Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Старий Чорторийськ

Урок християнської етики в українській культурі

**4 клас**

Підготувала

вчитель початкових класів,

спеціаліст вищої категорії,

Шостак Валентина Степанівна

2016

**Тема**: Різдво Христове. Дари Богові.

**Мета**: Продовжити знайомство дітей з Різдвом Христовим. Донести до свідомості, які подарунки Богові найбільш приємні. Розвивати інтерес до історичних подій, пов’язаних з Народженням Сина Божого. Виховувати любов і повагу до ближнього.

**Обладнання**: ікона «Різдво Христове», свічка, виготовленя зірки проектор

**Хід уроку.**

**І. Вступна частина**

Учитель:

*Люди радіють: скоро Різдво,*

*Світ звеселився.*

*В дні ці зимові колись давно*

*Христос народився.*

*І хоч настала холодна зима,*

*Сонечко сяє.*

*І чути всюди врочисті слова:*

***«Христос ся Рождає»!***

Відповідь учнів: ***«Славімо Його!»***

**ІI Актуалізація опорних знань**

***Запитання вчителя***

1. Над якою темою ми працювали на попередньому уроці?
2. Які добрі справи ви вчинили протягом тижня?
3. Перевірка домашнього завдання.

Діти ланцюжком переказують історію про Народження Ісусу Христа, зачитуючи окремі епізоди з Євангелія від Матвія.

4.Повідомлення теми і мети уроку.

* Сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з подіями, що відбувалися по Народженні Сина Божого, Ісуса Христа. Дізнаємось, які подарунки найбільш приємні Богові.( Додаток 1)

**ІІІ. Основна частина.**

1. Актуалізація опорних знань.

Діти, пригадайте, які дари принесли мудреці Ісусу Христу і що вони значили?


***Коментар учителя: «***Своїми дарами мудреці показали, що народжене Немовля Ісус є і Цар, і Бог, і Людина.

**Золото** вони принесли Йому як Цареві (у вигляді данини чи податку).

**Ладан** – як Богу (тому що ладан використовується при Богослужінні).

**Миро** – як людині, котра мусить померти (тому що мертвих тоді натирали запашними оліями)».

1. ***Розповідь учителя*** про переслідування Ісуса жорстоким Іродом.
2. Розгадування кросворду «Вертеп»



1. *Хто створив світ. (Бог)*
2. *Ім’я чоловіка з Назарету, з яким була заручена Марія (Йосип).*
3. *Спаситель, посланий Богом на землю (Ісус)*
4. *Назва міста, де народився Ісус (Вифлеєм).*
5. *Цар Юдеї, якай наказав убити всіх немовлят в країні, щоб таким чином позбутися маленького Ісуса (Ірод).*
6. *Хто прийшов поклонитися Месії (Мудреці).*
7. *Що стало дороговказом для мудреців? (Зоря).*
8. *Хто сповістив пастухам про народження Ісуса? (Ангел).*
9. *Пісня, яку традиційно співають на Різдво (Коляда).*

* Мудреці вітали Діву Марію і Йосипа з народженням Сина Божого і дарували дари, як і всі люди, що вітали один одного із святом Святого Різдва Христового – особливо, бо в цей день всі люди воздають славу Сину Божому Ісусу Христу. Цього урочистого дня (7 січня) ми радіємо, що народився Син Божий і складаємо вітання на честь Новонародженого Христа, і співаємо традиційних пісень, і приносимо йому свої дарунки.

**Презентація «7 січня – Різдво Христове».**

* Але які подарунки найбільш приємні Богові? На це запитання спробуємо дати відповідь після того, як прочитаємо легенду « Дари Артабана».

1. Знайомство учнів з легендою «Дари Артабана» .(додаток 2)

а) діти читають ланцюжком;

б) складання плану:

* **Подорож Артабана.**
* **Зустріч Артабана з хворим євреєм.**
* **Артабан врятував дитину.**
* **Допомога Артабана бідній дівчині.**
* **Зустріч мудреця з Великим Царем і Спасителем**.

в) бесіда за змістом прочитаного:

- Що хотів подарувати Цареві Світу Артабан?

- Чи приємні були б ці дарунки Богові?

- Які вчинки людей можуть бути дарунками Богові?

