**Ведуча.** Люди сіють хліб. Щедро оспівана праця людська. Зерно для людини й досі залишається дивом земним. Воно безсмертне. Кинуте в землю, стає колоском. Наливається соками землі й сонця. Красується. Радує врожаєм.

**Учні.** Жито-жито! Немала дорога

Від зернин розсипчастих малих

До буханки хліба золотого,

До окрайчика в руках твоїх.

Від душі подякуймо за ниви

Хліборобам рідної землі:

Тим, хто сіє, жне хлібів розливи,

Хто веде комбайни-кораблі!

**Ведуча.** Нелегко дається хліб. Справжню його ціну знають хлібороби, ті, хто до землі найближче. Хто від засіву до жнив живе сподіваннями й турботами хлібної ниви. У кого в душі вміщається весь колосковий лан.

**Ведуча.** Хліборобський рік безперервний. Один урожай у коморі, в засіках, а наступний уже стелиться зеленими врунами, уже чекає сонця, вологи, людського догляду. Від жниварської оселі хлібороб очікує весни, од засівної весни живе наступною осінню. Силу своїх рук, натхнення душі хлібороб віддає землі. Він не знає перепочинку в думах про хліб.

Отой твердий пшеничний колосок,

що ти його виважуєш в долоні, -

То, друже, сіячеві дні безсонні,

Людської змоги й витримки зразок.

**Ведуча.** Хліб! Яке тепле й щире почуття поваги викликає це слово в серці кожної людини. Скільки про нього сказано добрих слів, складено прислів’їв, загадок, пісень! Землю-годувальницю, славну працю хліборобів оспівано в багатьох казках і легендах. І це не дивно, бо хліб є найціннішим багатством країни, всього народу.

*(Діти по черзі розповідають прислів’я та приказки про хліб.)*

·        Зима без снігу – літо без хліба.

·        Як у травні дощ надворі, то восени – хліб у коморі.

·        На чорній землі білий хліб родить.

·        Хто про хліб дбає, тому земля повертає.

·        Хто хліб має, той лиха не  знає.

·        Яка пшениця, така й паляниця.

·        Один урожай збирай, про другий дбай.

·        Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько.

·        Чий хліб їси, того й пісню співай.

**Ведуча.**Хліб сприяє росту й розвитку дітей, дає силу для життя і праці всім людям.

Хліб – це не тільки духмяні чорні та білі буханці. Це безліч інших -  смачних та корисних – виробів.

*(Діти по черзі показують хлібні продукти і називають їх .)*

 Макарони , манна каша, бублики , сухарі, печиво, батони, коржі,булочки,рогалики...

**Ведуча.**  До хліба треба ставитися з глибокою шаною, бо в ньому закладена велика праця хліборобів та людей інших професій, які вирощували зерно та виготовляли з нього різні вироби.

Дитинства незгасний слід

я завжди пам’ятаю.

Мати з печі виймає хліб –

І радість по хаті літає!

Запашних буханців  шережка

Шикувалась на засланій лаві.

босоніж у поле по стежці

Я носила хлібини смагляві.

Відтоді через багато літ

Я зберігатиму щиро і свято

Вдячну пам'ять про мамин хліб

і чоло перед ним схиляю.

**Ведуча.** Одного разу я підслухала розмову бублика й паляниці. Про що вони говорили? Я думаю, що вам буде цікаво дізнатися.

**Автор.**

Бублик житній паляниці

Говорив хвастливо:

**Бублик.**

Ти засмагла, чорнолиця –

Зовсім не вродлива.

Я ж біленький, солоденький,

Вигнутий красиво,

У малечі викликаю

посмішку щасливу.

**Автор.**

І сказала хвастунові

Паляниця свіжа:

**Паляниця.**

Ти для діток подарунок,

Я – буденна їжа.

Я до кожної родини

Йду щодня до хати.

Ти, як гість, у дім приходиш,

Я ж – як рідна мати.

**Вірш «Літаючий рогалик».**

Ви чули, щоб рогалик,

Рогалик – та літав?!

Літаючий рогалик

Юрбу людей зібрав.

