***Підготувала вчителька початкових класів***

***Малиш Вікторія Василівна***

***2016 рік***

**Тема.** Хліб – усьому голова

**Мета:** Вчити дітей бережно ставитися до хліба. Розвивати у дітей уяву про те, як хліб приходить до столу. Виховувати любов до хліба, вчити шанувати працю хлібороба.

**Обладнання.** Виставка малюнків про хліб, хлібобулочних виробів, вишиті рушники, українська піч.

**Хід заняття**

***Слайд 1 ***

***1 учень***

Ми з хлібом і сіллю вітаємо Вас.

Бо так прийнято вітати гостей у нас.

***2 учень***

Гостей дорогих ми вітаємо щиро,

Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром.

Для людей відкрита хата наша біла.

Тільки б жодна кривда в неї не забігла.

Хліб ясниться в хаті, сяють очі щирі,

Щоб жилось по правді,

Щоб жилося в мирі.

*Звучить музика «Зеленеє жито» (діти несуть коровай)*

***Слайд 2***

***3 учень***

В народі ж хліб, мов матір, поважають,

Ця шана з плином часу не зника.

І дорогих гостей завжди стрічають,

З хлібиною в барвистих рушниках.

***4 учень***

Хліб – усьому голова,

Так в народі кажуть,

Хліб – це мир, любов життя,

Хліб – це наша радість.

***5 учень***

Хліб – усьому голова,

Хліб – як сонце кажуть,

Хліб – це спокій, мир, життя,

Хліб – це справжня радість.

***Вчитель***

Хліб. Яке щире і тепле почуття поваги викликає це слово в серці кожної людини.

З давніх-давен ведеться в Україні, що хліб у хаті – то багатство, сіль – то гостинність і щирість. Нашу Україну з давніх-давен називають хлібним, краєм, бо люди, що живуть тут, уміли і вміють обробляти землю і вирощувати на ній хороші врожаї. Для нашого народу хліб був не просто справою – це була основа його життя і найдорожча святиня. За давнім звичаєм у кожній хаті мали лежати на столі хліб – сіль. Зайдеш і одразу видно: тут радо почастують гостя званого і нежданого, людину подорожню. А ще було таке повір’я: **«Хліб на столі – Бог у домі!»**.

***Слайд 3***

А зараз послухайте вірші. Який шлях долає хліб щоб потрапити до нас на стіл.

***Слайд 4*** *Читання учнями віршів. (Виходять п’ятеро учнів)*

***Учень 1***

На весні посію

Зерна в полі чистім

Хай над ними світить

Сонце променисте.

***Учень 2***

Жито дозріває

На горі за гаєм,

Зерна обважніли

На міцнім стеблі.

Колоски схилились

Це вони вклонились

За тепло і соки

Матері – землі.

***Учень 3***

На веселім вітрі

Зашумить колосся,

Стане золотою

Урожайна осінь.

***Учень 4***

І зерно в комори

Річкою поллється,

А люди помелють –

Борошном назветься.

***Учень 5***

На заводі пекар

Хліб спече з любов’ю,

Скаже: «Любі діти,

Їжте на здоров’я».

А зараз **подивимося** як долає шлях хліб, щоб потрапити до нас на стіл.

***Слайди 5-16***

***Слайд 17***

***6 учень***

Візьму я в руки хліб духмяний,

Він незвичайний, він святий,

Ввібрав і пісню, й працю в себе,

Цей хліб рум’яний на столі.

Йому до ніг вклонитись треба,

Він скарб найбільший на землі.

***Вчитель***

А чи знаєте Ви, де з’явилися перші поселення хліборобів в Україні?

***Слайд 18***

Вони з’явилися на берегах річки Селеш. Жінки збирали зерно, розтирали його між каміннями і з нього готували борошняну юшку.

Цікаво, а як же цього навчились? Трапилось це так. Великі хмари облягли небо, пішов дощ. Хлібороби повернулися з поля. Юшка цього року вдалася густою. Випадково господиня розлила її на розпечений вогнем камінь. Тісто спеклось одна з жінок вхопила борошняне кружальце і хотіла викинути його. Та воно так смачно пахло. Що вона не витримала і покуштувала його. Воно виявилося дуже смачним. З того часу і почали випікати хліб.

