### Виховний захід "Хліб - усьому голова"

##### **Мета.** Виховувати глибоку пошану до хліба; поглибити знання учнів про хліб, народні звичаї та обрядовасть пов'язані з хлібом.

##### **Обладнання.** Урочисто прибрана сцена вишитими рушниками. В правому кутку перев'язаний сніп пшениці; в лівому мультимедійна дошка; на почесному місці – коровай, як символ достатку.

##### **Ведуча**

###### Наш неповторний і чудовий

###### Край пісенний і казковий!

###### Зі струмків, лісів , річок,

###### На узбіччях тут – льонок,

###### Люди щирі й працьовиті

###### Люблять в мирі гарно жити.

###### Край дитячий, гомінкий,

###### Шле привіт усім палкий

###### Через поле, луг, узлісся

###### Наш чудовий край словітський!

##### Ведучий

###### Моя рідна Словіто -

###### Край гостинних родин,

###### Край мій поля і лісу,

###### Край тополь і калин,

###### Край малинових дзвонів

###### І гречаних медів,

###### Край блакитного неба

###### І безмежних ланів!

##### Пісня про Словіту.

##### **Ведучий.**

###### Коли колоситься золоте зерно, то в кожному домі буде добро. Так говорить українське прислів'я.

##### **Ведуча**

###### І справді, коли є хліб на столі –то найкраще свято на цілій землі!

###### Яке щастя, яке добро, що є хліб на світі! Спочатку він у землі, потім у борошні, після цього у печі й, нарешті, на столі. Хліб, який народжений працею, зарум'янений, пахучий, - вірний наш годувальник. Споконвіку хліб називали святим.

##### **Ведуча.**

###### Наш край завжди славився своїми чорноземами і людьми, які плекають на рідній землі найсвятіший із всіх скарбів – хліб. У нас на Україні ведеться так, що хліб у хаті – то багатство, сіль – то гостинність і щирість. Нашу Вітчизну називають хлібним краєм, бо люди, що живуть тут, - українці, є великими працелюбами, вміють гарно обробляти землю і ростити на ній хороші врожаї.

