвиток їхньої уваги, спостережливості, творчих здібностей; формування естетичної культури.

Хід свята

**Ведуча**: Любі друзі! Саме в цю пору, коли минає осінь, багата яскравими кольорами, останніми теплими сонячними промінчиками, щедра дарами та непередбачувана за характером, ласкаво просимо на свято «Осінній калейдоскоп». І якою б не була погода за вікном, нехай вам у цій залі буде тепло та затишно, наче вдома, нехай порівну розділиться гарний настрій між вами!

Ой, як гарно навкруги.

В золоті сади, луги.

Одяг хто подарував?

Хто їх так розмалював?

Уночі, як нам не спиться,

Ходить, чула, чарівниця!

Ходить садом, полем, гаєм,

Все у шати одягає.

Це красуня чарівна

Чи то фея, чи царівна?

Осінню красуня зветься!

Де ж вона, як їй живеться?

1. *Під музику «Пісня Шапокляк» заходить Шапокляк (00:56)*

**Шапокляк**: Ну що, впізнали мене, діточки? Що свята захотілося? Не буде вам свята. Не прийде до вас осінь.

**Ведуча**: Як це так не прийде? Що ти вже накоїла?

**Шапокляк**: Та нічого я не робила. Вона сама не хоче до вас йти.

**Ведуча**: Такого бути не може. Осінь нам листа прислала, що хоче з нами зустрітися.

**Шапокляк**: Ах, та ви мені не вірите. Та я на вас зараз зливу напущу, ви і самі повтікаєте.

1. *Звучить запис грому і дощу (00:12)*

**Ведуча**: Діти, а хіба ми боїмося дощу?

**Дівчина:** По доріжках, по стежинках

З неба падають краплинки,

Та нас дощик не лякає,

Парасольки гарні маєм!

*Виконується танок «Парасольки»*

**Шапокляк**: Подивись на них, а й справді дощу не бояться. Діти, не така я вже й зла. Я теж хочу стати такою доброю і чемною, як ви. Але не знаю, як це зробити. Навчіть мене, будь ласка.

**Ведуча**: Ну, добре, шановна Шапокляк!

Всіх поважай, зла нікому не бажай,

Ділись останнім і добро твори.

Будь справедливою і чесною в усьому,

І щире слово людям говори.

**Ведуча**: А ще тобі потрібно запам’ятати деякі слова.

**Шапокляк**: Які слова?

**Ведуча**: Діти тобі підкажуть.

*Гра «Додайте чарiвне слово».*

1. Зазеленіє старий пень, коли почує…(Добрий день)

2. Розтане навіть льоду глиба від слова теплого …(Спасибі)

3. Розтопить серце всякого сердечне слово…(Дякую)

4. Коли згасає сонце у росi й зоря лягає лагiдно на плечi,

Серед знайомих, рiдних голосiв ми чуємо привiтне... (Добрий вечір)

5. Щоб знов зустрiтись у годину призначену,

Кажу щиро завжди я всiм... (До побачення).

**Шапокляк**: Спасибі вам, діти, я все запам’ятала. Я спробую виправитися.

**Ведуча**: Шапокляк, ну якщо ти вже хочеш стати доброю, то може  підкажеш, чому Осінь не прийшла на бал, що ти з нею зробила?

**Шапокляк:** Та нічого особливого – просто фарби у неї забрала. Терпіти не можу всякої там різнокольоровості. Але тепер я згодна повернути Осені і пензлик, і фарби, лише не гоніть мене, дозвольте залишитися на святі.

**Ведуча:** Діти, дозволимо тітоньці Шапокляк зустріти з нами чарівну Осінь?

**Діти:** Так!

**Ведуча:** Ну що ж залишайся!

*Діти виконують пісню «Чарівниця – осінь»*

1. *Звучить музика, танцювальним кроком входить Осінь з пензликом і палітрою у руках (00:39)*

**Осінь:**

Я справді Осінь-чарівниця,

Ходжу ось тут по нашім ріднім краю.

Фарбую світ, готую всім гостинці,

І вас у залі затишнім вітаю!

Бо все до толку довести я мушу,

Озимину зазеленити на полях,

Налити соком-медом кожну грушу,

Почервонити яблука в садах.

Засолодити кожну ягідку калини,

Надати їй приємний аромат.

Для вас працюю, любі, я щоднини,

Щоб радували душу ліс і сад.

