**Тема. *Вклонися хлібу – він святий.***

**Мета:** ознайомити учнів з тим, що хліб – це цінний продукт харчування, це святиня народу, показати традиційне уявлення українців про хліб, ставлення до нього як в минулому, так і в сьогоденні; вчити цінувати учнів працю хлібороба; виховувати шанобливе ставлення до хліба і повагу до людей, які його вирощують.

**Обладнання:** коровай, хліб на вишитому рушнику, запис пісні «Зеленеє жито», грамзапис вірша про зернинку, снопик колосків, пучок калини, борошняні вироби, виставка книг, малюнки учнів про хліб, 250 г хліба, вислови, прислів’я про хліб.

*Найстарший – бо хліб на стол*і. *(М. Сингаївський)*

*Є найзначиміша дума на світі – дума про хліб. (В. Лагода)*

**Прислів’я:**

* Кому пироги й млинці, кому гулі та синці.
* Без хліба суха бесіда.
* Хліб на столі – Бог у домі.
* На чорній землі білий хліб родить.
* Білий хліб любить чорні руки.

У нашого народу дуже багато домашніх оберегів, які захищають людину від

усього злого. Це – батьківська хата, вишитий рушник, калина, верба і все, що росте навколо. І, звичайно, хлібина на столі. Від любові до цих символів, мабуть, і починається любов до свого народу, до своєї землі.

Про один з таких символів ми сьогодні поговоримо.

Послухайте, друзі, ви згодні?

Про що наші будуть слова?

Про хліб поговорим сьогодні,

Бо хліб – усьому голова.

- Що таке хліб? – запитую у дітей.

- Хліб – це наша щоденна їжа.

- Це зерно, що перемелюється на борошно.

- Це найдавніша і найпотрібніша їжа на землі.

Можливо, якійсь дитині особисто смакують шоколад і морозиво, але це тільки здається.

Нашу Вітчизну, Україну, з давніх –давен називають хлібним краєм, бо люди, що тут жили, українці-хлібороби, були великими працелюбами, вміли ростити хороші врожаї.

«Риба – вода, ягода – трава, а хліб - усьому голова», - казали колись наші прапрадіди. Навіть таке важливе в українській мові слово, як «життя», походить від слова «жито» - назви однієї з зернових культур.

Хліб приходить до нас на стіл.

* Друзі, - сівачі сказали, -

Ми посіяли зерно!

Агроном довкола глянув

І промовив заодно:

* Я давав свої поради,

Був із вами на лану,

Та навчав, як слід орати,

Як ростить озимину.

А над полем в ту хвилину

Саме хмаронька пливла.

І промовила хмаринка:

* Ну, а я дощі лила…

Пшениці шумлять довкола –

Колос колосу співа.

На широкім нашім полі

Почалися вже жнива.

Йдуть комбайни «Колос», «Нива»,

Зблизька я на них дивлюсь.

А за старшого над ними

На комбайні – мій татусь.

Буде він весь день при ділі,

Не марнує кожну мить:

Пшениці рясні доспіли,

Треба встигнути скосить!

*(Діти виконують пісню «Вийшли в поле косарі»)*

Все зерно засипане в комори –

Закінчився впору жнивний час.

Із нового урожаю гори

Борошна намелено для нас.

Славні в селі й у місті

У пекарнях і за дня, й вночі

Із пшеничного пухкого тіста

Випікають булки, калачі!

* Які вироби із борошна ви знаєте?

(Пироги, вареники, галушки, коржі, пампушки, локшина, млинці…). І, звичайно, хліб.

Ось він, хлібчик духовитий,

З хрустом кірочки смачним.

Ось він, теплий, мов налитий

Щедрим сонцем золотим.

І на стіл, у кожен дім

Завітав, з’явився він.

В нім – здоров’я наше, сила,

В ньому – чарівне тепло.

Скільки рук його ростило,

Доглядало, берегло.

В нім – землі твоєї соки,

Сонця в ній багато є…

Уплітай за обі щоки,

Виростай богатирем!

Колись давно первісні люди не вміли випікати хліб. Але якось … Жінки готували борошняну юшку, а вона капнула на розпечений камінь, загусла і стала коржем. Покуштували. Сподобалось. І почали випікати хліб.

Тепер мало хто з людей випікає хліб. А для наших предків це було священне дійство. Нелегко пекти хліб.

Недаремно кажуть: «І дурень каші зварить, а хліба – не кожний розумний спече».

Давайте помандруємо в минуле – недалеко, всього на сто років назад – і завітаємо до господині в сільську хату.