##### Пісня про Україну.

##### **Ведучий**

###### І сьогодні ми білою хлібиною, силою земною

###### Віншуємо гостя…………………………………

###### Гостей дорогих, ми вітаємо щиро

###### Зичим здоров'я міцного і миру.

##### Пісня **" Зелене жито".**

##### **Читець**

###### Чи знаєш ти, чим пахне хліб,

###### Коли весною кілька діб

###### Гуркоче трактор за рікою?

###### Хліб пахне працею людською.

###### Чи знаєш ти, чим пахне хліб,

###### Коли жнивують у степах

###### Твої батьки в гарячу пору?

###### Він пахне щастям хлібозбору.

###### Чим пахне хліб, чи знаєш ти,

###### Як поведуть твої брати

###### Зерном наповнені машини?

###### Хліб пахне соками земними.

###### Чи знаєш ти, чим хліб земний

###### Пахтить на вашому столі

###### Весною, влітку і зимою?

###### Хліб пахне радістю людською.

##### Пісня

##### **Читець**

###### Пахнуть свіжістю поля,

###### Лискотить маска рілля,

###### Угрузає в землю ніж,

###### Горне борозну леміш.

###### Сіємо, сіємо зернята,

###### Щоб земля була багата.

###### З наших рук приймала ласку

###### На життєву щиру казку.

###### Пшениці шумлять довкола –

###### Колос колосу співа,

###### На просторім нашім полі

###### Почалися вже жнива.

###### Дзвенить колоссям нива золота

###### Сповняє лан ранкова світла повінь.

###### І літній день, краси й наснаги повен,

###### В вінок пшеничний пісню запліта.

###### Та пісня ллється, радісна й проста,

###### Де простяглись хлібів дозрілі гони,

###### Де гримотять комбайнові загони

###### Збираючи пшениці і жита.

##### Пісня "Зароди , наша ниво"

###### Зароди, наша ниво, зароди, зароди,

###### Щоб жилося щасливо, щоб не знали біди.

###### Зашуми колосково, поле рідне моє,

###### Де й мого засівання сходи сонячні є.

##### Приспів

###### Зерно сіється на добро

###### І життя тече, як Дніпро.

###### Не спинить його, не спинить,

###### Жито сіється – будем жить!

###### Плинуть хвилі зелені, наче повінь стрімка.

###### Літній день міражами небокрай обтіка.

###### І виспівує жайвір в золотій вишині.

###### І схиляються додолу колоски наливні.

##### Приспів

###### І коли ручаєм потече урожай,

###### Ти із сонечком разом на поле вирушай.

###### Зберемо до зерниця жито наших надій

###### На землі предковічній і, як цвіт молодій.

##### **На сцену виходять учасники танцювального гуртка "Посмішка літа", урожай, пшениця.**

##### **Урожай**.

###### Зібрались нині на радісне свято,

###### Хто працею славить український наш край.

###### Усіх щиросердечно радий привітати

###### Зібраний Вами рясний урожай.

###### Прийшов я з полів, що прослались широко

###### Від хвиль дніпрових і до вод Сиваша,

###### Про славні труди завершального року

###### І в мене сьогодні співає душа.

##### **Пшениця**

###### Там, де я простором лину,

###### Сонце розплиском іскриться,

###### В цю святкову гожу днину

###### Вам вітання шле пшениця.

###### Колосиста, золота –

###### Трударів усіх віта,

###### Хто свою завзяту працю

###### У вінок цей запліта.

###### Я зростаю, життєдайна.

###### В сонці, ласці і теплі,

###### Тим я цінна й незвичайна,

###### Що з вкраїнської землі.

###### На просторах українських

###### Уклоняюся труду.

###### Дбати будете про мене –

###### Я повік не підведу!

###### Я скажу такі слова:

###### Хліб усьому голова\_

###### Жнуть і жито і пшеницю

###### На рум'яну паляницю.

###### Хліб на білім рушнику –

###### Ніби сонце у вінку.

###### Хліб наш насущний, будь в нас довіку

###### В кожній родині, на кожнім столі.

###### В трудну годину і в радість велику

###### Сійся, родися на рідній землі!

###### Хлібом ми радо гостей зустрічаєм,

###### На рушникові рясному несем.

###### Все найдорожче, що в серденьку маєм,

###### Радісно друзям своїм віддаєм.

###### Ми ж українці, душею багаті

###### Працею славен народ наш завжди.

###### Хочем, щоб хліб був у кожного в хаті

###### І не було в вас ніколи біди.

##### **Танець з колосками.**

##### **Ведуча.**

###### Одвічно так велося: життя хлібороба, його достаток і добробут залежали від врожаю. Щедрилась нива - в родині злагода і достаток, дзвеніла пісня, а випадав голодний рік – сім’ю обсідали злидні й хвороби. Через те й говорять: як вродить жито, то будемо жити.

###### Важкою є праця хлібороба. Це і недоспані ночі, напружені дні, висушене сонцем обличчя і мокра від поту сорочка. І сьогодні ми вклоняємося мужнім людям з золотими руками.

###### Честь й слава хліборобам,

###### Що живуть в моїм селі!

###### Хлібороби хліб нам роблять

###### Знайте ви про це усі.

###### На руках у них буває

###### Пил, земля та не дарма

###### Кожен скаже, кожен знає:

###### Кращих рук, як ці нема!

###### А їсте ви паляниці,

###### Калачі смачні їсте, -

###### Не забудьте, уклонитись

###### Хліборобові за це!

##### **Ведучий**

###### Запрошуємо до слова ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

##### Пісня " Хай щастить!"

##### **Ведуча.**

###### Свято хліба. Без перебільшення – це всенародне свято, оскільки від повсякденної хліборобської праці залежить здоров’я нації, добробут нинішнього та майбутніх поколінь. Вклонімося рідній землі і людям, для яких нелегка селянська праця була і залишається сенсом життя.

##### Читець

###### Він вічний і святий – цей житній хліб,

###### Чи в паляниці на столі у хаті,

Чи зв'язаний в важкий тужавий сніп,

Де колоски шепочуться вусаті,

Він чув у полі крик перепелів,

Чув жайворонковий передзвін весняний,

Він виріс для пісень і добрих слів,

Тому що народився під піснями.

