Скориківські вечорниці

**Ведуча:** Україна! Країна смутку і краси, радості і печалі, розкішний вінок з рути і барвінку, над яким світять яскраві зорі. Це історія мужнього народу, що віками боровся за волю, за своє щастя, свідками чого є високі в степу могили, обеліски та прекрасна на весь світ народна пісня.

**Ведуча** (на*тлі ліричної мелодії).* Україна... Золота чарівна сторона... Зем­ля рясно уквітчана, зеленню закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народилися, де живуть. У глибину віків сягає наша історія. І чим більше минає часу, тим яскравіше ми її уявляємо.

**Ведучий:**Українська пісня!…Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою юність красиву і ніжну. Який митець не був натхненний  її мелодіями!… Яка мати не співала цих легких, як сон пісень над колискою дорогих дітей своїх? Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава.

**Ведучий:**Пізнати історію рідної сторони нам допомагають книги та самобутня творчість нашого народу: мелодійні пісні, думи, барвисті коломийки, ліричні хороводи, чарівний світ народних казок. Хай же сьогоднішній вечір відкриє пе­ред нами розум, мудрість, щедрість і гумор нашого народу. Тож за­прошуємо вас на українські вечорниці!

**Вихід з короваєм**

Наш щедрий край, багатий край

Старі прикмети має:

На рушникові коровай

Гостей своїх вітає.

Ще здавна люди хліб і сіль

Підносили гостинно,

Лунала пісня звідусіль,

А за столом – родина.

Рясніють ниви і лани,

Простори колоскові.

Вклоняюсь вам, мої сини,

За хліб на рушникові.

Пухкий, мов хмара дощова,

В печі він визріває.

В сім’ї прадавній голова –

Окраєць короваю.

Засяє промінь золотий,

Щоб всі були здорові.

На рушникові хліб святий,

Любов на рушникові.

Наш щедрий край, багатий край,

А в нім робочі люди.

Хай буде сіль і коровай,

Тепло в родинах буде!

**Ведучий:** Пройшло століття – все довкіл змінилось. Хоч для історії і вік – не час. Що є тепер , тим людям і не снилось. Та сьогодення всіх вражає й нас. Бо кожен день несе нас до вершини, Нові дарує мрії й відкриття. Захоплення і диво для людини. Таке у нас сьогоднішнє життя.

**Ведучий:** Та ми в минуле прагнемо повернути, Коли прапрадіди ось тут жили. І пригадати нині призабуте Які вони традиції несли Які були в них звичаї і жарти, Пісні і думи, прагнення мети… Минуле забувати нам не варто, Щоб у майбутнє праведно іти .

***(Ой не ходи Грицю, тай на вечорниці)***

**Ведучий:** Українські вечорниці Починаєм перший раз Хай веселий сміх іскриться У серці кожного із нас! Хай дзвінке, веселе слово Пружно рветься в небеса Наша пісня пречудова Хай ніколи не згаса! **Ведучий:** Обійдіть весь світ безмежний , І скажіть, в якій країні   
Так зберігся скарб пісенний, Як у нас на Україні!-

**Ведучі виходять. На сцені з’являється  господиня вечорниць, починає застеляти  скатертиною стіл, господар заносить дрова,чепуриться, сідає до столу.**

**Господиня: Одарочка** А ти пам’ятаєш, яка я була молода?

**Господар:** Була – була

**« ОЙ БУЛА Я ГАРНА» - ДО**

**Господин:** А красива яка була?

**Господар:** Була – була!

**Господиня**: А яких пісень ти мені співав! Пам’ятаєш?

**Господар:** Співав – співав!

**Співають пісню «Ніч яка місячна» 3 СТ ДО МІНОР**

**Господиня:** А де ж це наша доня?

**Господар:** Мабуть, до свого Гриця пішла.

**Господиня:** Та я ж двері зачинила!

**Господар:** А ти пам’ятаєш, як до мене через вікно тікала? Мати тебе  також не пускала.

**Господиня:** Пам’ятаю, пам’ятаю! Ой! Що це ми з тобою сидимо? Зараз вже гості до нас прийдуть.

**Господиня.** Ось і впоралися, пора вже і відпочити. Чекаю на молодь. Вечір уже, а ні дівчат, ні хлопців немає.

***У двері хтось стукає. Співаючи, «ходять дівчата в українському вбранні****.*

**Дівчина1**  Добрий вечір у вашій хаті!

Добрий вечір господине!