**Мати.** Хліб треба пекти в жіночий день. Найкращий він у мене вдається в п’ятницю.

Звівсь хлібець на ніжки, та мерщій із діжки.

Печу, печу хлібчик діткам на обідчик. Кладу на лопатку і в піч.

**Вчитель.** Коли діти чули запах спеченого хліба, то стукали в двері.

**Діти.** Дозвольте, мамо, до хати увійти, хліб із печі вийняти допомогти.

**Мати.** Заходьте, діти, будемо хліб виймати, на рушничок його викладати. Без ніг, без сустав, хліб на ніжки став.

*(Мати дає дитині хліб, кладе на чистий рушник, прикриває його іншим рушником).*

**Мати.** Хай хліб відпочине, господаря діждеться.

*(Заходить батько, сідає до столу).*

**Батько.** Що то на столі лежить, ще і квітами укрите?

**Мати.** То, батьку, хліб спочиває, господаря чекає.

**Батько.** То треба його дітям дати.

**Мати.** Господаря просимо!

**Батько.** Мати у хаті – господар при хаті. Без матері хата сирота, без батька – вдова. Тож тобі, мати, хліб брати, дітям слово казати.

*(Мати перекидає рушника через ліве плече, бере хліб, відрізає скибочку).*

**Мати.** Оце тобі, донечко наша рідна, що гарною зростаєш, батькам допомагаєш. Хай не обходить тебе щастя і доля. Даю тобі цілушечку, щоб люди шанували, хлопці цілували. А це тобі, Іванку. Рано синок встає – всьому лад дає. Рости здоровим та дужим.

- А що було потім?

- А потім всі вставали і проказували «Отче наш» - оту улюблену молитву, де в перших рядах просили Бога *«Хліб наш насущний дай нам сьогодні».*

Тоді сідали до столу і пробували нового хліба.

**Діти.** Нема такого хліба на землі, як той, що моя мати випікала. Він кликав і манив мене здаля, як свято пахощів у маминій хаті.

Їж, друже, хліб, не кидай додолу,

А підніми, коли не там лежить.

А коли сідатимеш до столу,

То пам’ятай, що хліб – це означає жить.

Потім діти ішли грати в різні ігри. Коли довго не було дощу, проказували:

Іди, іди, дощику, Проливай дощі-хлющі

Зварю тобі борщику. На городи, на кущі,

Тобі – каша, мені – борщ, На жита, на пшениці -

Щоб ішов густіший дощ. Буде хліб нам і млинці.

**Інша гра**

*(Виходять 5 хлопців і ведучий «князь»)*

**Князь:** Чим хата багата?

**Діти:** Хлібом-родиною.

**Князь:** Звідки сонце сходить?

**Діти:** Із-за хати.

**Князь:** А хліб?

**Діти:** З пічної діжі!

**Князь:** А відгадайте загадки.

1. У хлів іде без шкірки, а виходить зі шкіркою (Хліб)
2. Не живу, не гуляю, від ножа вмираю (Хліб)
3. По полю бродить, зерно молотить, жне, косить, хліба не просить (Комбайн)
4. На городі молода пишні коси розплела,

У зеленії хустинки золоті хова зернинки (Кукурудза)

1. Ріжуть мене ножакою, б’ють мене ломакою,

За те мене отак гублять, що всі мене дуже люблять (Хліб)

Такі ігри виховували любов і пошану до хліба.

Батько В. Сухомлинського, відомого українського педагога, писав: «Коли я підріс, моя мати передала мені запашну хлібину в чистій полотняній торбині, а поряд лежав батьків лист.

Не забувай, синку, про хліб насущний, пам’ятай, як важко дістається цей хліб. Пам’ятай, що твій дід, мій батько – Омелько Сухомлин, був кріпаком і помер за плугом на ниві. Ніколи не забувай про корінь народний. Не забувай, що поки ти вчишся, хтось працює, добуваючи тобі хліб в поті чола».

Дуже багато народних звичаїв пов’язано з хлібом.

* Коли народжувалася дитина і йшли на хрестини, в колиску немовляті неодмінно клали срібний карбованець і хлібину – на розум, силу і на здоров’я.
* Доїж шматок хлібця, бо в ньому твоя сила.
* На тому місці, де мали ставити хату, сіяли пшеницю. Якщо вона добре сходила, це означало, що місце добре, чисте і хату можна будувати.
* Весною у чудові великодні свята на свято Пасхи Христової всі з радістю

несуть до церкви кошики, щоб посвятити свої пасочки.

