**Свято**

 **«Козацькому роду нема переводу!»**

**(Голос за кадром)**

*За Дніпровськими порогами.*

*За південними дорогами.*

*За степами за широкими*

*Наші прадіди жили.*

*Мали Січ козацьку сильну*

*Цінували волю вільну,*

*Україну свою рідну, як зіницю берегли.*

(Під козацький марш заходять козаки. Танець)

**Кошовий:** Так, козаки – новобранці… Як стоїш? Підбери черево, чуба підправ, ґудзики застебни. Штани підтягни… Ну що, подобається вам на Січі вільній? Не ображають вас діди-січовики? Підштаники не заставляють прати?

**Козаки** (разом) : Ні, пане атамане!

**Кошовий**: Добре. А вдома у нас все гаразд?

**Козак**: Все добре. На нас надію покладають. У гості чекають.

 **Кошовий**: А чи давно, козаки. Ви в церкві були? Чи вже забули, коли лоба хрестили? Ось ти, Стецьку?

**Стецько**: Та ще на Великдень…

**Кошовий**: А ти , Грицьку?

**Грицько**: Та вже й не пам’ятаю…

**Кошовий**: Ах ви ж, діти, нехристі! Та чи знаєте ви, яке сьогодні свято християнське?

**Козаки**: Яке ж свято? Дайте подумати…

**Кошовий**: Та сьогодні ж одне з найбільших православних свят – свято Покрови Пресвятої Богородиці, нашої покровительниці і заступниці.

**Козак 1**: О, Господи, зовсім забув…

**Козак 2**: Як же це ми?

**Кошовий**: Та в нас же тут, на Січі, й церква її ім'ям названа.

**Козак 3**: Нечистий поплутав.

**Кошовий**: Вся земля українська під охороною Пресвятої Богородиці перебуває. Берегиня ця наша від усіляких бід і негараздів оберігає. Всі мають від жінок вишивану річ?

**Козак 1**: У мене рушник від матері зберігається.

**Козак 2**: А мені кохана хусточку вишивану подарувала.

**Козак 3**: А у мене сорочка вишита є.

**Кошовий**:

Ото ж бо! Це ж обереги наші. Богородиця сама швачкою була. Шила різи, зашивала рані, зупиняючи кров.

**Козак 1**: Бач, ікони та портрети рідних не дарма у вишивані рушники вбирають.

**Кошовий**: Так що забувати свою покровительку не слід.

**Козак 1:** Ой, гляньте! Що це там поза кущами за проява сидить?

(Козаки придивляються, швидко оточують кущі **–** один із козаків витягає за вухо хлопця)

**Козак:**        Батьку ! Зловили, спіймали  лазутчика. Пробирався до нашого табору.

**Кошовий:**              Допит учинили ?

**Козак:**         Учинили, учинили.

**Козак:**        Не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота.

**Кошовий:**             Чого ж він хоче ?

**Козак:**        Хоче, щоб його прийняли до нашого славного війська запорізького.

**Хлопець**: Ой, боляче, відпустіть, відпустіть! ( Виривається з рук).

Мене не можна бити: Я – винахідник!

**Козак 2:** А що воно за пташка – винахідник?

**Козак 3:** Це твоє ім’я?

**Хлопець:** Ні, мене звати Дмитро.

**Козак 4:**  Як ти тут опинився, Дмитро?

**Хлопець:** Та ми з керівником гуртка конструювали новий прилад. Раптом щось як замкнуло, і я опинився тут.

**Козак 1:** А не здається вам, що цей хлопчак – шпигун панів-ляхів?

**Козак 2:** Щось він підозріло виглядає.

**Козак 3:** Одяг якийсь дивний…

**Козак 4:** В темну його!

(Хапають и волочать до темної. Хлопець упирається, відбивається)

**Дмитро:** Зачекайте! Та зачекайте ж! ( Виривається з рук козаків)

Не вірите? Ось натисніть на цю кнопку.

( Подає козакам прилад. Козаки розглядають його. Нарешті один з них натискає на кнопку. Хлопець з козаками переносяться в 21 століття. Пауза.)

