Kostamuksen yleissivistävä koulu nro 1

Juhlakalenteri

Календарь праздников

Tekijä: Аnna Ivanova 9.B luokka

Opettaja: Maria Ring

Kostamus

2020

**Sisällysluettelo**

1. Alkusanat
2. Venäjän juhlia
3. Suomen juhlia

3.1. Tärkeimmät juhlat

3.2. Tärkeimmpien juhlien perinteitä

3.3. Kirkolliset juhlat

3.4. Muita juhlia ja merkkipäiviä

1. Suomalaisten juhlaperinteitä

4.1. Yleisiä juhlaperinteitä

4.2. Liputuspäivät

4.3. Onnitteluja

4.4. Runoja ja lauluja

1. Loppusanat
2. Lähteet
3. Liitteet

 Liite 1. Uutta sanastoa

 Liite 2. Tehtäväkirja

1. **Alkusanat**

P**rojektin aihe** on juhlakalenteri.

**Tarkoituksena** on tuottaa oppimateriaalia Suomen juhlista.

**Tavoitteet** ovat kerätä ainestoa, tutkia sitä, systematisoida tietoja juhlista ja tuottaa tehtäviä suomen kielen harrastajille, esimerkiksi koulumme oppilaille.

Projektin **aktuaalisuus** on siinä, että kaikki pitävät juhlista. Juhlat antavat ihmisille iloa ja onnea. Juhlat ovat kansan kulttuurin tärkeä osa. Ympäri vuoden juhlat ovat ihmiselämän mukana. Koulussa me opiskelemme Suomen juhlaperinteitä. Mutta minä haluan saada lisää tietoa juhlista ja niiden vietosta Suomessa.

1. **Venäjän juhlia**

Minä aloitin siitä, mitä tunnen hyvin,Venäjän juhlista. Venäläiset ovat juhlia rakastava kansa. Nyky-Venäjällä vietetään sekä vanhoja, perinteisiä kansallisjuhlia että uusia, muualtakin maailmasta levinneitä juhlia. On yleisiä valtiollisia juhlapäiviä, kirkollisia juhlia sekä muita juhlapäiviä kuten esim. ammattijuhlia jne.

**Nykyiset Venäjän juhlapäivät**

1. tammikuuta – Uusivuosi / Новый год
7. tammikuuta – Joulu / Рождество Христово

23. helmikuuta – Isänmaan puolustajien päivä / День защитника Отечества
8. maaliskuuta – Kansainvälinen naistenpäivä / Международный Женский День
1. toukokuuta – Vappu. Kevään ja työn juhla / 1 мая. Праздник Весны и Труда
9. toukokuuta – Voiton päivä / День Победы
12. kesäkuuta – Venäjän päivä / День России
4. marraskuuta – Kansan yhtenäisyyden päivä / День народного единства

**Kirkollisia juhlia**

Suosituimmat ovat joulu, loppiainen, pääsiäinen, helluntai.

Joulu – 7.tammikuuta

Loppiainen – 19.tammikuuta

Pääsiäinen – liikkuva juhla

Helluntai eli Pyhän Kolminaisuuden päivä – liikkuva juhla.

**Muita suosittuja juhlia**

14. 01 monet venäläiset viettävät vanhaa uutta vuotta (Старый Новый год).
Laskiainen / Масленица

8.07 - Perheen, rakkauden ja uskollisuuden päivä / День семьи, любви и верности

1.09 - Tiedon päivä / 1 сентября - День Знаний

5.10 - Opettajan päivä / День учителя

25.01 - Opiskelijoiden päivä, Tatjanan päivä / День студентов, Татьянин день

1.04 - Naurun päivä (Aprillipäivä) / День смеха

14.04 – Pyhän Valentinin päivä (Ystävän päivä), Maailman rakastavaisten päivä / День Святого Валентина, День всех влюблённых

**Kysely**

Olen suorittanut kyselytutkimuksen. Laitoin kyselyn sosiaaliverkkoon Vkontakte Kyselyyn vastasi 83 henkeä. Suurin osa vastaajista oli nuoria, 11-16 vuotiaita.

Kysymykset

1. Mikä on sinun mielestäsi suosituin juhla Venäjällä?
2. Mikä on sinun lempijuhlasi?
3. Miten sinä vietät sitä?

Vastaukset

|  |
| --- |
| 1. Mikä on sinun mielestäsi suosituin juhla Venäjällä?
 |
| Uusivuosi - 74 | 8.03 / 23.02 - 4 | Voiton päivä - 4 | Joulu - 1 |
| 1. Mikä on sinun lempijuhlasi?
 |
| Syntymäpäivä - 43 | Uusivuosi - 33 | Vappu - 1 | Laskiainen - 1 |
| 1. Miten sinä vietät sitä?
 |
| Ystävien kanssa - 39 | Perheen kanssa - 33 | En vietä - 9 |  |

Kyselyn mukaan suosituin juhla Venäjällä on uusivuosi.

