Андріївські вечорниці

Мета: продовжити започатковану традицію Андріївських вечорниць, як народного звичаю, бо збереження народної пам’яті –це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в історичному минулому;

виховувати любов і повагу до світовідчуття, світосприймання та взаємин між окремими людьми;

розвивати співочі та хореографічні навики, сценічну культуру, творчі навики молоді.

Обладнання та оформлення зали: сільська хата з піччю, столами, рушниками, образами , налавниками, горшками; калита, миски з варениками , макітра, решето, узвар в глечиках та інше частування; вислови видатних про мову, культуру, звичаї, фонозаписи, ілюстрації.

Вчитель: З давніх-давен линули по світу слова про Україну, про щирий і працьовитий народ, про її гаї зелені, про тихі ріки та озера. Наша Україна  славиться великими традиційними святами та обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові, доброти до української спадщини повертається до традицій свого народу.

Ведучий: Узимку, коли завершувалися роботи частішали дівочі та парубочі гуляння та вечорниці.

Ведучий: Це було й 13 грудня, що вважається днем пам’яті одного із дванадцяти апостолів Христових – Андрія Первозданного.

Ведучий: Я хочу, щоб сьогодні ожили перед нами вечорниці в ніч на Андрія, а ігри, забави нагадали молодість батькам, бабусям, дідусям

Ведучий: Хай сьогоднішнє свято відкриє перед вами гості розум, мудрість, щедрість нашого народу!

Обійдіть весь світ безмірний  
І скажіть, в якій країні  
Так зберігся скарб безцінний,  
Як у нас, на Україні?!

Просим всіх у нашу хату,  
Превелику, пребагату.  
Від зірниці до зірниці  
Хай лунають вечорниці.

Святково прибрана світлиця. На столі глечики, глиняні миски. Господиня сидить за столом

Чути сміх. Господиня схоплюється. Заходять дівчата. Співають пісню «Дівка Явдошка»

Добрий вечір вашій хаті.  
Уклін господині.  
Чи веселі вечорниці  
В нашій Україні?

Добрий вечір, господине,  
Славна молодице.  
Чули, що у цій хатині  
Будуть вечорниці!

Господиня – Добрий вечір, добрий вечір, любі гості! Прошу! Прошу до хати!

Аби щастя було в хаті,  
Щоб усі були багаті.  
Аби було любо, мило,  
Аби всі були щасливі.

.

**Хлопчик:**  
Гостей дорогих ми вітаємо щиро,   
Стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром.

**Дівчинка:**   
Ви за нами сумували?   
Дівчаточок виглядали?

**Тітка Килина:**  
Звісно, любі, я чекала, вам смачненьке готувала:   
І варенички, й узвар, і чарівних трав відвар.

**Дівчинка:**  
Стрічайте калачами, великими, смачними.   
Бо ми прийшли з піснями, піснями голосними.

**Тітка Килина:**Ой дівчата, мої ж ви качечки, мої ж ви голубоньки, заходьте, порадуйте мене. А які ж ви гарні!

1.

Прибрана хатина,

усміхнені личка.

Всіх нас запросила

Хата-вечорничка.

2.

Вдягли блузочки ми

гарненькі, спіднички,

разом готували -

свої вечорнички.

3.

В хлопчиків новенькі

вишиті сорочки,

а в дівчаток файні

з квіточок віночки.

4.

Вечорнички почалися,

до роботи взялись ми,

кукурудзо, стережися,

перелущимо тебе ми.

Разом: Ой так, так! Справді так!

5.

Пір'я з решета тікає,

бо робота дружно йде.

Мирноградські вечорнички

Ой, нема таких ніде.

Разом: Ой так, так! Справді так!

6.

Швидко голка вишиває

Оці файні рушники,

нитка голку доганяє,

я ж співаю пісеньки.

Разом: Ой так, так! Справді так!