Добрий вечір господарю!

**Господиня.**І вам вечір добрий. Заходьте, сідайте в нашій хаті, на нашій лаві.Ой дівчата, які ви гарні, які ви красиві, я так вдячна вам що ви до нас із Степаном завітали! А де Степан?

**Дівчина2** Ми не хочемо сідати, хочемо пісню заспівати.

**Господиня:** А яку ви хочите пісню заспівати?   
   
***Стають у коло, танцюючи, співають пісню «Ой у вишневому садку».***   
  
**Господиня**. Гарно співаєте, мої голубки, та прошу, сідайте!  ***Дівчата сідають, виймають рукоділля, вишивання.***

**Дівчина3** Отут у вашому куточку ми бачимо матусину сорочку Сама ниточки вона пряла, сама молодими руками розшила її квіточками сама полотенця наткала

**Дівчина4** Скажіть усім вечорнична матусеКоли це було, а скільки то літЗ того часу пройшло.Усі ми охоче це хочемо знати,Хто і коли вас навчав вишивати.

***(Бабуся бере в руки сорочку).***

Давно це було. У кожному селі жили цікаві люди, які багато вміли робити своїми руками і навчали цього інших. І тільки наставав вечір – люди поспішали на посиденьки. Там виконували різні роботи . Особливо часто це робили восени, взимку. Такі сходи називали вечорницями. Була я ще дівчиною на таких вечорницях, там навчилася вишивати, вже минуло півстоліття цим сорочкам. Оце беру в руки і згадую собі молоді роки. Оці дві сорочки, чоловікова і моя, ми в них ішли до шлюбу. Я їх бережу. На вечорницях ми пряли, вишивали, лущили кукурудзу, дерли пір ̓я, веселились, співали.

**Дівчина5** Доріжки білі ненька вишивала, А заполоч блакитну з хвилі брала, З клубочка свого серця жар червону. Із пасма ночі та зі смутку — чорну...

**Дівчина6**

П'ять ниточок на голку, П'ять — під голку. Ой білий шовку, непокірний шовку!

**Господиня.** Дівчатонька, голубоньки, серця не крайте, веселої заспівайте!

Дівчата: А пам’ятаєте цю пісню? **Ой на горі два дубки!ре мінор 3 ст.**  
  
**Дівчина1** Ой, дівчата! А де ж це хлопці?

**Дівчина2**

Я бачила, як бігла сюди, що валянки зі снігу стирчали. Наче нашого Івана. 

Іващук К. То чом же не витягла? Може, змерз чи босий без валянок побіг?

**Дівчина3** Еге ж! Я валянки витягну, а мені Ган­нуся он усі коси повисмикує. Нехай хтось інший уже витягує!   
  
**Дівчина4**

А я бачила, наче Сергій під вікном сто­їть, ніс до шибки примерз.   
  
**Дівчина5**

А під чиїм вікном то він примерз?   
  
**Дівчина6**

Так під твоїм же! Мої вікна з другого боку.   
  
**Господиня.** Дівчата, ви краще заспівайте нам пісню гарну. А там, дивись, і парубки прийдуть.   
  
**Дівчина1**

Так ми, тітонько, зараз заспіваємо.   
  
 ***Звучить пісня «Чом ти не прийшов».***  
 ***Чується пісня. У двері стукають хлопці.***   
**Хлопець 1.** Пустіть до хати!

**Дівчина1**Гарненько попросіть.   
 ***Хлопці стукають.***  
**Хлопець2**Дівчатонька, голуб'ятонька, та ми при­йшли не битися, та ми прийшли миритися.

Господиня: Оце так молодь, оце так хлопці, оце так пісень знають. А чи знаєте ви пісню….  
 ***Звучить пісня «Розпрягайте, хяопці, коні».***

Господиня: Хлопці та куди ж це ви тікаєте? Оце так хлопці?

