Хай завжди буде з нами Великодня казка

На початку вінок українських пісень. На сцені стіл, лава. Декорація української хати.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Дівчина 1:***

*Спасибі тобі, Боже, що з зимою розпрощались,*

*Що весни діждались!*

***Дівчина 2:***

*Ой, весно, весно, днем красна,*

*Що ти нам, весно, принесла?*

***Весна:***

*Принесла вам жита, принесла вам цвіту*

*У ваші таночки, щоб сплели віночки!*

***Весна:***

*А ще вам принесла*

*Сонця багато, радості в хату – Великодні свята,*

*Щоб паски пекли і співали гаївки,*

*Та й писанки писали.*

*Щоб багато мати, всім на щастя дарувати.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СЦЕНКА**

**Вістунець**. Не я б'ю, верба б'є.  
Через тиждень - Великдень.  
Будь здорова, як вода,  
Багата, як земля, а красива, як весна.

**Дівчинка**. Хто ти?

**Вістунець**. Я весняний Вістунець, прийшов звістити, щоб увесь хрещений люд готувався до найкращого свята, до Великодня.

**Дівчинка.** А чого мене б'єш?

**Вістунець.** Хіба це я? Це свячена вербиця. Сьогодні її день - Вербна неділя. Навесні, як тільки пригріє сонечко, вона першою прокидається. Її пухнасті котики будять усіх до роботи. Тож і ти не зволікай, бо:  
Жарт б'є, не я б'ю -  
За тиждень - Великдень!  
 (Легенько вдарити вербичкою).

Щоб Великодня діждати, потрібно всіх прощати, добро в хату пускати, а погане забувати.

Давайте і ми з вами спробуємо посміхнутися один одному і залишити у себе в душі тільки добрі почуття.

У християн існував такий звичай: у Чистий четвер треба скупатися до заходу сонця і змити з себе все погане з тіла і з душі. От і ми із вами вмиємося.

(Вмочується гілка верби у тарілку з водою і бризкається на дітей).

Водичка, водичка, вмий дитяче личко,  
Щоб очі блищали, щоб щічки червоніли,  
Щоб кусався зубок та сміявся роток!

**СЦЕНКА**

Дмитро (ллє воду на Ганнусю).   
Будь здорова, як вода, весела, як весна.

Ганнуся.   
Обережно, Дмитре, віночок новий, квітки замочиш.

Петро.   
А ти на коси, Дмитро, на коси, щоб гарно росли. (Підносить глечик над головою Ганнусі. Вона втікає).

Ганнуся (стріпує воду з кіс).   
То тебе помити треба. Бачиш, який малий, ніби тебе ніколи весняний дощ не мочив.

Оля (підбирає глечик).   
Давайте, дівчата, поллємо Петра, щоб добре ріс.

Дівчата підбігають до Петра. Одні тримають його, інші ллють на нього воду.

Петро.   
Досить, дівчата, а то до неба виросту.

Оксана (ллє на Петра воду 3 рази).   
Один дощ, другий дощ, третій Дощ!

Петро.   
Досить з мене одного. Бр-р-р!

Оксана.   
Три краще. Знаєш, як старі люди казали: "Як підуть весною три дощі добрі, то наповнять 3 роки голодні".

Петро.   
На урожай то добре. А для мене яка вигода? Сорочка вся мокра, змерз, як цуцик. Ой, дівчата, жалю у вас немає. Я ж на ваші сорочки води не лив. Тільки на коси. А ви мене з ніг, чи то з голови до ніг облили.

Маруся.   
Здоровий будеш. А сорочка висохне. Он бачиш, як сонечко гарно світить.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведучий:** В Пирогові, у хатині, де росте старезний в’яз,

Жили дружно баба Проня І веселий дід Панас.

Завтра Пасха, завтра свято,

Клопотів у всіх багато.

Баба встала ранесенько,

Помолилась гарнесенько,

Лампадочки засвітила

Тай до церкви поспішила.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Баба:** Вставай, діду, не лінуйся,

До Великодня готуйся.

Надаремно час не гай,

Кошика мерщій збирай.

**Дід**: От баби, ну що з них взяти,

Тільки ранок, вони з хати,

А ти, діду, все зроби: принеси та прибери.

Треба дідові дума́ти як нам кризу подолати!

**Ведучий:** Вже і полудень минає,

Світ Великодня чекає.

Баба з церкви повертає,

Та й до діда приступає.

**Баба:** Що, Панасе, рабе Божий!

Чи зібрав ти кошик гожий?

**Дід:** Бабо, любко, не гнівися,

Ради свята, примирися.

Зараз піду до комори,

Принесу продуктів гори.

Все зроблю, мій генерале,

Аби тільки не кричала.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ох, лишеньео, ой біда, десь поділася їда?!!

Як же будем святкувати? Як Великдень зустрічати?

**Баба:** Ти у відчай не впадай, на Господа уповай.

На молитву треба стати, разом Бога ублагати.

До господи по черзі входять діти в костюмах. Залежно від кількості діточок можна ще додумати тварин.

**Собака:** Ось приніс я вам ковбаски,

Розговітись в свято Пасхи.

Натуральна, не шкідлива, запашна, усім на диво.

**Свинка:** Хру, хру, хру, оце вам сало,

Його завжди всім замало.

