**Комунальний заклад**

**«Нікопольська середня загальноосвітня**

**школа I-II ступенів №17»**

**Розробка позакласного заходу,**

**проведеного в 9 класі**

**Нікополь - 2016**

**Мета:** виховувати любов до українських народних традицій, пісень,

відроджувати звичаї, традиції і обряди нашого народу; прищеплювати любов до культури свого народу.

**Місце проведення:** кабінет української мови та літератури –

українська світлиця

**Учасники:** учні 9 - класу.

Хід роботи.

*(На фоні тихої музики звучать слова ведучих)*

**Ведуча:** Добрий день вам. люди добрі  
 Щиро просимо до господи!  
 Раді вас у нас вітати,  
 Щастя і добра бажати!

**Ведуча:** Хлібом - сіллю вас вітасм  
 1 здоров'я вам бажаєм.  
 Під веселий рідний спів  
 Посилаєм вам уклін!

*(Діти вклоняються гостям і вручають їм хліб - сіль)  
(Звучить пісня «Зеленеє жито, зелене» у виконанні учнів)*

**Ведуча:**  Нашій славній Україні, її працелюбному народові; споконвічним  
українським градиціям, народним пісням і звичаям присвячуємо наші  
українські вечорниці.

**Ведуча:** У нас здавна є традиція така. Воду брати з чистої криниці. Муку з ярої пшениці. Руками добрими замісити і гостей на свято запросити.

**Ведуча:** І сьогоднішній наш виховний захід ще раз покаже вам, дорогі друзі, розум, мудрість, щедрість, гумор нашого талановитого народу.

**Ведуча:** Україна - славна і чудова земля з широкими і чистими річками, мережаними нивами. А височенні гори від Півдня стоять, немов сторожі. А здалеку синє морс грає, мов запрошує до себе: «Ходіть, мої рідні, ходіть». Колись наші предки, запорожці; гуляли по моїх хвилях, погуляйте і ви. Сумно мені за вами, за вашою милозвучною мовою. А до моря вливається Дніпро – найбільша річка на Україні. Над Дніпром на горах блищить золотоверхий Київ. А там міста і села по ярах і балках, а там степи шумлять, хвилюються, коливаються, пахнуть…

**Ведуча:** Різні є в світі країни,

Різні люди є на світі,

Різні гори, полонини,

Різні квіти, різні трави,

А у нас, в усіх одна країна,

Найрідніша нам усім

То – прекрасна Україна,

Нашого народу дім.

*(Пісня «Виростеш ти, сину», виконують учасники)*

**Ведуча:** Мамина пісня,батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, добре слово сусіди, традиційний звичай взаємодопомоги, незамулена криниця, з якої пив воду мандрівник, задавніла пам`ятка на околиці села – все це родовідна пам`ять, наші символи, історія, може, почасти й сумна, але в основі велична, всестверджуюча.

**Ведуча:** Україно! Краю милий,

Краю золотавий,

Поля твої широкополі,

Пісні дзвінкоголосі

Міста наші рідні,

Сади пишноцвітні,

Городи багаті.

**Ведуча:** Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

**Ведуча:** Надворі зараз зима. А в нас на вечорницях панує святковий настрій. Але які же це вечорниці? Коли на них не порядкує господиня. А от і вона. Дозвольте вас усіх познайомити з нашою господинею.

*(Господиня співас пісню «Господиня гарна»)*

**Господиин:** А щоб мені було веселіше,, я взяла собі на допомогу господаря. *(Господар кланяється)*  
**Господар:** Дорогі гості, запрошуємо вас зручно всістися у нашій світлиці.

Подивись. Одарко, легеники, мов яворики, дівоньки, як маківоньки. Гарні та пишні. Чи вас хвилею прибило, чи добрим вітром прикотило. Слава вам.шо прибули до нас у добру хвилиноньку, в щасливу годиноньку. Запрошуємо сьогодні до нас на наші вечорниці.  
**Господиня:** Людоньки милостиві, людоньки ґречні. Срібні та намальовані!Щиро дякуємо за ге. що до нас завітали, часу не пошкодували. Хата велика ,є де сісти, є що їсти. Страви найсмачніші, ласка наймиліша. Буде вам ситно,весело й гарно, та й за роботою не засумуєте. Ми з Карасем усім раді, для  
всіх вистачить місця, веселощів. Всаджуйтеся, мостіться, гостоньки гречні, аби добро міхами сідало з вами, лавки не засидите, постелі не залежите,долівоньки не стопчете.  
**Господар:** Досить, досить, Одарко, припрошувати. Дай їм якусь роботу. Пір'я вмієте дерти? Куделі вмієте прясти? А пісні співати? Чоботи латати?  
Покажіть, похваліться, чого мама вас навчила.

