

**Зберігаймо традиції**

 **нашого народу**

**УКРАЇНСЬКИЙ**

**ЯРМАРОК**

**Мета.** Ознайомити з традицією ярмаркування українського народу; виховувати риси дбайливого господаря; формувати бережливе ставлення до результатів праці; навчати дітей змалечку заощаджувати кожну зароблену копійку.

**Обладнання.** Зал прикрашений гірляндами, надписами «Картопля», «Капуста», «Морква», «Помідори», «Огірки», «Гарбузи», «Часник», «Цибуля» тощо; Скрізь у вазочках квіти, кетяги калини, гілочки клена, горобини, колоски; Всі діти в костюмах. Біля кожного лотка – учень продавець в українському костюмі. Діти – покупці з кошиками, торбинками. Звучить весела музика.

ХІД ЗАХОДУ

**Вчитель.** Ось саме в осінню пору, коли все добро із садів, городів, полів і лісів було зібрано і звезено в двори, сховане в комори, льохи і клуні, люди збирались на великий осінній ярмарок, щоб продати лишки виробленої продукції, обміняти на інший товар та й навіть похвалитися вирощеними овочами, фруктами, зерновими культурами, медом, хлібом, гончарними і ткацькими виробами... Чого тільки не було на тих ярмарках у незапам’ятні часи в Україні!

А ще на ярмарку можна було відпочити і повеселитися, зустрітися з родичами, знайомими, друзями, обмінятися думками, рецептами, своїми знаннями та секретами. Бо осінній ярмарок — це справжнє свято з мандрівними артистами, які водили дресированих звірів; з гадалками, акробатами та борцями.

Тому сьогодні ми хочемо поринути в ту далеку епоху й зазирнути на такий ярмарок, що відбувався кожної осені в українських містечках і великих селах.

Отож, ласкаво просимо любі друзі, на ярмарок. Щасливого вам ярмаркування!

**Ведуча.** Добрий день, люди добрі!

**Ведучий.** Добрий день, милі гості!

**Разом.** Просимо на наше свято!

**Сценка1.**

**Олена**. Марійко, ти чула, як гукали на ярмарок? Ходімо швидше, там так цікаво буде! Поторгуємо та на людей подивимось, себе покажемо!

**Марійка**. Ой, чула я, чула, не глуха. Та вже біжу. Ось часнику вродило, дівати нікуди. Ото продам, а горщиків куплю, бо їх на все треба: і на молоко, і на сметану, та й сиру того так багато, так багато! А разом побачимо знайомих, може, й хлопців з другого кутка...

**Олена**. То біжімо вже, не барімося. А я ось цибулю несу продавати, бо так багато її в нас! І така вся, як кулаки — велика, чистенька, суха і така солодка, як мед.

**Марійка** Таке скажеш, як мед. Тільки-но розріж, то сльози так і поллються на той мед. Ото вже придумала!

**Олена**.. А я кажу, що солодка моя цибуля, бо це такий сорт люди вивели. Ну, нехай не така, як мед, а все ж не гірка, як твій часник.

**Марійка**. А в мене теж солодка. Та тільки я не несу її на базар, солодку цибулю я й сама з’їм. А от часник несу — він хоч і пекучий, але такий пахучий, що їж і ще хочеться, от.

**Олена**. То ходімо вже швидше, а то на ярмарок спізнимося.

**Учень.** Увага! Увага! Спішить – поспішайте!

Господарі й гості, глядіть, не минайте!

На ярмарок прошу гуртом, поодинці,

Чекають на всіх там чудові гостинці.

**Учениця.** На ярмарку нашім веселім, багатім

Є чим дивуватись і є що придбати.

Тут щедрі дарунки і саду, й городу,

Тут пісня і жарти усім в нагороду.

**Учень.** Тут речі умільців ні з чим не зрівнянні,

Барвисті стрічки, рушники вишивані.

Полив’яний посуд – тарелі, горнятка,

Сопілки – хлоп’ятам, намисто – дівчатам.

Мерщій-бо на ярмарок всі поспішайте,

Купуйте, милуйтесь, танцюйте, співайте!

**Вчитель**. На нашому ярмарку ми будемо продавати те, що любить кожна людина, кожна дитина, те, що корисно і дорослим, і малим, тобто, усім.

Виходять Параска та Остап

**Остап**. Стій жінко, почекай. Куди ти?

**Параска.** Мені нудно в хаті жить!

Ой вези ж мене із дому,

Де багато грому-грому,

Де гопцюють всі дівки,

Де гуляють парубки.

Хочу на ярмарок!

Поїхали, Остапчику!

