Свято в початковій школі

**Українські вечорниці**

**Тема.** Звичаї і традиції українського народу.

**Мета**: поглибити знання школярів про історію, свято Андрія. Ознайомити з традиціями українського народу, іграми та розвагами під час Андріївських вечорниць. Виховувати любов до рідного народу, повагу, до його звичаїв та обрядів.

**Ведуча 1:** Добрий вечір!

**Ведуча 2:** Добрий вечір!

**Ведуча 1:** Просимо до світлиці!

**Ведуча 2:** На веселі, на бадьорі!

*Разом:*  Наші вечорниці!

**Ведуча 1:** Ви заходьте в нашу хату

превелику, пребагату.

**Ведуча 2:** Від зірниці до зірниці

Хай лунають вечорниці

**Ведуча 1:**  А на наших вечорницях

Хто сумний - розвеселиться!

**Ведуча 2:** Співи, танці, небилиці -...

*Разом:* Гарні будуть вечорниці!

*( Заходить господиня, прибирає, чекає гостей. Заходять дівчата)*

**Дівчата:** Добрий вечір, тітонько!

**Господиня:** Доброго вечора, дівчата! А я уже і сумувати почала...

Думаю: чого це ніхто до мене на вечорниці не іде? Сідайте, голубоньки! І поспіває­мо, і повеселимося|, і роботу зробимо, як у старі добрі часи!

*(Дівчата сідають. Заходить кума. Цілуються)*

**Кума**: Добрий вечір, кумцю! Кажуть у вас сьогодні вечорниці... Я оце собі думаю: чого б не зайти до куми...

**Господиня:** Добрий вечір, голубонько! Заходьте, без вас і вечорниці - не вечор­ниці...

*(Кума ходить по хаті, роздивляється)*

**Кума:** Ой кумо, як у вас у хаті хвайно, як прибрано, які рушники! Так хвайно!Що я ще так і не бачила.

**Господиня:** Яка господиня, така і світлиця! '

**Кума:** А що це ви робите?

**Господиня:** Вишиваю своєму Петрові сорочку. Чи гарна буде?

**Кума:** Гарна сорочка ! А вашому Петрові - буде до лиця.

**Кума:** Дівчата, а що це у вас так сумно? А ну - но, заспівайте!

Пісня «Ой на горі жито.»

*(Заходять хлопці. Співають, починають співати пісню з коридору)*

Ой чия ж то хата не заметена

Ой чия ж то дівчина не заплетена

Ой, чия ж то хата замітається

Ой, чия ж то дівчина заплітається.

**1 хлопець:** Йшли ми ,оце, йшли вулицею, чуємо дівчата співають,та й вирішили зайти .

**2 хлопець:** Ой дівчата – чарівниці

Пустіть нас на вечорниці

**Дівчата:** Що ж заходьте,любі хлопці,

просимо до світлиці ,

може з вами веселіші

будуть вечорниці!

**3 хлопець:** Авжеж, будуть веселіші,

Бо ми на язик гостріші!

А ви мов ті миші сидите у тиші.

**Хлопці:** Добрий вечір,тітко Маріє!

**Господиня:** Добрий вечір! Як добре, що ви прийшли на наші вечорниці. Дівча­та мої аж повеселішали! Коли ви із добром прийшли до мене, то, прошу, сідайте !

*(Хлопці сідають поміж дівчатами)*

*Тихо лунає українська пісня «Веснянка» .*

*Діалог хлопчика і дівчинки:*

**Хлопчик:** В тебе очі, як чорниці,

Чи прийти на вечорниці?

**Дівчинка:** Не приходь, бо каже ненька,

Я ще дуже молоденька.

**Хлопчик:** В тебе очі, як порічки

Чи не підем ми до річки?

**Дівчинка:** Ні, не підем, каже ненька,

Я ще дуже молоденька.

**Хлопчик:** В тебе очі — зорі неба!

Чи прислать сватів до тебе?..

