***Свято-подорож***

***Тема: Японія – країна загадкова. Моя Батьківщина – рідна Україна***

***Мета****: здійснити* уявну подорож до своєї Батьківщини – України та Японії –

країни загадкової;

*познайомити* учнів з історією походження статистичними відомостями, традиціями, символами, особливостями японського мистецтва, мови, письма; датинові і розширити одержані раніше знання про Україну, як незалежну державу;

*формувати* пізнавальний інтерес учнів до національної та японської культур;

*розвивати* логічне мислення, зв’язне мовлення, навички самостійної роботи з додатковою літературою;

*виховувати* повагу до державних символів, почуття патріотизму, толерантність.

***Обладнання:***святково прибраний клас, плакати з написами «Моя Батьківщина –

рідна Україна», «Японія – країна загадкова», ілюстративні матеріали, символи України, презентації, національні костюми, пісні, танці, посуд для чайної церемонії, орігамі, хризантема, сакура, калина, соняшники, вишиті рушники, портрети Т.Г.Шеченка та Мацуо Басьо.

 *Учитель.* «Моя Батьківщина – рідна Україна», - так говоримо ми.

Захоплюємось мистецтвом, шануємо традиції, любимо подорожувати, дізнаватись про щось нове, загадкове.

 Тож помандруємо сьогодні у далеку країну, де милуються сакурою, проводять чайні церемонії, де є унікальне весняне свято «милування кольорами». Це Японія – країна загадкова. Отже, свято-подорож розпочинається.

 *Учень.* Добрий день!

 *Учень.* Охайьо годзимас

 Мудрість. Здоров’я. Хоробрість. Знання. Веселощі – ці людські

чесноти й досі живуть на землі, але набути їх може лише той, хто ніколи

не турбується про себе, а думає тільки про щастя й добробут свого

народу (японська мудрість).

Вдивляйтеся у звичайне – і побачите несподіване,

Вдивляйтесь у негарне – і побачите красиве,

Вдивляйтесь у просте – побачите ціле.

 Так говорять японці. Жоден народ не надавав такого значення дивовижній красі природи і не спостерігав за нею так уважно й зблизька як японці.

 Японці з давніх-давен називають країну «Ніппон» (або Ніхон). Ця складається з двох ієрогліфічних знаків, перший з яких означає «сонце», а другий – «основу». Звідси й походить назва Японії – Країна Сонця, що сходить.

 *Учень.* На білому світі є різні країни,

Де ріки, ліси і лани…

Та тільки одна на землі Україна,

А ми – її доньки й сини.

Усюди є небо і зорі скрізь сяють,

І квіти барвисто ростуть,

Та тільки одну Батьківщину я знаю

Її Україною звуть.

 Я згодна з тим, що Японія – країна загадкова. За надзвичайного рівня розвитку технічного прогресу мешканці цієї країни люблять і шанують давні традиції. Здатності японців зберігати національну культуру в процесі швидкого поступу цивілізації можна тільки повчитися. Але хочеться нагадати всім відомі слова Т.Г.Шевченка: «І чужому научайтесь й свого не цурайтесь».

 *Учитель.* Українська мати лякає дитя:

 «З дому більше не вийдеш!»

 Японська мати застерігає:

 «Дивись, у дім більше не зайдеш».

  Порівнюючи традиції ми зможемо збагатити свою культуру. А

через національне краще розуміємо загальнолюдське, власну літературу. То ж помандруємо до своєї Батьківщини – України.

 *Пісня про красу України (співають учні).*

 *Учень.* Україна розташована в центрально-східній частині Європи. Її

територія лежить у помірних широтах Північної півкулі. Загальна площа України становить 603 628 км2. Столиця – Київ. Населення – 42 418 235 осіб. Найбільші міста – Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львів, Миколаїв та ін.

 На території України протікає 63 119 річок і струмків загальною довжиною понад 206 тис. км. Головні річки – Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер, Дунай.

 Гривня – валюта України, названа на честь київської гривні, давньої грошової одиниці, що представляла собою злиток срібла.

 Найвища вершина України – гора Говерла (2061 м над рівнем моря).

 Державна мова – українська.