**Дівчина2.** Мабуть сучасні, соромляться, ідіть сюди ми вас зараз подразнимо.

**Дівчина3.** Це ніби сучасні хлопці на сучасних вечорницях.

**Частушки дівчата – хлопці**   
  
**Господиня.** Оце так щоб ви знали .Хлопці! Не ображайтеся, заходьте до гос­тини. Разом заспіваємо.   
  
**Хлопець2**І зайдемо, і сядемо, і заспіваємо, та тільки ви скажіть: чи вареники, чи пироги будуть?   
  
**Господиня.** Будуть, будуть. Уже давно готові, та тіль­ки їх треба заслужить. Дівчата а ви знаєте пісню про пироги мі мажор 4 ст.  
  
***Виконується пісня «Із сиром пироги».***

**Господиня :** Таке - то буває.

**Господар.** Давньою українською традицією було гостре слово, усмішки. Пригадаймо найсмішніші гуморески, анекдоти, пісні, загадки.

**Хлопець3** давайте, я вам загадки по­загадую. Чи знаєте ви українські казки? От я зараз і перевірю.

Загадки для глядачів

* Якай казковий персонаж обіцяв своїм госпо­дарям золоті прибутки?*(Курочка ряба)*
* Що стало причиною народження Котигорош­ка?*(З'їдена жінкою горошина)*
* Скільки тваринок помістилося в рукавиці? Пе­релічіть їх.*(Сім: мишка, жабка, зайчик, лисич­ка, вовчик, ведмідь, кабан)*
* По що ходили дід із бабою, коли знайшли кри­веньку качечку?*(По гриби)*
* Хто з'їв Колобка?*(Лисичка)*
* Що наварила Лисичка, щоб пригостити Жу­равля?*(Кашки з молоком)*
* Як зветься казка, де битий небитою во­зив?*(»І1ро Лисичку-сестричку та Ковка- гшнібрятика»)*
* Хто допоміг Зайчикові вигнати з хатки Козу- дерезу?*(Рак-неборак)*

**Хлопець4** Це все добре — і пісні, і танці, і по­брехеньки. Та де вже це вареники?

**Дівчина 4.**Вареники будуть, будуть Давайте краще сядемо, заспіваємо Про усе, що тільки знаємо. Потім підемо спати, Щоб раненько встати.

**пісня (Ти до мене не ходи)**

***Вбігають Феська і Пріська, задихані та знервовані.***  
  
**Феська.** Чого це ти мене заперла в коморі? Щоб я запізнилася на вечорниці?   
**Пріська.** Таке мелеш, що і купи не держиться. Чого б це я тебе запирала!?   
**Феська.** Ти, ти, капосна, закрила, більше нікому!   
**Пріська.** Гарно щебечеш, та слухать погано. Сиплеш із пустого в порожнє. Ти все знаєш. Мабуть, зна­єш, що в нашої господині і в печі кипить?   
**Феська.** А знаю*(принюхується).* Мабуть, вареники. Аж їсти захотілося.   
**Пріська.** Із твоїм довгим язиком тільки полумиски вилизувати!   
**Феська** (*підбігає до Пріськи і тягне за волосся).*Я тобі зараз покажу!   
**Пріська***(верещить).* Люди добрі, рятуйте!   
**Феська.** Та цур тобі, аж до генделиків тебе чути! Осоромила на все село!

( сваряться про межу) **Господиня.** Сварка — остання річ. Дай, Боже, щоб ви тихенько гомоніли, а громада вас слухала.

***На перед сцени вибігають дівчата в національному одязі даної місцевості з роботою в руках: тканина, нитки, кужіль, веретена, що в кого.***

**« Цвіте терен»**

**Дівчина1** Ой, дівчатка мої, ой подружечки. Де ж ми вечір проведемо, мої душечки?

**Дівчина2**

У сусідки, моя мила,

В неї хата чиста й біла.

Вона всіх пригріє нас.

То ж ходімо! В добрий час.

**Дівчина3**

Вечорниці ж ті не марні

Вечорниці будуть гарні,

Є у всіх у нас робота -

Вишивати нам охота.