Про блюдця, що літають,

Вже чули всі... Однак

Літаючий рогалик –

Тут, певно, щось не так.

А може, все простіше?

А може, може ж буть.

Літаючі рогалики –

В крамниці продають.

Тут продавець озвався,

Аж гам навколо стих:

В крамницях не буває

Рогаликів таких.

Угору пекар брови

здивовано підняв.

Таких не випікаємо!

Сказав, як відрубав.

Мірошник, звісно, має

Роботу нелегку –

Не меле для забави

Літаючу муку...

- Та звідки у рогалика

Цей дивовижний хист?

Здвигнув плечима  скромно

Поважний тракторист.

Не раз до ночі поле

Орав я навесні –

І місяця рогалик

Сил додавав мені.

Світив так ясо-ясно,

Світив, та не літав, -

Ніколи для літаючих

Я поля не орав.

Однак літав рогалик

Між партами двома,

Хоч, як у всіх рогаликів,

У нього крил нема.

Літав... Але у цьому

Нема його вини, -

А тих вина, хто досі

Не зна йому ціни!

**Ведуча.**

- Не кидайсь хлібом, він святий! –

В суворості ласкавій

Бувало, каже дід старий

Малечі кучерявій.

**Ведуча.**

- Не грайся хлібом, тож бо гріх! –

Іще до немовляти,

Щасливий стримуючи сміх,

Бувало, каже мати.

**Ведуча.**

Бо красен труд, хоч рясен піт,

Бо жита дух медовий

Життя несе у людський світ

І людські ріднить мови.

Хто зерно сіє золоте

В землі палку невтому,

Той сам пшеницею зросте

На полі вселюдському.

**Ведуча.** Ми не кожного дня співаємо пісні про хліб, розповідаємо вірші про працю хліборобів. Тож давайте поважати працю інших і шанувати хліб тихою любов’ю. Як це?

Це значить, що ви ніколи не викинете шматочок хліба, не залишите його на підвіконні, а побачивши таке, піднімете хліб із землі, а хліборобу вклонитесь за його працю.

*(Інсценізація української народної казки «Колосок», додаток.)*

**Учні.**

Тільки-но з печі –

Скоринка золота –

Свіжа хлібина

лежить на столі.

День починається з цієї хлібини...

В ній -  наш достаток ,

могутність країни,

наших морів

нестривожена синь.

Шлях до зірок

у космічну глибінь.

Кажуть в народі

правди слова:

«Хліб-годувальник -

всьому голова!»

**Учитель.** Хочеться, щоб кожен із вас, діти, запам’ятав, що хлібу ціни немає. Щоби ви всі цінували кожну його крихітку. Знали, де його вирощують, як його збирають.

**Ведуча.** Слава хлібу й рукам, що його вирощували!

**Усі (**разом). Слава! Слава! Слава!

Додаток

**«Казка «Колосок»**

*На сцені хатка з піччю, великим столом, ліжечками. Поруч подвір’я з парканом, квіточками.*

**Ведуча.** Стояла серед поля хата,

Жили у хаті мишенята.

Одного звали Верть,  другого – Круть,

А ось вони й самі до нас ідуть!

**Верть.** Ми – веселі мишенята,

Дуже любимо співати.

В мене змалку добрий слух,

Мабуть, це від довгих вух.

**Круть.** Ми прийшли до вас на свято

Й пісню будемо співати.

*Мишенята весело співають і танцюють. Півник у цей час прибирає, поливає квіти тощо.*

**Ведуча.** У хаті півник з ними жив.

Той півник цілий день робив:

Поливав квіточки,

Чисто прав сорочки,

Хату гарно прибирав

Та ще й їсти готував.

Цілий день топтав він ноги і не бачив допомоги.

Якось півник рано встав

І подвір’я підмітав.

Все навколо обійшов,

Колос на землі знайшов.

**Півник.** Що за диво-дивина?

Та й багато ж тут зерна!

Треба колос  заховати.

Понесу його до хати.

**Ведуча.** Колосок був чималий,

Дуже довгий і важкий.

**Півник.** Ти диви, який важкий!

Що ж мені робити?

