**Доброго дня шановні друзі**

Як добре, що ви відклали всі свої справи і сьогодні зібралися разом. Звичайно у Вас багато невідкладних справ, турбот, але залиште це все за дверима і разом сьогодні відпочиньте. А розпочнемо нашу зустріч з привітання.

*Встало сонце усміхнулось*

*Добрий день, добрий день*

*Ми до світла потягнулись*

*Добрий день, добрий день*

*Один одному всміхнулись*

*Добрий день, добрий день*

*Побажаєм всім здоров’я*

*Будь здоров, будь здоров*

*Підтягнулись підрівнялись*

*Святкувать приготувались*

**Сьогоднішнє свято присвячується Вам, бабусям наших дітей Хочеться, що це свято пройшло тепло і задушевно**

Щасливий той живе,
В кого бабуся люба є,
Той біди вже не зазнає,
Бо бабусенька скрізь дбає"

Добрий день вам, люди добрі,
Що сидять в нашій господі.
Раді з святом вас вітати,
Щастя і добра бажати!

Красиво і світло у нашій світлиці,
Квіти на вікнах стоять чарівні.
Сьогодні у класі бабусине свято,
І хочеться всіх привітати мені.

Сьогодні у нас гості: бабусі.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Думаю ви не будеть заперечувати,що на почесне місце запрошуємо наших бабусь, адже це вони – двічі мами: мами наших мам і тат, також їх дітей. І до Вас, бабусі, сьогодні звертаються ваші онуки.**

Добрий день, бабусю, дорога моя!
Це для тебе сонечко лагідно сія.
І ласкою повняться рученьки твої,
Я люблю твій голос – теплий, дорогий.

В нім землі моєї срібні голоси
Дружби і любові, і добра й краси.
Назбираю в лісі квітів сон-трави.
Дорога бабусю, літ за 100 живи.
У моєму серці слід твоїх пісень…
І кажу:
Добридень! Добрий тобі день!

Ти тільки вслухайся: бабуся! Бабусенька! Бабуня – солодуня! Карина
Яке ніжне, красиве, лагідне, пестливе й тепле слово!

- А чому?

- А тому, що бабуся – це мамина або татова мама. Отже, вона прожила на світі удвоє більше, як твоя мама чи тато. Бачила у житті удвоє більше. І ти, мабуть, удвоє дорожчий для неї, бо ти – дитина її дитини.

- Бо ти – її онучатко, дівчатко чи хлоп’ятко. Бо ти її пташенятко, ластів’ятко, козенятко, нехай іноді навіть телятко, нехай іноді поросятко.

- І коли це бабуся називала мене поросятком?

- Напевне тоді, коли ти був бруднулею!

- Згадав! Це було тоді, коли я
Заталапав чоботята.
І, щоб сховатися від тата,
- До бабусі утікав!
А вона посварить, покричить,
Поцілує та й мовчить.
Чи сюди, чи туди,
Чи то хліба, чи води,
Чи сорочку, чи штанята,
- Все до бабці, не до тата;
Там безпечно від біди.
І щасливий той живе,
В кого бабця люба є:
Той біди вже не зазнає,
Бо бабусенька скрізь дбає.

**ВЧ. -А дбає бабуся про тебе тому, що ти її дитиночка-кровиночка. Правду кажуть у народі: "Діти — це діти, а справжні діти — це онуки".**

Ой, яка ж бо ти, бабусю, дорога та мила.
Того словечком сказати не моя ще сила…

Що те сонечко на небі,
в лузі квітка красна,
То бабуся в нашій хаті
добра все та ясна…

Ясне сонце світить з неба,
веселить та гріє, -
В рідній хаті при бабусі
кожен з нас радіє…

Над усіх, над усе в світі,
бабусю кохана,
Я в оце родинне свято
гараздом вітаю.

Без журби та у здоров’ї
жити дай Вам, Боже!
А віддячитись бабусі
Бог мені поможе.

**Бабуся! Чи є в світі людина краща? Ні! Скільки вона пережила, але яка ніжна, щира! Скільки вона не доспала ночей, голублячи своїх дітей, онучат!**

**1-а учениця.**

**Подивімось у бабусині очі. Які вони щирі! У них не побачиш ні лукавості, ні хитрування. Це погляд щирості, добра і любові. І хоч горе не обходило бабусиної хати, але особливим блиском світи¬лися очі у бабусі тоді, коли приїжджали до неї онучата. У кожної бабусі своє життя, своя доля. Бабусина доля! Яка вона…**

**Ваші онуки готуючись до свята власними руками приготували Вам подаруночки. Прийміть їх від щирого серця.**

**Бабусю-бабусенька, невтомна бджілка. Заради онуків вона віддасть усе, останньою краплинкою води поділиться.**

***Пісня***

**Кажуть, що бабусі більше люблять онуків, ніж власних дітей. Вони з любов’ю передають їм своє уміння.**

**Від бабусь навчалися онуки прясти, ткати, шити, вишивати і бавити немовлят, виконувати домашню роботу.**

У бабусі очі карі – карі ,
так лагідно світились,
коли вони крізь окуляри
в мережку задивились.
Метляє заполоч кошлата
у мене під рукою:
я вишиваю, а дівчата
стоять переді мною.
Вони очей не зводять з голки:
гаптується мережка
- зелений луг, червоні смолки
і жовта – жовта стежка.
Мене питаються дівчата,
і як я не вколюся?
І хто навчив так вишивати?
Ну хто ж, як не бабуся!
В бабусі очі карі – карі ,
так лагідно світились,
коли вони крізь окуляри
на мене подивилися!