**Дівчинка:** Я не знаю, мій миленький

Поспитай моєї неньки.

**Кума:** Ну ви подивіться на цих дівчат! До хати хлопці прийшли, а вони – далі вишивають! Чи то колись так було? Як побачимо, що хлопці на вечорниці зайшли, то й роботу забудемо.

*(Вбігають дві дівчинки-куми. Сперечаються)*

**1 Дівчинка-кума:**

Ще буде казати, що неправда!

**2 Дівчинка-кума:**

А щоб тобі пір'я в роті поросло!

**1 Дівчинка-кума:**

А щоб тобі чужі телята траву у садку випасли!

**Кума:** Не сваріться!

**2 Дівчинка-кума:**

А щоб тобі зуби повипадали!

**1 Дівчинка-кума:**

Щоб тебе лихоманка трясла!

**Кума:** Схаменіться, люди добрі ! Не дозволю, щоб зуби повипа­дали. Знаєте які гроші треба, щоб їх поставити? Я хочу знати, чого ви сваритеся?

Що не поділили?

*Дівчата-куми виконують пісню «Вкрала курку»*

**Кума 1:** Ой, жила же я жила,

Та й біди не знала.

Поки мені моя кумця

Курочки не вкрала.

**Кума 1**: - Вкрала курку, вкрала!

**Кума 2**: - То ж кажу. "Не брала!"

**Разом** : - Щоби тобі, моя кумцю,

Мовоньку забрало!

**Кума 2**: Ой, сиджу, собі сиджу,

Та й думу думаю:

Нащо мені твоя курка,

Як я свою маю?

**Кума 1**: - Вкрала курку, вкрала!

**Кума 2**: - То ж кажу: "Не брала!"

**Разом**: - Щоби тобі, моя кумцю,

Мовоньку забрало!

**Кума 1**: Сварилися, сварилися

Цілий день і нічку.

Забігаю ж до кумасі,

Заглядаю в пічку:

Кипить, кипить моя курка!

Ні вмерти, ні жить!

**Кума 2**: Беріть, беріть, кумцю, гроші

Та лишень мовчіть!

**Кума 1**: - Вкрала курку, вкрала!

А кажеш: "Не брала!"

**Кума:** Помиріться, люди добрі! Чи ж то личить через курку сваритися?

*(Куми миряться, промовляють мирилку)*

Мир-миром ,пироги з сиром.

Ми кумоньки красні помирімося .

**4 хлопець:** Гей, кінчай журиться!

Баяністе, дужче грай,

будем веселиться

*Триває гра «Ой Василю, товаришу! »*

*(Грають тільки хлопці. Один хлопчик – Василь. Хлопці**стають навпроти нього і співають: )*

Ой Василю, товаришу, ну ж бо глянь ти на нас.

Чи вгадаєш, товаришу, яка праця у нас.

А як не вгадаєш - будемо карати.

Будеш тоді перед нами три дні танцювати.

*(Хлопці сходяться в коло, радяться ,що будуть показувати. Василь відгадує,що роблять хлопці, якщо помилився танцює)*

*Танець «Гопак»*

**Дівчата**: А ми вас переграємо

Пісню заспіваємо.

*Дівчата виконують пісню «Сіяв мужик просо »*

*(Приспів підспівують хлопці з дівчатами)*

**5 хлопець**: Гарна пісня. А давайте пограємо у "Чіпа".

*Діти грають гру «Чіп, чіп до корита»*

(*Правила гри: Гравці діляться на дві команди, які утворюють два кола, взявшись за руки. Учасники рухаються по колу, співаючи слова)*

« Чіп, чіп до корита.

Моя мати невелика.

Моя мати Марина

Нам вечерю варила.

Чи варила-не варила,

Аби добре говорила. УХ!»

