***СЦЕНАРІЙ СВЯТА «УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЦЯ – ДОБРОМ ІСКРИТЬСЯ»***

***Слайд1***

мета: ознайомити учнів з традиціями рідного краю, розширити уявлення учнів про обереги, про їх значення у житті українців; виховувати повагу до старшого покоління, шанобливе ставлення до людей праці.

обладнання: декорації світлиці - піч, стіл, лавки, вишиті рушники, вишиванки, віночки, обереги.

***Звучить Пісня Н. Май «Мелодія рідного краю»***

**Ведучий:** Україна - це тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі халати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки, золотавий вечір.

**Ведуча:** Україна - це верболози і плакучі верби, що замріяно полощуть у тихих плесах довгі віти.

**Ведучий:** Україна - це край, що нагадує собою серце.

**Ведуча:** Доторкнімося ж ніжними і теплими руками до цього серця, до рідної матері, домівки, запашної хлібини на вишитому рушничкові, до душі українського народу - пісні, до кетягів червоної калини, до ніжної зелені верб і вони зігріють ваше серце.

**Пісня « Украінці»**

**Ведучий:** Який сьогодні чудовий, сонячний, весняний день!

**Ведуча:** Так, день дійсно гарний, якраз для свята.

**Ведучий:** А якого?

**Ведуча:** " ***«УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЦЯ – ДОБРОМ ІСКРИТЬСЯ»***

**Ведучий:** А ми ж до того ще й господарі на ньому.

**Ведуча:** Тож будемо запрошувати всіх на свято.

**Ведучий:** Доброго дня вам.

***Слайд2***

**Пісня « Весна»**

**Ведуча:** Запрошуємо вас до нашої господи.

***Слайд 3***

**Господиня :** Добрий день, люди добрі! А ми вже на вас чекаємо, а я вже вас виглядаю! Ходіть-но до нашої господи!

**Господиня :**Дивіться, як всі гарно вбрані! У вінках дівчат такі яскраві квіти і стрічки, що аж очам боляче! А у хлопців шаровари - червоні, голубі, а які пояси!

**Господиня** : А що це ще у нас?

**Дівчина 1:** Рушник вишиваний.

**Дівчина 2:** Хустка квітчаста.

**Дівчина 3:** Червоне намисто.

**Господиня** : А ви знаєте, що це незвичайні речі? Рушник, вінок, хустка - це українські обереги. А що ж таке обереги, хочете дізнатись? Обереги, це добрі охоронці нас і нашої оселі.

**Дівчина 1:** Берегиня, обереги - наші давні і добрі символи. Їх генетичне коріння сягає глибини століть. Маючи такі прекрасні символи, наш народ зумів уберегти від забуття нашу пісню і думу.

**Дівчина 2**: Берегинею наші пращури називали богиню, що берегла їх від усякого лиха і дарувала добро. Згодою так називали в народі жінок, які берегли і підтримували домашнє вогнище, були покровою усьому родинному колу.

**Дівчина 1**: Немає кращого друга, як вірна подруга; господиня в дому -покрова всьому, але насамперед жінка - берегиня роду, турботлива і ласкава мати.

**Дівчина 2** :А я ще таке чула: "Нема в світі цвіту цвітнішого, як маківочка; нема ж роду ріднішого, як матіночка.»

***Слайд 4***

**Пісня «Мамині долоні»**

***Ведуча:*** Батьківська хата. Мамина пісня. Бабусина вишиванка, хліб – сіль на вишитому рушнику, чиста криниця – все це наша родовідна пам’ять, наші символи, наші обереги.

***Слайд 5***

***Ведучий:***  Рідна домівка. Вона оспівана в піснях, оповита легендами, зігріта теплом материнської любові. Батьківська хата!

***Учень:***  Батьківська хата...,

Ти стоїш, не багата, й не пишна,

Виглядаючи з саду на луг,

Рясний цвіт обтрусили вишні

На солом’яний твій капелюх.

***Учениця:*** Ти була мені наче мати,

Ти служила мені, як могла, -

Кожна кровочка, кожна лата

Не жаліла для них тепла.

Багата наша країна святами та обрядами. Є обряди весільні, календарні, а є обряди – родинно- побутові. Один з таких обрядів – входини в нову хату.