Діти самі називають ті дії людей, які можуть бути приємними Богові:

* Це – допомога хворим, немічним, слабким, старим людям.
* Відвідини хворих в лікарні.
* Подання милостині жебракам.
* Поступитися місцем в транспорті.
* Бути смиренним, ввічливим…
* Прочитайте, що шепотів Артабан, коли помирав. (Діти зачитують).
* А що він почув в відповідь? (Зачитують).

1. Знайомство з цитатою із Святого Письма, с. 80, підручник.

* Так в чому ж заключається допомога Богу*? (Допомагаючи земним людям, ми тим самим служимо Богу).*
* Діти, запам’ятайте ще й те, що ніколи не модна вихвалятись своїми хорошими справами. Бо в Святому Письмі сказано**: «Хай не знає ліва рука про те, що робить права».**

ІУ. Виготовлення зірки (додаток 3).

Робота в парах. Фото 1-3


**У. Підсумкова частина.**

1. Узагальнення вивченого.

* Свято Різдва Христового навчає нас милосердю та любові до Бога та ближнього. Мудрість полягає в тому, щоб ми пронесли через все життя відчуття радості від цієї великої події, поділилися нею з іншими і підтвердили її добрими справами. Святкування Різдва Христового має стати гарною традицією у наших родинах.

1. В українців є традиція на Різдво колядувати.

То ж заколядуймо «Добрий вечір тобі, пане господарю». (презентація).

Додаток 1 

Додаток 2

**Дари Артабана**

Разом з іншими волхвами зібрався на поклоніння і великий перський мудрець Артабан. Він продав усі свої маєтки, багатий дім у столиці й на отримані гроші купив три коштовні камені: **сапфір, рубін і перлину**. Багато коштували ці камені, цілий скарб було заплачено за них, зате й краса їхня була рідкісною. Один сяяв, як частинка блакитного неба в ясну зоряну ніч; другий палав яскравіше за пурпурову зорю при сході сонця; третій білиною перевершував снігову вершину гори. Усе це, разом із серцем, сповненим самовідданої любові, Артабан думав скласти біля ніг народженого Царя істини і добра.

До місця збору треба було їхати кілька днів, проте Артабан не боявся спізнитися. Кінь під ним був баский і дужий, час він вирахував точно і щодня справно проїжджав необхідну відстань.

Раптом кінь почав задкувати. Артабан пильно придивився до шляху і побачив людину. То був єврей-мандрівник, знесилений нападом лихоманки…

— Що робити? — запитував себе Артабан. — Поїду, — вирішив він і навіть заніс ногу в стремено, але хворий, немов відчуваючи, що він втрачає останню надію, застогнав так тяжко, що його стогін болем озвався у серці волхва.

— Боже великий, — став молитися Артабан. — Чи не Твій голос любові говорить у моєму серці? Я не можу про­їхати повз, я повинен допомогти нещасному єврею…

З цими словами волхв піді­йшов до хворого, розв’язав йому одяг, приніс із сусіднього струмка води, освіжив йому обличчя і запечені уста, дістав з  сідла тюка ліки, підмішав до вина і влив у рот єврею.

Зоря давно минула, сонце вже високо піднялося над лісом. Єврей прийшов до тями, підвівся на ноги й не знав, як дякувати доброму незнайомцю.

— Хто ти? — запитував єврей. — І чому обличчя твоє таке сумне? Яке горе гнітить тебе?

— Не сумуй, благодійнику. Можу тобі хоч трохи віддячити за твоє добро. У свяще-нних книгах сказано, що обіцяний від Бога Цар правди народиться у місті Віфлеємі. Нехай твої друзі поїхали, ти рушай у Віфлеєм і, якщо Месія народився, знайдеш Його.

Артабан повернувся назад. Довелося продати один камінь, щоб спорядити караван, але Артабан цим не дуже журився: залишалося ще два камені. Головне, не спізнитися до Царя, і він квапить слуг, поспішає з усіх сил. Ось, нарешті, й Віфлеєм. Втомлений, запорошений, але щасливий , під’їжджає він до першого ж будиночка, швидко входить усередину й засипає хазяйку питаннями:

— Чи не були тут, у Віфлеємі, прибульці зі Сходу?