**Дівчина4**

В край до нас прийшла зима,

В полі вже робіт нема,

Дівкам в дома ж не сидиться,

Всі спішать на вечорниці

**Господиня:**

Запрошую, дівчата, вас до хати

Я рада запросити на поріг

Роботи, бачу, є у вас багато.

То ж хай удача стелиться до ніг.

**Всі дівчата:**  Слава Ісусу Христу!

**Дівчина1** Дякуємо. Ми будемо поводити себе чемно, а поспівати можна буде?

**Господиня:**Звичайно, дівчата, співайте! Що то за вечорниці без пісень та жартів.

***Дівчата розміщаються на лавках, починають вишивати, співають пісню.***

**« З вечора тривожного аж до ранку»**

**Господиня:** Ой, дівчата, що ж такої сумної завели? Краще розкажіть, хто що робив як сніг випав?

**Дівчина5**Як це ? Звичайно, виходили на сніг вмиватися, червоною крайкою втиратися, щоб лице було чистеньке, і рожеве, і гарненьке!

**Дівчина1** А хто **Вілії** першим прийшов до вашої хати? Хто той празник, що заглянув в оселю в це свято?

**Дівчина2**  О! Вранці до нашої хати першим прийшов молодий і багатий, хлопець на славу, чуб кучерявий!

**Дівчина 3.** Це добре, то ж я тепер бачу, що приніс він вам в хату щастя й удачу!

**Дівчина4 .** А от жінкам старим в цей день не треба до людей іти, бо можна за собою і біду привести.

**Дівчина5 .** То в минулі часи старенькі та бідні жінки і не ходили до людей, щоб біду не накликати…

**Дівчина 6** А погляньте, дівчата, який у мене гарний узор на рушнику буде. (Показує свою роботу, дівчата роздивляються і показують свої роботи).

**Дівчина 1**Так. Гарні наші рушники. І ні в кого подібного нема. Це добре, бо ми всі різні, різні в нас уподобання. А рушник – це ж наші обереги, у них закладений великий зміст. Це й ті дороги , на які випроводжають нас батьки…

**Дівчина 2** А хочете, дівчата, я вам про долю легенду розкажу, ось послухайте. «Одного разу посварилися дві жінки. Одна була дуже гарна, а друга негарна. Негарна розсердилася і каже до гарної: Хоч я і погана, зате моя доля хороша, а ти ось гарна, а зате твоя доля погана! Умовились вони перевірити, зварила кожна своїй долі борщ *і* кашу, прийшли опівночі на перехресну дорогу. «Погана» перша вийшла наперед, розв'язала свої горщики, зверху поклала чисту ложку, відійшла трохи від хреста і каже:

—Доле, доле, йди до мене вечеряти!Сказала один раз, сказала вдруге. За третім разом приходитьпанич, та такий хороший, такий гарний, що й надивитися на

нього не можна. Взяв він ложку, попробував спершу борщу, а далі каші. Поклав ложку зверху, загорнув у рушник гроші і не знати, де й подівся...

Погана жінка забрала горщики, взяла з рушника гроші і каже догарної: — Ну, а тепер ти клич свою долю вечеряти, як я кликала! Гарна жінка поставила свої горщики, розв'язала їх,відійшла від хреста і гукає: —Доле, доле, йди до мене вечеряти! Гукнула вона раз, вдруге, а за третім разом як піднявся вітер,буря. Пісок несе, дерева гне, ламає таке робиться, що,Господи! Коли глип — виходить доля гарної жінки: така погана,як і погода, обідрана, кудлата, та ще й з хвостом. Виїла все згорщиків. Поперевертала їх, побила і пішла собі геть.Так виглядає доля жіноча.

**Господиня**. Ой, дівчатка, страшна історія, та не нарікайте, прийде до вас ваша добра доля, тільки до кожного у свій час, ви ще такі молоденькі. Краще заспівайте веселенької пісні, щоб душа зраділа. А то я вже чую, що парубки до нас у гості скоро попросяться...