Віки проходять тисячами діб,

І новим днем земля безмежно рада.

Він вічний і святий, - цей житній хліб,

Так, як життя, добро, кохання, правда!

**Ведучий.** Хліб здавна вважався символом святості, символом радості,щастя, здоров'я та багатства.Із хлібом зустрічали новонароджене дитя, з хлібом вітали й породіллю.

Пізніше з хлібом виряджали дитя «до Христа», а коли підросте, то з

хлібом виряджали й до школи. З хлібом одружували молодих, хлібом

благословляли батьки дітей до шлюбу. З хлібом хоронили покійника,

поклавши хлібину на труну.

Із хлібом-сіллю зустрічають дорогих гостей. З хлібом входять уперше в

новий дім.

**Читець 1**

Пахне хліб, як тепло пахне хліб!

Любов'ю трударів і радістю земною,

І сонцем, що всміхається весною,

І щастям наших неповторних діб-

Духмяно пахне хліб!

**Читець** 2.

Чи є ще більше щастя на землі,

Як сіять хліб, виплескувати достаток?

У хлібі тім життя бере початок,

В нім сила нездоланних трударів.

**Читець3**

Тільки-но з печі – скорина в золі.

Свіжа хлібина лежить на столі.

День починається з цієї хлібини…

В ній наш достаток, могутність країни.

Наших морів не стривожена синь.

Шлях до зірок у космічну глибінь.

Кажуть в народі правдиві слова:

"Хліб – годувальник – всьому голова!"

**Читець 4**

Ми кажем хліб. У слові цім – усе:

Життя котре виблискує червоно,

Весна, що цвіт калиновий несе,

І осені хмільне достигле гроно,

В путі не впав, з дороги не зійшов

Ніхто, як що у жилах його - сила.

Ми кажем - хліб. І знов живе любов,

А в хлібороба виростають крила.

Ми кажем - хліб. Та важко він росте.

На нього спеки, буря, град і злива.

Як часто ще колосся золоте

Калічиться негодами на ниві

Та хліборобське серце не із тих,

Які здаються у полон розлуки.

Співаю славу людям у яких

Міцнішають перед бідою руки.

**Читець 5**

В народі ж хліб, мов матір поважають,

Ця шана з плином часу не зника.

І дорогих гостей завжди стрічають

З хлібиною в барвистих рушниках.

Так хай же щедро наливає соком

І хай же родить більше з кожним роком

Його величність – годувальник хліб!

**Пісня "Хліб всьму голова".**

 Сл. В. Балачана, муз. М. Купріна.

На весняній зорі роси чисті і сині,

Сонця край золотий спраглу землю торка.

Батько став на поріг і напучує сина,

На лани виряджа перший раз юнака:

Пам'ятай, мій синок, щирі й мудрі слова:

«Хліб — всьому голова, хліб — всьому голова».

Син за батьком долав хліборобську дорогу,

Та війна почалась, і затьмарився світ.

І пішов він в боях здобувать перемогу,

Несучи по землі той святий заповіт:

Пам'ятай, мій синок, щирі й мудрі слова:

«Хліб - всьому голова, хліб ~ всьому голова».

Але сталась біда на землі незнайомій

У запеклім бою на солдатській путі.

Свою пайку віддав він солдату другому,

А в село написав у трикутнім листі:

Пам'ятай, мій синок, щирі й мудрі слова:

«Хліб - всьому голова, хліб - всьому голова».

На весняній зорі роси чисті і сині,

В полі трактор гуде, лине пісня дзвінка.

Край порога стоїть син загиблого сина

Й ніжно так промовля до свого малюка:

— Пам'ятай, мій синок, щирі й мудрі слова:

«Хліб — всьому голова, хліб —всьому голова».

**Ведучий.**

 Україна славиться на весь світ своїми диво-короваями. Кожне село, кожний хутір має свої традиції та секрети випікання хліба. Має їх і наше село.

Ведуча.

