***Бобринецька спеціальна загальноосвітня***

***школа-інтернат І-ІІ ступенів***

***ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР***

***на тему:***

***«Поетична осінь»***

***C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KFOLA4SN\MC900239415[1].wmf***

***Вчитель***

***Бартош Н.Г.***

***Поетична осінь***

**Вихователь.**

Надокучливо сміється мжичка

Почорніли дерева й кущі

Як привітно горить наша свічка

Ніби просить читати вірші.

**Вірш «Осінь»**

Загадкова, незбагненна пора року. Щоразу неповторна у своїй красі й витівках.

Яка вона непостійна: то ніжна і лагідна, то похмура й непривітна. Можливо через це її не оминули увагою художники, композитори, поети.

І ми доторкнемося серцем до осінньої краси, і ось якими поетичними рядками воно заспівало.

**Пісня «Осенние листя»**

**Учень1.**

Вся – уся земля зчорніла,

Стала сірою, змокріла

Пізня осінь на дворі

Мокро знизу і вгорі

І ніде пташок немає

Чорне поле засинає.

**Учень 2.**

Ліс готується до сну,

Щоб йому зустріть весну,

Вся природа засинає

Знову дощик накрапає

І щодня все холодніше

І тепла немає більше

Ще й вітри кругом гуляють

Скрізь тепер свободу мають.

**Учень 3.**

Журливо музика заграла

І закружляло в вальсі листя

В країну осінь завітала

Красива, сонячна барвиста.

**Учень 4.**

Ще недавно в небі синім

Пролітали журавлі,

А сьогодні в беззатишші

Ходить осінь по землі.

**Учень 5.**

Коли вона загляне в сад

Наллється соком виноград

І кислі яблука «ренет»

Солодкі стануть, наче мед.

**Учень 6.**

Коли огляне баштани –

Наллються гордо кавуни

І залишається в хустках

Товста капуста на грядках.

**Учень 7.**

Як помандрує по гаях

З чарівним пензлем у руках –

Все розмалює на путі,

Берези стануть золоті.

І ми її уклінно просим:

**Всі:** «Заходь у гості, славна осінь!»

*(Заходить Осінь – дівчина у барвистому вінку з листя в руках у неї - свічка)*

**Осінь.**

Добрий день, в добрий час, рада, рада бачить вас!

Я – Осінь золота! Прийшла до вас на свято.

І всім вам принесла дарунків багато.

Я дарую вам калиноньку в намисті,

Горішки пишний каравай і квіти променисті.

Вересень – тримає в руках квіти.

Жовтень – калину.

Листопад – хліб.

**«Жовтень»**

**Учень 8.**

Тихо осінь ходить гаєм,

Ліс довкола аж горить,

Ясен листя осипає

Дуб нахмурений стоїть

І берізка над потоком

Стала, наче золота

Вітер, мовби ненароком

Їй косиці розпліта.

(Н. Приходько)

**«Листопад»**

**Учень 9.**

Зникли білесенькі хмаринки

Небо сине, свинцеве.

Зрідка сіються сніжинки

В це переддення грудневе.

**Учень 10.**

Із дня в день ідуть дощі

Похмурі та колючі

Холодний вітер уночі

Вкрива льодком калюжі.

**Учень 11.**

Стали чорними кущі,

І дерева чорні стали,

Бо листочки всі опали

Тільки дуб стоїть у листі

І калинонька в намисті.

(М. Познанська)

**Вихователь.**

Вам матусі життя дарували

В ці прекрасні осінні дні

В колискових долю закликали

Далти розум, щастя й довгий вік.

Тож ростіть щасливі і здорові.

Радуйте рідних і близьких

Ви – надія їхня, ви – єдині

Неповторні дітоньки для них.

**«Осінь»**  Н. Бартош.

Осінь нас усіх чарує

Хоч сум навіює,

Про те – останнє нам тепло дарує

Чарівне сонце золоте

Летять в повітрі павутини

Ступає осінь на поріг.

Чарівні айстри і жоржини

Вже нам вклоняються до ніг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ходить – бродить Осінь золотава

Навіває щемний сум мені

Пропливають хмари кучеряві

І дрімає ліс у тишині.

Клени стелять килим жовтим листям

І тумани сиві нависають

Ягоди калини, мов намисто,

Кетяги з вітів обвисають.

І літає у повітрі чистим

Срібне павутиння угорі.

Пахнуть ранки свіжі і росисті

Зустрічають сонце на зорі.

**Загадки (про дарунки осені)**

1. Ходить діва жовтокоса

У барвистому вінку

(Осінь)

1. Весною білим цвітом,

Восени червоним плодом.

(Калина)

1. Впав колючим боком,

Глянув карим оком.

(Каштан)

1. Весною – чорне,

Літом – зелене,

Восени – жовте,

Взимку – біле.

(Поле)

1. Сидить баба на грядках

Вся закутана в хустках.

(Капуста)

1. Під землею птиця

Кубло звила і яєць нанесла.

(Картопля)

1. Що то за коні зелені

Голчасті, нікого не возять

Лише солі просять.

(Огірки)

1. Стоїть собі літечком

На городі тіточка,

Світлокоса, білозуба,

А на ній зелена шуба.

(Кукурудза)

1. Після дощику з’явився

Парасолькою накрився.

(Гриб)

1. Зелений, полосатий

І як м’яч пузатий

Червоний і солодкий

Росте на баштані.

(Кавун)

**«Осінь» П. Грабовський**

Осінню дмухнуло, -

Висохли квіточки;

Хмуро, без притуло

Глянули садочки

Жовкне і травиця,

Така її доля,

Тільки зелениться

Хлібець серед поля.

Хмара небо криє,

Сонечко не блисне,

Вітер вовком виє,

Дощ потоком висне.