*Duben je v rozkvětu, sluníčko nám konečně dopřává více a více paprsků .Venku se nám vybarvuje příroda do zelena a pupeny se začínají měnit v květy. Ovocné stromy vysílají krásné vůně do okolí, které vábí především pracovité včelky. Na loukách, stráních, mezích a v lesích začínají růst různé květiny a bylinky. Lidé chodí na sběr mladých kopřiv a dalších bylinek, které mají léčivé účinky. Rozkvétají fialky, sedmikrásky, pampelišky a podběly tak dávají okolní zeleni krásně barevné doplnění. V přírodě je radost vše pozorovat, obzvlášť na jaře.*

Na začátku je kytička důležitá pro včely, čmeláky, různé mušky a motýly, kteří za to, že se napijí sladké šťávy, zachytí na svých chlupatých nožkách pyl a zanesou ho na jiný květ. Díky tomu se později vytvoří semínka a z nich o příštím jaru vyrostou nové rostlinky.

Příběh včelky.

Za devatero horami a devatero řekami, na rozkvetlé louce plné voňavých květin stál krásný dřevěný úl. Bydlela tu velká včelí rodina. Byla zde královna, která se starala o narození nových včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci. Královna měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Ti nepracovali a dokonce se nechávali od ostatních včeliček i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili.

V úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky - mladušky - zůstávaly v úlu a celý den se staraly o včelí miminka, královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který chránily proti nepřátelům, jakými jsou vosy a sršni, protože ti med neumí vyrobit, a proto jej chtějí včelkám vzít.

Starší včely, kterým se říkalo dělnice, létaly po louce z květiny na květinu a sály z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Ten pak přinášely do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely dělnice létaly z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl. To je takový žlutý prášek z květů. Neustálým přelétáváním z květiny na květinu tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly. Z květů vyrostla semínka, která ptáčci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola. Až jednoho dne se mladá včelka rozhodla, že se podívá do světa. V nestřeženém okamžiku vylétla z úlu a... o tom, jak to s včelkou bylo dál, to nám řekne tato básnička:

Na zahrádce pod jabloní, motýlek tam včelku honí.

Hned, hned, hned dej mi včelko med.

Včelička se na něj zlobí, že jí křidélka už bolí.

Hned, hned, hned motýlku pryč leť.

Do úlu už včelka letí, musím také pospíchati.

Hned, hned, hned taky domů leť.

* *Děti, proč myslíte, že ulétla mladá včelka z úlu?*
* *Myslíte, že by motýl mohl včelce ublížit?*
* *Umí včelky mluvit?*
* *A motýli?*
* *Vrátila se včelka zpět do úlu?*
* *Líbila se vám říkanka o včelce?*
* *Tak se ji všichni společně naučíme.*
* *Smutné je, že když včelka píchne, tak přijde o žihadlo a umře. A jestlipak víte, kde včelky bydlí? Znáte jméno nějaké pohádkové včelky či čmeláka?*
* *Teď se podívejte na přiložené ůkoly a nějaké si s maminkou můžete udělat*