**Дівчата** А давайте заспіваємо пісню

***Виконується українська народна пісня « Порізала пальчик »***

Стук у двері. Це хочуть зайти хлопці до хати на вечорниці до дівчат. Дівчата визирають у вікно, роздивляються і гукають: «Наші» Наші!» Відчиняють двері і впускають хлопців.

**Хлопець 1**  А добрий вечір всім у цій гарній хаті! Будьте здорові усі і багаті! Чи пустите нас до своєї оселі, бо ж ми молоді, хороші й веселі!

**Всі хлопці.**Добрий вечір, добрі люди! Хай вам всім здоров'я буде' І здоров'я, і удача, та ще й доля не ледача!

**дівчата.**Добрий вечір, хлопці! То ж заходьте в хату. Просимо сідати. З чим прийшли до нас, розказати час! А співати вмієте?

**дівчина 5 А з якою піснею ви до гас завітали?**

***Пісня «Їхав, їхав козак містом» -***

**хлопець** а ми вам дровець припасли, щоб усі тут зігрітись змогли

( складають дрова біля печі)

Хлопець. Принесли вам меду солоденького і калача чималенького. (Викладають на стіл). Щоб всі ми були веселі та ситі, а не голодні,не злі й не сердиті. Тож тримайте.

Хлопець. Бо ж в хаті оцій зібрались на вечорниці. А з порожніми руками зайти не годиться! Ось вам яблука з нашого саду, а як захочите , то дам щей пораду: Щоб у вашім саду рясно родило, то за садком треба дивитися рясно.

Хлопець А це вам солодкі й великі горіхи, для вашої доброї втіхи

А тепер і заспівати час, щоби від роботи відірвати вас! Бо ми любимо дівчат розважати і в роботі їм частенько заважати!

**Виконується укр.. пісня. « Мав я раз дівчиноньку »**

Хлопець. Ну, то як тут у вас? Що вже вишили красуні? (підходить до дівчини, дивиться, бере до рук і втікає , дівчина біжить за ним, зі сміхом відбирає. Інші хлопці теж дивляться, хтось теж хоче забрати роботу. Дівчата не дають ., всі сміються)

Дівчата. Отакої. Вже прийшли помічники, то ніякої роботи не буде. Шкідники ви наші! Краще розкажіть, Як вечорниці краще святкувати.

Хлопець. А то ви не знаєте! Все село чуло як ми минулого року гуляли. Це ж був наш парубоцький час? Наша темна нічка, в нас були найбільші права томи танцювали всі як могли .

Дівчата.. А що ви танцювали?

(падеспанс) – всі разом

Гей Музико то заграй нам

Танець «Падеспанс»

Господиня А що Скориківчани, гості дорогі, сподобались вам наші вечорниці ?

1. Хлопець. Ото ми втяли, Петрусь любить Галю Галя любить Петруся, сватів засилати хоче

Дівчина А коли сватів засилатиме Петро

Хлопець. Не знаючи чи вони полагодили?

Дівчина А знаєте ви дівчата пісню

**« Не щебечи соловейку»**

Дівчина Ви нам хлопці , краще небелиці якісь новенькі розкажіть

Господиня Отакої було дівчата…. Колись у сиву давнину люди дуже любили різні ігри грати. Ой, подивіться люди добрі та то мій Степан уже з мітлою стоїть, танцює. Правила прості: Дівчата з хлопцями стають парами до танцю , коли музика перестала грати хто з мітлою то її кидає і шукає дівчину…

**Танцюємо**

**хлопець**. Це все добре — і пісні, і танці, і по­брехеньки. Та де вже це вареники? 

**дівчина.** Та чи ти такий голодний? Вареники та вареники? Як той Стецько. Що все їв би та їв.   
  
**хлопець**. А хто тут про Івана та про вареники згадав? І я до них. 

**дівчина.** О, Іване! А хіба і и й цього року нікого не засватав. А батько ж казав, що цього року обов'язково вже тебе женить.   
  
**хлопець**. Та де ж іх, тих дівчат, у вражої матері зна­йдеш? Уже я не раз ходив зі старостами. Ходив і до Медина, Пеньковець, до Воробіївкиі по всій Новосільщині ходив . Де хоч яка дівка поганенька була, усюди заходили. Так жодна не хоче. 