Давайте заглянемо до однієї хати і подивимося, як колись випікали хліб.

***Слайд 19***

***Сценка***

***Мати***

Звівся хлібець на ніжки, та мерщій із діжки. ******

Печу, печу хлібчик дітям на обідчик.

Беру, беру папку, кладу на лопатку,

Шусть у піч!

*(Мати кладе хліб у пічку. Стукіт у двері. Заходять діти).*

***Діти***

Дозвольте, мамо, до хати увійти,

Хліб з печі вийняти допомогти.

***Мати***

Заходьте, діти, будемо хліб виймати,

На рушник долі його викладати.

Без ніг, без сустав

Хліб на ніжки устав.

Хай хліб відпочине, та господаря діждеться.

*(Мати викладає на стіл хліб, прикрашає його квітами. Чути тупіт батькових чобіт. Заходить батько).*

***Батько***

Що то на столі лежить, ще й квітами вкрите?

***Мати***

То, батьку, хліб спочиває, господаря з поля чекає.

***Батько***

То треба його дітям дати.

***Мати***

Господаря просим!

***Батько***

Мати у хаті – господар при хаті.

Без – матері хата сирота, а без батька – вдова.

Тож тобі, мати, хліб брати, дітям слово казати.

*(Мати підходить до дітей із хлібом, скибку відламує й говорить).*

***Мати***

Оце тобі, донечко наша рідна. Гарною зростаєш, батькам допомагаєш. Хай не обходять тебе щастя і доля. Щоб тебе люди шанували, а хлопці цілували. А це тобі, Юрасику. Рано, синок, вставай, всьому лад давай. Рости здоровим та дужим.

***Батько***

Перед тим як вкушати хліб потрібно завжди молитися (Отче наш).

***Вчитель***

Є хліб - свято в домі, немає – біда, нещастя. Як же треба берегти хліб – кожен шматочок, кожну скоринку, крихту!

Ще з пелюшок привчали дитину любити і шанувати хліб. Дуже пильнували, щоб хліб не падав на підлогу. А як упаде, слід підняти його, перепросити, поцілувати і з’їсти.

Коли хтось знаходив на дорозі окраєць, не можна через нього переступати. Потрібно підняти, обтрусити і покласти на видному місці для птахів.

За гріх вважалося надкусити і не доїсти шматок хліба.

Як гірко буває, коли ми бачимо шматок хліба в коридорі, під партою.

Він – запорука наших радостей і надій.

Як говорили в давнину: «Земля на зернині стоїть».

**Існує багато народних повір’їв про хліб, своєрідних законів, переступати які було великим гріхом.**

**1.** Хліб ніколи не купували, щоб на нього не перейшов чужий дух, а випікали тільки круглої форми, як сонце. Бо на хлібові і сонці тримається людське життя.

**2.** Випікали хліб у суботу. І дивились — якщо хліб гарно вдається — то буде вдача цілий тиждень, глевкий — на сльози, підгорить — на смуток, потріскається — чекай новини.

**3.** Хліб пекли для кожного окремо: хлібина мамина, татова, бабусина, і малечі по паляниці. І одна чи кілька хлібин «на позику», бо позичати чиюсь найменовану хлібину не можна — відведеш щастя від хати.

**4.** По тому, який виходив весільний коровай, передбачали долю нової сім'ї. Тому пекти коровай просили людину добру і вмілу.

***Слайд 20***

**5.** Зі столу ніколи не прибирали хліб, який лежав на вишиваному рушнику, або прикритий ним, щоб нечиста сила не потрапила в хату, щоб не перевівся достаток у домі.

**Ми неодноразово працювали над цією темою. Ви малювали малюнки, писали прислів’я, відвідували музей хліба.**

Давайте пригадаємо які прислів’я про хліб Ви знаєте?

***Слайди 21-36***

**Читання прислів’їв:**

Що посієш, те й пожнеш.

