ТЕМА. ВИШИТИЙ РУШНИК – СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

МЕТА. Ознайомити учнів з рушником як оберегом, з його символічним значенням, із звичаями , обрядами, традиціями, пов’язаними з рушниками.

Заохочувати дітей до пізнання історії та культурної спадщини українців.

Виховувати любов і шану до народних традицій, поглиблювати почуття патріотизму та національної гідності.

ОБЛАДНАННЯ. Рушники, вислови про рушник, проектор, презентація про український рушник, коровай.

ВИСЛОВИ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК

Українські рушники- скарби народні на віки.

Український рушник – символ добра і надії.

Український рушник - символ роду і нації.

Український рушник – символ любові до рідної землі, до мами.

Український рушник – символ працелюбності нашого народу і його безсмертя.

А на тих рушниках Україна моя…

Зал святково прибраний вишитими рушниками, висловами, кульками .На видному місці гарно випечений коровай. На сцені сидять півколом діти в українських строях.

Учитель. Раді вітати вас у нашій шкільній родині на нашому святі. Сьогодні ми будемо говорити про наш український рушник - символ нашого роду і нації.

Мій народ якось вигадав український рушник,

Щоб і хата була – красивішою,  
 Щоб і доля була- прихильнішою,

Щоб весілля було та й – клечальнішим,

Щоб зажинки були – величальніші.

Стежку Сковороди і Тарасову думу

І безмежного поля солону могуть,

І колосся любові,і зернятко суму-

Рушники українські у вічність несуть.

Вишиті рушники- це своєрідні книги буття українського народу. У їхніх візерунках вплелися радість і смуток, прагнення і сподівання, біль і надія, віра і любов. Вони є символами доріг і стежок, які доводиться проходити кожній людині у своєму житті.

***(Виходять на середину залу хлопчик і дівчинка з хлібом і сіллю на вишитому рушникові)***

Дівчинка. Добрий день вам ,добрі люди!

Хай вам щастя-доля буде

Не на день і не на рік,

А на довгий –довгий вік!

Хлопчик. Ми гостей своїх стрічаєм круглим ,пишним короваєм

З рушником берем таріль, коровай кладем і сіль.

Шанобливо хліб підносим і, вклонившись ,щиро просим:

«Любий гостю наш ,приймай і рушник, і коровай».

***Звучить пісня «Ой ,зелене жито ,зелене»***

1 Уч. Гостей годиться хлібом –сіллю зустрічати,

Привітним, гожим словом шанувати.

Прийміть же хліб на мальовничім рушникові .  
 Про цей рушник сьогодні піде мова.

2 Уч. У нас сьогодні наче вечорниці

Милують око диво- рушники.

Дівочий спів лунає у світлиці,

Як добре ,що є звичаї такі.

3 Уч. Збиратись разом, співати, гуляти,

Про Україну-неньку розмовляти.

Дізнатись більше про традиції ,обряди.

Навчитись вишивати завжди раді.

4 Уч. Чи вистачить уроку нам, повірте ,

Щоб розказати про майстерність і скарби.

Але сьогодні ми прийшли сюди,

Щоб розповісти вам про рушники.

5 Уч. Рушник на стіні…Не було жодної хати в Україні, де не палахкотіли б вишиті узорами рушники. Недаремно склав народ прислів’я «Хата без рушників ,що родина без дітей», «Рушник на кілочку ,хата у віночку».

Рушники служили не тільки прикрасою для життя, їх вішали над дверима, над вікнами, щоб ніяке зло не проникло до хати - вони були оберегами.

***Звучить пісня «Я в садочку сиділа»***

6 уч. Моя бабуся рушником накриває хліб на столі.

7 уч. Моя мама на Великдень йде святити паску, яку накриває вишитим рушником.

8 уч. Я була на весіллі і бачила, що на вишитому рушнику молоді давали клятву одне одному.

9 уч. У моєї тітки будували хату. І коли верх хати був готовий, його прикрашали букетом квітів, перев’язаних рушником.

10 уч. Портрет Шевченка в класі і дома завжди прикрашений вишитим рушником.