 *Учень.* «Рідна мова дорога людині, мов саме життя», - говорить народна

мудрість. Вона нам рідна, як мама і тато, як земля, на якій ми зростаємо! Бо це мова, яку ми чуємо змалку, якою ми промовляємо свої перші слова (читає вірш «Я воду п’ю із чистої криниці» Людмила Савчук).

 *Учитель*. «Японія – країна загадкова» - сьогодні говоримо ми. Щоб це

зрозуміти, завітаємо до неї.

 *Учень.*  Японія – країна «великої вісімки» знаходиться на 7 тисячі

островів (6852). За розмірами Японію можна порівняти з такими країнами, як Норвегія, В’єтнам.

 Чисельність населення – 126,9 млн осіб

 Столиця – Токіо з населенням 12 млн. чоловік.

 Із 10 найбільших світових банків – 8 японські.

 Кіото – найкраще місто к світі.

 Грошова одиниця –ієна.

 Офіційна мова – японська. Ця мова не входить ні в яку групу мов.

 Особливості письма:

 Ієрогліфічна писемність прийшла з Китаю. Вона – важкий тягар для японського школяра, віднімає в нього багато часу й сил. Хто оволодів цим мистецтвом, вважався людиною високих душевних якостей.

 Ієрогліфи можуть записуватися: зліва направо, зправа на ліво, знизу вгору, згори донизу.

 Для професії «вчитель» потрібно знати 30 тис. ієрогліфів, а 50 тис. – для поета.

 Фудзіяма – найвища вершина країни 3776 метрів. Стала поетична символом. Хто побачить її, буде щасливим.

 *Учень.* У кожного народу є свої символи.

 Державний Прапор – синьо-жовтий стяг. Синій колір – символ чистого мирного неба, жовтий – символ достатку.

 Державний герб України – Тризуб, який означає триєдність життя – батько, мати, дитя. Вони символізують силу, мудрість і любов.

 Державний Гімн – найголовніша пісня країни «Ще не вмерла Україна».

 *Учень.* Україна – це ліс та долини,

 Це широкі квітучі поля,

 Це калина рясна біля тину

 І найкраща матуся моя.

 В усіх народів є улюблені дерева – символи. У канадців – клен, а в нас – верба і калина. «Без верби і калини – нема України», - говориться в народному прислів’ї.

 Вербу вважають символом молодості. Калина – символ дівочої чистоти. Український народ створив дуже багато легенд про походження калини.

 Турки і татари молодих дівчат і хлопців забирали в полон. Одного разу вони помітили дуже гарну дівчину. Перша красуня села дівчинка – Красуня. Вона б утекла, та зачепилася за кущ своїми червоним намистом. Воно розірвалось, а червоні намистинки розкотились по землі. Загинула дівчинка на чужині, а з намистинок виросли прекрасні кущі з червоними кетягами (ягодами). Ягоди на смак кислувато-гіркуваті як сльози дівчини.

 Назвали люди їх калиною. Українці багато створили пісень про калину. Послухайте одну з них.

 (*Пісню про калину співають учні)*

 *Учень.*  Червоне сонячне коло на японському прапорі і кругла біла

хризантема (національна квітка японців) на державному гербі символізують сонце, що сходить.

 До 70-х років ХІХ ст. в Японії не було офіційного гімну. Над його створенням немало попрацював європеєць – диригент японської армії англієць Фентон.

 *Учень.*  Сакура – улюблене дерево-символ Японії.

 Кожен японець вірить у те, що сакура, як людина, має душу. Давня легенда розповідає про самурая, в саду якого росла стара сакура. Він її любив. І раптом чоловік помітив, що улюблене дерево почало всихати. Горю його не було меж. Тоді самурай вирішив врятувати дерево ціною свого життя. Він і сказав їй: «Благаю тебе, живи далі, а я віддам тобі своє життя». І з цими словами помер. Його душа переселилася в сакуру. І вона розквітла, в той самий день.

