Одеський юридичний ліцей



*ТВОРЧИЙ ВЕЧІР*

Немає кращої святині, ніж хліб на нашому столі

Підготувала:

вчитель української

мови та літератури

Булгакова І.В.

Одеса-2018

Тема. Немає кращої святині, ніж хліб на нашому столі.

Мета: познайомити учнів з особливим ставленням нашого народу до хліба як одного з символів України, правилами хлібного етикету, наголосити на необхідності чесно заробляти свій хліб, розвивати пізнавальні інтереси учнів, виховувати повагу до праці хліборобів, бережне ставлення до хліба.

Обладнання. Плакати «Традиції української родини», «Правила хлібного етикету», ілюстрації, рушник, коровай, паляниця, буханець та інші хлібні вироби, мудрі народні вислови, проектор, відеоролик «Пісня про хліб» та ін.

Епіграф: Хліб – джерело життя. У ньому краса праці, у ньому – сила духу, що долає труднощі. Нехай уже в дитинстві хліб стане для дитини святинею.

В.Сухомлинський

Хід виховного заходу

Учитель. Добрий день вам, люди щирі! Добрий день вам, гості милі! Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про те, що завжди було турботою і радістю людини. Про те, без чого не уявити ні степової долі, ні світанку, ні рідного дому. Про те, що для кожного з нас необхідне, як сонячне світло, чи дихання. Хліб… Паляниця… здавалося б, що ж тут такого – звичайний тобі продукт харчування. Але скільки для кожного з нас постає за цим звичайним словом! Неосяжне пшеничне поле, на якому золотаве зерно, що переливається в натруджених долонях хлібороба, духмяна паляниця на вишиваному рушнику, якою зустрічають гостей. «Хліб-сіль вам, добрі люди», – так говорили здавна на Україні. Ось і виходить, що хліб – це щось значно більше, вагоміше і дорожче, «він є основою основ», як сказав А.Малишко.

*Звучить музика «Ой зелене жито, зелене», учениця в українському костюмі виносить на рушникові коровай.*

Ведуча. Хліб здавна вважається символом святості, символом радості, здоров´я та багатства. Змінюється життя, переоцінюються цінності, а хліб-годувальник залишається найбільшою цінністю. Послом миру та дружби між народами хліб залишається і нині.

Ведучий. У кожного народу свій хліб. Кожний по-своєму пам´ятає і цінує його. Але є для всіх без виключення одне загальне: Хліб – любов життя. Для всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Його присутність народжувала поетів і мислителів, творців і винахідників, сприяла появі пісень і дум, продовжувала родовід.

І от постає питання: коли і де народився хліб?

Учениця. Гроза. Вогонь. Це – кара божества.

Дими над пролісом, як чорні вежі.

І він, дикун – людина лісова,

Тікав три дні, три ночі від пожежі.

Гарячий піт. Запечені вуста,

Подряпане, залите кров´ю тіло.

Нарешті – степ. Трава рясна, густа.

І, знепритомнівши, упав. Горіло

Липневе сонце. А за ним – пітьма.

Коли ж чоло змочили роси свіжі,

Отямився – та встати сил нема,

І ні шматка, ні півшматочка їжі.

А жити хотілось! Порухом руки

Торкнувся він жовтавої стеблини,

І на долоню, як дощу краплини,

Упали зерна теплі та важкі

І звабно так запахли у руці,

Що він почав жувати їх, поволі

Стихали в тілі несказанні болі

І загорялись гострі промінці

В його очах. І стало чудо з ним:

На ноги звівся, гукнув: «Я буду жити!»

І жовті стебла з колосом рясним

Назвав прекрасним, ніжним словом – жито.

Учитель. Хліб – це життя. Недарма в давньоруській і сучасній українській мові хліб називається «жито». А «життя» і «жито» – слова одного кореня. З давніх часів прийшли до нас мудрі прислів’я і приказки про хліб. Давайте пригадаємо їх.

*(Робота з присутніми: продовжити приказку)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хліб на столі – | Бог у хаті. |
| 2. | Не вчи вченого | їсти хліба печеного. |
| 3. | Не ми хліб носимо, | а хліб нас. |
| 4. | Їж хліб із сіллю і водою, | живи правдою святою. |
| 5. | З хлібом і пісня миліша, | і хата тепліша. |
| 6. | Нема хліба без роботи, | а роботи без хліба. |
| 7. | Свій хліб ліпший | від чужого калача. |
| 8. | Риба – вода, ягода – трава, | а хліб – усьому голова. |
| 9. | Без солі і хліба | немає обіду. |
| 10. | Щоб хліб мати, | треба добре працювати. |
| 11. | Краще сухий хліб з водою, | ніж паляниця з бідою. |
| 12. | Яка пшениця, | така й паляниця. |
| 13. | З полови | хліба не спечеш. |
| 14. | Хочеш їсти калачі, | не сиди на печі. |

Учитель. Який же вигляд мав перший хліб?