**дівчина**. А то чому ж? Що кажуть?   
  
**хлопець**.**.** Кажуть, що дурний. Це вже вража мода пішла, що за розумних усі хочуть. Від цього й лю­ди всі переведуться: за дурних не йдуть, а розум них ніде й узяти. От нових людей — і не буде. 

**дівчина**. Іване, давай заспіваємо!

Чи я люди не доріс.

Чи я люди переріс.

Чи не рублена хата.

Що не любили дівчата?

**дівчина**

Бо ти тонкий та високий.

Ще до того й косоокий,

Ще й на ногу налягаєш,

Бо на плечах горба маєш.

**дівчина.** А що, Іване, хороша моя пісенька?

**Іван***(плаче).* Погана. І вареників не дають. Да­вайте вже швидше, бо мені ще й на другу вулицю на вареники треба встигнути!   
  
**З-й хлопець.**

Чи, може, ваші вареники такі, як оці? Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. Вередує: — Як з'їдаю твій обід, Наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані,— каже,— був Ледве миску з деволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку — смак і шик!

З нею з'їсти можна власний черевик.

Раз в неділю ми остались без жінок:

Подались вони раненько на товчок.

Ми із кумом закурили, сидимо,

Кум наліво, я направо — плюємо.

— Не зоставили нам їсти, то й нехай...

А ми зваримо вареники давай!

Налили ми в ночви свіжої води,

Пів міпка муки насипали туди.

Я скалку взяв, а кум мій — макогон.

Тісто туго замісили, як гудрон.

Дріжджів кинули дві пачки — красота!

Потім перцю і лаврового листа.

Тісто витягай на стіл ми та й січем —

Я ножакою, а кум мій сікачем.

В казані кипить, аж піниться вода.

Я ліплю, а кум вареники вкида.

На вусах у мене тісто, в [нього сир](http://shag.com.ua/vchimosya-jiti-buti-zdorovimi.html).

Кум по кухні походжа, як командир.

Хай живіт,— говорить,— лопне, а жінкам

Отакунького вареничка не дам!

В казані вода вирує, булькотить.

Сир гарячий нам на голови летить.

Покипіло так не більше двох годин,

Вачим: збились всі вареники в один.

Ми вареник той штовхаємо до дна,

А він лізе, випирає з казана.

Кум говорить: — Ну, нехай вже буде так.

Покуштуємо, яке воно на смак.

Поділили ми вареник, сидимо.

Кум виделкою, я ложкою — їмо.

Я помалу ремиґаю, кум жує. —

Ну,— цікавиться,— як враження твоє?

Я показую на пальцях і стогну:

Зуби злиплись. язика не поверну.

В кума очі лізуть з лоба — не ковтне.

Просить: — Стукни по потилиці мене!

Я як двину його в шию кулаком!

Тут відразу нам полегшало обом.

Кум затявся на своєму: — А жінкам

Я однаково понюхати не дам!

Те. що я не з’їв і кум мій не доїв.

Потаскали кабанові ми у хлів.

А кабан понюхав тісто, кашлянув,

Перекинувся в баюру і заснув.

Кум штовха його: — Пардон, мусьє кабан!

Вибачайте, я не знав, що ви — гурман.

Може, й ви вже захотіли в ресторан?

І надів йому на голову казан...

**Господиня.** Ай правда, дівчата. Данайте вже варе­ники.  (Їдять вареники)

**Дівчата ви** знаєте які в нас вареники, смачні, Степан мій господар і мукизмеле, дрів принесе, а вже як любить їсти ті вареники…..

Навчита мати їсти….

**Дівчата.** Ото вже Степан. Жінка говорить бери вареники, а він за сивуху бвзявся.

**Господиня** ( йде відбирає горілку від господаря, хлопці образилися йдуть з хати).

**Господиня** Що то моодість, цілу ніч прогуляли б, тільки б музика та пісні. І то ж споконвіку так ведеться. І ми колись… Як згадаю… Літа-літа! Летять, наче орли сизокрилі**. *(Співає****)*

Ой, верніться, літа мої,  
Хоч до мене в гості….