 Секрети випікання короваю з нами поділилася жителька нашого села Волошин Марія Григорівна.

 Тісто потрібно вимішувати тільки в один бік.

Яйця збивають окремо, потім виливають у тісто, для того, щоб коровай був легким і пухким.

Двері в хату повинні бути зачинені, в хаті має бути тиша і спокій.

Перед тим , як поставити тісто в піч його треба перехрестити. Під час випікання хліба в хаті повинні панувати хороший настрій і спокій. Тоді в нас вийде гарний коровай.

(На мультимедійній дошці показуємо різновиди українського короваю).

**Читець.**

Етюд про хліб

Яйце розіб'є, білком помаже.

На дерев'яну лопату - та в піч,

І тріскотітиме іскрами сажа -

Мініатюрна зоряна ніч.

На хмелі замішаний, видме груди.

Зарум'янілий, круглий на вид.

Скоринка засмалена жаром буде,

Аж розіграється апетит.

В підсохлому тісті кленова лопата

Вийме з черені, де пікся в теплі, -

І зачарується біла хата

З сонця пахучого на столі.

Іван Драч

**Ведучий**

 Якщо після обіду кожний залишить на столі шматок хліба, то ми втратимо

2 кг. хліба за день

за місяць – 60кг.

за чверть року – 180 кг.,

а за рік – 720 кг. хліба.

І як прикро, що в нашій школі іноді недоїдений хлібний окраєць можна побачити на підвіконні, підлозі чи за батареєю.

До вашої уваги сценка " Трудівник і ледар"

Сценка

Ледар. Нащо тримаєш хліб в руках? Дай його мені,- просить ледар.

Труд. Я б тобі його дав, але він дуже дорогий для мене. Щоб його дістати треба раніше впорати землю.

Ледар. Тоді вже можна їсти?

Труд. Ні, треба нивку як слід заволочити.

**Ледар**. Після цього можна їсти?

**Труд**. Ні, треба дочекатися поки виросте злак!

Ледар. А їсти?

Труд. Ні, ще треба його скосити.

Ледар. А тоді вже їсти?

Труд. Ні, необхідно його просушити і змолоти.

Ледар. Тоді можна їсти?

Труд. Ні, треба зерно ще змолоти на борошно, а потім випекти хліб.

Ледар . І вже їсти?

Труд. Так, але такому ледачому не дадуть.

**Ведуча.** А зараз послухайте "Спів про хлібину",слова Т. А. Гошко.

**Спів про хлібину**

Послухайте, люди,

Мій спів про хлібину.

А може й не пісню –

Легенду – перлину.

Хлібина котилась

По вулиці долом.

І вмить зупинилась

Перед панським двором.

Кругом все блистіло:

І золото й срібло.

Дитя " розпещене "

До неї прибігло.

Ой матусю, татку,

Поклично хлібину.

Хай котиться в хату,

Хай буде в родині.

- Для чого нам гарна

Хлібина у хаті.

В нас бублики білі

І злата багато.

Котилась хлібина

Попід тином далі.

Вибігло дівчатко

Босе без сандалів.

Підняло хлібину

До серденька тисне.

А з радості тої

Ні слова не писне.

Ой матусю, татку,

Погляньте, хлібина!

Ото вже багата

Буде вся родина!

На вишитий обрус

Хлібину поклали.

І тихо молились,

Потім спочивали.

А як повставали,

Той віри не тямлять!

Неначе цілою

Хлібина зосталась!

Минулося злото,

І срібло пропало,

І бубликів білих

У пана не стало.

Біжить попід тином

У бідну родину.

І просить продати

Ту чорну хлібину.

Хлібину святую

Ми не продаємо,

А всім хто нужденний

Її подаємо.

І тихо вламали

Ту, чорну хлібину:

Ідіть погодуйте

Малую дитину.

Нема ціни тої

Щоб хліб оцінити.

Щоб душу продати

І совість купити.

**Ведуча**

Любі друзі! Наше свято підходить до кінця.

**Ведучий**

Ми бажаємо Вам:

**Разом**

Любіть хліб, шануйте, їжте та здоровими будьте!