Nuorten lempijuhlat ovat syntymäpäivä ja uusivuosi. He viettävät juhlia ystävien ja perheen kanssa.

1. **Suomen juhlia**

**3.1. Tärkeimmät juhlat**

Suomessa vietetään monenlaisia juhlia. Tärkeimmät juhlat ovat joulu, itsenäisyyspäivä, pääsiäinen, vappu ja juhannus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Joulu  | 25.12. | Joulu on Suomessa tärkein kristillinen juhla. Silloin muistellaan Jeesuksen syntymää. Varsinainen juhlapäivä on jouluaatto 24.12. Monet hankkivat kotiinsa joulukuusen, joka koristellaan. Joululahjat jaetaan yleensä jouluaattona. Suomalaiseen jouluun kuuluu monenlaisia juhlaruokia, kuten joulukinkku, rosolli eli punajuurisalaatti, erilaiset laatikkoruoat, joulutortut ja piparkakut. Jouluna lauletaan paljon joululauluja ja ollaan yhdessä perheen ja läheisten kanssa.  | Jouluaatto on palkallinen vapaapäivä. |
| Itsenäisyyspäivä  | 6.12. | Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Sitä juhlitaan itsenäisyyspäivänä. Silloin monet suomalaiset katsovat tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlia televisiosta.  | Itsenäisyyspäivä on palkallinen vapaapäivä. |
| Pääsiäinen | Juhlan ajankohta vaihtelee, mutta yleensä pääsiäistä vietetään maaliskuussa tai huhtikuussa. | Pääsiäinen on kirkollinen juhlapäivä. Pääsiäissunnun-taina muistellaan Jeesuksen ylösnousemusta. Pääsiäisjuhla jatkuu vielä sunnuntain jälkeen maanantaina eli toisena pääsiäispäivänä. Pääsiäisenä syödään usein lammasta, suklaasta tehtyjä pääsiäismunia ja mämmiä. |  |
| Vappu  | 1.5. | Valburgin muistopäivänä on juhlittu Suomessa kevään tuloa. Myöhemmin siitä on tullut ylioppilaiden ja työläisten juhlapäivä. Suomessa vappua juhlitaan monin eri tavoin. Ihmiset kokoontuvat piknikille. Vappuna syödään munkkeja ja juodaan simaa, joka on hieman limsan tapainen juoma. Myös kuohuviini kuuluu juhlaan. Koti voidaan koristella ilmapalloilla ja serpentiineillä. Ylioppilaat pistävät usein valkoisen ylioppilaslakkinsa päähän. Työväki järjestää vappumarsseja. | Vappu on Suomessa palkallinen vapaapäivä. |
| Juhannus | Juhannusta vietetään kesäkuun loppupuolella.Juhannuspäivä on 20.–26.6. välinen lauantai. | Juhannus on kirkollinen juhlapäivä. Juhannusta vietetään Johannes Kastajan syntymän muistoksi. Juhannus on keskikesän juhla. Monet suomalaiset viettävät juhannusta mielellään kesämökillä. Juhannuskokon eli suuren nuotion polttaminen kuuluu suomalaisiin juhannusperinteisiin.  | Juhannusaatto on  palkallinen vapaapäivä. |

**3.2. Tärkeimpien juhlien perinteitä**

**Juhannus** on keskikesän juhla, jota vietetään kesäkuussa kesäpäivänseisauksen tienoilla. Juhannuskulttuuriin kuuluvat mökkeily, juhannussauna, lipunnosto salkoon ja kokon polttaminen. Järjestetään myös useita juhannusfestareita.

Meluaminen ja juopuminen ovat kuuluneet juhannuksen viettoon kautta aikain, sillä niiden on uskottu tuottavan onnea ja karkottavan pahoja henkiä.

