**Zgodovina 6: Rešitve - Petek, 29. 5. 2020**

Navodila za delo:

V zvezek napiši naslov: **LJUDSKE ŠEGE IN NAVADE**

1. Preberi dana vira 1 in 2 ter napiši značilnosti šeg in navad. Dopiši tudi en primer šege in navade, ki sta omenjeni v viru.

***VIR 1: Šege***

*Šege so tesno povezane z ljudmi in naravo. V preteklosti, ko so bili ljudje odvisni od narave, njenih zakonitosti pa si niso znali razložiti, so oblikovali določena vedenja in ravnanja. Z njimi so skušali vplivati na nadnaravne sile, ker so verjeli, da te sile vplivajo na naravo in življenje ljudi. Vedenja in ravnanja so se prenašala iz roda v rod in se ustalila kot šege. V preteklosti so bile šege obvezujoče ravnanje posameznika ali skupnosti ob določeni priložnosti. Če se jih niso držali, so verjeli, da jih bodo zaznamovale neznane, sovražene sile. Zato so se nosečnice v preteklosti ravnale po zapovedih in prepovedih, ki naj bi obvarovale njih in njihove otroke. Če si je na primer nosečnica zaželela določeno jed, jo je morala dobiti. Če je ni dobila in se je dotaknila katerega koli dela svojega telesa, so verjeli, da bo imel otrok na tistem delu telesa znamenje.*

***VIR 2: Navade***

*»Navade so del človekovega življenja. To so dejanja, ki jih ponavljamo in so del našega vedenja. Navade se privzgojijo. Primer navade je pitje čaja ali kave ob določeni uri v dnevu.«*

*(Vir. Nada Trošt, Gradivo za delavnico Ljudsko izročilo: šege in navade. Ljudska univerza Jesenice. Radovljica, 2012.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ŠEGA | NAVADA |
| Značilnosti | Povezana z ljudmi in naravo. Ljudje so u njimi poskušali vplivati na nadnaravne sile. Prenašanje iz roda v rod. Izvajale so se ob določenih priložnostih. | So del človekovega življenja. Dejanja, ki jih ponavljamo. So del našega vedenja. So privzgojene. |
| Primer iz vira | Če si nosečnica zaželi določeni jedi, jo mora dobiti. Če je ne dobi in se dotakne katerega koli dela svojega telesa, bo imel otrok na tistem delu telesa znamenje. | Pitje čaja ali kave ob določeni uri. |

1. V U, str. 71 – 74, preberi besedilo in reši tabelo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŠEGA | ZNAČILNOSTI (dve, tri) | ČAS (kdaj?- datum, letni čas) |
| MIKLAVŽ | Rdeča zarja = Miklavž peče piškote. Nastavljanje skled ali nogavic, škornjev za darove. Obdarovanje otrok. Šiba za poredne otroke, darila za pridne otroke. | 6. 12. |
| BOŽIČ | Prižiganje božičnega panja, klade ali čoka na sveti večer. Postavili na mizo božični kruh, prekrit z belim prtičem. | 25. 12. |
| KOLEDNIŠTVO | Obhodništvo. Koledniki so hodili od hiše do hiše ter s petjem in igranjem želeli srečo, zdravje in dobro letino v prihajajočem letu. Ljudje so jih obdarovali. | Božično-novoletni čas oz. zimski čas (konec leta). |
| TEPEŽKANJE | Tepežkarji so hodili od hiše do hiše in prinašali ljudem zdravja, tako da so se jih dotaknili s šibo. Ljudje so jih obdarovali s suhim sadjem in sladkarijami. | 28. 12. |
| PUST | Povezan s poljedelskimi opravili. Kmetje so verjeli, da pustne šeme prinašajo k hiši srečo, dobro letino in preženejo zimo. Danes predvsem zabava in sprostitev. Značilne pustne šeme (kurenti, lavfarji, škoromati…) in pustne jedi (flancati, krofi). | Torek v februarju ali marcu. Zimski čas. |
| VELIKA NOČ | Uvod v praznovanje je cvetna nedelja – v cerkvah blagoslavljajo butarice. Izdelovanje pirhov = krašenje in barvanje jajc (belokranjske pisanice, prekmurske remenke). Zabavne igre: trkljanje, sekanje pirhov. Velikonočne jedi: pirhi, potica, vino, hren in šunka. | Konec marca ali aprila – spomladi.  Velikonočni ponedeljek – ponedeljek konec marca ali aprila. |
| JURJEVANJE | Povezano s praznovanjem pomladi. Pri nas je znano v Beli krajini in na Štajerskem. V brezovo zelenje odetega dečka – zelenega Jurija – so vrstniki vodili od hiše do hiše, vmes pa trobili, piskali in peli. | 24. 4. |
| KRESOVANJE | Kurjenje kresov na kresni večer. Okoli kresa so prepevali in tudi preskakovali ogenj. Prepričanje: kdor preskoči kres, ogenj obvaruje bolezni. Verjeli so, da se v kresni noči pogovarja živina in da tisti, ki se mu v škorenj vsuje seme praproti, sliši govoriti. | 24. 6. |

1. Poimenuj državne praznike, ko je dela prost dan.

|  |  |
| --- | --- |
| Čas – kdaj praznujemo? | Ime državnega praznika |
| 1. 1. in 2. 1. | novo leto |
| 8. 2. | slovenski kulturni praznik |
| konec marca, april - ponedeljek | velika noč  velikonočni ponedeljek |
| 27. 4. | dan upora proti okupatorju (partizanski praznik) |
| 1. 5. in 2. 5. | praznik dela |
| 25. 6. | dan državnosti |
| 15. 8. | Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren |
| 31. 10. | dan reformacije |
| 1. 11. | dan spomina na mrtve |
| 25. 12. | božič |
| 26. 12. | dan samostojnosti in neodvisnosti |

1. Napiši, kdaj obeležujemo naslednje pomembne dneve v Republiki Sloveniji.

|  |  |
| --- | --- |
| Čas – kdaj praznujemo? | Poimenovanje |
| 1. 1. | sveti trije kralji |
| torek v februarju ali marcu | pust |
| 8. 3. | dan žena |
| 21. 3. | začetek pomladi |
| 25. 3. | materinski dan |
| 1. 4. | dan norcev |
| 22. 4. | dan Zemlje |
| 23. 4. | postojnski občinski praznik (praznik Občine Postojna) |
| 24. 4. | jurjevanje |
| 15. 5. | dan družine |
| 1. 6. | dan Primoža Trubarja |
| 21. 6. | začetek poletja |
| 1. 9. | prvi šolski dan |
| 23. 9. | začetek jeseni |
| 21. 12. | začetek zime |