Господин, годуючи груддю дитину, розповіла, що кілька днів тому приходили сюди якісь чужинці, відшукали Марію з Назарету і принесли Її Немовляті багаті дари. Куди вони поділися — невідомо, а тієї ж ночі зникли з Віфлеєма і Марія з Немовлям та Йосифом.

— У народі кажуть, що вони пішли в Єгипет, бо Йосиф бачив сон: Господь велів їм іти звідси.

Артабан не встиг ще обміркувати, що йому робити, як раптом на вулиці почулися дикі крики, брязкіт зброї та жіночий плач, що надривав душу. Простоволосі жінки зі спотвореними від жаху обличчями бігли кудись уздовж селища, несучи своїх крихіток, і кричали: «Рятуйтеся! Солдати Ірода вбивають наших дітей!».

Обличчя молодої жінки зблідло, очі розширилися. Притиснувши до себе сплячу крихітку, вона лише змогла сказати:

— Врятуй, врятуй дитину! Врятуй її, і Бог спасе тебе.

Артабан, не пам’ятаючи себе, кинувся до дверей. За порогом уже стояв начальник загону, а за ним виднілися звірячі обличчя воїнів, які тримали мечі, заплямовані кров’ю невинних немовлят. Рука Артабана сама смикнулася до грудей, він швидко дістав з-за пазухи мішок, вихопив дорогоцінний камінь і подав начальнику загону.

Той зроду не бачив такої коштовності, жадібно схопив камінь і швидко відвів своїх воїнів в інше місце закінчувати страшну справу. Жінка впала перед Артабаном на коліна і голосом, що йде від серця, говорила:

— Нехай благословить тебе Бог за мою дитину! Ти шукаєш Царя правди, любові й добра, нехай засяє перед тобою Його лик.

«Боже істини, прости мене! Заради цієї жінки та її дитини я віддав призначений Тобі камінь. Чи побачу я колись Твій лик? І тут я знову запізнився. Піду слідом за Тобою в Єгипет».

І довго волхв ходив, шукаючи Царя правди. Обійшов він багато країн, багато бачив різного люду, а Царя, Якого шукав, знайти не міг.

Минуло тридцять три роки, як Артабан залишив батьківщину. Стан його згорбився, волосся побіліло, очі згасли, руки й ноги ослабли, а в серці, як і раніше, горіла любов до Того, Кого він шукав здавна. І почув тут старезний волхв, що в Іудеї з’явився Посланець Божий, що Він звершує чудеса, воскрешає мертвих, а знехтуваних усіма грішників і затятих злодіїв робить святими.

Приходить до Іудеї. Там увесь народ іде в Єрусалим на свято Пасхи. Там і Сам Спаситель, Якого сподівається зустріти волхв.

З натовпами прочан дістається священного міста Артабан і бачить на вулицях великий рух: людський потік кудись нестримно ллється, всі біжать, один одного обганяють.

— Куди це поспішають люди? — запитує Артабан.

— На Голгофу! Так за містом називається пагорб. Там сьогодні разом із двома розбійниками розпинають Іісуса з Назарета, Який називав Себе Сином Божим, Царем Іудейським.

Упав на землю Артабан і гірко заридав.

— Знову запізнився. Не дано мені побачити Тебе, Господи! Не довелося й послужити Тобі. А, втім, може ще не зовсім пізно, підійду до Його мучителів, запропоную їм мою перлину, і, можливо, вони повернуть Йому свободу і життя.

Підвівся Артабан і, як міг, поспішив за натовпом на Голгофу. На одному з перехресть йому загородив шлях загін солдатів. Воїни тягли дівчину рідкісної краси у в’язницю. Вона побачила волхва, за одягом упізнала в ньому перса і вхопилася за край його одягу.

— Зжалься наді мною! — благала вона. — Звільни мене. Я з тобою з однієї краї-ни. Мій батько приїхав сюди у торгових справах, привіз із собою мене, захворів і по-мер. За борги батька мене хочуть продати в рабство, приректи на ганьбу. Врятуй мене!