**Vappu** on iloinen juhla. Vappua vietetään 1. toukokuuta. Se on kevään loppupuolen juhlapäivä sekä kansainvälinen työväen juhlapäivä. Vappuna on tapana juoda simaa. Kuohuviini ja samppanja ovat vapun juhlajuomia. Vappulounaaseen kuuluu tippaleipiä, munkkeja, nakkeja ja perunasalaattia. Vappuna on myös tapana käydä vieraiden luona, tehdä kävelylenkki kaupungilla tai aloittaa mökkikausi. Vapun aikaan kaupunkien toreilla on karnevaalitavaraa myyviä kojuja ja vappuilmapallojen kauppiaita. Vappuna ostetaan usein naamareita, vappuhuiskia sekä serpentiiniä.

**Pääsiäistä** vietetään Jeesuksen ylösnousemuksen juhlana. Pääsiäisenä perinteenä ovat pääsiäismunien piilotus, virpominen sekä rairuohojen kasvatus.

Pääsiäiseen kuuluvat myös erilaiset ruoat, kuten mämmi, munamaito, verimakkarat, tuore leipä, lammaspaisti, uunijuusto ja pasha.

Virpomassa käydään palmusunnuntaina ja palkaksi siitä yleensä saadaan suklaamunia. Virpomiseen pukeudutaan noidiksi tai muiksi pääsiäishahmoiksi. Virpomisvihdat on tehty pajunkissoista, ja ne on koristeltu erivärisillä höyhenillä ja papereilla.

**Suomen itsenäisyyspäivää** vietetään 6.12. Silloin muistellaan sotaa ja kaatuneita.

Itsenäisyyspäivän perinteitä ovat tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto, soihtukulkueet, paraatit ja Tuntemattoman sotilaan televisioesitys.

Itsenäisyyspäivänä syödään perinteisiä suomalaisia ruokia, kuten karjalanpaistia ja perunaa

**Uusi vuosi** on iloinen juhla, jolla julistetaan vuoden vaihtumista. Uuden vuoden alussa on tapana muistella menneen vuoden tapahtumia sekä tehdä lupauksia ja suunnitelmia alkavan vuoden varalle. Vuoden viimeisenä päivänä on tapana ampua raketteja. Kun kello lyö kaksitoista, kohotetaan maljat ja toivotetaan hyvää uutta vuotta. Uudenvuodenaattona valetaan tinoja, joiden avulla ennustetaan tulevan vuoden tapahtumia. Uuden vuoden juhlaruokiin kuuluvat nakit ja perunasalaatti.

**Joulu** on ihanaa ja pimeää aikaa. Jouluna on tapana viettää aikaa yhdessä perheen tai muiden läheisten ihmisten kanssa, syödä piparkakkuja glögin kanssa, saada joulupukilta lahjoja sekä syödä muita jouluruokia, kuten joulukinkkua, riisipuuroa, lanttu- ja porkkanalaatikkoa sekä rosollia.

**Joulupukin** taustalla on 300-luvulla elänyt Myran piispa Pyhä Nikolaus. Pyhä Nikolaus oli tunnettu hyväntekijä. Legendan mukaan Pyhä Nikolaus kohdisti paljon huomiota lapsiin, minkä vuoksi häntä pidettiin keskiajalla lasten suojelijana. Lapsille jaettiin lahjoja Nikolauksen päivänä 6. joulukuuta. Pyhästä Nikolauksesta muotoutunut länsimainen joulupukki on korvannut Suomessa vanhan pakanallisen nuuttipukin. Nuuttipukki ei tuonut lahjoja vaan vieraili kodeissa joulun jälkeen vaatimassa itselleen kestitystä sekä ryyppyjä ja pelottelemassa lapsia. Perinteiden sekoittuessa nuuttipukista on tullut valkopartainen ja hyväntahtoinen setähahmo.

**3.3. Kirkolliset juhlat**

Suomessa monen juhlan juuret ovat kristinuskossa.