Ведуча. Вчені вважають, що вперше хліб з’явився на землі більше 15 тис. років тому. Перший хліб мав вигляд рідкої каші. Її і в наш час ще їдять у вигляді хлібної юшки в деяких країнах Африки та Азії. У той час людина вже навчилася добувати вогонь і використовувала його для приготування їжі. Було помічено, що підігріті зерна легше відділити від колосків. Зібрані зерна почали нагрівати на розігрітих каменях. Людина помітила, якщо зерна перегрівалися, тобто підпікалися, їх подрібнювали і змішували з водою, то каша виходила смачнішою, ніж з сирих зерен.

Учень. Приблизно 6,5 тис. років тому назад люди винайшли ручні млини, ступки, з’явився перший печений хліб. Археологи стверджують, що одного разу під час приготування зернової каші частина її вилилась і перейшла в паляницю рум’яну. Своїм приємним запахом, апетитним виглядом, смаком вона здивувала людину. Тоді-то наші далекі предки із густої каші стали випікати хліб у вигляді паляниці. Пройшло ще багато часу, стародавні єгиптяни навчились готувати хліб з кислого тіста. Вважають, що по недогляду раба, який готував тісто, воно скисло. Щоб не бути покараним, він все ж таки спік паляниці. Вийшли вони пишні, смачні, підрум’янені.

Учениця. Хліб із бродженого тіста з’явився пізніше. Його батьківщиною вважають Єгипет. Пекли його різної форми – круглий, довгастий, у вигляді пірамід і сфінксів, риб та різних фантастичних тварин.

Учень. Печений хліб був і в давні часи основним продуктом харчування українців. Вчені вважають, що саме предки-хлібороби сучасних українців – орії – винайшли колесо, віз, плуг, вони ж проклали першу борозну та спекли перший хліб.

*Відеоролик «Як виробляється хліб».*

Учениця. Хліб – це свого роду реліквія. Є навіть музеї хліба. У музеї мистецтв Нью-Йорка є круглий хліб, вік якого 3400 років,, а в Цюріхському музеї виставлений хліб, якому 6000 років. Перший в Росії музей хліба відкрився в 1988 році в Санкт-Петербурзі, де зберігається більше 18 000 експонатів. Деяким із них більше сотні років і в кожного своя історія. В Києві музей хлібу відкрився у 1983 році.

Ведуча. Мало у світі цінностей, котрі, як хліб, ні на день, ні на годину не втрачали б свого значення. У всіх народів в усі часи хлібові поклоняються. Його не порівняти ні з якими багатствами.

Учитель *(Легенда «Хліб і золото»)*

Колись давно на галицькій землі жив-панував король Данило. Був король багатий та мав власного майстра, який виготовляв йому срібні та золоті гроші. Майстер працював у залі під суворим наглядом короля, який відкривав залу лише для того, щоб майстер увійшов до кімнати і мав змогу працювати, та одразу ж закривав за ним двері. Лише після роботи король власноруч випускав майстра, то ж лише він знав про справжнє багатство Данила, і так розжився, що геть забув як це голодним бути. Одного разу майстер сказав королю:

* Золото – то цар!
* Ні, майстре, то хліб – усьому голова, – виправляє його Данило.
* Та ні, золото та срібло, – сперечався з королем майстер.

Сперечалися чоловіки, аж поки королю це не обридло і не пішов він геть з майстерні. А наступного дня бачить Данило, а на стіні майстерні напис: «Хліб – болото, а всьому голова – срібло й злото!» На це король лише промовчав. А наступного ранку, як зазвичай, він привів майстра, замкнув його, а тут новини від гінця – ворог наближається, треба вирушати в похід. Данило зібрав військо та відправився захищати рідний край, а от про майстра забув зовсім. А відчинити його ніхто не мав права, бо був такий наказ короля, інакше – смерть. Минуло кілька місяців. Данило з перемогою повернувся додому, але ні майстра, ні подарунка переможцям не було. І ось король згадав. Швидко зіскочив з коня та підбіг до дверей зали, відчинив, а там кістяк на купі золота – все, що залишилось від майстра. А на стіні золотом написано: «Срібло, золото – то болото, а хліб – цар». Отак життя навчило.