*(Пісня «Ой у вишневому садку»)***Господиня**: Дівчатонька, голубоньки, не крайте серце, заспівайте веселої.

(Пісня «Ой там на товчку, на базарі»)  
 *(У той час. як дівчата співають, у вікно заглядає Стецько).*

Коли закінчується спів, стук у двері)  
**Дівчина 1:** Дівчатонька, оце, напевно, і хлопці прийшли.

(Дівчата почали причепурюватись)  
**Дівчина 2**: Заходьте! Заходьте!

**Стецько:** Добрий вечір, дівчатонька (Дівчата виражають своє невдоволення).  
**Дівчина 3:** Тю, Стецько!

**Дівчина 4**: Ми думали парубок явився, а то Стецько.

**Стецько:** Тю, які ви всі язикаті. (До Одарки) Тітко Одарко, а вареники будуть?

**Одарка:**  Будуть. Стецю, будуть.

**Дівчинка 5**: Та тобі, Стецю, тільки й вареники в голові.

**Стецько:** (Підійшов до дівчини 5 - Уляни). Та й патлата ж ти *(сміється голосно, і раптово, перериваючи сміх, думаючи, говорить).*

**Стецько:** А що у вас варили?

**Уляна:** (*Не звертаючи на нього увагу, відповідає*) Нічого!

**Стецько:** (*Довго думаючи - згадуючи*) Ну - ну! А тепер що?

**Уляна:**  Що?

**Стецько:** Що?

**Уляна:** Нічого.

**Стецько:**  Брешеш бо, що нічого! Батько казав: «Розпитай її обо всім». А чорт зна, об чім розпитувати? Я усе позабував.

**Уляна:** Так піди до батька та й розпитай, коли позабував усе

**Стецько:** Та він бо добре казав: «Не йди. - каже - від неї, поки обо всім не  
домовишся».

**Уляна:** Ні об чім нам домовлятися.

**Стецько:** Ну. а батько казав: «Не потурай їй. поженихайся, та пісеньку заспівай, то вона й піде». От я заспіваю.

*(Співає, пританцьовуючи)*  
На курочці пір'ячко рябоє.  
Любімося, серденько, обоє.  
Диб, диб на село,  
Кив, морг на нього.  
Я не дівка його,  
Не піду я за нього.

**Стецько:** А що? Чи хороша моя пісня?

**Уляна:** Така точнісінько, як і ти. що нічого не второпати. От послухай, яку я тобі заспіваю. (*Співає)*  
В мене думка не така.  
Щоб пішла я за Стецька,  
Стецько - бридкий.

Стецько - стидкий!  
 Цур. тобі, відв'яжись.  
 Пек тобі, відчепись!  
 Божевільний...  
**Уляна:** А що. Стецю. чи хороша моя пісня?  
**Стецьк**  Так я тобі співаю, і кажу що не люблю тебе і не піду за тебе.

*(У цей час, крадучись, входить Карась.*

*Підходить до Стецька. приспівуючи)***Карась:** Ходім, Стецю, за лісок.  
 Там новий стоїть шинок.  
 Горілочка лепська.  
 Шинкарочка Хвеська!

**Стецько:** Тю - по, дурний, відчепися!

Пий горілочку, подавися!  
**Карась**: Є горілка гам і пиво,

І шинкарка чорнобрива.  
**Дівчина І**: Іди,Стецю, іди.

(*Стецько. повагавшись, погоджу ється, і.  
 обнявшись з Карасем, виходять, співаючи)*Шинкарочка почастує  
Шинкарочка поцілує!..  
**Дівчина 2**: І де це наші парубки забарились?

*(Чути стукіт)*

**Дівчина 3:** Хлопці, хлопці!

**Хлонець1**: Агов, чи є хтось в цьому домі?

**Одарка:** Заходьте, заходьте, чекаємо вас.

**Хлопець 2**: Добрий вечір тому, а хто в цьому домі.

**Хлопець 3**: Всім гостям оселі й хазяйці веселій.

**Одарка:** Проходьте, хлопці, сідайте, та разом з дівчатами заспівайте.

*(Пісня «Ішов козак потайком»)*

**Одарка:** Молодці, хлопці та дівчата, гарно співаєте. На душі так весело стало...

*(Чути голоси)*

**Хлопець:** Тихіше, тихіше. Баба Параска і баба Палажка голоси подають.  
*(Виходять баба Палажка та баба Параска)*

**Параска:** Здрастуйте, люди добрі. Скажіть же хоч ви. що мені на світі Божому робити. Не можна, не можна та лихими сусідами на селі вдержатися!