**Уже став крилатим вислів: "Є баба - є і діти". Справді, бо на плечі наших бабусь-трудівниць випало, окрім усіх домашніх турбот, і виховання онучат. Нерідко бабусі замінювали нам татка й маму. Адже наші мами за щоденними турботами не мають часу відповідати на всі наші "чому". От і доводиться звертатися до бабусь. А вони - все встигають, на всі питання дають відповіді.**

*Конкурс " Склади портфель" ( 4 бабусі складають портфелі своїх онків)*

Я своїй бабусі пісню заспіваю,
Вона для мене сонечко й краса,
- Подібної до неї я не знаю,
Коли б зшукав всю землю й небеса.

Моя бабуся люба, гарна й мила,
Вона найкраща від усіх людей.
 І хоч вона вже трохи посивіла,
Але так щиро любить нас - дітей.

Свою бабусю знаю
Я з давніх-давніх пір,
її обличчя любе,
її ласкавий зір.

Замислиться бабуся,
Зажуриться на мить,
І знов, дивись, сміється,
Ласкаво гомонить.

Та над усе, найбільше
Сподобались мені
Її ласкаві руки,
Умілі та міцні .

Оцій руці хорошій
Робота не важка,
Бо в’яже, варить, пише
Бабусина рука.

Буває, щось пошиє,
Ви скажете: краса.
Вона робити вміє
Ну, просто чудеса.

І я в бабусі руки
Цілую залюбки,
Вони немов співають,
Розказують казки.

Я слухаю бабусю,
Я весь, мов уві сні.
Розумні, ніжні руки,
Умілі та міцні.

**Вчитель.**

– На уроках української мови ваші онуки добирали прикметники до слів "Яка бабуся». Ось вони.

*(Слайди зі словами)*

Цілую бабусині втомлені руки,
Що знали в житті і любов, і розлуки,
Що вміють такий смачний торт випікати,
І людям добро завжди дарувати.

Бабусю, дай ручки твої поцілую,
За шийку тебе обійму і щічки погладжу…
Ти знаєш, бабусю, як дуже тебе я люблю!
І ти мене любиш, хоч я неслухняний,
Частенько і шкоду роблю.
Та ти все пробачиш, мене поцілуєш,
Бо я тебе дуже люблю!

*Пісня " Ми з бабусею"*

**Вчитель.**

А зараз, любі бабусі, ваші онуки хочуть вас про щось запитати.Проведемо інтерв’ю

* Який найщасливіший день запам’ятався у вашому житті?
* Коли найбільше радують вас ваші онуки?
* - Чи часто ви засмучуєтесь від наших пустощів?
* Якими ви хочете бачити нас у майбутньому?

Бабуся моя дорогенька,
Матуся моєї матусі,
Присядь коло мене близенько,
Я ніжно отак пригорнуся .

Накину тобі я на плечі
Хустинку тепленьку, пухову.
Як гарно з тобою малечі.
Бабусю, завжди будь здорова!

Зранку і до ночі трудиться бабуся.
В неї я охоче працювати вчуся.
Годі їй старенькій
Мити підмітати,
- Я сама скоренько
Приберу в кімнаті.

**Ігри**

За недоспані ночі,
За тривоги багаті,
За натруджені руки,
Що не знали утоми,
За хвилини розпуки,
Як не ладиться в домі.
Ви завжди у роботі,
На вас кинуті діти
Повсякденні турботи,
Нема часу хворіти.
Густі зморшки покрили
 Ваше добре лице,

І все менше в вас сили
Пам’ятати б про це!
Ми вас любимо щиро,
Люблять вас і онуки.
Всім здоров’я вам, миру
І цілуєм вам руки.

*Пісня*

Люба, добра бабцю,
Ми твої внучатка,
Звертаємось до тебе,
 Щоб щастя побажати.

Хоч твоє волосся
Густо посріблилось,
Ти для нас, маленьких,
Другом залишилась.

Ти нас батькові й матусі
Помагаєш вчити,
як вирости чесними,
як по правді жити..

Ми твої слова розважні
Пам’ятати будем ,
І в життя твою науку
Понесемо всюди.

**Від наших теплих слів, побажань, щирих звернень розквітла квітка різнобарвна «Квітка побажань» Отож бажаємо нашим рідним бабусям…(діти відривають пелюсток і кажуть побажання).**

**Бажаємо всім здоров’я та щастя! На цьому наше свято- зустріч завершено.**