**Ведуча:** Доброго дня, і тобі золота Осене! Ти - гарна трудівниця!Допоможи нам прислухатися до звуків осіннього лісу.

**Сорока:** Скре - ке - ке! Радісно як, радісно як! Куди , куди полетіли? А як же я? Я тут!

**Ведуча:** Сороко, що трапилось?

**Сорока:** О, здрррасті! Вони збираються, а я думаю – давайте я теж зберусь, чемоданчик дістала, речі склала, пір`ячко почистила, прибігла, а їх нема.

**Ведуча:** Почекай, почекай кого немає? Не таратор, давай по-порядку!

**Сорока:** Я і так по - порядку: вони збираються, а я думаю – давайте я теж зберусь, чемоданчик дістала, речі склала, пір`ячко почистила, прибігла , а їх немає.

**Ведуча:** Кого немає?

**Сорока:** Ну як кого, я кажу птахів!

**Ведуча:** А так це ти про перелітних птахів?

**Сорока:** Про них, про них, я може теж перелітаю з дерева на дерево, з дерева на дерево, з дерева на дерево.

**Ведуча:** Та не тріскочи, ох, уже ця Сорока – білобока!! Ти думаєш перелітним птахам легко?

**Сорока:** А що тут складного? Махай крилами та лети!

**Ведуча:** Та ти подивись на небо, ось воно яке велике і до теплих країв далеко летіти.

**Сорока:** Ну добре, добре, я не перелітна птаха. Ну то що ж це виходить, що всі відлетять, а я тут залишуся.

**Ведуча:** Не хвилюйся, Сороко, зимуючих птахів теж багато залишилось. Зараз ми завітаємо у царство пірнатих друзів і дізнаємося, чи підготувалися вони до зустрічі зими.

*(Презентація «Зимуючі птахи»)*

*Слайд 1.* Синичка – велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще навесні. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння та зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Синички дуже люблять сало. Тільки не солоне, звичайно, бо ж сіль для птахів - отрута.

*Слайд 2.* **Горобець.** 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».

*Слайд 3.* Нашому горобцю перший пам’ятник було встановлено в американському місті Бостоні.

Горобці буквально врятували бостонців від голоду, коли на полях з’явилися гусениці. Їх було так багато, що здавалося, земля ворушиться. Ненажери з’їли траву, листя на деревах і дісталися до садів. Спритні пташки швидко розправилися з шкідниками і врятували сади і посіви хлібів.

*Слайд 4.* Снігур. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу «оживають», щоб з’їсти яку-небудь ягідку чи насінину. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини.

*Слайд 5*. Сіра ворона. Вчені провели дослідження і виявили, що ворони здатні легко вирішувати логічні завдання рівня розвитку 5-річної дитини...   
З давніх часів ходять легенди про кмітливість і розум ворони: ще Аристотель, видатний учений давнини, писав про те, як ворона кидала камінці в посудину, щоб підняти рівень води і напитись.

Був випадок, коли троє ворон дражнили собаку, заважаючи йому їсти: одна ворона смикала пса за хвіст, а інші тим часом з'їдали все з собачої тарілки.

*Слайд* *6.* Сойка. Цей птах віддає перевагу дубовим лісам, тому що дуже любить жолуді. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев, між корінням, під пеньками. Узимку, коли голодно і холодно, за малопомітними прикметами сойка знайде схованку, розкопає сніг і витягне з неї свій запас або його частину.

Та частина запасів, що залишилася не з’їденою, проростає молодими дубками. Так сойки саджають ліс.

*Слайд* *7.* Дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Дятли постійно відчувають голод. Пов'язано це з величезними енерговитратами, через які вони і хочуть постійно їсти. Під час добування їжі з-під кори дерев, дятли здатні наносити удари по стовбуру зі швидкістю до 25 разів у секунду. Таким чином, за день ця пташка здатна вдарити по дереву майже 1 млн. раз.

*Слайд* *8.* Повзик. Це вмілий дереволаз, що однаково впевнено рухається по стовбурам дерев як вверх, так і вниз головою. Досліджуючи кор**у**, він постукує дзьобом, як дятел, або засовує його в щілину, щоб розширити отвір або відколоти лусочку. Міцним дзьобом повзик може лузати горіхи, тверде насіння, подрібнювати жолуді.

*Слайд* *9.* Сова– унікальний птах. Крім того, що вона є символом мудрості і оточена ореолом загадковості і містики, сова має дуже незвичайну зовнішність.