**Палажка:** Згляитесь, люди добрі, на мої муки, і пожалійте, бо не можна мені не те що на селі вдержатися - не можна на світі жити. Благословіть мені скоропостижно вмерти.

**Параска:**  Розсудіть нас, шановне товариство. А щоб знали ми вашу

справедливість і обізнаність, то спершу скажіть, хто з нас хто: хто -  
Параска, а хто - Палажка.

**Палажка:** Бач. знайшла складне запитання. А може, добірне товариство скаже, скільки оце років наша сварка триває?

**Параска:** Тож бачите, ми ще зовсім не старі.

**Палажка:** Гарні, гарні молодички. Нівроку.

**Параска:** Так... Що то значить справжнє кохання. Хіба ж ця стара відьма знає?

**Палажка:** Овва! Від такої ж чую. Чи не від того великого кохання до свого чоловіка ти розтрощила дякові черепа залізною кочергою?

**Параска:** А що? І від кохання. Було б чоловікові не жартувати з тою дячихою, було б дякові не хапати мого Омелька за чуприну, а мені - не вистежувати.

**Хлопець:** Тітко Параско, тітко Палажко, годі вам у такий вечір сперечатися. Вдарте лихом об землю. Сядьте, відпочиньте і подивіться фрагмент із п'єси «Наталка Полтавка» на сучасний лад.

*(На сцені з'являється Наталка, співає пісню про кохання «Несе Галя воду»)*

**Наталка:** Сонце сходить вранці рано.  
Світить гарно дуже.  
Розвалилась під парканом  
Свиня у калюжі...  
потерпать в житті  
їй забракло сили:  
В неї був кабан добрячий -  
На Великдень з'їли.  
Ось і я миритись мушу

З долею своєю -  
Хоч лягай у ту калюжу  
Поруч із свинею...  
Розквітає руга м'ята.  
Морква - помідори.  
Женихів кругом багато.  
Та усі - потвори!  
Де мій сокіл, я питаю!  
Мій Пегро коханий?  
Бо без нього борщ скисас  
І картопля в'яне...  
Таракани по всій оселі.  
Як в романі Кафки -  
Отаке життя веселе  
В дівчини - полтавки!  
Женихів отих докука  
Душу мені марить...

*(Прислухається. Чути стук у двері.)*Знову хтось у двері стука -  
Це пан Возний, мабуть...

*(Входить Возний)***Возний:** Я прийшов к тебе з пріветом

Россказать, що сонце встало...  
**Наталка:** Краще б тільки замість Фєта

Ти приніс шматочок сала!  
**Возний:** Мне обридло робко прятать  
Тсло жирнос в утьосах.  
Через це тебе посватать  
Я приїхав на кольосах!  
Не дивись, що я маленький,  
А дивись в мою кишеню!  
Як за мене вийдеш заміж –

Дам доллярів цілу жменю!

*(Возний потрясає пачкою грошей)***Наталка:** Забирайся геть, небого!

Нам таких, як ти. не треба!  
 Якщо вийду я та кого.  
То вже точно не за тебе!  
**Возний:** Я ж крутий предприніматсль!  
В мене лічная кобила!  
Все, що схочеш, будеш мати,  
Тільки б мене полюбила!  
**Наталка:**  Ой, вертайся ти до хати,  
Не дивись на чорні брови!  
Як мені тебе кохати.  
Якщо ти не знасш мови?  
Тут сидиш собі, міркуєш,  
Вся у сумнівах трясешся...  
А на вас, на «нових руських»,  
Гарбузів не напасешся!  
*(Наталка підносить Возному гарбуза. Осоромлений Возний лишає сцену)***Параска:**  Ну і Наталка ж. гарна дівчина - полтавка, змогла своє справжнє

кохання відстояти, ще й пану Возному гарбуза дати, наче як я в молодості.  
**Палажка:**  Годі, годі Парасю! Послухай, що господиня скаже.  
**Одарка:** Треба побільше гумору, сміху, бо це ж наші вечорниці.  
**Ведуча:** Жодні вечорниці не проходили без забав. Понад усе молодь любила забавлятися.  
**Ведуча:** Гомонять міста і села

Пісня й сміх лунають скрізь.  
Як на ярмарку веселім  
Без забав не обійтись.