Хоч пів світу обійдете, краще сала не знайдете.

**САЛО**: Сало сили додає, тому й люблять всі мене.

І рожеве й біле - кожному я миле.

У великий піст, що був, все ж мене не їли,

Зберегли на Великдень, в кошик запросили.

**Корова:** Сир і масло, кожен знає,

Нам здоров’я укріпляє.

В кожній хаті на столі, раді їм господарі.

**Баба, Дід:** Дякуємо вам, звірята,

За гостинчики багаті.

Але ще нема одного складника тут головного.

**Рум’яна паска – голова на святі.**

**Свій рід веде красуня з давнини.**

**Тоді і день Великий наступає,**

**Як господиня паска на столі.**

**Яйце: На столі духмяна паска,**

**А круг неї крашанки.**

**Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки!**

**Яйце: Не мала у нас родина,**

**Та молитва всіх єдна.**

**Хай розквітне Україна  як в погожі дні весна.**

**Великодні дзвони, всі сходяться на сцену. Дівчина:**

Чуєте, як радісно дзвони грають?

Вони нам сповіщають із небес:

Христос Воскрес, Христос Воскрес!

**Маленька дівчинка з Пасхальним кошиком:**

На Великдень у корзинці я несу усім гостинці:

Паску, сонцем ціловану, крашанку мальовану.

А кругом весна в обнові... Будьте з празником здорові!

**Малі хлопці**: (Вітаються між собою із глядачами)

Христос воскрес раз мир увесь!

Дождалися ласки - тепер усяк

Наїсться всмак свяченої паски!

Свято всіх, Христос воскрес!

Час співати нам веснянок,

Бо із серця смуток щез.

Дівчатка, а чи знаєте ви, який ціавий звичай був на Україні? Він трошки жартівливий і трошки чарівний: щоб хлопц; ходили на нашу вулицю гуляти та бавитися, треба було по секрету від них зварити э різних злаків горщик кащі та закопати його у потаємному місці. Давайте і ми зробимо так.

Говорить неголосно, наче по секрету від хлопчиків.  
Ведуча з дівчатками беруть горщик каші і вдають, що закопують його біля тину. За ними стиха підглядає хлопчик.

***Дівчатка*** *Закопали горщик каші,                Наша каша солона,  
Ще й кілком прибили,                   Щоб нам не було сорому.  
Щоб на нашу вулицю                   Наша каша з проса,  
Хлопчики ходили.                         Бо наша вулиця хороша!* Раптом дівчатка помічають хлопчика, витягають його з-за тину.

***Дівчатка.*** *А чого це ти за нами підглядаєш? Зараз ми тебе вкинемо у воду!* Намагаються скупати хлопчика в невеличкому озерц).

***Хлопчик.*** *Ой, не хочу! Вода холодна! Відпустіть!*

***Дівчатка.*** *Як відгадаеш наші загадки, то відпустимо. Слухай:   
 1. Людей до церкви скликає,  
 А сам у ній не буває. (****Дзвін****)  
2. Є деревенце — не полінце,  
Багато дірочок має,  
Весело співає. (****Сопілка****)  
 3. Кинути вгору — то біле,  
 Кинути на землю — то жовте.* ***(Яйце)****4. Розколеш лід — візьмеш срібло,  
Розколеш срібло — візьмеш золото.* ***(Яйце)***

Хлопчик не може відгадати загадки. ***Хлопчик.*** *Дівчатка, не купайте, відпустіть, а я на вашу вулицю хлопців покличу.****Дівчатка.*** *Покличеш?****Хлопчик.*** *Зараз же!* Дівчатка відпускають хлопчика, він іде до хлопчиків.  
***Дівчатка*** *Дівчатонька-гороб'ятонька,*

*Граймося, радьмося,*

*Та виходьмо на травицю,*

*Весело стрічати  Великодні свята!*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вдягла весна мережану сорочку,   
Умившись і звільнившись від турбот,   
І підіймає волошкові очі   
До вищих, до церковних позолот.   
  
Великдень всіх нас на гостини просить,   
Малює сонце полотно небес,   
І крашанку, як усмішку підносить,   
— Христос воскрес!

Світить сонечко яскраве наді мною,

І душа моя бринить, немов струна.

У повітрі пахне радістю й весною,

І в душі моїй буяє теж весна.

Я щаслива, бо в душі розквітли квіти,

Я дарую людям радість і добро.

Так, я хочу, щоб у мирі жили діти,

І війни ніколи в світі не було.

Щоб дитина що прокинулась раненько,

Усміхнулась небу, сонцю і птахам.

Щоб всі люди поважали рідну неньку,

І тоді життя щораз всміхнеться нам.

Дуже хочу я, щоб всі жили ми з Богом,

Щоб Христу відкрили двері у серцях.

На землі настане рай, і поміж нами

Запанує мир і радісне життя,

А всі люди стануть рідними братами,

І старому вже не буде вороття.

Нехай якнайшвидше кожен здобуде перемогу добра над силами зла у своїй душі. Щоб не тільки вустами, а й чистим серцем на привітання: "Христос воскрес!", відповісти: "Воістину воскрес!" .

Ігри з писанками й крашанками.

« Чия далі покотиться?»

« Чия довше крутиться?»

« Чия міцніша?»