**Сваки ученик је један цвет. Он треба другима (уз слику) да прочита или преприча текст.**

Bosiljak je božji cvet. Na Bogojavljenje, 19. januara, stavi se bosiljak u vodu koja se ujutru donosi sa izvora, pa se svi ukućani umiju. Osveštanom vodom sveštenik blagosilja uz pomoć bosiljka. Vodom u kojoj je potopljen bosiljak kupa se beba do 40 dana. „**Duša mu na bosiljak miriše**”, kaže se za dobrog čoveka.

**Čuvarkuća** raste na stenama u planinama Srbije.Veruje se da čuva kuću od groma i od svake nesreće.

Ružaje cvet ljubavi. U narodnim pesmama njome se opisuje devojačka lepota: „Oči su joj dva draga kamena, obrvice s mora pijavice, sred obraza rumena ružica...“ U obraćanju momka: „Oj, djevojko, pitoma ružice...“

Smilje je devojačko cveće. Devojke se njime ukrašavaju. Po smilju je nastalo žensko ime Smilja.

Nevense često pominje u narodnim lirskim ljubavnim pesmama. Momku se daje neven „da mu srce ne vene“.

**Ljubičicе** su žene poklanjale muževima, a devojke momcima, da bi se uvek ljubili (voleli).

**Ruzmarin** je svadbeno cveće. Kuća koja ima momka ili devojku za udaju treba da ima drvo ruzmarina. Uoči dana venčanja, devojke prave cvetove kojima će biti svaki svat zakićen.

Ivanjsko cvećeје оmiljeno livadsko cveće u srpskom narodu. Od ivanjskog cveća i drugog livadskog cveća se 7. jula, na Ivanjdan, pletu venčići i stavljaju na ulazna vrata kuće ili pod jastuk za miran san.

**Kopriva** Srbi se o Đurđevdanu žare koprivom da bi bili zdravi, a deca se njome peckaju uz smeh.

BožurPo jednoj srpskoj priči, božur je prvo imao cvet bele boje, ali je na Kosovu od krvi srpskih junaka dobio crvenu boju i raširio se po Srbiji.

Босиљак је божји цвет. На Богојављење, 19. јануара, стави се босиљак у воду која се ујутру доноси са извора, па се сви укућани умију. Освештаном водом свештеник благосиља уз помоћ босиљка. Водом у којој је потопљен босиљак купа се беба до 40 дана. „**Душа му на босиљак мирише**”, каже се за доброг човека.

**Чуваркућа** расте на стенама у планинама Србије.Верује се да чува кућу од грома и од сваке несреће.

Ружаје цвет љубави. У народним песмама њоме се описује девојачка лепота: „Очи су јој два драга камена, обрвице с мора пијавице, сред образа румена ружица...“ У обраћању момка: „Ој, дјевојко, питома ружице...“

Смиље је девојачко цвеће. Девојке се њиме украшавају. По смиљу је настало женско име Смиља.

Невенсе често помиње у народним лирским љубавним песмама. Момку се даје невен „да му срце не вене“.

**Љубичице** су жене поклањале мужевима, а девојке момцима, да би се увек љубили (волели).

**Рузмарин** је свадбено цвеће. Кућа која има момка или девојку за удају треба да има дрво рузмарина. Уочи дана венчања, девојке праве цветове којима ће бити сваки сват закићен.

Ивањско цвећеје омиљено ливадско цвеће у српском народу. Од ивањског цвећа и другог ливадског цвећа се 7. јула, на Ивањдан, плету венчићи и стављају на улазна врата куће или под јастук за миран сан.

**Коприва** Срби се о Ђурђевдану жаре копривом да би били здрави, а деца се њоме пецкају уз смех.

БожурПо једној српској причи, божур је прво имао цвет беле боје, али је на Косову од крви српских јунака добио црвену боју и раширио се по Србији.