*(На кінцеве слово "УХ!" вони повинні присісти. Яке коло присіло першим, та коман­да і виграла.)*

*Звучить мелодія пісні «Зима і весна»*

**Господиня:** Ой,дівчатонька. Де мої літа молодії ?Ото надівувалася. Бувало, як зачуєш де ті вечорниці, то аж тини тріщать, а тепер.... Ох, літа мої, літа молодії ! Якби ж то можна було вас завернути. *(тривожиться, виглядає у вікно)*

І старий десь забарився… Ой-ой-ой, де ж то мій господар ~~з~~абарився?

(*Починає співати) :*

Десь гуляє дні і ночі,

Я, сердечна, все одна,

Ізсушила свої очі,

Сиджу в хаті край вікна.

Вже гостей прийшло багато,

А його іще нема.

Мабуть, буду пригощати,

Частувати всіх сама!

*(Заходить господар з кумом напідпитку і з порога починає: )*

**Господар:** Ой, мабуть я запізнився,  
 На ярмарку забарився,  
 Буде мене жінка бити,  
 За чуприну волочити.

**Господиня:** Звідкіля це ти узявся?

Де ти досі пропадав?

**Господар:** Ой, Одарко, годі буде,

Перестань-бо вже кричать.

**Господиня:** Ні, нехай почують люди, Ні, не буду я мовчать.

*(Сваряться у пісні, скрипка їм вторить).*

**Господар:** Одарочко, не сердься. Я насправді, той, з кумом на ярмарку заблудився.

А заграйте-но музики

в мене нові черевики

Починайте скоріш грати ,

бо хочеться танцювати.

*Танець «Полька»*

**Господиня:** Гарно потанцювали! А незабаром 13 грудня - свято Андрія Первозванного. Стародавня християнська легенда каже, що Апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в Царгороді, на побе­режжях Чорного моря та в околицях Києва.

Одного разу приплив він у Дніпрове гирло, потім вгору Дніпром, та й став під горами на його березі. Вставши вранці, ска­зав учням, що були з ним: « Чи бачите ці гори? На цих горах засяє ласка Божа і буде великий город . Бог побудує багато церков». І вийшовши на ці гори, поблагословив їх і поставив хрест, помолившись Богові, зійшов з цієї гори, де опісля був Київ

**Кума:** А я розкажу вам ще про один звичай. На Андрія жінки намагались не пекти хліба,не шити І не прясти. У ввечері кожна господиня ретельно мила діжу. Особливо дотримувалися цього обряду жінки, в котрих були дочки . Вони напередодні свята намагались ніби догодити діжі, бо Існувало повір’я, що в ніч напроти Андрія всі діжі сходяться на раду І ведуть розмо­ву про своїх господарів І господинь: як вони доглядають їх чи парачасто миють, чи лихословлять у їх присутності. Помивши, їх ставили на чисті скатерки й обвивали хмелем, з якого опісля, коли вперше вигонили тварин у поле, робили пійло і напували, щоб ко­рови не боялись грому та не зачіпали їх вовки і звірі.

**Господар** *(доповнює*)**:**

У цей день люди стежили за погодою. Якщо вода на річці тиха - на рівну зиму, шумовита - на завірюхи. Якщо вдень ішов сніг, то буде хурделиця цілий тиждень. Якщо до цього дня сніг не випав зима буде теплою, а як з'явився - довгою і холодною.

**1-а дівчинка:**

Стало в хаті холодати.

По дрівця б когось послати.

**2-а дівчина.:**

Я піду, давайте, тітко,

Наберу дровець верітку.

*(Дівчина виходить з хати. Розмова між кумами*

- Ой кумо, зима люта буде.

- Та невже?

- Так буде холодно ,що й ну!

- А ти звідки знаєш?

- Бо у мене кожуха нема.

*(Діти сміються ,повертається дівчинка з дровами.)*

**3-я дівчина:**

Де так довго ти блукала?

Хіба дрова вибирала?

Хочеш хлопців приманити?

Чи ж нема чого робити?

**4-а дівчина**:

О, я знаю, як гадати!

Треба дрова рахувати.

Парна кількість — буде в парі,

А як ні **-** хай зачекає.