*(Проводяться забави:*- дівчата тримають на нитці яблука; хлопці намагаються яблука надкусити, не торкаючись руками;

- «два півники» вгадують один в одного, шо написано на спині.)  
**Ведуча:** Ой і весело у нас на вечорницях. Та чи не забули про наших гостей'. Хлопці, дівчата, підкинемо ще грішки жартів.

(Інсценізація пісні «Ой під вишнею, під черешнею»,

гумореска Степана Рудаиського «Вареники»)  
Сидить москаль на прилавку  
Вирячивши очі.  
Так і знати, що псявіра  
Вареників хоче.

Хоче бідний вареників.  
Та ніщо й питати!..  
Та тілько їх по-нашому  
Не вміс назвати.  
«Хозяюшка, галубушка! -  
Став він говорити. -  
Свари-ка мне вот етаво!  
«Та чого зварити?»

«Да ентаво... как біш. сво  
У вас називают?  
Вот что, знасш... берут тесто.  
Сиром накладают...»  
«Та Бог його святий знає  
Що вам, служба, гоже!..  
Тісто сиром накладають, -  
То галушки, може?»

«Не галушкі, не галушкі,  
Я галушкі знаю.  
Сварі-ка мне, галубушка...  
Всьо, біш, забиваю...  
Уж с глаз долой - гак с пам'яті!  
Вог ентакой бес-то!..  
Да знасш лі: енгак сир-то.

А на сирс тссто...»

«Та Бог його святий знає  
У добрії люди.  
Сир у тісті? Хіба. може.  
Чи не пиріг буде?  
«Да не пірог, галубушка!..  
Екая досада!  
Да знаєш лі, туда масла  
Да сметани нада!..»

А вона - то добре знас.  
Чого москаль хоче.  
Та чекає барабана.  
Заким затуркоче.  
Як почула барабана. -  
Слава тобі. Боже! -  
Та й говорить москалеві:  
«Вареників, може?»

Аж підскочив москалина.  
Та ніколи ждати...  
«Варенікі, варенікі!»  
Та й пішов із хати.  
**Господар:** Щось такий довгий наш виступ. Наспівались, насміялись,  
навеселились, аж їсти захотілось. А ви, дорогі гості, чи не хочете  
посмакувати? Що на це нам скаже господиня! Чим почастує гостей?  
**Госполиня:**  Та вареників наварила. А може наші гості не хочуть вареників?  
**Господар:** Милі гості, просим всістись,  
 Вареники будете їсти.  
 Вареники непогані.  
 Вареники у сметані.  
 Вас чекають у макітрі.  
 Варенички дуже ситні.  
 Білолиці, круглолиці.

Їз відбірної пшениці.  
 Лиш вареника ви з`їли,  
 Не сидіть отак без діла  
 ГІісню гарну заспівайте  
 Чергу далі передайте.  
 (*Дівчата носять макітру з варениками, хто з'їв - співає пісню)*.  
 *(Пісня «А мій милий вареничків хоче»)*  
**Ведуча:** Ой. мабуть, давайте, люди.

за гостину дякувати будемо.  
 І за те, що гарно приймали,  
 і за те, що смачно частували.  
**Ведуча:**  Все, що задумали, хай вдасться.

Все, що посіяли, щоб вродилося.  
 Щоб життя лиш радістю колосилося.  
**Ведуча**: Хай стежки встеляються квітом - рястом.

Зичимо здоров'я, миру, щастя.  
**Ведуча:** Нехай ваша добра хата.  
 Буде радістю багата.  
 І ділами, й пирогами,  
 І друзями, й гостями.

**Ведуча:** А ще бажаємо сили,

Щоб ніколи не хворіли.  
 Щоб люди поважали.  
 Щоб діти шанували.  
**Ведучі** (*разом*): А всім гостям щастя, здоров'я.  
 Не на один рік. а на цілий вік.  
 А на цьому слові бувайте здорові,  
 І у вас. і в нас хай буде гаразд.  
 Щоб Ви і ми щасливі були.  
**Одарка і Карась** (*разом*): Дякуємо музикам, що гарно грали, дякуємо учасникам, що добре виступали, дякуємо гостям, що відвідали наші вечорниці. Бувайте здорові!