|  |  |
| --- | --- |
| Joulu 25.12 | Sitä vietetään Jeesuksen syntymän muistoksi. |
| Tapaninpäivä 26.12. | Tapaninpäivää vietetään ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen muistopäivänä.  |
| Loppiainen 6.1. |  Se on joulun päätösjuhla. Silloin muistellaan kolmea itämaan tietäjää, jotka toivat lahjoja Jeesus-vauvalle.Se on yleinen vapaapäivä Suomessa. |
| Laskiainen | Laskiaissunnuntaita vietetään 7 viikkoa ennen pääsiäistä. Laskiainen aloittaa valmistautumisen pääsiäiseen. Laskiaisena Suomessa lasketaan mäkeä ja syödään laskiaispullia, joiden sisällä on muun muassa kermavaahtoa. |
| Marian ilmestyspäivä | Marian ilmestyspäivä on 22.–28.3. välinen sunnuntai. Sisältönsä päivä on saanut arkkienkeli Gabrielin käynnistä neitsyt Marian luona.  |
| Palmusunnuntai | Palmusunnuntai on viikkoa ennen pääsiäistä.  Se on omistettu Jeesuksen tulolle Jerusalemiin, jolloin kansa levitti tielle palmunoksia. Palmusunnuntaina noidiksi pukeutuneet lapset käyvät virpomassa eli tuomassa koristeltuja pajunoksia. Heille annetaan yleensä pieni lahja, esimerkiksi vähän karkkia. |
| Pitkäperjantai | Pitkäperjantai on pääsiäispäivää edeltävä perjantai. Pitkäperjantaina muistellaan Jeesuksen kuolemaa.  |
| Pääsiäispäivä | Pääsiäispäivää vietetään Jeesuksen ylösnousemuksen muistoksi.  |
| Helatorstai | Silloin muistellaan Jeesuksen taivaaseenastumista. Helatorstaita vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen. |
| Helluntaipäivä | Helluntaipäivä on 7. sunnuntai pääsiäisestä. Sitä vietetään Pyhän Hengen vuodattamisen muistoksi.  |
| Juhannus | Juhannusta vietetään Johannes Kastajan syntymän muistoksi.  |
| Pyhäinpäivä | Pyhäinpäivää vietetään marraskuun alussa. Silloin muistellaan vainajia. Ihmiset vievät kynttilöitä omaistensa haudoille. Samoihin aikoihin juhlitaan myös Halloweenia. Pyhäinpäivä ei kuitenkaan ole Halloweenin tapainen karnevaali, vaan se on arvokas ja hiljainen juhla. |

**3.4. Muita juhlia**

|  |  |
| --- | --- |
| Uudenvuodenpäivä 1.1. | Uudenvuodenaatto 31. joulukuuta on vuoden viimeinen päivä. Silloin järjestetään ilotulituksia. |
| Ystävänpäivä  14.2. | Ystävänpäivänä voi muistaa ystäviä esimerkiksi kukilla tai kortilla. |
| Äitienpäivätoukokuun toisena sunnuntaina | Äitejä muistetaan esimerkiksi lahjoilla ja kukilla. |
| Isänpäivämarraskuun toisena sunnuntaina | Isiä muistetaan monenlaisilla lahjoilla. |
| Aprillipäivä 1.04. | Aprillipäivänä ihmiset narraavat toisiaan, eikä siitä saa suuttua. Aprillipäivään kuuluvat aprillipilat ja pienet hauskat huijaukset. |

**Muutamat suomalaiset kuuluisat henkilöt ovat saaneet omat juhlapäivät.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aleksis Kivi(10.10.1834 – 31.12.1872) | 10.10 | Aleksi Kiven eli suomalaisen kirjallisuuden päivä | Aleksis Kivi oli ensimmäinen suomalainen kirjailija, joka kirjoitti ammatikseen. Hän kirjoitti ensimmäisen suomenkilisen romaanin Seitsemän veljestä. |
| Elias Lönnrot(9.04.1802—19.03.1884) | 28.02 | Kalevalan päivä elisuomalaisen kulttuurin päivä.  | Päivää vietetään Elias Lönnrotin kokoaman Suomen kansalliseepoksen Kalevalan kunniaksi. |
| Mikael Agricolan. ([1510](https://fi.wikipedia.org/wiki/1510) – 9.04. [1557](https://fi.wikipedia.org/wiki/1557)) | 9.04 | Suomen kielen päivä | Agrikola on suomen kielen isä, koska hän loi suomen kirjakielen pohjan. |
| Johan Ludvig Runeberg(1804–1877) | 5.02 | Runebergin päivä | Johan Ludvig Runeberg on tärkeä suomalainen runoilija. Runeberginpäivänä syödään runebergintorttuja. |

**Suomen kalenterissa on muitakin kiintoisia merkkipäiviä, esimerkiksi**

|  |  |
| --- | --- |
| Saamelaisten kansallispäivä 6.2. | Saamelaisten kansallispäivän päivämäärä on peräisin vuodelta 1917, jolloin Norjan ja Ruotsin saamelaiset pitivät ensimmäisen yhteisen kokouksen. Päivä otettiin kalentereihin vuodesta 2004 alkaen. |
| Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. | Se on syntynyt samoihin aikoihin kuin äitienpäivä eli 1910-luvulla. Luonteeltaan se kuitenkin eroaa äitienpäivästä siten, että äitienpäivää on pidetty porvarillisena juhlana ja naistenpäivää vasemmistolaisten juhlana. |
| Suomen luonnon päivä | Suomen luonnon päivä on elokuun viimeinen lauantai. Se merkitään almanakkaan vuodesta 2020 lähtien. |

1. **Suomalaisten juhlatapoja**

**4.1. Yleisiä juhlatapoja**

Osa juhlapäivistä on yleisiä vapaapäiviä. Silloin myös monet kaupat ja virastot ovat suljettuja.