Затремтів старий волхв. Колишня боротьба, як у пальмовому лісі при зустрічі з хво-рим євреєм і у Віфлеємі під час побиття дітей, знову спалахнула в серці: зберегти камінь для Великого Царя чи віддати в допомогу нещасній? Жалість до бідної невільниці взяла гору.

Дістав Артабан останню перлину і дав її дівчині:

— Ось тобі на викуп, дочко моя. Тридцять три роки я беріг цей скарб для мого Царя. Мабуть, не достойний я піднести Йому дар.

Поки він говорив, небо затяг­ло хмарами, серед дня все оповила пітьма, земля затрусилася; вдарив грім, блискавка прорізала небо від краю до краю, почувся тріск, задрижали будинки, стіни похитнулися, дощем посипалося каміння. Важка черепиця зірвалася з даху і розбила голову старому.

Він повалився на землю і лежав блідий, стікаючи кров’ю. Дівчина нахилилася до нього, щоб допомогти. Артабан заворушив губами і став щось пошепки говорити, його очі розплющилися, засвітилися радістю, по обличчю розлилася лагідна усмішка. Здавалося, вмираючий бачить когось невидимого перед собою і розмовляє з ним. Дівчина нахилилася близько до волхва і почула, як він уривчасто шепотів:

— Господи! Та коли ж я бачив Тебе голодним і нагодував, коли бачив спраглим і напоїв? Коли я дав притулок Тобі як мандрівнику, зодягнув нагого Тебе? Тридцять три роки, блукаючи з країни в країну, я шукав Тебе й ніколи не бачив Твого обличчя, не міг послужити Тобі, моєму Цареві, на землі.

Старий замовк, груди його тихо здіймалися. Крізь навислі хмари пробився промінь сонця й освітив обличчя волхва. Повіяв тихий вітерець, м’яко пестячи волосся вмираючого, і разом з цим вітром, немов на крилах його, звідкись із високості долинув лагідний голос:

— Істинно кажу тобі: усе, що ти зробив нужденним братам твоїм, ти зробив Мені.

Обличчя Артабана змінилося: на нього лягла печать величавого спокою і найсвітлішої, повної радості. Він полегшено зітхнув на повні груди, вдячно підняв до неба свої очі й навіки спочив. Скінчилися довгі мандри старого волхва, знайшов, нареш­ті, Артабан Спасителя, були прийняті і його дари.

Додаток 3

Начало формы

Як зробити об'ємну зірку своїми руками



Таку зірку можна повісити в кімнаті (на стіну, вікно, люстру) як атрибут інтер'єру або використовувати для прикраси подарунка.

**Вам знадобиться:**

- Цупкий кольоровий папір (кольоровий картон)

- Простий олівець


- Ножиці

- Клей



- Нитка (стрічка)

**1.** Почати потрібно з двох аркушів паперу, кожен з яких повинен мати квадратну форму.


Кожен аркуш паперу потрібно зігнути навпіл по горизонталі і по вертикалі. Далі потрібно зігнути два рази навпіл по діагоналі (див. картинку).



**2.** Використовуючи ножиці, зробіть надрізи по лінії перпендикулярних згинів. Надріз повинен бути приблизно в половину лінії або трохи менше. Всього потрібно зробити чотири таких надрізу



**3.** Зігніть краю як показано на зображенні.



**4.** Тепер приготуйте клей і змастіть одну зі сторін кожного променя майбутньої об'ємної зірки і склейте (див. картинку).



**5.** Зробіть другу половинку, керуючись тією ж інструкцією.

**6.** Нарешті склеюємо дві половинки і прикрашаємо за смаком.

Як зробити новорічну зірку



**Вам знадобиться:**

- Двосторонній цупкий кольоровий папір

- Ножиці

- Клей

**1.** Для початку вам потрібно приготувати 4 розміру квадратів. У вас має бути 8 квадратів кожного розміру. У даному прикладі застосовувалися такі розміри: 18см, 13см, 10см, 7 см.

**2.** Складіть кожен квадрат, як показано на зображенні



**3.** Починайте склеювати квадрати за розмірами. Перший - великий і далі по порядку спадання

У вас повинна вийти ось така зірка.

Фото1



Фото2



Фото3. 



b

i

u

s

|

left

center

right

|

emo

url

leech

color

Конец формы

[svitup.com](http://svitup.com/)