Pohybové hry:

Příroda

Jedna kytka, druhá, třetí, (ukazujeme na prstech)

na louce si hrají děti. (poskakujeme na místě)

Vítr fouká, hýbe trávou, (zvedneme ruce a kýváme jimi ze strany na stranu)

v potoce si rybky plavou. (chodíme a naznačujeme plavání)

Jelen běhá po lese, (běháme do kolečka)

všechno kolem třese se. (stojíme a třeseme tělem)

Ptáci letí širým světem (máváme rukama jako ptáci křídly)

a mávají všem dětem. (máváme)

Brouček

Lezu jako brouček, šikovný jsem klouček. (lezeme po čtyřech)

Brouček leze na kytičku, (zvedáme se pomalu do kleku)

vyhřívá se na sluníčku. (klečíme na kolenou a mírně se natáčíme ze strany na stranu)

Sluníčko má každý rád, (rukama opíšeme velké kolo)

je to přece kamarád. (zatleskáme do rytmu)

Báseň:

Pampelišky

Kde se vzaly, tu se vzaly pampelišky v trávníčku,

ke sluníčku obracejí svoji zlatou hlavičku.

Kde se vzali, tu se vzali motýlkové, včeličky,

přiletěli zulíbali pampelišek hlavičky.

Pohádka

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku. „Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká si bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko.“ Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. „Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí.“ Sluníčko se trochu diví, ale proč ne říká si. A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: „Já jsem tady!“ Jak ji ale můžou vidět? Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek. Cože si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. „Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!“ Na večer se snese rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

Práce s pohádkou (rodiče se ptají dětí)

* Co si přála sněženka?
* Splnilo se jí to
* Když pak měly děti najít sněženku, našli ji?
* A proč ji nenašly?
* Byla pak smutná, když jí déšť smyl všechny barvičky ze sukénky?

Hádanka:

Zelená je travička,

a z ní kouká kytička.

Copak se to děje?

Sluníčko víc hřeje!

Věděl by snad někdo z vás,

jaký je teď roční čas? (jaro)