Joulun, uudenvuoden, vapun ja juhannuksen juhlinta aloitetaan edellisenä päivänä eli aattona. Silloin syödään herkkuja ja valvotaan myöhään. Itse juhlapäivä on sitten enemmän lepopäivä. Pääsiäinen ja itsenäisyyspäivä ovat rauhallisia ja juhlavia. Äitienpäivänä ja isänpäivänä sekä valmistujaisjuhlissa muistetaan oman perheen tai ystäväpiirin jäsentä. Jokaisella ihmisellä on syntymäpäivä kerran vuodessa. Syntymäpäiväjuhlat voivat olla pienet tai suuret, tärkeintä on se että kaikilla on hauskaa.

Ennen juhlia kotona tehdään suursiivous. Lattiat ja ikkunat pestään, sänkyihin vaihdetaan puhtaat lakanat, hyllyistä pyyhitään pölyt ja matot tampataan ulkona. Myös ihmiset käyvät saunassa. Koti koristellaan juhlan mukaisesti: kesällä ja keväällä luonnon kasveilla, talvella ja syksyllä kynttilöillä ja itse tehdyillä koristeilla. Juhlia vietetään usein perheen kesken, sukulaisten kanssa tai hyvien ystävien seurassa. Eri juhliin liittyy omat perinneherkkunsa. Siivoaminen, koristeleminen ja ruoan valmistaminen tekevät juhlan odottamisesta hauskaa ja jännittävää.

**4.2. Liputuspäivät**

Yksi tapa viettää juhlaa liputtaa eli nostaa lippu salkoon. Lippu täytyy laskea ennen auringonlaskua. Ainoastaan juhannuksena saa liputtaa läpi yön. Toinen erikoispäivä on itsenäisyyspäivä, jolloin lippu lasketaan illalla, vaikka aurinko on jo laskenut. Yhteisten liputuspäivien lisäksi oman kodin pihalla voi liputtaa omia juhlia, esimerkiksi syntymäpäivän kunniaksi. Lipulla voi ilmaista myös surua, sitä kutsutaan suruliputukseksi. Kun talon asukas on kuollut, Suomen lippu nostetaan puolitankoon, jolloin lippu liehuu tavallista alempana.

Liputuspäivät ovat esimerkiksi

|  |  |
| --- | --- |
| JuhannusItsenäisyyspäiväVappuÄitienpäiväIsänpäiväKansallinen veteraanipäiväKaatuneitten muistopäiväPuolustusvoimain lippujuhlan päiväEurooppa-päiväYK:n päiväRuotsalaisuuden päivä | Runebergin päiväKalevalan päiväEino Leinon päiväAleksis Kiven päiväSibeliuksen päiväMinna Canthin päiväMikael Agricolan päiväSnellmanin päiväVaalipäiväPresidentin toimeenastumispäivä |

**4.3. Onnitteluja**

**Suomen kielessä toivotuksissa käytetään partitiivia:**

Hyvää joulua!, Iloista joulua!, Hauskaa joulua!, Riemullista joulua!, Rauhallista joulua!,

Onnea uuteen vuoteen!, Hyvää uutta vuotta!, Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!,

Hyvää loppiaista!,

Hyvää hiihtolomaa!,

Hyvää ystävänpäivää!,

Hyvää laskiaista!,

Hyvää pääsiäistä!,

Hauskaa vappua!,

Hyvää äitienpäivää!,

Hyvää kesälomaa!,

Hyvää juhannusta!,

Hyvää syntymäpäivää!,

Hyvää nimipäivää!,

Hyvää Halloweenia!,

Hyvää syyslomaa!,

Hyvää isänpäivää!

Suomessa on tapana kirjoittaa läheisille **kortteja**. Suomalaiset lähettävätkorttia*,* kun haluavat muistaa, onnitella tai ilahduttaa.

**Suomen kielessä juhlapäivien nimet** **kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella:**

juhannus, ystävänpäivä, vappu, suomen kielen päivä.

