**ІНФОРМАЦІЯ**

**про музей українського побуту**

**в Руднянській ЗОШ І – ІІІ ступенів**

Музей українського побуту в Руднянській загальноосвітній школі почав діяти в кінці 80-х років ХХ століття.

Експонати збирали діти. Цікаво те, що в школі навчались діти з різних областей України (переїзд батьків у пошуках роботи та кращого життя). Тому влітку діти, повертаючи від родичів після канікул, привозили старовинні речі. Наприклад, учениця привезла прач з Ємільчинського району Житомирської області. Хто знає, що таке прач? Це товстий дерев´яний обрубок з ручкою для вибивання білизни й полотна на водоймі: влітку – на кладці, взимку – на льоду біля ополонки.

А що таке жлукто? Завітайте – покажемо й розкажемо.

Для чого в хаті була потрібна плоска дерев'яна лопата? З неї садили хліб у піч. На неї клали листя з клена чи капусти, потім – тісто хлібини й посилали на черінь.

Не в усіх же людей були залізні форми для випічки хліба. Справжнім шедевром можна назвати діжу для вчинення тіста. Вона може бути різних розмірів – велика й мала, в залежності від того, скільки їдців у сім´ї.

Ручний млин, що знаходиться в музеї, - унікальна річ. Скільки на ньому перемололи борошна! Мабуть, цілий куток села ним користувався.

Скриня для зберігання одягу. Її віко (кришка), вірніше щілина на кришці, заклеєна газетою за 1637 рік.

Серед експонатів є кролевецький рушник і полотняна скатертина з Сумщини. Речі подаровані свекрухою невістці в 1903 році.

Можна багато розповідати про ціп, сито, решето, рубель, качалку, прядку, ночви, колиску та інші давні побутові речі. Краще, звичайно, побачити.

Вітрини та стенди для музею були виготовлені в шкільній майстерні.

Музей має неабияке виховне значення. Діти охоче його відвідують, знайомляться з експонатами, Полюбляють тут бувати й дорослі.