**Остап.** Сиди вдома, стара. Я сам поїду.

**Параска**. Щоб ти луснув! Ти вже того разу без мене на ярмарок їздив та замість курки півня купив.

**Остап**. Не півня, а курку!

**Параска.** А я кажу – півня!

**Остап**. А я кажу – курку!

**Параска**. А чого тоді в твоєї курки ноги такі довгі?

**Остап.** Бо того, що вона багато бігала. Ох і вредна ж умене жінка, сатана – не баба. Ну добре, поїхали!



 **Звучить пісня «Ой, на горі ярмарок».**

**Продавець картоплі.** Купуйте, купуйте усі бараболю,

Варите і смажте із сіллю, без солі,

Сто страв господиня з картоплі згодує,

Картопля, як хліб – вона всіх нагодує.

**Продавець моркви.** Ця морква під сонечком щедрим зростала,

Земелька водою її напувала,

Тому-то й вродила така соковита.

Морквяного соку вам треба попити!

**Продавець помідорів.** Беріть помідори, вони – пречудові,

До вашого столу хоч зараз готові!

 **Продавець часнику.**

Хто гострого хоче – часник хай придбає,

Він всякі хвороби вогнем випікає!

У мене часник, як бик,

А цибуля, як гуля!

**Продавець груш.** Скуштуйте цю грушу – солодку, духмяну .

У роті, немов медок вона тане. Ох!

 **Покупець.**

Усе на ярмарку тут є!

Було твоє, купив – моє!

Є й картопля...

Є й буряк...

 Тут цибуля...

А там – мак!

**Продавець яблук.** Лоточка із яблуками не обминайте,

Які до смаку вам, такі вибирайте.

Сортів тут багато, усі вони різні,

Ось яблука ранні, ось – яблука пізні.

**Дівчинка 1.**Ось, дівчатка, ми прийшли,

На ярмарок сметани принесли,

Щоб її тут продавати,

Всіх присутніх пригощати.

**Дівчинка 2.** Поставим  глечики сюди,

 Поки прийдуть покупці.

А поки що пожартуєм,

пограєм і поспіваєм.



 **Пісня «Ой я молода на базар ходила»**

**Продавці вишиванок.** Дивуйтесь, купуйте, але не баріться.

Краса – то яка – підійдіть, подивіться!

Яка-то робота, які-то узори!

В цих вишивках пісня й лани неозорі,

Птахів щебетання, весняні світання,

Квітковий розмай і калини зітхання.

Оця вишиванка пасує дівчатам!

А ці сорочки до лиця вам, хлоп’ята!

Для вас готували прекрасні майстрині

Ось ці пояси – і червоні і сині!

Беріть, не минайте рушник цей, сестрички,

 Утріться, й рум'янець не зійде із личка.

**1 покупець.** Що ви просите за сорочку?

Вона не продається, а як затанцюєте, то я і так подарую.



 **Танок під пісню «Кину кужіль на полицю»**

(Виконується український танець. Після танцю виходять Остап і Параска)

**Остап.** Ой які ж гарні дівчата, як гарно танцюють. Мої ноги так і не встоять – танцювати вже хочеться.

**Параска.** Остапчику, та ти ж танцюєш як рак на льоду.

**Остап.** А що, хлопці, давайте мінятися. Ви мені – дівчат, а я вам – Параску.

**Параска.** Людоньки добрі, та що це таке робиться на світі? Старий зовсім з глузду з’їхав! Та навіщо ти мені такий потрібен? Я сама зараз тебе буду продавати!

**Продавці хліба.**

Купіть булки, купіть сушки,

 Купіть бублики й ватрушки.

Ось хлібина золота,

А хліб усьому голова.

Свіжий хліб із житечка

Пахне теплим літечком.

Бо земля всю силу

В хлібі затаїла.

Лежить хліб на вишитій

 Скатертині на столі

Ясний, як сонечко,

 І ніби промовляє:

Любіть мене, шануйте,

 їжте та здоровими будьте.

**Продавець гончарних виробів.**

Ну що ж. Макітру купіть, щоб маку натерти,

Гладущик, щоб пити смачне молоко.

Горщечки, щоб квіти хатні посадити,

Великий горщок, щоб куті наварити.

**Сценка 2**

**(**Зустрілися на ярмарку дві сусідки.)

1. сусідка: Добрий день, сусідонько! Чи дуженькі?

2. сусідка: Ая, ая, доброго дня. Коли це він добрим буває? Оце прийшла на ярмарок, і якби не ви, кумасю, то не було б з ким поговорити, що розказати, додому понести, сусідам передати.

1. сусідка: І я так кажу.

2. А ви не скажите, кумцю, що оце мої кури, у вашій сумці роблять.

1. сусідка: А хто вам сказав, що то ваші кури, вони, що позначені? Та ти маєш лице таку капость на мене класти, ніби я твої кури на ярмарок понесла продавати.

