**Свято- презентація(КТС) «Ми»**

 **звичаїв і традицій українського народу**

 **« Без верби і калини нема України»,**

 **розроблене і підготовлене**

 **в 9 класі**

 **Класний керівник Тур Лідія Степанівна**

 **Додаток 2**

**«Без верби і калини нема України»**

**Свято «МИ»**

**(презентація традицій українського народу)**

**Мета:**формувати національну свідомість майбутніх будівників суверенної Української держави; ознайомити з вербою як атрибутом народних звичаїв, обрядів; розвивати художнє мислення, естетичне ставлення до навколишньої природи.

**Обладнання:**карта України; портрет Т.Г.Шевченка, прикрашений цвітом калини, рушниками; гербарій; вербові лозинки; малюнки із зо­браженням калини; стіл, на якому коровай з калиною, твори учнів; кетяги калини; дерев'яний посуд; плакат із написом: «Без верби і ка­лини нема України».

**Хід свята-презентації**

***Учитель.*** Ми живемо в Україні, любимо її гарну та співучу мову. Сьогодні у нас свято-презентація традицій українського народу.

Наша земля красива і щедра. Росте на ній і жито, і городина, цві­туть квіти, зріють плоди.

Та особливою любов'ю користується у нас калина. «Без верби і кали­ни нема України» — так образно мовить народ про ці дерева-символи.

Майже у всіх народів є улюблені рослини-символи: у канадців — клен, у росіян — берізка, а у нас — верба і калина. Діти, а що ви знаєте про ці рослини?

*(Діти, одягнеш в українські костюми, розповідають.)*

***Учень 1.***Саджають калину біля хати, щоб навесні білим цвітом милувала *(показує гербарій із зображенням цвіту калини),* а взимку від застуди лікувала.

Пізньої осені, коли вже добре вдарять морози, люди запасаються на зиму калиновими кетягами. Чи не біля кожної української хати рос­те калина. На ній соловейки в'ють гнізда, щовесни оддячують пісня­ми за калину. Як забіліють квіти, дівчата ними коси прикрашають. А вже коли кетяги достигають, їх вішають під стріхою.

У народній медицині немає кращих ліків від застуди, ніж калино­вий чай. Свіжі ж ягоди з медом та водою вживали при кашлі, серцевих захворюваннях, для регулювання травлення, тиску крові.

***Учень* 2.** Соком калини очищали обличчя, щоб рум'янилось.

***Учень 3.***Калина—харчова рослина. З неї готують варення, повид­ло, компоти, киселі, начинку для цукерок, Калина — пізньовесняний медонос і фарбувальна рослина.

***Учень 4.***Було таке повір'я: якщо зробити з калини сопілку, неод­мінно в сім'ї народиться хлопчик. Калина — «музичний» кущ. З неї роблять сопілки. Може, тому на калині дуже люблять щебетати соло­вейки. Над калиновими колисками звучать калинові пісні — колискові мами і бабусі.

*(Дівчина виконує пісню під гітару.)*

***Учень* 5.** А з верби роблять бандури.

***Учень 6.***А я вам розповім про вербу. Верба — ніби позначка води на землі. Тому й криниці завжди копають під вербою. На сухому місці це дерево не росте.

***Учень* 7.** Цікавим є такий факт: у селах, де копають колодязі, люди у відра з водою кладуть вербову дощечку, завдовжки з доло­ню. Вона дезинфікує воду, поліпшує смакові якості, надає їй «ве­рбового духу».

***Учень 8.***Із вербової деревини виробляють легкі дерев'яні меблі, ложки *(показує),* човники. Якщо хтось їхав у дорогу, то обов'язково брав із собою вербову ложку.

***Учень 1.***Калина дуже була потрібна в різних обрядах. Проводжа­ючи сина в далеку дорогу, мати напувала його калиновим чаєм, а з собою давала хліб з калиною.

***Учень 2****.* Коли в хаті свято, то обов'язково поряд із хлібом на столі кладуть калину. Особливо вона потрібна у весільному обряді.

***Учень 3.*** Коли випікали коровай, прикрашали його калиною *(пока­зує коровай на рушнику).*

***Учень 4.***Від сивої давнини і до наших днів у радості і в горі руш­ник був неодмінною часткою українського побуту. Без рушника не обходилася жодна подія у людському житті. Кожна дівчина готува­ла собі заздалегідь весільні рушники. Під час шлюбу молоді ставали на рушник. В Україні поширений звичай накривати рушником хліб на столі і підносити його дорогому гостеві також на рушнику. Дбайлива господиня обвішувала рушниками свою затишну оселю. На лляних рушниках спускали домовину в могилу. А коли син вирушав з дому в далеку дорогу, материн рушник був йому оберегом від лиха.

*(Розповідь про види і призначення рушників. Учень демонструє рушники, розповідає.)*

***Учень* 5.** Утирач — для обличчя і рук;

стирок — для витирання посуди;

кілковий — багато вишитий, для прикрашення ікон, картин;

подарунковий —дешевий, для весільних подарунків;

плечевий — багато вишитий, для сватів.