**3-я дівчина**:

Давай дрова порахуємо. *(Рахують разом, їх парна кількість)*

**3-я дівчина**: Бути тобі в парі, чуєш!

**Господиня:** Звісно ,так тому і бути,

**Кума:** Ой не можу я забути ,

Як раніше ми гадали,

Свою долю закликали.

Як собакам пампушки кидали,

І штахети рахували,

І взуття перекидали ,

Бо хотіли дуже знати

Звідки жениха чекати.

**1 хлопчик:** А я знаю гру для втіхи.

Більше хто збере горіхів,

Буде той в житті багатий,

Щастя буде завжди мати.

*(Хлопці змагаються, хто набере більше горіхів у жменю однією рукою).*

**2 хлопець**: Погадали трохи й досить.

Мій живіт вже їсти просить.

Калита ж у вас прекрасна:

І рум'яна й пишна, й ясна.

Потрудилися не марно.

Хто ж так випік її гарно?

**Дівчина:** Є в нас дівчина хороша:

І рум'яна, і пригожа.

Дуже любить працювати,

Не встигає й спочивати.

*(Дівчата виконують українську народну пісню «Дівка Явдошка»).*

**Хлопець *Опанас.***

То тебе Явдошка звати?

Як таку не покохати?

І весела, й жартівлива,

У роботі не лінива.

Мене ж кличуть Опанас...

**Дівчина *Явдошка.***

Це ти в пана свині пас?

Йшов Панас, впав у квас,

Перекинув діжку,

Замурзав доріжку.

**Хлопець *Опанас.***

Годі з мене насміхатись,

Час вже справою займатись.

Я не ледар, не дивак!

І доведу, що це так.

**Дівчина:** Що ж, Панасе, доведи.

Покусай-но калити.

*(Дівчина виходить з калитою наперед. Хлопці прив'язують калиту до стрічки і чіпляють до рогачів. Першим починає Опанас )*

*Усі грають у гру «Калита»*

*Один хлопець бере коцюбу і говорить:*

**1хлопець**: Увага! Хто має бажання бути паном Калитинським?

**3 хлопець**: Я маю бажання бути паном.

**1 хлопець**: Витримаєш іспит — пан, а ні — пропав, як дівчата тісто для балабушок замішують?

**3 хлопець**: Розчиняють тісто водою, що принесли з криниці ротом. І не дай Боже цю воду пролити!

**1 хлопець**: Отак зараз і ти, набереш у рота води, на коцюбі перед наші ясні очі і, якщо втримаєш воду 2 хвилини, не засміявшись — бути тобі паном Калитинським зрозумів?

**3 хлопець**: Зрозумів ( *хлопець виїжджає на коцюбі.)*

**1 хлопець**: Увага! Розступіться, люди! І-гі-гі! Дорогу!

Кінь з водопою повертається.

**3-й хлопець**: *(засміявся,пурхає водою з рота ).* Пропав! Хай вам грець! Не бути мені паном.

**Дівчина:** Паном Калитинським нехай буде Андрій , кому як не йому панувати на святі Андрія.

**Хлопець Андрій:**

Дякую вам, друзі! Але вибачте, якщо писареві прийдеться когось мазнути віхтем із сажею. Виграє той - хто зуміє відкусити, не засміявшись, шматок калити. А якщо при кусанні калити не знатимеш, що відповісти на запитання або засмієшся — також позначимо чорною сажею

**1хлопець-писар:**

**(***бере в руки квач, умочений у масну сажу, стає під калитою* **Калитинський** *запрошує: )*

Я, пан Калитинський, прошу пана Коцюбинського калиту кусати! Хто першим до сонця-калити поїде?

**4 хлопець:** Дозвольте мені!( *сідає на коцюбу, мов на коня, і їде до калити.)*

Діду, діду, калиту кусати їду! Їду калиту кусати...