* Зустрічаємо гостей обов’язково з хлібом-сіллю на вишитому рушнику.
* З хлібом, як символом батьківського благословіння, молоді вступають на

шлях подружнього життя. І перше побажання – завжди бути хлібові на столі.

* У житті бувають і неприємні події. Людина йде з життя. Тоді священник

відправляє службу, яка називається паростасом. Жоден паростас не обходиться без трьох хлібців або калачів.

Певне, чули ви, малята, Цього ніколи забувать не можна:

Вже не раз такі слова: Без хліба в нас достатку не було б.

Хліб потрібно шанувати, Тому і цінна крихта кожна,

Хліб – усьому голова. Завжди в пошані хліб і хлібороб.

Початок хліба – маленька зернина. Зернятко хліба нагадує дитину в сповитку. Немовлятко – це іскрина життя, джерельце життя у згорточку.

Так і зернятко починає колос, безмежний хлібний лан.

*(Роздаю учням зернинки)*

-Послухайте, що кожна зернинка вам розповість. *(Звучить грамзапис)*

У моїй зернинці -

Більше як сто казок.

У моїй зернинці –

Схований колосок.

А в тім колоску по жмені зерна.

А з того зерна колоски довжелезні

Знову добуде сила земна.

А з тих колосків – решето зерен,

А з решета зерен – зерен мішки.

А далі, а далі світ ясен і зелен

Вінком обів’ють золоті колоски.

І хліб наш, і хлібом осяяна пісня,

І місто, й веселка нового моста.

І все те, що є, і що буде опісля

В зернині було і з зернини зроста.

*(Хвилина мовчання)*

Та не можна вбити землю, вбити хліб, як не можна побороти життя.

* Живи, життя, духмяним хлібом!
* Здоров’я і щастя вам, добрі люди, хай завжди буде пахучий хліб на вашому столі!

Такий, як у нас сьогодні коровай.

Він, пахучий і рум’яний,

Ліг на шитий рушничок.

А на тому короваї

Солі білої дрібок.

Пахне сонечком він красним

І промінням теплим, ясним.

Пахне полем, колосками

Цей смачний наш коровай!

В ньому праця тата й мами,

Що збирали урожай.

Працьовитими руками

Пахне красень коровай!

З глибини віків прийшов до нас хліб. Недарма він круглої форми, як сонце. Якщо у вашому домі пахне хліб, шанують хліб – тут згода, злагода та щастя.

Якщо у державі колосяться хлібні поля – тут мир і достаток. Не випадково

прапор нашої держави синьо-жовтого кольору, де синій колір означає чисте безхмарне небо, а жовтий – золотий хлібний лан.

Що для мене Україна моя?

ТО висока блакить

І осяяне золотом поле,

Синьоокі ставки

І шовковий ковил у степу.

А ще – житній хліб на стемнілих долонях

З дрібкою солі на вишитому рушнику.

Де б людина не трудилась: у місті чи в селі, на суші чи на морі,чи на повітряних трасах, всі ми завжди поєднані з тими, хто годує країну. Хвала хліборобові – це хвала самій природі, такій безсмертній у своїх щедротах.

Священний хліб. Так мовиться в народі.

Ця мудрість зародилась недарма.

В затишнім домі, у тяжкім поході

Нічого найдорожчого нема.

Замішаний на мудрій праці круто

Священний хліб – усьому голова.

Не Богом даний, а в труді добутий,

Запахне він і сила ожива.

Шануймо ж хліб насущний наш, людино!

І в нинішній, і у прийдешній день.

Хай з колоска не випаде й зернина,

Нехай зі столу й крихта не впаде!

***А зараз ми всі разом вивчимо клятву, яку будемо виконувати все життя.***

1. **Чесно заробляти свій хліб.**
2. **Перший хліб дали нам батько й мати. Наш обов’язок – дати їм останній.**
3. **Шанувати людей, які працююь, щоб був хліб.**
4. **Економ хліб, ріж стільки, скільки з’їси.**
5. **Ділися хлібом з іншими.**

**Бажаю вам, щоб у вашій хаті завжди був свіжий хліб, а найпершою**

**молитвою вашою було прохання, щоб він завжди був на вашому столі.**

**Слава миру на землі!**

**Слава хлібу на столі!**

**Хай ніколи не черствіє хліб на вашому столі, бо коли черствіє хліб – черствіють і душі людські. Хліб – це святість!**

**Образу хліба вклонімося, наче людині,**

**Високочолому сіятелю землі.**

**Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним,**

**Істинно так: коли маємо хліб на столі!**