А ти забула, як торік мого підсвинка повісила.

Ой, людоньки добрі, ви й уявити собі не можете, що ця клята Настунька мені

накоїла. Раз мій рябий підсвинок уліз у Соловейків город, а мене тоді не було вдома. Приходжу я, як оце тепер з ярмарку, дивлюся а мій підсвинок висить на тину покручений за задні ноги. Я до нього, Соловїна вже вибігла з хати на поріг. Як роз’явить рота, як покаже залізні зуби.

2 сусідка: Аж ти клята Параска. Та твій негідний підсвинок заліз у мій город т в мене всю цибулю поїв, жодної не лишив.

**Продавець калини.** Беріте калину - червоні корали

-Ці кетяги небо і сонце ввібрали.

 Напоїть матуся калиновим чаєм

 -Недугу ураз, ж рукою, знімає.

**Продавець насіння.**

 Насіння соняшника, насіння гарбуза.

 Підходьте, не гордуйте, насіннячко діткам купуйте.

 Бо воно смачненьке, корисне, лікувальне,

 насіннячко кругленьке і овальне.

**Продавець чаїв.** Підходьте, купуйте

Чаї лікувальні

З калини, барвінка,

Малини та мальви.

**Сценка 3.**

(На сцену виходять два куми спиною один до одного і тягнуть по мішку)

**1-й кум.** Ой, це ви, куме?

**2-кум.** Я.

**1-кум.** А куди це крам тягнете?

**2-кум.** На ярмарок української кухні.

**1 кум.** І я туди. А що в мішку?

**2-й кум.** Бублики.

**1 кум.** А я думаю: що то так торохнуло, аж в голові задзвеніло!

**2 кум.** А ви що тирбичите?

**1-й кум.** А я гречану крупу несу продавати, добре маю вторгувати, бо без каші жодна українська сім’я не обходиться.

(На сцену виходить циганка)

**Циганка.** Дядьку, дядьку, дайте копієчку, а я вам поворожу!

**2-й кум.** Ану йдиь, знаю я вас – не встигнеш і оком кліпнути, як без штанів залишишся.

**Циганка.** Ну, дядьку, не хочеш про свою долю дізнатися, тоді я вам затанцюю.

 (Циганка танцює циганочку)

**1-й кум.** Куме, вони не відчепляться. Нехай вже танцюють.



 **(Циганка танцює циганочку)**

(Циганка танцює, а потім береу кумів мішки і тікає).

**2-й кум.** (здивовано) А де наші мішки?

**1-й кум.** Обікрали нас, от що!

**Вчитель.** Погляньте, хто завітав до нашого ярмарку!

**Учень.** Та це ж Омелько, зі своєю сімейкою.

**Омельчиха.** У нашого Омелька

Невеличка сімеєчка:

Тільки він та я,

Та старий та стара,

Та Іван, та Степан,

Та Василь, та Панас,

Та той хлопець, що в нас,

Та дві дівки косаті,

Та два парубка вусаті,

Та дві Христі в намисті,

Та дві ляльки в колисці

**Омелько**. Он як! Так, у мене, Омелька,

Чималенька сімейка!

Усі хочуть їсти-пити,

Треба посуд їм купити.

**Продавець посуду.** Підходьте сюди, дорогі господині,

Та й виберіть посуд всій вашій родині.

Тут ложки, миски і всілякі горнята,

Мішалки, тертки і качалка пузата.

**Омельчиха.** Купити можна по мисці:

Великому – велику,

Меншому – меншу,

Малому – маленьку,

Найменшому – найменшу.

**Омелько**. А що ж миска без ложки?

**Омельчиха.** Доведеться купити й ложки

Великому – велику,

Меншому – меншу,

Малому – маленьку,

Найменшому – найменшу.

**Омелько.** Та ще треба купити діткам

Сорочки та спіднички,

Чобітки та рукавички,

Звичайнісінькі шнурки,

Стрічечки і пояски.

**Омельчиха.** Ой, доведеться!

**Сценка 4**

Зустрілися на ярмарку дві кумасі.

1. Добрий день, пані Марино!

2. Добрий день, пані Оксано!

1. А я на базарі була.

2. Ну й що там.

1. Та курку купила за 15 гривень.

2 . А я за 20 гривень. То що ж то за курка, що за 15и гривень. Напевно, вона якась стара, не обскубана та ще й курячим грипом.

1. Та що ти кажеш, Марино! На свою курку дивися….



 **Танок під пісню «Вишенька-черешенька»**

 **Учень**. На доброму ярмарку ми побували,

 Одні продавали, інші – купували.

 Співали, сміялись та й ще жартували,

 А тепер вже додому час.



 **Пісня «На Україні»**