Зима без снігу, літо без хліба.

Нема святішої святині, як хліб на нашому столі.

Сила від хліба, хліб від землі.

Весною не посієш - восени не збереш.

Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.

На чорній землі білий хліб родить.

Земля – матінка, а хліб – батечко.

Хліб житній – батько рідний, гречана каша – мати наша.

Без хліба суха бесіда.

Без хліба нема обіду.

Хліб – усьому голова.

Найсмачніший хліб від свого мозоля.

Риба – вода, ягода – трава, а хліб усьому голова.

Довелося бідувати на хліб-сіль заробляти.

Де хліб та вода, там немає голода.

Коли хліб на возі, нема біди в дорозі.

Нема хліба без роботи, нема роботи без хліба.

Паляниця – хлібові сестриця.

Хліб батько, вода мати.

Багато снігу – багато хліба.

**Діти, так з якими словами асоціюється хліб…**

**Асоціативний кущ *Слайди 37-44***

Діти, давайте пригадаємо, які ви знаєте хлібобулочні вироби.

***Слайд 45***

***7 учень***

Імен багато має хліб

Є гарні і незвичні –

Рогалик, торт, батон, пиріг

І паска й паляниця.

(булка, печиво, бублик, хрустики, круасани, сухарики, пельмені, вареники, пиріжок, коровай тощо)

***Завдання «Пекарі».***

А зараз, давайте уявимо собі, що ми з вами пекарі. (У кожного на парті є кусочок тіста. З нього ви повинні зліпити хлібобулочні вироби. Працюємо швиденько, хто зробив піднімає руку. Приступаємо до роботи).

***Слайд 46 ***

Хліб не завжди був такий смачний і буденний… Пригадайте, який захід відбувся минулої суботи 24 листопада. Про що ми дивилися кінофільми.

***Слайд 47***

Голод – таке страшне слово. Людина, яка пережила його, із жахом чує це слово.

У роки Великої Вітчизняної війни не тільки від куль, а й від голоду помирали люди.

***Слайд 48***

Пайок важив 100 грамів а самого хліба була десята частина. Він був із домішками трав,картопляних лушпайок, але – це все ж таки був хліб. Хліб для живих.

***Слайд 49***

А ще був і страшний голодомор в Україні 33-го року. Скрізь, як говорив Шевченко, "село неначе погоріло, неначе люди подуріли". Від голоду помирали і дорослі, і діти, промовляючи своє останнє слово в житті – «хліб». Матері божеволіли, бо не могли порятувати своїх дітей від голодної смерті. Шматок хліба коштував стільки ж, скільки і саме життя.

І зараз кожен, хто пережив цей страшний голод, ніколи до кінця своїх днів не кине шматок хліба на землю, бо перед ними завжди будуть очі тих, хто помер від голоду у ті страшні часи.

І сьогодні, діти, підведіться, схиліть голови і запаливши свічечку пам’яті ми пом’янемо тих хто пішов в ті роки із життя.

***Слайд 50 ***

***8 учень***

І кожен день. і кожну мить

Дай, Боже. Хліб насущний,

Щоб ми могли у мирі жить,

Щоб не були безумні.

***9 учень***

Молись до хліба, не кидай,

Хай хліб спасінням буде,

Бо не черствіє хліб святий.

Черствіють тільки люди

***10 учень***

На скибку хліба я дивлюся

Рум’яну, білу, запашну

На скибку хліба я молюся,

До неї руки протягну.

Молюсь за тих, хто скибки тої

Не дочекавсь, заснув навік

Зими холодної, лихої

В той чорний 33 рік.

Молюсь за нас, дорослі й діти,

Щоб не зазнали бід отих. Нехай поняття хліб, життя і жити –

Завжди належать до святих.

***Слайд 51 ***

***Лунає пісня «Молитва за Україну»***

***Підсумок.***

Любі, діти, цінуйте справжнє наше багатство – хліб. Кожного разу, беручи в руки запашну скибку хліба, згадуйте всіх тих людей хто невтомно працював. Шануйте їхню працю.