У цієї птахи гострий зір. Вона не може поводити очима праворуч або ліворуч. Але, щоб безперервно стежити за своєю жертвою, сова повертає голову аж на 270 градусів.

Але коли очей не досить, наприклад, у безмісячну ніч у густому лісі, ці птахи використовують слух, а слух у них просто неймовірний! Вони чують, як людина згинає пальці, коли ці пальці не торкаються долоні й один одного. Тому не дивно, що вони можуть виявити шурхіт у траві або слабкий писк на відстані десятків метрів.

*Слайд* *10.* Діти, бережіть і охороняйте наших пернатих друзів! Змайструйте годівничку і допоможіть птахам пережити люті морози. І вони віддячать вам навесні і влітку в сотні разів, рятуючи від шкідників наші зелені насадження, радуючи нас своїм різноманітним мелодійним співом.

**Ведуча:** Ну то що, Сороко - білобоко, ти переконалася, що не одна зустрічатимеш зиму?

**Сорока:** Скре – ке - ке! Скре – ке- ке! (киває головою)

**Ведуча:** Ось ми і побачили, як хазяйнує Осінь у лісах. Але це ще не все. Осінь -- справжня господиня. І зараз ми перенесемося на город до бабусі Одарки.

*Пісня «Щедрий урожай» у виконанні дітей.*

**Ведуча:** У бабусі на городі  
Проживали в мирі й згоді,  
Овочі відмінні,

Дуже вітамінні.  
Телебачення не мали,  
Дуже скромно проживали,

Коли ж телевізор в них з'явився,

Кожен з овочів змінився.

**Ведуча:** По городу Гарбуз ходить, всіх із роду оглядає. Кого хвалить, кого учить, а кого і научає. І звернувся до ґаздині, молодесенької дині.  
**Гарбуз:** Розкажи мені, красуне, як ти влітку працювала? Може, трохи лінувалась? Чи сумлінно дозрівала?  
**Диня: (***витирає рушничком тарілку)*Ой, Гарбузе – Гарбузенко, вічно ти підозри маєш, не сидиш на однім місці, по городу все гуляєш. Бачиш же, я постаралась, ніжним соком вся набралась, налилася на всі боки і важкі вже мої кроки.  
**Гарбуз:** Ой, чудова ж господиня, моя ніжна, смачна Диня. А що скажуть Огірочки – мої любі сини й дочки?  
**Огірки:** *(грають у шахи)* Не свари нас, любий татко. Гарно ми росли спочатку, та якісь дощі махнули – заховатись ми забули. Коли сонечко світило, ми листочками не вкрились, на кілках – шнурках висіли і, звичайно, перезріли.  
**Гарбуз:** Ой, ну що ж, я розумію. Та надіятися смію, щоб в наступне знову літо все завчас буде прикрито. А що тут за каруселі, чому всі такі веселі?  
**Морква:** *(тримає планшет у руках)* Любий братику, послухай, і сестрицею пишайся, бо не просто я Морквиця – Гарбузовая сестриця. Я пробилась в депутати, скоро буду виступати і доб’юся для городу перегною аж підводу! О!  
**Гарбуз:** Радий, радий я, сестрице, маєш розум, хоч дівиця. Пишна, гарна і в достатках, а тепер ще й депутатка. Ну, а як же Бурячок, мій шановний своячок?  
**Буряк:** *(підбиває молоточком взуття)* Що казати, я – у нормі, круглий, чистий, соком повний. Так же кольором налився, ніби в Африці родився, буде борщ смачний, червоний, з бурячком такий чудовий.  
**Гарбуз:** Добре, добре, зрозумів, Що ти роду не підвів. А що скаже Бараболя? Як жилося їй у полі?  
**Картопля:** Хоч проблем було багато, та не буду нарікати. Мене люблять, поважають, другим хлібом називають. Можу бути у меню хоч по кілька раз на дню.  
**Гарбуз:** Так, звичайно, правду кажеш, людям ти сердечно служиш. Хоч циганської натури та високої культури. Задоволений я вами, бо багатий родичами. А Цибуля в нас чудова, правда, трохи гонорова, Але, якщо лад у вас, страва буде – вищий клас.  
**Цибуля:** *(на сцену вибігає з віником)* Не соромте мене, дядьку, бо покину зараз грядку, я серйозна у всіх справах і смачна у різних стравах.  
**Диня:** Не сердись на дядька, люба, бо від нервів смаку згуба. Усі знають – рід наш славний, Гарбузовий рід преславний, тож тепер, Гарбузе – батьку, всім подякуй для порядку.  
**Гарбуз**: Я вклоняюся Вам ґречно і всім дякую сердечно, а також даю наказ: щоб любили люди нас і смачні вживали страви – не псували тої справи. Хай наш рід чудовий буде, на поживну користь людям.