Виконується пісня «Рушничок»

Дівчина:

Первозданний Андрію,  
На тебе надіємось!  
Долю хочемо знати,  
Зійди до нас  
В цей вечірній час,  
В цю годину  
Благослови кожну дівчину!

Дівчина:

Андрію, Андрію, тебе благаю,  
До тебе взиваю,  
Зійди, зійди  
І долю проречи!  
Хай почую, побачу,  
Що мені віщує.  
Хай знаю,  
Що мене чекає.

Господиня: Дівчата, ану ж бо ворожити на чобітках.

Дівчина: А як це, тітонько, розкажіть.

Господиня: Кидаємо правий чобіт через ліве плече, ставши спиною до хати. Кидати треба так сильно, щоб через стріху перелетів. А тоді дивляться, у який бік чобіт носком показує, звідти і старостів слід чекати.

Дівчата (разом): Звичайно! Поворожимо!

Звучить весела музика, дівчата по черзі скидають правий чобіт, кидають його, а потім коментують:

- Мій кудись на Київ показує!

- А мій – на Покровськ!

- А мій, здається, – на Париж!

- Ну а мій – на Гродівку! Десь там моя доленька!

1 дівчинка:

Черевички мої,  
Носики вистрочені,  
Не хотіли танцювати,  
Самі вискочили (танцює).

**2 дівчинка:**  
А заграйте-но, музики, в мене гарні черевики,   
Починайте скоріш грати, бо хочеться танцювати.

**3 дівчинка:**  
Я притупну каблучками, в боки розведу руками,   
Сплесну, вихром закружляю – черевики нові маю!

**4 дівчинка:**  
А черевички не простенькі,   
в них підківки золотенькі,   
та й риплять, ступлю лиш крок,   
так і просяться в танок.

**5 дівчинка:**  
А ми взуєм черевички, підмалюєм личка.   
І вам пісню заспіваєм, про ці черевички!

**Пісня "Черевички"**

– Годі, дівчата, теревені розводити. Швидше калиту треба місити.

Калитою радію, конопельки сію.

Грабельками волочу, бо заміж хочу.

Дай, доле, знати, з ким життя буду мати.

* Митько, чого губи надув?
* Піджак пропалив.
* Може зашити?
* Голки немає.
* А чи велика дірка?
* Он комір остався.

ІІІ.

* Ми з тобою йшли?
* Йшли.

- Кожух знайшли?

* Знайшли.
* То давай його сюди.
* Що?
* Кожух!
* Який?
* Ми з тобою йшли?...

ІV.

* А що наші дівчата роблять?
* Вишивають і співають!
* А їх матері?
* Випорюють та плачуть!
* 1-й: А що, дівчата вже ворожили? І котра першою заміж піде?
* 2-й: Заміж піде, а от чи їсти варити вміє, хліб пекти, вареники ліпити?
* Загадка:
* Химерний, маленький,
* Бокастий, товстенький
* Коханчик удався,
* У тісто прибрався,
* Чимось смачним напхався,
* В окропі купався
* На смак уродився.
* В макітрі скакав,
* Не довго нажився, -
* У дірку скотився,
* Круть-верть – та й пропав.
* Хотів був догнати –
* Шкода шкандибати!
* Лови – не лови!
* А його як звати –
* Лінуюсь сказати,
* Скажіть мені ви!
* Ану відгадайте!
* Сценка «Дід та баба Параска»  
    
  Дід: Щось добреньке з’їсти хочу   
  Тільки що - не знаю й сам.   
    
  Баба: Голови б ти не морочив!   
  Що зварила – те й подам.   
    
  Дід: Варенички, борщ і каша,   
  В животі від них бурчить.   
    
  Баба: Вередливий став ти, діду,   
  Що тобі іще зварить?   
    
  Дід: Знаю, бабо, ти не сердься,   
  Я, мабуть, би з’їв оце…   
  Коровай із борошенця,   
  А туди ще вбить яйце.   
    
