*(Звучить музика)*

Вед. - В парках і садочках,

На доріжки й трави,

Падають листочки

Буро-золотаві.

Де не глянь, навколо

Килим кольористий,

Віти напівголі

Й небо синє-чисте.

Метушні немає,

Тиша й прохолода –

Осінь золотая

Тихо-ніжно ходить.

Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про чарівну пору року – осінь. Діти, а ви любите осінь? Чому вам подобається ця пора? Діти, а якими словами-прикметниками можна охарактеризувати осінь? Яка вона? Чому так називають осінь?

Сьогодні ми зібралися в цій залі для того, щоб провести очний конкурс «Барви осені». Я коротенько поясню, що це означає: на конкурсі не просто виставляються роботи, вони виготовляються учасниками безпосередньо на місці. Зараз я попрошу підійти учасників до відповідних столів (один стіл для школи) . з матеріалу, який ми вам роздамо, вам необхідно виготовити 4 осінні шедеври у наступних номінаціях:

* Композиція (об’ємний виріб)
* Панно (аплікація)
* Тварина
* Віяло

На виконання всіх робіт вам дається час – 30 хвилин. Хочу звернути вашу увагу, що роботи ми робимо не тільки на швидкість. Вони мають бути красиво, естетично оформлені, охайні. Вам також треба буде придумати незвичайні, чарівні назви своїм роботам і презентувати їх, тобто представити.

Чи всім зрозуміло умови конкурсу та завдання? Тож я бажаю вам творчості, уяви, фантазії. Час пішов!

*(звучить спокійна інструментальна музика)*

**Презентація робіт**

**Підведення підсумків конкурсу**

**ДОДАТКИ**

**Загадки**

1. Круглий, як куля, зелений, як трава,

Червоний, як кров, солодкий, як мед. (Кавун).

1. Без рук, без ніг, а виліз на пліт. (Гарбуз)
2. Під землею птиця кубло звила і яєць нанесла. (Картопля)
3. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. (Капуста)
4. Сімсот соколят на одній подушці сплять. (Соняшник)
5. Без очей, без рук, а лізе на дрюк. (Квасоля)
6. Товстий Гнат –

При землі, не впізнать.

А як вирвеш, борщик звариш,

Тоді й похвалиш. (Буряк)

1. Що то за коні стоять на припоні:

Довгасті, голчасті, зеленої масті

1. Нікого не возять, лише солі просять. (Огірки)
2. Сидить дівка в коморі,

А коса її на дворі. (Морква)

1. Сидить Марушка в семи кожушках,

Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля)

**Осень** (родственно др.-прусск. assanis — «осень», гот. аsаns — «жатва»[1], этимологически - «время жатвы»; по толкованию Даля — от "осенять» — затенять: наступление сумрака[2]) — одно из четырех времен года, между летом и зимой. Осень — переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня и постепенно понижается температура окружающей среды

**Казка про осінь**

Давно це було, у краї щасливім та квітучім. Ніколи не було там холодно, ніхто не сумував і не журився. Правив цим краєм цар, що мав одну доньку — царівну Осінь. Росла вона стрункою та гарною: мала коси, як золото, очі — як синє небо. Коли виповнилося їй вісімнадцять років, посватався до неї славний лицар Вересень.

Погодилась Осінь, бо припав їй до серця цей юнак. Лише висловила бажання, щоб приніс він весільний подарунок — перли заморські. Вирушив лицар у путь-дорогу, а царівна взялась до роботи — гаптувати вбрання весільне. Була вона вмілою та спритною — і за якийсь тиждень вигаптувала і фату, і сукню. Одного дня сиділа вона біля вікна світлиці. Раптом бачить: вершник скаче до палацу. То був чаклун Жовтень. Під'їхав, гарцюючи, до вікна й вітається:

— Здрастуй, царівно Осінь! Почув я про твою красу незрівнянну, і от я біля твоїх ніг. Прошу тебе, будь моєю дружиною! Привіз я весільні подарунки: парчу золоту і корали багряні.

Промовляє Жовтень, а водночас чарує, чарує — та й зачарував царівну Осінь. Забула вона свого нареченого і дала згоду бути Жовтневі за дружину. Вже й день весілля з ним призначила.

От і настав цей день. З усіх усюд з'їхалися гості. Лине музика, пісні величальні. Веселяться гості, п'ють мед-вино за здоров'я молодих, танцюють, співають. Саме в цей час Вересень повернувся з весільним дарунком. Зупинив коня й питає в людей:

— Що це святкують?

— Наша царівна Осінь за Жовтня заміж іде!

Побачила царівна Осінь, що небо затягло хмарами, визирнула у вікно — а там у траві перли розсипані. Вмить згадала вона про нареченого свого і зрозуміла, що була зачарованою. У гніві кинулась до Жовтня:

— Геть звідси, підступний! Хотів ти мене обдурити, так знай: не потрібен мені ні ти, ні твої подарунки!

Зажурилася Осінь, засумувала, але що ж робити? Пішла вона до мудрого Листопада за порадою, а той і каже:

— Не зможеш ти повернути назавжди свого синьоокого ласкавого Вересня, бо сильні чари має Жовтень. Проте позбався його подарунків, і тоді через рік прийде твій коханий. Однак лише на місяць. А зараз заспокойся й спочинь.

Так і зробила Осінь. Кинула шовки золоті, корали багряні, підхопив їх вітер та поніс. Зачепились дарунки Жовтня за гілки дерев — і стали ті золотисто-багряними, але сумною була їхня краса.

Багато води спливло з тих часів. Бачили ви, як щороку, наприкінці вересня, вкривається земля сріблястою памороззю? То Вересень дарунки свої Осені приніс. Потім знову чаклує Жовтень: золото і корали — свої принади — по деревах розкидає. Плаче, тужить Осінь за своїм втраченим нареченим, і втішає її мудрий сивий Листопад.

**Твір «Прогулянка до осіннього лісу» (під музику уявляємо)**

Осіння пора! Як заворожує вона своєю красою. Але найбільш чаруючим і гарним постає перед нами осінній ліс.

Чудово, неначе в казці! Все навколо виблискує під яскравими промінчиками лагідного сонечка. Вже не почуєш веселих пісень дзвінкоголосих пташок. З дерев повільно опадає останнє листя, наче пофарбоване чарівним пензлем у жовтогарячий колір. Воно замріяно кружляє у повільному таночку, поки тихо долетить до землі. Приємно йти доріжкою, коли під ногами лагідно шарудить різнобарвний килим осені. А вітерець, пустотливо граючись, розносить по всьому лісу приємні пахощі достиглих ягід. Поважно хитають маленькі ялинки та високі сосни своїми вічнозеленими верхівками, ніби мирно розмовляючи між собою. Тільки свіжий подих вітру інколи порушує цю розмову. Аж ось у густих вітках блискавично промайнула і миттєво сховалась руденька білочка — весела сусідка всіх дерев і невпинна трудівниця.

Де-не-де з-під опалого листя виглядають маленькі боровички, лисички, підберезники.

А високо в блакитному небі безперестанку пливуть темно-сині хмаринки, нагадуючи своїми обрисами різних казкових персонажів. Розсікаючи небесну блакить, повагом летять і зажурливо курличуть журавлі.

Як хороше, як гарно навкруги! Спасибі тобі, осінь, за цю красу!