**Ведуча:** Усі овочі чудові!

Їх вживають для здоров’я.

Щоб міцними ви були,

Всі вони для вас зросли.

Кожен смак і користь має,

Людям сили добавляє.

Пам’ятайте, любі діти...

**Овочі (разом):**Треба овочі любити!

**Гарбуз:** (кричить) Ховайтеся, бабуся йде!

**Бабуся**: Де поділись буряки,

          Помідори, огірки,

          Тут нема ні капустини,

           Ні картоплі, ні морквини.

           Голо, пусто на городі,

           Зник врожай, біда та й годі.

Бабуся сідає, журиться.

4. Під музику «Вихід Морозця» заходить Морозець (00:14). Танцює навколо бабусі.

**Морозець:**  Вже зібрали урожай,

                Земле, спатоньки лягай.

                Холод ходить по землі,

                Дуже добре тут мені.

**Бабуся**: Хто це ходить по городу?

          Робить тут мені погоду.

**Морозець:** Це я перший морозець,

               Чисто все морожу геть.

**Бабуся**: Прошу тебе не морозь городу, а то все замерзне і загине.

          Пане Гарбузе, збирай родину. Прошу в комору усіх на гостину.

**Гарбуз:** Швидше схованки лишайте, до комори поспішайте*!(овочі вишикувались).* Кроком руш всі до комори, бо зима настане скоро!

1. *Під пісню «Ходить гарбуз по городу» (00:23) овочі виходять.*

*Діти виконують пісню «Диво - осінь»*

**Ведуча:** Сама природа сумує про те, що зібрано останній урожай, що відлетіли останні птахи на південь, прощально махаючи крилами та іде останнє тепло.

Саме в таку пору приємно пройтись осіннім лісом, де під ногами багато опалого листя, в якому ховаються гриби.

1. *Вихід грибів (00:13)*

**Бліда Поганка:**  
Я - Поганка, гарна й молода!  
В лісі з давніх- давен проживаю  
У сирій темноті, в самоті, забутті!  
Тут про мене ніхто не знає.  
Я тягнусь до людей,  
До маленьких дітей,  
Подружитися з ними я хочу.  
Хто скуштує мене,  
Той навіки засне,  
Не розплющить ніколи він очі!

**Мухомор:**

Я — Мухомор — вояка!  
Злодій та розбишака,  
Червона шапка на бакир,  
У лісі перший командир,  
Усі мене тут знають, люблять,   
Бо я, хоч і ледачий - з усіх грибів найкращий!  
Моя біленька панно, ти зовсім не погана,  
Не требе сумувати, будемо усіх лякати!  
Ха-Ха-Ха….

**Разом Поганка і Мухомор:**  
І не буде у вас свята,  
бо ми хитрі і завзяті…  
Хі-хі -хі…

1. *Танго грибів Поганки й Мухомора (00:37)*

**Ведуча:** Скільки, Мухоморе та Бліда Поганко, не хваліться, а наші діти розрізняють їстівні та отруйні гриби і ніколи вас не підберуть до кошика.

*Відеозагадки про гриби*

*Посилання:* <https://www.youtube.com/watch?v=38F99gyl0s0>

**Ведуча:** Ну то що,Мухоморе та Бліда Поганко, ви переконалися, що наші діти все знають про грибне царство?

**Гриби:** Так! Вони молодці!

**Осінь**: Який чудовий вийшов бал! Я була рада усім гостям!  
Приємні хвилини я тут провела, дякую вам за гостинність і за теплії слова!  
Але час настав прощатись, треба далі відправлятись.  
Наступного року зустрінемось ми, готуйтесь, діти, вже до зими!

**Ведуча:** Прощавай, золота осене!Так шкода осенi, що швидко втекла до лiсу, затрiпотiла золотим листом, струсила його i заснула. Заснула на рiллi, чекаючи, поки бабуся - зима пухнастою ковдрою вкриє та розкаже зимову казочку…

А нам прийшов час закінчувати свято, ми вдячні всім, хто з нами тут був. На все добре! До нової зустрічі!