Ведучий. Хліб українці називають «Святим», «Божим даром», «Годувальником», «Батьком», «Головою», «Розпорядником». Без хліба в Україні не обходиться жодна важлива подія. Особлива увага виражалася в тому, що сіячі виходили в поле у чистих сорочках. А перший коровай пекли з муки першого змолу і їли разом. Клали щойно спечений хліб на рушник, а хлібний дух ішов кімнатою...

Учениця. Коли мати хліб пекла,

У хаті

Сонячно ставало і врочисто –

Рушники, мов голуби крилаті,

З висоти зліталися на тісто.

Коли мати хліб пекла,

Співала

Всі пісні, які вона любила.

Може, пісня хліб благословляла,

Може, в пісню йшла від хліба сила.

Коли мати хліб пекла,

Ми, діти,

Поумивані сиділи і тихенькі…

Починали, мабуть, розуміти

Нероздільність хліба, пісні й неньки.

*Звучить пісня «Материнський хліб».*

Ведуча. Хлібом-сіллю ми вітаємо друзів, бо здавна український народ славився своєю гостинністю. «Веселий гість – дому радість», – говорили чи не в кожній оселі. Найгостинніше, найпривітніше «хліб-сіль» значить таке: розділи зі мною хліб, скуштуй хліба нашого, приєднуйся до столу, життя мого дому і нехай завжди буде у тебе і хліб, і сіль, нехай в домі твоєму буде ситість, мир і радість.

*Звучить пісня «Хліб і сіль».*

Учень. Найдавніший і найважливіший символ української обрядовості – це також хліб. Без короваю немає в нас весілля. Він символізував гідність, достаток, красу молодих. До сьогодні при виготовленні короваю, дотримуються звичаїв, що прийшли із сивої давнини.

Учитель. Хліб супроводжує нас все життя. Ми настільки звикли до нього, що навіть не задумуємось над питанням як правильно їсти хліб. Хліб, насправді, делікатний продукт, і їсти його теж треба вміти. Існують певні правила хлібного етикету.

Правила хлібного етикету.

1. Хліб ніколи не беруть виделкою – його слід брати рукою.
2. Не кожен знає, що їдять хліб маленькими шматочками, для цього від цілого шматка відламують маленькі над своєю тарілкою.
3. Бутерброди беруться руками. Якщо вони приготовлені для закуски, то їдять їх із допомогою ножа і виделки.
4. Не можна кришити хліб в тарілку, для того щоб збирати ним соус з тарілки.
5. І в завершення «золоте» правило поєднання хліба з іншими продуктами: продукти з великим вмістом жиру слід їсти з житнім хлібом, а пісні продукти – з пшеничним. Овочі і зелень ідеально смакують із будь-яким видом хліба.

Ведуча. Скільки коштує хліб? Нема йому ціни. Бо хліб – це життя. Хліб – одвічна турбота, мрія людини. Це символ не просто добробуту – символ мирного життя. Коли він зникав, неодмінно приходило лихо.

Учениця. … Птахи на землю падають голодні,

Голодне сонце вистигло в імлі.

Неначе у вулкановій безодні,

Клекоче гнів у людях на землі.

Налякано спливає в ріках риба,

Торкаючи холодні кораблі…

В країні, що не має досить хліба,

Ракети приростають до землі.

В країні негодованих народів

Зростають діти кволі та малі.

Коли земля втомилась і не родить.

Тривожно жити на землі.

Ми все це перейшли.

Чужих вражає,

Що живучи на воєн лютім тлі,

Так вірили ми в тебе, наш врожаю,

І так творили спокій на землі.

Тож славним будь, врожаю смагляволиций,

Похитуй нас на золотім крилі,

Даруй нам хліб для столу і для міці

І залишайся з нами на землі!...

В.Коротич.