Myös tervehdyksissä on täysin korrektia kirjoittaa sanat joulu, pääsiäinen ym. pienellä:

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

* 1. **Runoja ja lauluja**

Suomalaisilla on tapana laulaa juhlalauluja. Minä keräsin netistä juhliin liittyviä lauluja, runoja ja loruja.

kevätjuhla: Jo joutui armas aika…
itsenäisyyspäivä: Oi maamme Suomi, synnyinmaa, soi sana kultainen....
joulujuhla: Joulupuu on rakennettu...
laskiainen: Liusun lausun laskiaista...
ystävänpäivä: Kolme sanaa...
pääsiäinen: Virvon varvon tuoreeks terveeks...
aprillipäivä: Aprillia, syö silliä…
syntymäpäivä: Paljon onnea vaan…
juhannus: Satu meni saunaan...

1. **Loppusanat**

Projektityö oli kiintoisa ja hyödyllinen. Minä tunnen suomalaisia juhlia ja perinteitä paremmin. Olen tehnyt tehtäväkirjan, jota muut oppilaat voivat käyttää, kun he opiskelevat suomen kieltä ja Suomen kulttuuria.

Juhlat ovat maan, perheen, ihmisen elämän tärkeä osa. Joka juhlassa on omia tapoja ja perinteitä. Niitä täytyy muistaa ja säilyttää. Juhlat opettavat ihmisiä pitämään hauskaa, lepäämään, muistelemaan ajoissa perhettä, sukulaisia, ilahduttamaan ystäviä.

1. Lähteitä:

<https://dialogikasvatus.fi/material/materiaali-2/>

<https://peda.net/kuopio/p/neulamaki/nkv/neula-2017-2018/8bverkkolehti/reportaasit/suomalaisia-juhlia>

<https://kotiliesi.fi/kategoria/juhlat/muut-juhlat/>

<https://www.kielikello.fi/-/kaytannon-ohjeita-alkukirjaimen-valintaan>

<https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-suomesta/perustietoa-suomesta/kulttuurit-ja-uskonnot-suomessa/suomalaiset-juhlapyhat>

<http://virtuoosi.pkky.fi/suoma/sivut/aprillipv.htm>

1. Liitteet:

Liite 1. Uutta sanastoa

1.perinne 1.традиция

2.aatto 2.канун

3.tapa 3. обычай

4.herkku 4.лакомство

5.valvota 5. бодрствовать

6.myöhään 6.наблюдения

7.enemmän 7.больше

8.rauhallinen 8.мирный

9.valmistujaisjuhla 9.выпускной вечер

10.jäseniä 10.члены

11.tuttu 11.знакомый

12.syntymäpäiväsankari 12.именинник

13.tärkein 13.самое главное

14.salkoon 14.в щеколду

15.auringonlasku 15.закат

16.lisäksi 16. дополнение

17.liputtaa 17.поднимать флаг, отмечать поднятием флага

18.kunniaksi 18. В честь

19.suru 19.печаль

20. merkitä 20. обозначать

21. muistaa 21.вспоминать

22. omainen 22.близкий, родной

23. suursiivous 23.большая уборка

24. kynttilä 24.свеча

25. kuten 25.такие как
26. julistаа 26.провозглашать
27.vaihtua 27.меняться
28.valetaan tinoja 28.лить олово
29.piparkakku 29.имбирный пряник
30.glögi 30.глинтвейн
31.porkkanalaatikko 31.морковная запеканка
32. arvokas 32.жил
33.hyväntekijä 33.благодетель
34.pakanallinen 34.язычник
35. pila 35.шутка
36.valkopartainen 36.белобородый
37.hyväntahtoinen 37.доброжелательный
38. huijaus 38.розыгрыш
39.vieras 39. гость
40.naamari 40. маска
41.vappuhuiskia 41. веер
42.rairuho 42.свежая трава
43. narrata 43. подшучивать
44.sota 44.война
45.kaatuneita 45.павшие
46.tuntematon sotilas 46.неизвестный солдат

Liite 2. Tehtäväkirja

JUHLAKALENTERI

TEHTÄVÄKIRJA

**Tehtävä 1: Tunnetko sinä Venäjän juhlia? Milloin ne ovat?**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pääsiäinen
 | 1. 1-09
 |
| 1. Isänmaan puolustajan päivä
 | 1. 1-01
 |
| 1. Joulu
 | 1. 1-05
 |
| 1. Kansainvälinen naistenpäivä
 | 1. 8 - 07
 |
| 1. Vappu (Kevään ja työn juhla)
 | 1. 9 - 05
 |
| 1. Venäjän päivä
 | 1. 7-01
 |
| 1. Tiedon päivä
 | 1. 25-01
 |
| 1. Uusivuosi
 | 1. 4-11
 |
| 1. Voitonpäivä
 | 1. 12-06
 |
| 1. Kansan yhtenäisyyden päivä
 | 1. Liikkuva juhla
 |
| 1. Opiskelijoiden päivä, Tatjanan päivä
 | 1. 8-03
 |
| 1. Perheen, rakkauden ja uskollisuuden päivä
 | 1. 23-02
 |