11 уч . Рушники- це одвічні обереги неба, ними треба дорожити

І все про них знати треба! Рушник і хату прикрашає  
 Рушник в дорогу споряджає, рушник з народом був віки.

То ж тчімо й вишиваймо для роду рушники.

Інсценізація ( 5 учнів з вишитими рушниками. Дитина читає вірш і демонструє свій вишитий рушник)

12уч. Взяли нитки ми та голку рушник вишиваємо

І барвисту пісеньку весело співаємо.

Смужечка до смужечки, малюнок до малюнка

Подивись, на рушнику чудові візерунки.

13 уч. Взяли нитки ми та голку квіти вишиваємо

І народну пісеньку про рушник співаємо.

Смужечка до смужечки, малюнок до малюнка

Подивись, на рушнику чудові візерунки.

14 уч. Взяли нитки ми і голку птахів вишиваємо

І веселу пісеньку з мамою співаємо.

Смужечка до смужечки малюнок до малюнка

Подивись, на рушнику чудові візерунки.

15 уч. Взяли нитки ми і голку орнамент вишиваємо

І чудову українську пісеньку співаємо.

Смужечка до смужечки малюнок до малюнка

І у нас на рушнику чудові візерунки.

16 уч. Взяли нитки ми і голку листя вишиваємо

І веселу гарну пісню всі разом співаємо .

Смужечка до смужечки малюнок до малюнка

І у нас на рушнику чудові візерунки.

(До них підходять діти і читають вірші)

17уч. Скільки вас і які, України рушники?

Рушничок для дитини .Рушники на всі дні.

Рушничок для хатини ще й весільні рушники.

Рушники для недолі. Рушнички для малят.

Рушнички барвінкові для веселих всіх свят.

18 уч. Рушнички всі в узорах і рушник на щодень

Різнобарвні в кольорах ще й рядочки з пісень.

Рушники України- для обличчя і рук

З ними діти зростали ,брали в світ в дні розлук.

19 уч. Скільки ви, українки, із квіток і рослин

Змайстрували в зазимки рушників для родин!

На весь світ розіслали всі узори землі

Рушники не для слави-рушники для душі.

***Пісня « Рушник святковий вишивала мама»***

Вчитель . Ще більше інформації про призначення рушників підготували для другокласників шестикласники.

1 уч. Перше дихання немовляти

На сніжно- білім полотні.

Блакитним шовком вишивала мати ,

Як першу стежку у житті.

Приходила людина в життя і зустрічали її рушником. Мати готувала ще до народження дитини рушник долі. Для хлопчика вишивала на ньому дубові листочки, щоб сильним і мужнім був, а для дівчинки- калину, щоб гарна була, як калина. Цей рушничок після народження клала мати під подушку дитині. З ним несли дитину хрестити, на ньому благословляла мати сина чи доньку на одруження. Цей рушник берегли все життя.

2уч. Як з’являємось на світ ми

В крижмі білі рушники.

Полотняне диво світле

Плід душі і хист руки.

До жінки, що народила дитину, приходили з рушниками, у які загортали хліб і солодощі, щоб життя новонародженого було солодким.

3 уч. Підростала дитина, а мамині руки вишивали їй рушник – утирач. На ньому квіти ,дерево життя і слова: «Доброго здоров’я». Цей рушник висів на кілочку біля дверей. Подавала рушник і промовляла:

Утирайся ,мій синочку,

В рушничок біленький.

Та будь же з ним щодниноньки

Добрий веселенький.

4уч. Найбільше обрядових сюжетів, пов’язаних з рушниками , збереглося у весільному обряді. На заручинах, коли дівчина погоджувалася вийти заміж, вона перев’язувала рушниками сватів. У день весілля ставали на рушник наречені. Такий рушник називали обрядовий ,весільний. Вишитий рушник на весіллі символізував чистоту і доброчесність нареченого і нареченої. Рушник молодим повинна вишивати мати. Він обов’язково повинен був вишитий хрестиком, бо це символ довголіття. А на ньому мати вишивала повні чаші, налиті вином, щоб легким було життя молодих.

Як прийде пора до шлюбу,

З блиском золота кілець.

Рушники ,з дитинства любі ,

Ляжуть в стежку під вінець.

