**«Наша Лілея**»

(розвага до 150 річчя Лесі Українки для дітей молодшого віку )

Мета : Познайомити дітей з творчістю видатної української поетеси через вірші та казки, розширювати та поглиблювати їх знання про видатну письменницю, виховувати любов до поезії . Викликати бажання милуватися красою природи рідної землі, повагу до великих і славних людей нашої країни.

Хід розваги

**Луна музика колискової**

**Ведуча** Місяць яснесенький

               Промінь тихесенький

              Кинув на нас.

                Спи ж ти,  малесенький,

                Пізній бо час.

- Як,  на вашу думку, чому діти засинають під цю пісню?

  (Через ніжну мелодію, гарні слова)

- Чи знаєте ви, яка це пісня? (колискова).

Написала слова до цієї колискової Леся Українка.

  (Звернути увагу на портрет):

Понад 150 років тому на Волині у місті Новоград-Волинську  (нині це Житомирщина) у сім`ї Косачів народилась донька Лариса. Білява, синьоока дівчинка, з душею гордою й ніжною, серцем лагідним і чистим, характером сильним, волею незламною. Мама називала її Лесею. Коли їй виповнилося 9 років, дівчинка почала писати вірші, вони були дуже гарні, їх почали друкувати. Свої вірші  двічинка підписувала так: Леся з України. З того часу її стали називати Леся Українка.

(Луна музика весни )……

**Музичний керівник** :Тане сніг і дзвенять струмочки на початку весни. Леся Українка  дуже любила весну, коли  оживає природа, коли все співає і цвіте. Про це вона писала у своїх віршах.

**Дитина** :Стояла я і слухала весну.

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну

То знов таємно-тихо шепотіла

**Музичний керівник** : Коли Леся була маленькою, вона разом з братами і сестрами посадила садок: яблуньки, грушки, вишеньки. Мабуть, згадкою про той садочок, про дитячі роки і став вірш «Вишеньки», а композитор Я.Степовий написав до нього музику

***.*Діти виконують хоровод «Вишеньки» навколо деревця з вишеньками**

**Ведуча** Дивлюся ранком –

                вже заволочено серпанком

               сіреньке небо, далі став

               помалу й дощик накрапати

               і вогким холодком до хати

           зайшов притихлий вітерець.

– Як  гарно  пише про рідну українську природу Леся Українка, – природу з дивовижним світом лісу, річки, неба, птахів, тварин, квітів. Як ніжно вона пише про дитину в своєму вірші «На зеленому горбочку». Образ матері і дитини зігріває пейзаж вірша, робить його рідним і близьким:

**Дитина**  На зеленому горбочку

У вишневому садочку

Притулилася хатинка,

    Мов маленькая дитинка.

**Дитина** Стиха вийшла виглядати.

Чи не вийде її мати.

І до білої хатинки,

  Немов мати до дитинки,

     Вийшло сонце, засвітило

    І хатинку звеселило.

**Музичний керівник** : –  Цей  вірш вчить нас любити рідний край, допомагає усвідомити  нерозривність, єдність  зв`язку  з рідним краєм.Для дітей Леся Українка писала  вірші, казки. Всі казки, які слухала Леся в дитинстві, вона пам`ятала. І коли виросла, написала чудову казку «Лісова пісня» про лісову дівчинку Мавку, яка дуже любила ліс та його мешканців, про її друзів,  про  те, як  перемагає добро над злом. Мавка дуже полюбляла слухати  сопілку – український народний інструмент, на якому грав сільський хлопець Лукаш. Ось послухайте, як вона звучить.

**Діти Виконують гру на сопілках муз. укр.**

**Ведуча** : Коли ви підростете, то самі  зможете прочитати  цю чудову казку або побачить в театрі А ще вона написала казку «Біда навчить» , про одного горобчика, який попав у біду. Ця казка дуже повчальна. Вона нас навчає не боятися складності життя, а завжди вчитися, набувати в труді знання і уміння долати труднощі.

**Показ казки за допомогою картинок**

**Ведуча**

**Гра «Горобець і кіт»**

**Музичний керівник : А зараз разом ми покажемо ще одну , тільки вже музичну казку «Три метелики»**

**Показ музичної казки «ТРИ МЕТЕЛИКИ»**

Казка

Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий.

Вони весело літали цілий день у великому саду, в соняшному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі.

Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ.  
Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки, аж там біда: двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до туліпана, червоного з жовтими крапочками. Попросили його захисту:  
- Любий туліпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу!  
Туліпан подивився на них і промовив:  
- Жовтого й червоного прийму, а білий нехай зостається надворі. - Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили:  
- Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили й її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді й він промовив:  
- Сам-один не хочу ховатися в тебе! Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо.  
Почуло це з-за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари й кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильцята їм висохли, і самі вони зогрілися і знов літали, танцювали й раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.

**Ведуча** Кругом садочки, біленькі хати

   І соловейка в гаю чувати.

   Ой чи так красно в якій країні,

   Як тут на нашій рідній Україні……

ось на чому я і закінчу розповідь про видатну поетесу, казкарку Лесю Українку.