Доведеться допомоги в мишенят просити.

**Ведуча.** А маленькі мишенята

Довго ще співали,

Потомилися і в ліжко

Спати полягали.

**Півник.** Крутю! Вертю! Годі спати!

Ви мені допоможіть!

На подвір’ї біля хати

Гарний колосок лежить.

І зерна там так багато!

Затягнім його до хати!

Я один не підніму,

Дуже важко одному!

**Верть.** Ой, як спинонька болить!

І у голові шумить!

**Круть.** В мене в носі засвербіло –

Ми сьогодні захворіли!

**Півник.** Ну, якщо ви зовсім хворі,

Сам я впораюсь надворі.

**Круть і Верть** *(разом).*

А ми зовсім не хворіли!

А ми півня обдурили!

Хай він тягне колосок,

А ми підемо в танок!

*Мишенята весело стрибають і танцюють. Півник на задньому плані насилу тягне колосок.*

**Півник.** Годі, друзі, байдики вам бити!

Треба колосок обмолотити.

Гайда разом до млина,

Намолотимо зерна!

**Круть.** Ми б пішли, намолотили...

**Верть.** Та не можем, захворіли!...

*Мишенята хитро поглядають одне на одного, тримаються за животи, кашляють і чхають.*

**Півник.** Я ледачих не люблю.

І без вас усе зроблю!

*Півник тягне колосок до млина, а мишенята зі сміхом тікають до хати.*

**Півник.** Ось прийшов я до млина,

Буду працювати.

Намелю собі на зиму

Борошна багато!

Ой, крути, крути, млинок!

Ой, крути швиденько!

Ти змели мій колосок

Довгий, золотенький!

*Півник із мішком повертається до хати.*

**Верть.** Крутику, дивись-дивись,

Півник борошна привіз!

**Півник** *(до мишенят).*

Заходьте, друзі , в хату

Мені допомагати!

Треба тісто замісити,

пиріжечків наліпити!

**Круть.** Ми б і тісто замісили

Й пиріжечків наліпили,

Та цього іще ніколи

У житті ми не робили!

**Півник** *(сердито).* От ледачі мишенята!

Вибирайтесь геть із хати!

*Мишенята з радістю тікають. Півник замішує тісто, робить пиріжки і ставить їх у піч. Через деякий час витягає і ставить на стіл.*

**Півник.** Смачно пахнуть навкруги

З сиром свіжі пироги!

Наробив я пирогів і пундиків багато!

Всіх запрошую у гості до своєї хати!

**Верть** *(принюхується).*

Ой, як смачно пахне, Круть!

В мене слинки вже течуть!

*Мишенята заходять до хати, сідають за стіл і тягнуться до пиріжків.*

**Півник.** Зачекайте-зачекайте!

Спершу відповідь ви дайте:

Хто по двору йшов,

Колосок знайшов?

**Круть.** Ти, півнику, йшов,

Ти колосок знайшов...

**Півник.** А хто до млина ходив,

Борошна намолотив?

**Верть.** Ти, півнику, ходив,

Ти і намолотив...

**Півник.** А тісто хто замісив,

Хто пиріжків наліпив?

**Круть.** Ти, півничку,замісив,

ти , півничку, наліпив...

**Півник.** А ви чим займалися?

**Верть.** Співали та гралися...

**Півник.** А коли ви не робили,

Тільки байдики все били, пиріжків ви не хапайте

І з-за столу геть вставайте!

*Мишенята вилазять із-за столу і, похнюпившись, ідуть із хати, але зупиняються, перешіптуються і повертаються назад.*

**Круть і Верть** *(разом).*

Ми даємо обіцянку –

Будем працювати зранку

І в усьому помагати

На подвір’ї та у хаті.

Любий півнику, прости

Й пирогами пригости!

**Півник.** Добре, добре, йдіть до хати,

Буду я вас пригощати!

Ви ж ледачими не будьте

Й обіцянку не забудьте!

**Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.**

**С. Великий Курінь**

«**Хліб усьому голова»**

*Сценарій свята*

*Підготувала*

*класовод* ***Жилко Н.М.***