Учитель. Стверджують, що саме слово рушник походить від слова «рушати». Мати ,проводжаючи сина в дорогу, замотувала хлібину в рушник, промовляла : «Рушай щасливо. Хай благословить тебе Бог». Той рушник, вишитий руками матері, оберігав сина від зла, від нещастя нагадував про тепло рідної домівки, кликав з далеких доріг до отчого дому.

ІНСЦЕНІЗАЦІЯ

Дійові особи: мама,2 сестрички ,братик.

(Проводжають сина в АТО)

1. ша сестричка. Братику! Візьми цю хустину, пам’ятай про мене.(пов’язує хустину на рукав)
2. га сестричка. Пов’яжу тобі стрічку, побажаю щастя.(перев’язує стрічкою)

Мама. (Співає пісню «Виростеш ти ,сину…» і продовжує

За давнім українським звичаєм ,як оборонцеві рідної землі, даю тобі:

Грудочку землі- як символ рідного дому, хліб – як символ благополуччя,

Ще прийми синочку ,рушничок від мене,

Від зла ,від спокуси хай береже тебе.

Як витягнеш, мій синочку, рушник вишиваний,

То згадаєш рідну хату та як було в мами!

Згадаєш мене і сестричок і рідного брата.

Згадаєш бабусю, дідуся і любого тата.

Як згадаєш не сумуй, а трохи всміхайся

Через рочок, через два додому вертайся.

* Синочку, пильно охороняй кордони рідної неньки - України.

Син. Спіть спокійно ,мамо! Я буду справжнім захисником Вітчизни.

1-ша сестричка. І рушник найкращий в світі

З квітами й півнями

Мій татусь колись в дорогу

Теж прийняв від мами.

2-га сестричка. Щоб під ноги всі дороги радісно стелились

І щоб діти у дорозі із путі не збились.

Щоб її дорослі діти десь не заблукали,

А до отчого порога завжди повертали.

***Звучить «Пісня про рушник» у виконанні тата***

20 уч. Рушники на стіні- давній звичай,

Ним шлюбують дітей матері.

Він додому із далечі кличе,

Де в калині живуть солов’ї.

21 уч. Він простелений тим ,в кого серце

Не черствіє й дарує тепло.

Хай цей символ сусідиться вічно

В нашій хаті на мир ,на добро.

22 уч. Дивлюся мовчки на рушник,

Що мати вишивала.

І чую : гуси зняли крик,

Зозуля закувала.

23 уч. Знов чорнобривці зацвіли,

Запахла рута – м’ята.

Десь тихо бджоли загули,

Всміхнулась люба мати.

24 уч. І біль із серця раптом зник,

Так тепло-тепло стало.

Цілую мовчки той рушник,

Що мати вишивала.

***Діти виконують танець з рушниками***

25 уч. Моя бабуся гарно вишиває:

Цвітуть на полотні троянди й виноград.

Розмай калиновий там грає

І спів птахів і щебет пташенят.

Навіки з’єдналось чорне і червоне

Мойого краю гордість і краса.

Душа народу- малинові дзвони

Його веселка і його краса.

1 уч. Крізь сторічну даль ,крізь журбу й печаль

Бабусин рушник до мене прийшов

І мені приніс щебетання птахів,

Мрії і жагу, солоність бабусиних сліз.

Розвісила бабуся рушники, хоч каже дехто:

«Вже виходять з моди».

Та чую я ,як б’ється із віків

Минуле мого рідного народу.

2 уч. В гарячих візерунках пломенить

Пролита кров за правду і за волю,

І кожна нитка райдужно горить –

Розказує про України долю.

Розвісила бабуся рушники –

І ожили на рушниках віки,

Запахли в хаті трави, квіти.

Вони зі мною стали говорити.

***Звучить пісня «Рушники моя бабуся вправно вишиває»***

Учитель. Рушник з давніх –давен символізував не тільки естетичні смаки, він був своєрідною візиткою, а ,якщо точніше – обличчям оселі. Там, де шанують рушник, де продовжують народні традиції, де квітчають хату рушниками, справді панують мир і злагода, здоров’я, родинний лад і любов.