  Баба: От же клятий!   
  Хоч бери й тікай із хати.   
  Будь по-твоєму, спечу.   
  (Виходить)   
    
  Дід: Ти готуй, стара, швиденько.   
  Повечеряєм гарненько.

– Ну от і добре! Вже як раз і калита достигла. Прийшов час калиту піднести. Сонце заходить, а калита сходить.

У небо, калита, у небо.  
А ти, сонечко, піднімись.  
Ти на нас подивись.  
Ми калиту чіпляємо,  
На місяць поглядаємо,  
Свою долю-радість закликаємо.

– Дозвольте мені бути паном Калитинським!  
– А я буду паном Коцюбинським.  
– Добрий вечір, пане Коцюбинський!  
– Добрий вечір, пане Калитинський!  
– Куди йдете?  
– Калиту кусати.  
– Чи кусиш ти, чи ні,А я на білому коні,  
То й калита мені.

Калитинський: А наша калита  
Та й з маком і медом.  
Йди до неї, кусай її,  
Сторожа не бійся.  
Кусай, кусай калиту,  
Але не засмійся,

Проведення гри: "Їду, їду калиту кусать”   
• Сівши на кочергу Кочержинський говорив: "Їду, їду калиту кусать”   
• Калитинський відповідає: "Я буду по губах писать”.   
• Підскакуючи до калити Кочержинський казав: "А я вкушу”.   
• Калитинський відповідав: "А я вмажу” (повторюють кілька разів).

Калита, калита, солодка така!  
Хто вкусить калиту, тому всю зиму сонце світити буде.  
Тому буде добро в домі.  
– І я, і я хочу калити кусити!

під музику кусають калиту

Хлопці – Калита, калита,  
Солодка була.  
А ми її з їли,  
Аж до сонця підлетіли.

Дівчина: Вже й вечірній морок висне.   
Нічка зорі запалила.   
Українська наша пісня   
Серце й душу звеселила.   
  
(Виконується пісня «Ой, чий то кінь стоїть»)

Дівчинка:

Вже й варенички готові. Ой, які вони чудові!

Любі хлопці, просим сісти, варенички будем їсти.

1 дівчинка:

Їжте вареники бульб’яні, щоб ваші щічки були рум’яні!

2 дівчинка:

Їжте вареники з капусти, щоб животи не були пусті!

3 дівчинка:

Їжте вареники з грибами, щоб були ви багаті кумами!

4 дівчинка:

Їжте вареники з м’ясом та запивайте їх квасом!

4 дівчинка:

Їжте вареники з сиром – з добром вас і миром!

Пригощають усіх присутніх

варениками.

Баба Параска: А глядачів скільки у залі!  
То це теж наші готі,   
І по очах бачу, теж вареничків хочуть.   
Зараз, зараз скуштуєте.   
Дівчата, пригощайте гостей.   
(Дівчата роздають вареники)

Дівчина: Ой, мабуть, давайте, люди,   
За гостину дякувати будем   
І за те, що гарно приймали.   
І за те, що смачно частували.   
  
Хлопець: Нехай ваша добра хата   
Буде радістю багата   
І ділами, й пирогами,   
І гостями, і друзями.   
  
Дівчина: А ще бажаємо сили,   
Щоб ніколи не хворіли,   
Щоб люди поважали,   
Щоб діти шанували.   
  
Хлопець: Щастя, здоров’я не на один рік,   
А на цілий вік!   
  
Хлопець: А на прощання заспіваємо ще пісню та й   
розійдемося по домівках.

Пісня «І в нас, і в вас хай буде гаразд»

Господар – Ми гуляли, веселились,  
Усім весело було.  
Вечорниці закінчились,  
І здається, все пройшло.  
Ні, так просто не проходить,  
В серці стуночка бринить.  
Про Андріїв вечір спогад  
В нашім серці буде жить.