Вам цікаво, як проходив цей обряд? Учні, які відвідують «школу юного ведучого» та гурток « Барвінковий край» знають, як це було. І зараз, нам покажуть цей обряд. Готові - дивимось!

***Слайд 6***

**Дівчина1** : Дійсно хата як і людина, уміє плакати й усміхатися, вона може бути горда і сумна, пихата і скромна. Все залежить від того, яка людина в ній живе. Як люди веселі, то й хата весела.

**Дівчина2 :**А якщо хату покинули її господарі? Тоді вона горбиться, в'яне як рослина без поживних речовин, вологи й сонця. Людина, покидаючи свою хату, залишає в ній частину свого життя, частинку свого тепла.

***Слайд 7***

**Господиня :** Дівчата, ви мене заговорили, а в мене в печі борщ вариться. До речі, центр житла, його душа - піч. Де тепло там і добро, і достаток і злагода. Печі прикрашали різноманітними візерунками, вкривали кахлями. Пічний вогонь був не лише годувальником.

По його кольору і поведінці господарі визначали погоду, події, які їх чекали. Червоне полум'я - передбачало морозну погоду, білий вогонь, жар, який швидко згасав, дим, що стелився - провіщали відлигу, сніг. З самого початку і протягом віків піч знаходилася у колі чисельних обрядів.

*Слайд 8*

**Дівчина** : Ой, погляньте у вікно, лелека прилетів.

**Господиня** : Авжеж прилетів! Для селянина був першим другом і порадником :старі люди стверджували "Де лелека водиться, там щастя родиться".

***Слайд 9***

**Дівчина 1**: Люди оберігали і захищали свого пернатого друга від усяких незгод. Їх приліт навесні - це перший сигнал: час сіяти, копати городи. Вважалося, що, коли хто в березні першим побачить лелеку і тричі присяде, то щасливо проживе рік.

**Дівчина2** : Я перша побачила! (присідає). Напевно заміж вийду цього року!

***Слайд 10***

**Господиня**: а соловейко - Свята і вільна Божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту.

Навіть люди рівняються на нього, тому і кажуть про талановитого співака: «Співає, як соловейко!»

**Пісня « Соловейко»**

***Слайд 11***

**Господиня :** Цікаво, чи знаєте ви, якими стравами багата національна українська кухня?

**Дівчина 1:** Знаємо. В одній із книг я прочитала, що крім українців, жоден з народів не мав звичаю пекти пироги. В українців пиріг - це символ бога Місяця.

**Дівчина2** : Мені розповідала бабуся, що обрядовими стравами також були куліш та млинці, пампушки і галушки.

**Дівчина 3**: Каша була символом продовження роду - це обрядова страва на родинах, хрестинах.

**Дівчина4 :** А який же український стіл без борщу з капустою, як говориться в прислів'ї: "Борщ та капуста, в хаті непусто".

**Дівчина 1:** До того ж добрячий кусень сала, цибулі, часнику.

**Дівчина 2:** Ще - вареники, бо для українця - це завжди свято для шлунка і душі.

**Дівчина 3:** Ну що, ж, Господиня, які ми знавці - хороші?

**Господиня:** Так. Але хто скаже мені, яка страва з гречки - улюблена українцями ?

**Дівчата**: Звичайно, гречаники.

Пісня « Гречаники»

***Слайд 12***

**Дівчина 1**: Рушник. Оздоблений квітами, зірками, птахами ... Скільки він промовляє серцю кожного з нас! Від сивої давнини і до наших днів рушник є оберегом української оселі.

**Дівчина 2**: Не було жодної хати в Україні, де не палахкотіли б вишитими узорами рушниками. Недаремно склав наш народ такі прислів'я: «Хата без рушників, що родина без дітей". "Рушник на кілочку - хата у віночку".

***Слайд 13***

**Господиня :** У кожній оселі були свої рушники, свої узори на них. Це був своєрідний календар, книга родоводу.

Рушник і донині зберігся чи не в кожній оселі і дуже добре, що набуває ця традиція все нової сили. Заходять рушники і в ті хати, де і не велися ніколи. Сьогодні вони на образах, над портретами батьків і дітей, на столах під хлібом-сіллю. Рушники знову ожили, заговорили і стали повноцінними оберегами кожному, хто у це повірив.