Бо рушник – то родинний оберіг ,який повинен передаватися у спадок від покоління в покоління.

3 уч. На українськім рушнику

Матуся вишила Карпати.

Рясну калину в квітнику

І долю лебедів крилатих.

4 уч. Людей гостинно звідусіль

Стрічають хлібом у вишиванці.

Щоб цей рушник у день весіль

Кружляв у запальному танці.

5 уч. Щоби давав пісням політ

Й нові узори ,мов перлини.

Щоб цей рушник стелився в світ ,

Як добрий оберіг родинний.

6 уч. Люблю я мамин рушничок,

На ньому пісня солов’їна.

То, може ,пісня зірочок?

А, може, доля України.

7 уч. Висить рушник у хаті на кілочку,

Калина червоніє на столі.

А біля неї - житні колосочки

Мов пустотливі братики малі.

8 уч. Це все – моя земля, моя Вкраїна

Це рук моєї матері тепло.

І той рушник, яким і дочку й сина

Благословляє мама на добро.

9 уч. Найкраще люблю я у мами рушники,

На яких, як сонце ,сяють квіточки.

Червонії маки і волошки сині

На рушниках квітнуть ,немов на долині.

10уч. Між квітів колосся жовтим блиском сяє.

Хату мою рідну теплом зігріває.

Рушники у мами сонечком зігріті.

І таких немає у цілому світі.

11 уч .Вишиваю рушничка різними нитками.

Там калина молода й ружі з солов’ями.

І барвінку синій цвіт, кущ рясного глоду

Український рушничок – символ мого роду.

***Дівчатка виконують пісню «Моя мама вишиває рушничок»***

12уч. Сивіють і народжуються роки, минають століття та вічним є і буде український рушник .Він пройшов крізь віки .І хотілося б ,щоб і надалі був він ознакою любові і незрадливості ,символізував чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх ,хто не черствіє душею.

13 уч. Перегортаю білі рушники,

Що хліб вкривали і дитя в колисці,

Що старості чекали на святки –

Розшиті маками ,заквітчані ,барвисті.

Вже доля весни правнукам кує,

А хміль з калиною на полотні не в’яне

Як добре , що в мого народу є

Рушник весільний і рушник прощальний.

14уч. Благословенна будь на всі віки

Найперша жінка, що нашила квіти.

Душа мого народу - рушники,

Барвінками і мальвами зігріта.

15уч. З дитинства пам’ятаю рушники,

Що так любовно їх творила мама.

По-українськи хата на святки

Сіяла вишитими рушниками.

16уч. На полотні співали солов’ї

І красувались кетяги калини.

Зелений хміль в’юнився по гіллі

Зоріли в колосках волошки сині.

17 уч. Неначе долю вишила свою,

Заплівши в неї пломінь світанковий.

Кохання і пісні ,і молоду зорю,

Світи мені повік, матусина любове.

18уч. Де веселкою день виграє,  
 Куди сонячний промінь сягає,

Український барвистий рушник

Свої крила у даль простягає.

19уч. В ньому барви веселі й сумні,

Це життя його дві половини.

Де і радість ,і смуток сплелись,

Мов у кожної долі дитини.

20 уч. Українські мої рушники –

Це натруджені в праці роки.

Де надія й любов, мов дива,

Український рушник , в тобі сила жива.

***Діти виконують пісню «Вишивала матінка»***

21уч.Ну ,що ж це за свято чудове?

Всім дякую і щирий вам уклін.

Спасибі на гарнім, добрім слові

Живіть багато ,будьте всі здорові.

22уч. А на прощання хочеться сказати:

Шануйте ,друзі, рушники,

Квітчайте ними свою хату,

То обереги від біди.

23уч.Шануйте ті, що дала мати,

Готуйте дітям з чистої роси,

Щоб легше їм в житті здолати

Похмурі та скрутні часи.

Шануйте, друзі, рушники.

24уч. Хай здоров’я ніколи не зраджує вас!

Будьте завжди такі ж ніжні ,рідні й милі.

Щоб вам радість, щастя і любов

Вишиваним цвіли рушником.

**Діти виконують пісню «І у вас ,і в нас хай буде гаразд»**