***Непомітно заходить літня жінка, підхоплює пісню****…*

**Жінка** Не вернемось, не вернемось.   
Немає до кого.  
Було б же нас шанувати,  
Як здоров’я свого.

**Жінка** Ой, Наталко, налякала ж ти мене. А я тут молодість згадала, та так сумно стало.

**Жінка.** Не треба, Катре, не край мого серця *(Співають разом).*

**Жінка А давайте сядемо та згадаємо, які ми пісні в молодості співали?**

**Жінка Бодай ся когут знудив**

**Жінка Голуб на черешні**

**Жінка. По той бік гора**

**Жінка Літа минають**

**Жінка** Вечорниці вже настали, До роботи взялись ми.

Кукурудзо стережися , перелущим тебе ми.

**Жінка**

Ой так, так.

**Жінка** Пір’я з решета тікає бо робота дружньо йде.

Галичанські вечорнички ой нема таких ніде.

**Жінка** Ой так, так.

**Жінка** А ти пам’ятаєш Мотре , як ми молодими до танцю шли? Падеспанс, Полька, Коробушка, Голубка, Кадриль,Козачок, Мазурка, Танго.

**Жінка** Гей музико , тай заграй музику жвавеньку, мої ноги хай згадають як були молоденькі.

**Господиня:** А що хочеться каблучка підбити?

**Жартівливий танець**

**Отаке буває.**

**Та ще й не таке.**

**Без цього ніяк.**

**Ой там на товчку на базарі.**

( СТУК В ДВЕРІ Заходить ЦИГАНКА)

**Господиня.** Заходь, заходь сусідонько до нас на гостину!

**Циганка**: Дякую , що запрошуєте а не гоните мене стару!

**Жінки**: Ви ж вмієте ворожити?

**Циганка:** Вмію.

(ВОРОЖІННЯ УИГАНКИ)

**Циганка:** Але навіщо вам знати що буде?. Комусь може сумно стане, а у вас тепер так весело та затишно. То ж давайте я вам краще затанцюю!

**Танцює**

**Господиня :** Дякуємо всім хто завітав до нашої хати.

**Господар Бувайте щасливі, бувайте здорові, бувайте багаті, та ще приїжджайте до нашої хати!**

**Ведучі: ( Діти виносять палянички в зал)**

Пригощайтесь гості дорогії ! Хай ваша хата буде багата

і хлібом , і сіллю,

і великим добром,

і дітьми хорошими,

здоров̓ям і піснею,

злагодою і сімейним теплом.

**Вед.** А всім дітям присутнім на нашому святі, хочемо побажати: рости добрими і працьовитими, чесними і вмілими, чуйними і творчими щоб уміли бачити красу рідного краю і захоплюватись нею.

**1-й ведучий.** На всі світи й віки ти озирнись,   
Де слово перше вимовив колись,   
Де пісня мамина і пестила, і гріла,  
Ввійшла життям у душу і у тіло.  
Живила серце соком на порозі,  
Водою й хлібом з житньої зорі.

**2-й ведучий**. Не дай же їм сліпим метеоритом  
Хай ще гарячим пролетіть над світом,  
Не дай умерти серед нас, живих.   
Хоч скільки б там не обсідало лихо,  
Не дай забутися, з якого роду,   
З якого кореня у світі почалися.

**1-й ведучий**. Ну от і закінчилися наші вечорниці. Добре, що діти наші повертаються до минулого.

2-й ведучий. Рідними їм будуть батьківські пороги, і люди, і пам'ять. У людині повинно щось жити високе і світле.

Наші вечорниці завершати час Кращі побажання ви прийміть від нас

Приспів ……

Хай у всіх в вас буде в школі і в селі

Радісно на серці, повно на столі.

Приспів ……

Хай біда і горе обмине ваш дім,

Доброго здоров̓я зичим вам усім.

Приспів ……

Прощавайте друзі вам низький поклін

Щастя вам бажаємо всі ми як один.

<https://www.youtube.com/watch?v=gtPJdYQYLiw&t=3845s>