***Учень 6.*** Калиновим цвітом чи ягодами прикрашали віночок моло­дої *(показує малюнок)*. Сходилися дружки вбирати молоду, калиновим цвітом прикрашали віночок, співали:

Ой у нас на селі

Нова новина:

Зацвіла у лузі калина!

Не так у лузі,

Як на селі,

А в молодої та й на столі.

***Учень 7****.* Калина любить рости у лузі біля верби. Росте вона і в листяному лісі у вологих місцях. Весною розцвітає калина і стає гарною, мов дівчина в білій сукні. Коли зима приходить, стоїть калина в червоному намисті, красива й урочиста.

***Учень 8.*** Усі люблять ягоди калини: і люди, і птахи. На смак вони кислі і трохи гіркуваті, та дуже корисні: лікують і надають бадьорості.

*(Дівчинка грає на скрипці. Хлопчик пригощає ягодами калини гос­тей у залі.)*

***Учень 1.*** «Не ламайте калину, бо накличете мороз», — попереджа­ла мати дітей, які влаштовували свої забави під калиновими кущами.

Але саме після примороження плоди калини втрачали свій гіркий смак. Після перших морозів їх охоче вживали і старі, і малюки.

***Учень 2.***А ще розповідають таке: колись напали на українське село вороги. Дівчина-красуня, яку схопили бусурмани, вирвалася і почала втікати. Але раптом розірвалося її червоне намисто і розсипалися по землі яскраві намистинки, з яких через деякий час і повиростали ка­линові кущі. З палких сердець калина виростає!

***Учень 3.*** Про калину складено безліч віршів і пісень. Тарас Шевчен­ко дуже любив вербу і калину, оспівував їх у багатьох поезіях.

*(Дівчинка біля портрета Т.Г.Шевченка читає вірш.)*

Сонце гріє, вітер віє з поля на долину,

Над водою гне з вербою червону калину.

На калині одиноке гніздечко гойдає.

А де ж дівся соловейко?

Не питай, не знає.

***Учень 4.*** Про калину писав також Іван Франко:

Червона калино, чого в лузі гнешся?

Чи світла не любиш, до сонця не пнешся?

Чи жаль тобі цвіту на радощі світу?

Чи бурі боїшся, чи грому з блакиту?

Не жаль мені цвіту, не страшно і грому.

І світло люблю я, купаюся в ньому.

Та вгору не пнуся, бо сили не маю,

Червоні ягідки додолу схиляю.

Я в гору не пнуся, дубам я не пара,

Та ти мене, дубе, отінив, як хмара.

*(Діти загадують загадки.)*

• І не дівчина, а червоні стрічки має.

• Навесні білим цвітом, восени — червоним плодом.

***Учень 5****.* Калинові кущі часто саджали на могилах козаків. Ягідки ка­лини, ніби прапор, що майорить у зеленому місті над могилою солдата.

***Учень 6.*** Під калиною заквітчана могила,

Куля тут червоного бійця скосила.

 Несемо вінки барвисті до могили

 І вклоняємося сину України.

***Учень* 7.** Соловей вечірньої години

Заховався в кущ калини

 Та на дуду голосну

 Грає пісню чарівну.

 *(Діти виконують пісню «Розцвіла калина».)*

***Учень 8.* У** саду в нас, на калині, як степліє навесні,

Мов дзвіночки солов'їні, все дзвенять, дзвенять пісні.

Я проснуся рано-рано, у садочок вийду я,

Під калинонькою стану, вивчу пісню солов'я.

Буду так і я співати, бо і в мене голос є...

Мама скаже: «В нас у хаті соловейко є своє!»

***Учень 1.*** Ой у лузі калина стояла,

Ягідками усіх пригощала.

До калини діти ходили,

Хороводи круг неї водили.

*(Дівчатка виконують хоровод, співають пісню «Ой у лузі калина».)*

***Учень 2****.* Зацвіла калина, зеленіє ліщина.

Степом котиться диво-луна.

Це моя Україна, це моя Батьківщина,

Що, як тато і мама, одна!

***Учень 3.*** Гарно вбралася калина у червоні намистини, —

Стиглих ягід на обід принесе онукам дід.

***Учень 4.*** Ласуватимуть малята,

Наче в лісі пташенята.

Бабуся випече пиріг —

Раптом гості на поріг?

Чай заварить на калині.

Завітайте до нас нині.

*(Діти пригощають гостей короваєм і чаєм з калини.)*

***Учень 5.*** Посадіть калину коло школи,

Щоб на цілий білий світ

Усміхнулась щиро доля,

Материнський ніжний цвіт.

***Учень 6****.* А щоб цвіт її не стерся,

***Учень* 7**. Не зів'янув в спориші,

***Учень 8.***Посадіте коло серця,

Щоб цвіла вона в душі.

*(Український танок.)*

***Учитель.*** Прикрасимо наше шкільне подвір'я вербою і калиною, вивчимо материні та бабусині пісні. Хай ростуть ці рослини і зву­чать пісні. Будьте щедрими на добро, на ласку. Ростіть здоровими і щасливими!