У потемнілій різьбленій шкатулці   
Я зберігаю вишитий рушник.

Мені його передала бабуся,

У хащах літ зберігся він, не зник.

  Рушник цей не прикраса, не для свята,

Він крилами вже сотні літ білів,

Коли біда приходила у хату,

То він зціляв від муки і болінь.

***Учениця:*** Такий узор на ньому незбагнений!

Як не мудри, не втямиш, в чому річ:

І папороть цвіте вогнем зеленим,

І стріли блискавиць висять крізь ніч…

***Учениця:*** А може, просто Доля–Берегиня

Над білим світом руки простягла,

Щоб вберегти ще й наше покоління

Від Кари, від Мари, від всього Зла.

***Учениця:*** Зелене, жовте, чорне і червоне…

Це пам’ять роду, вічна, як ріка,

Записана язичницьким узором

На крилах талісмана рушника.

***Слайд 14***

**Танок з рушниками**

Господиня : А наша малеча теж приготувала нам подарунок, пісню про рушник

***Слайд 15***

**Пісня про рушник «1 кл»**

***Слайд 16***

**Дівчина1*:*** Споконвіку українці свято шанували одяг, а особливо вишиту сорочку. Наші пращури вірили, що вона захищає людину не лише від негоди, і й від ворожих сил. Вважалося, що сорочка яка прилягає до тіла є провідником магічної сили і водночас – це оберіг. Вважали, що сорочка мала магічну силу

**Слайд 17 (*автомат)***

**Хлопець 2 *:*** Народне прислів'я каже: «Без верби і калини нема України». До сказаного слід додати: «І без вишивки». Тому що вишиваний рушник і вишита сорочка давно стали українськими народними символами - оберегами.

**Дівчина1** **:**Вся українська вишивка позначена благословенними знаками Води і Сонця. Сонце часто зображується восьмипелюстковою розеткою чи квіткою, а знак Води нагадує згорнутого вужа. Дві стихії, що утворили земне життя

Улюблений колір вишивки – червоний , який вважали оберегом від чортів. Вишивкою прикрашають комір, рукави. Місця, де закінчується тканина – найвразливіші для темних сил.

*Слайд 18*

Хлопець:І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі дефіле української сорочки – вишиванки.

**Разом:** І допоможуть нам з цим – наші вихователі. Будь ласка!

**Дефіле**

**Господиня:** Українська вишивка є одним з не багатьох національних брендів, відомих у всьому світі. Сьогодні вважається престижним носити вишиту сорочку, віднайдену у запиленій прабабусиній скрині. Найкращою вважається вишита сорочка не на красивому шифоні чи шовку, а, як і в давнину, на конопляному чи лляному полотні. **Дівчина :**Предки знали, що саме ці природні полотна мають такі ефірні олії, що захищають людину від шкідливого атмосферного впливу і виводять із тіла усіляке зло. І навпаки, все штучне веде до штучності організму та душі.

**Пісня « Сорочка – вишиванка»**

**Господиня** : Діти, гарні вишиванки в наших педагогів?

А як співають наші дорослі вам подобається?

***Слайд 19***

***Дівчина :*** Пісня України! Хто не зачарований нею. Адже вона пахне весняними дощами, синіми льонами, материнськими теплими долонями.

***Хлопець :*** Бо пісня - невичерпне джерело

Вона святиня наша і скарбниця.

Схили до ніг – її чоло –

Її красою можеш освятитися.

В ній кожне слово – чиста крапля срібла,

А в кожній краплі – діамант блищить.

І щоб не сталось з нами, люди лиха,

Нащадкам це багатство збережіть.

***Слайд 20***

Пісня « Тече вода з під явора»

***Учень:*** Нехай слова і пісні милозвучні

Для вас лунають знов і знов,

Хай будуть в серці нерозлучні

Добро, надія, віра і любов!

***Учениця***:

Хай вам сміється доля журавлина,

Поля розлогі колосом цвітуть,

Нехай червоні ягоди калини

На вишиванках осявають путь.

**Пісня «Якщо у серці віра»**