 Сакура – рожеве диво Японії. Багато століть із року в рік її цвітіння для країни і для кожного японця зокрема залишається подією національного значення. На початку квітня рожево-білою укриваються сотні тисяч цих прекрасних дерев. Існує навіть державне свято Цвітіння Сакури – Ханамі, під час якого кожен японець просто зобов’язаний знайти час і помилуватися цим неповторним видовищем. Ці святкові дні жителі країни намагаються провести поблизу квітучих дерев. Існує повір’я: якщо пилок квітки потрапить на людину, це принесе їй щастя і благополуччя, а милування сакурою життя до ста років.

 *(Пісня про Сакуру)*

 Наступним символом є хризантема. Послухайте легенду про цю дивовижну квітку.

«ЛЕГЕНДА ПРО ХРИЗАНТЕМУ»

 Жив у давнину китайський цар. Він був дуже жорстокий і жадібний.. Одного разу він дізнався, що у далекій країні на острові в океані є чудодійна золота квітка, яка приносить щастя. Цар викликав 100 дівчат і юнаків і наказав дістатися далекої країни, привезти квітку щастя. Дівчата гірко плакали, збираючись у путь. Та нічого робити. Скорилися юнаки та дівчата долі й вирушили в дорогу. Коли вони припливли у незнану країну, то виявилося, що квітка ця — хризантема. А країна дуже сподобалась молодим. Вони вирішили не повертатися до злого царя. Залишилися юнаки та дівчата на новій землі, стали жити щасливо, а квітку, що принесла їм щастя, шанують і досі.

 *Учень.*  Символом чистоти, чесності, процвітання та довголіття є

японський журавель. Він створює єдину пару на все життя. Герой казок та легенд. В Японії його називають «тантьодзуру».

 *Учень.* На українській землі вінок відомий здавна. Сплетений із

пахучих трав та ніжних квітів, прикрашений барвистими стрічками і наділений магічним змістом.

 Віночок на голові – символ молодості. У вінку кожна квітка щось означає:

* квіт вишні, яблуні – символ материнської любові;
* мальва, півонія – віри, надії, любові;
* ромашка – чистота, ніжність;
* калина – символ краси;
* хміль – розуму;
* любисток – щоб хлопці любили.

 Стрічки пов’язували, дотримуючись певного порядку.

 Українське національне вбрання дуже цікаве і різноманітне:

спідниця, фартух, штани – шаровари, плахта, запаска, пояс, свита, кобенях, кептар (частина одягу без рукавів), кожух, чоботи, черевички, шапка, очіпок.

 Але особливо була улюбленою вишита сорочка, про яку склали багато пісень.

 (*Пісня про вишиванку)*

 *Учень.* Кімоно́ — традиційний одяг в Японії. З середини 19 століття

вважається японським «національним костюмом».

 Кімоно нагадує собою Т-подібний халат. Його довжина може різнитися. Одяг закріплюється на тілі поясом обі, який розташований на талії. Замість європейських гудзиків використовують паски і мотузочки. Характерною рисою кімоно є рукави соде, які зазвичай набагато ширші за товщину руки. Вони мають мішкоподібну форму. Рукавний отвір завжди менший від висоти самого рукава. Загалом воно зручне і не сковує рухів людини.

 *Учень.* Народи цих країн завжди люблять бачити красу у своїх оселях.Це:

 *Учень.* Волошки, маки, чорнобривці, троянди, мальви.

 *Учень.* Гілочки сакури, хризантеми, листя клена.

 *Учень.*  Вишиті рушники, обереги.

 *Учень.* Ікебани, орігамі, бонсай і давній звичай доведений японцями до рівня високого мистецтва – Чайна церемонія.

 *Учитель.* Українська література славиться ім’ям Т.Г.Шевченка, а японська – хайку Мацуо Басьо. Доторкнемося до поетичної краси

двох великих класиків.

 *(Учні читають напам’ять поезії Т.Г.Шевченка, Мацуо Басьо)*

 *Заключне слово вчителя* :

 На згадку про нашу зустріч ми вам даруємо паперового японського журавля – символа чистоти, щастя та ароматичне саше із різнотрав’я України:

безсмертник – здоров’я, довголіття;

хміль – символ розуму;

м’ята – символ любові, мира і гармонії в домі;

ромашка – чистота і ніжність;

любисток – символ вірності.

 Образи-символи Японії та України – калина і сакура – стали сьогодні містечком єднання цих двох самобутніх культур.