**Писар:** А я буду сажею писати.

**4хлопець**: Писнеш чи ні, а я на білому коні і калита мені!

**Дівчина:** То не кінь, і не білий, а коцюба в сажі!

*(Усі дівчата сміються. Хлопець підстрибнувши, кусає калиту.)*

**4 хлопець**: Смачна калита, вкусив ,то аж сонцем душа засяяла!

*(Наперед виходить 5 хлопець, сідає на коцюбу.)*

**5хлопець:** Діду, діду, калиту кусати їду!

**Дівчина:** Звідки ти?

**5 хлопець**: З Халитви

**Дівчина**: Чого хочеш?

**5 хлопець**: Калити.

**Дівчина**: А не боїшся чорноти?

**5 хлопець:** Не боюся.

**Дівчина**: Тоді присядь!

*(Не подумавши, 5-й хлопець присідає, порушивши правила гри.)*

**Писар**: Не справився, не можна, щоб калита була вгорі, а гравець унизу! *(Вимазує 2-го хлопця сажею,2-й хлопець іде на своє місце.*

*(Грати виходить 6-йхлопець, сідає на коцюбу, іде до калити.)*

**6-й хлопець**:

Діду, діду, калиту кусати їду!

**Калитинський**:

А будеш нам слово казати?

**6-й хлопець**:

Буду.

**Дівчина**:

Що у світі найсильніше?

**6-й хлопець:**

Вода.

**Дівчина:**

Що у світі найпрудкіше?

**6-й хлопець**:

Світло (думка).

**3-тя дівчина:**

Скільки в небі зірок?

**6-й хлопець:**

Яку морі піску.

**3-тя дівчина**:

Скільки у морі піску?

**6-й хлопець**:

Як на землі трави.

**3-тя дівчина:**

Скільки на землі трави?

**6-й хлопець:**

Як проміння у сонця.

**3-тя дівчина:**

А скільки проміння у сонця?

**6-й хлопець:**

Як в людини думок.

*(Підскакує, кусає калиту .Гра продовжується.)*

**7-й хлопець:**

Їду, їду калиту кусати.

**Писар:** А я буду писати!

**7-й хлопець**:

А я вкушу!

**Писар:** А я впишу!

**7-й хлопець**:

Діду, діду, калиту кусати їду!

**Писар:** Звідки йдеш?

**7-й хлопець**:

З верха хати калиту кусати!

**Писар:** Давай, але не забувай, що я буду по губах писа­ти...

*(Кусає калиту. Гра завершується. Кого пописали, той платить викуп, танцює танець).*

*(Діти виконують українську народну пісню «Грицю, Грицю до роботи»)*

**Хлопчик:** А наша калита нам набила живота.

А тепер ми її з’їли і за паром полетіли

**Дівчинка**: Наші хлопці – ледацюги ,не вміють робити,

Тільки хочуть біля печі свої боки гріти.

**Господиня**: Мабуть ви вже зголодніли ,

дуже їсти похотіли.

Варенички вже готові.

Пригощайтеся

*(Господиня пригощає варениками)*

**Кума:** Просимо пана Калитинського опустити калиту,

бо її місце не під стелею ,а на святковому столі.

(*Хлопці знімають калиту з рогачів і кладуть на стіл.Усі учасники свята виходять наперед)*

**Ведуча 1**: Ось і скінчилися наші вечорниці.

Запрошуємо всіх нашої калити скуштувати.

**Ведуча 2:** Один одному добра й щастя побажати!

**Ведуча 1:** Любіть своїх друзів ,умійте прощати.

**Ведуча 2:** Шануйте мудрі народні звичаї та традиції.

**Господиня**: Зичимо всім щастя-радості,міцного здоров’я.

**Кума:** А ще віку лебединого,крику журавлиного,бо лебеді довго живуть,а крик журавля далеко чути.

**Господар**: Дякуємо вам ,що завітали на наші вечорниці .

На прощання даруємо вам пісню.

*Усі учасники виконують пісню « Як діждемо літа»*

*(Ведучі несуть на червоній стрічці цілу калиту, ділять між усіма* *присутніми.)*