**Tehtävä 2: Ratkaise sanaristikko**

JUHLARISTIKKO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6** |  |  |  |  |  | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  | **3** |  | **4** |  |  |
|  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Tämä juhla on 6. joulukuuta.
2. Tämä juhla on omistettu rakkaille naisille, äideille, mummoille. Suomessa sitä juhlitaan toukokuun toisena sunnuntaina.
3. Tätä juhlaa vietetään Jeesuksen Kristuksen Ylösnousemuksen muistoksi. Se on keväällä.
4. Tämä juhla on omistettu isille. Suomessa sitä vietetään marraskuun toisena sunnuntaina.
5. Hän on uudenvuoden tärkein satuhahmo. Lapset rakastavat häntä, koska hän antaa heille lahjoja.
6. Yksi tärkeimmistä kristillisistä juhlista, joka on perustettu Jeesuksen Kristuksen syntymän kunniaksi. Suomessa juhlitaan 25. joulukuuta ja Venäjällä 7. tammikuuta.
7. Se on iloinen juhla. Sitä vietetään 1. toukokuuta. Se on kevään, työn ja oppilaiden juhla.
8. Tämän juhlan kulttuuriin kuuluvat mökkeily, sauna, lipunnosto salkoon ja kokon polttaminen.
9. Tämä sunnuntai on viikkoa ennen pääsiäistä.  Se on omistettu Jeesuksen tulolle Jerusalemiin, jolloin kansa levitti tielle palmunoksia.
10. Sitä annetaan lapsille ja aikuisille juhlapäivinä ja se tuo iloa.
11. Juhlia vietetään usein sen kesken.
12. Uuden vuoden tärkein symboli. Venäjällä on arvoitus: talvella ja kesällä se on samavärinen?

**VASTAUKSET**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **j** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **o** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **8** | **j** | **u** | **h** | **a** | **n** | **n** | **u** | **s** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6** | **j** | **o** | **u** | **l** | **u** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **v** | **a** | **p** | **p** | **u** |  | **p** |  |  |  | **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **p** |  | **a** |  |  |  | **k** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **u** |  | **l** |  |  |  | **u** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **k** |  | **m** |  |  |  | **u** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **k** |  | **u** |  |  | **2** | **s** |  |  |  |  | **3** |  | **4** |  |  |
|  |  |  |  | **1** | **i** | **t** | **s** | **e** | **n** | **ä** | **i** | **s** | **y** | **y** | **s** | **p** | **ä** | **i** | **v** | **ä** |
|  |  |  |  |  |  |  | **u** |  |  | **i** |  |  |  |  |  | **ä** |  | **s** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **n** |  |  | **t** |  |  |  |  |  | **ä** |  | **ä** |  |  |
|  |  |  |  |  | **11** |  | **n** |  |  | **i** |  |  |  |  |  | **s** |  | **n** |  |  |
|  |  |  |  |  | **p** |  | **u** |  |  | **e** |  |  |  |  |  | **i** |  | **p** |  |  |
|  |  |  |  |  | **e** |  | **n** |  |  | **n** |  |  |  |  |  | **ä** |  | **ä** |  |  |
|  |  |  |  |  | **r** |  | **t** |  |  | **p** |  |  |  |  |  | **i** |  | **i** |  |  |
|  |  | **10** | **l** | **a** | **h** | **j** | **a** |  |  | **ä** |  |  |  |  |  | **n** |  | **v** |  |  |
|  |  |  |  |  | **e** |  | **i** |  |  | **i** |  |  |  |  |  | **e** |  | **ä** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  |  |  | **n** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ä** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tehtävä 3: Käy läpi testi**

1. Joulua vietetään Suomessa...
2. 1. helmikuuta b) 7. tammikuuta c) 25. joulukuuta d) 31.joulukuuta
3. Ennen juhlia kotona kaikki ....

a) lepäävät b) pitävät hauskaa c) tekevät siivousta d) syövät hyvin

1. Mikä on pääsiäisen symboli?
 a) kuusi b) ilmapallo c) lippu d) muna
2. Mitä lapset tekevät palmusunnuntaina?
 a) käyvät saunassa b) käyvät virpomassa c)käyvät messuilla d) koristelevat joulupuuta
3. Ystävänpäivä vietetään.....