Інсценізація. *Дівчина, одягнена бабусею, і хлопчик, одягнений дідусем, ведуть розповідь.*

Бабуся. Не раз в Україні вершив свою чорну справу лютий голод, коли сім´я не мала чого їсти, не було ні крихточки хліба, ні картоплі чи бурячка, ні морквинки, ні зернинки. Та навіть лободу на городах було всю з´їдено. Затихла в Україні ніжна і чарівна пісня, перестав лунати сміх, навіть посмішка зникла з людського обличчя. Рот кривився від страшної муки, від голоду. Люди пухли без їжі і вмирали: старі, молоді, бо не було хліба на такій родючій українській землі…

Дідусь. Це було в минулому столітті, у 1933 році. Українців хотіли винищити голодом. Цілими сім´ями, цілими селами вимирали люди страшною, лютою і повільною смертю – від голоду. І ніякої думки більше не могло бути у головах людей, окрім як про хліб. Ні про що тоді людина не може ні думати, ні мріяти, ні мислити – лише про хліб. Це була людська трагедія. Її назвали Голодомор. Цю трагедію народ добре запам´ятав, зберіг у своїй пам´яті й передає від покоління до покоління. Тому сьогодні ми повинні про це згадати і берегти хліб наш насущний, цінувати його та людську працю.

Бабуся. Вічна опора у небі, на морі і суші.

Хлібе єдиний для всіх поколінь і світів –

День мій грядущий, день про минущий і сущий

Благослови. І освяти. І освіти.

Дідусь. Образу хліба вклонімося. Праці й людині –

Високочолому сіятелю землі.

Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним.

Істинно так… коли маємо хліб на столі.

*Відеоролик «Хліб всьому голова».*

Ведуча. Хліб… Як багато сказано цим словом. Скільки затрачено сил, щоб на столі був духмяний, святий хліб. Ніколи не забуваймо, що поки ми вчимося, хтось працює, добуваючи нам хліб в поті чола.

Учениця.

На захист хліба

Юначе мій, чиєїсь мами сину.

Зодягнений на джинсовий мотив, –

Я аж завмер, коли ти… півхлібини

«У хонду» натреновано вгатив!

Солоним потом заливає спину…

Футбол, як бачиш – не солодка гра!

Перепочинь, та поговорим сину,

Бо є про що. І вже давно пора.

Я просто, не домішуючи меду,

Скажу: коли ти замахнувсь ривком

Ударить хліб, твоя весела кеда

Мені під серце влучила носком.

Ти вдарив так, що потемніло в оці.

І по державні крайні рубежі

У всіх, що пухли в 46-м році,

Від жаху похололо у душі.

І у батьків, які на полі ратнім

Ділили хліб, мов долю у бою,

Відкрились старі солдатські рани

І заболіли в смерті на краю.

І в матерів, коли ти через луки

Котив хлібину, як футбольний м´яч,

Так застогнали, затужили руки,

Немов по них ти потоптавсь навскач.

Бо всі ми з хліба виростали,сину,

І з праці, себто – чуда із чудес, –

Яка нас охрестила на людину,

Піднявши з чотирьох до піднебес.

Нас кликав хліб на добре, чесне діло,

До братнього, трудящого коша.

Ми в нім шануємо не тільки тіло,

У нім – народна світиться душа.

І я тобі сказати чесно мушу:

Ти можеш лущить м´яч, немов горіх,

Але коли вже замахнувсь на душу, –

Дивись, щоб не спіткнувсь… на чотирьох!

Слово вчителя. Хліб – це саме життя. Його духмяність дарує сподівання. І навіть суха скоринка будить силу в людині. Возрадуйся йому, віддай шану тим, хто зростив його, зібрав, змолов. Хай буде хліб завжди, свіжий і святий. Хай ніколи не черствіє, бо, як кажуть, коли черствіє хліб, то черствіють душі. Нехай ніколи не простягнеться дитяча рука з словами-проханням: «Христа ради, хліба!...» Хай в кожній оселі завжди вдосталь буде його.

*Виходять в українському вбранні учні і завершують свято.*

Учень 1. Їж, сину, хліб і поважай людину –

Вона творець усіх наземних діл.

Цей хліб, що я приніс із магазину,

Вона дала, щоб ти набрався сил.

Учень 2. В житті свій власний голос треба мати,

Щоб колосом налитим він дзвенів.

І щоб ніхто не міг тобі сказати,

Що ти даремно хліб насущний їв.

Учень 3. І хліб, і труд – не байдужі зустрічні,

Дороги їх – поруч, одна в них судьба.

Бо труд без хліба – трагедія вічна,

А хліб без труда – віковічна ганьба.

На фоні відеоролику «Пісня про хліб» (без слів і музики) виконується пісня «Я бажаю вам добра».

Слово вчителя. Здоров´я і щастя вам, шановні колеги, гості, учні, вдячні вам за те, що прийшли на наше свято, і нехай завжди буде пахучий хліб на вашому столі!

По закінченню виховної години присутніх пригощають короваєм, іншими хлібними виробами, відбувається обговорення почутого.