a)1.heinäkuuta b) 14. helmikuuta c) 25. joulukuuta d)14. marraskuuta

1. Juhannusta vietetään ...
 a)elokuussa b)heinääkuussa c)marraskuussa d) kesääkuussa
2. Jouluna lapset syövät ...
 a) pashaa b) salaattia c) piparkakkuja d) makkaraa
3. Suomessa juhlapäivinä nostetaan salkoon ...
 a) vaakuna b) t-paita c) lippu d) karhu

**Tehtävä 4: Mistä juhlasta kertoo runo? Kirjoita juhlan nimi**

|  |  |
| --- | --- |
| .......................................................Luuta hukassa,narsisseja tukassa.Hiirenkorvat höröllä,mämmivatsa löröllä.Tättärää, noita tää,terveisiä lähettää. | Suloista, iloista,useampi kiloista,makkaran makuista,nuotion hajuista,…sääksen syömää,lätkällä lyömää,järven jäätämää,pyyhkeen vääntämää,rattoisaa ............................................. ! |
| .................................... onnenhiput,puput, munat, ruohot, tiput.Tulppaanin väri ja auringon valoja keväinen ajatus jalo. | ............................................................Lakki valkoinen päätäsi komistaaja täten meille se muistuttaa,ei elämässä pääse kuin eteenpäin,joten pidähän lippa oikein päin. |

**Tehtävä 5: Joulu. Mikä riimisana?**

1. Joulu, mikä se on? Tuumi, tuumi, tuumi.

Näin mietti ihmeissään juuri herännyt \_\_\_\_\_\_\_ (muumi).

1. Joulussa ei ollut mitään tuttua,

Muumipeikko olisi halunnut vain \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nukkua).

1. Joku hiipii pihalla, onko se voro?

Ei suinkaan, siellähän on joulupukki ja \_\_\_\_\_\_\_ (poro).

1. Hei vain läksyt ja koulu, meillä alkoi nyt \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (joulu).
2. Avatkaa jo pian portti! Täältä tulee joulu\_\_\_\_\_\_\_ (kortti).

**Tehtävä 6: Joulu. Mikä ei kuulu joukkoon?**

1. joulupukki, tonttu, karhu, poro (karhu)
2. joululaulu, pipari, omena, suklaakonvehti (joululaulu)
3. lahjapaketti, kalenteri, lahjasäkki, joulusukka (kalenteri)
4. rosolli, kinkku, mämmi, riisipuuro (mämmi)
5. Muumipeikko, hemuli, Muumimamma, Tarzan (Tarzan)

**Tehtävä 7: Lue joulukertomus.**



**Tehtävä 8: Kirjoita vanhan vuoden tulokset ja uuden vuoden toiveet.**

3 asiaa, joista iloitsin vuonna 2020

***2020***

-

-

-

 2 asiaa, jotka eivät menneet niin hyvin, kuin olisin halunnut

-

-

Paras viime vuonna lukemani kirja oli:





 Viime vuoden paras päivä oli se, kun……

3 asiaa, joita odotan innolla v. 2021

-

***2021***

-

-

2 taitoa, joita haluan parantaa

-

-

**Tehtävä 9: Löydä kaikki joulusanat sanalaatikosta.**

Joulusanat sekaisin

L M T I M I E S F J T J A I J

U A B O Y E U E O Z O M R J O

T K H A H S N U C U B E J O U

T Y C J E R L K L A T O R U L

R N C E A U E U E N U U F L U

O T J L L P K V E L U C E U S

T T M A R I A L U P I R S K I

U I U F N T A K I L C N O I I

L L R K O K U S E L U U O R V

U Ä K N U U I A A T L O J K O

O U T L S I T H Ä T T A J K U

J T U I R T Ä J Ä T E I T O S

U O A I S A R A A L K U S M P

J L U M I H I U T A L E Z G S

K U U S E N K O R I S T E G D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENKELI JOULUKALENTERI JOULUKUUSI JOULUTORTTU KYNTTILÄMARIA SUKLAARASIATONTTU | JEESUS JOULUKINKKU JOULULAULU JOULUVERHOT LAHJAPAKETTI RIISIPUURO TALLITÄHTI | JOOSEF JOULUKIRKKO JOULUSIIVOUS KUUSENKORISTE LUMIHIUTALE SEIMITIETÄJÄT |