**Дмитро:** Ви не повірите, це справжні козаки, вони мене за шпигуна прийняли, ледь вухо не відірвали. Ну, що ви? Наче язика проковтнули? Зустрічайте!

**Ведуча:** Добрий день, гості дорогі! Не соромтеся, підходьте до нас ближче.

**1й козак:** Всюди ми бували, друзі. Куди ж ми потрапили цього разу?

**Ведуча:** Це Краматорська школа-інтернат № 18, навчаються в ній дівчата і хлопці, які люблять свій край, свою Україну.

**Козак 1:** Доброго дня, любі друзі! Дозвольте привітати вас зі святом козацької слави.

**1й козак:** Гей, хлопці! А чи є серед вас наші браття-козаки?

- Є! (на сцену вибігають половина хлопців)

**2й козак:** А чи залишились ще в Україні справжні лицарі?
- Так! (вибігають друга половина хлопців)

**Кошовий** Козаченьки, вам радіє навіть в небі сонце!

 В чому ж ваша сила – сильна?

 Розкажіть нам, хлопці.

1. Я козак, ім'я – Максим,

Вистачить у мене сил.

Не дивіться, що малий,

Я до бою – запальний!

1. Я – козак Ярослав ,

Силу богатирську маю!

То ж зі мною краще – мир,

Я усіх попереджаю.

1. Воїн я,  Богдан – від Бога,

 Полководець хоч куди.

 Я пройду крізь стіну й воду

 Хай бояться вороги.

1. А я гострий розум маю,

Я Руслан і теж козак.

Без чіткого плану дій

у війську – ніяк…

1. Я – Ілля , козак нівроку, задніх не пасу.

І своїй країні рідній користь принесу!

Лист я можу написати в будь-який момент!

Хоч турецькому султану та хоч президенту.

1. Гліб я, парубок моторний,

І хлопець - хоч куди, козак!

У кожній справі  я проворний,

До боротьби я теж мастак.

**Ведуча** У нашій школі помаленьку

 Юні козаки підростають

 Вони люблять Україну

 І пісень вкраїнських багато знають!

**Хлопець** Ми веселі і завзяті діти України

 Дуже любим поспівати пісню солов’їну.

 Гей, хто любить наш козацький край,

 З нами пісню дзвінко заспівай.

**Пісня «Ми маленькі козачата»**

1 А дівчатка вишиванки

Одягають в будні й свята.

Матері їх вчать удома

В рушники узори ткати.

 **2** Всі маленькі українки

У майбутнє шлях торують

Подивіться, як красиво

З рушниками всі танцюють.

**Танець з рушниками**

**2й козак:**  Так, бачимо, ви дійсно сильні та вправні хлопці!
 Але однієї сили замало.

**3й козак:** Чи шануєте ви наше героїчне минуле?

**Всі:** Шануємо!

**3й козак:** Чи знаєте ви історію козацтва?

**Всі:** Знаємо!

**1й хлопець:**
За шляхами, за дорогами,
За Дніпровськими порогами,
За лісами за високими
Наші прадіди жили.

**2й хлопець:**
Мали Січ козацьку сильную,
Цінували волю вільную.
Україну свою рідную
Як зіницю берегли.

**5й хлопець:**
Знаєм, дядьку, славна Січ
Ворогам ішла навстріч,
Рідну землю захищала
І народ наш прославляла.

**1 хлопець:**
Славний період козачини тривав майже 300 років.

**2 хлопець:**
В запорозьких козаків було 265 островів.

**3 хлопець:**
Найбільший острів називався Січ. Там козаки жили постійно; вчилися військової справи, готувалися до воєнних походів.

**4 хлопець:**
Січчю командував кошовий, всі його звали…

**Хлопці разом:**
Батьком.

**1й козак:** Козаки – це вільні люди!

**3й козак:** Козаки – безстрашні люди!

**2й козак:** Козаки – борці за волю,
 За народну щасну долю!

**1й козак:** Козак – чесна, смілива людина,
 Найдорожча йому – батьківщина.

 **Кошовий** А ще любили козаки танці. Під чаруючі звуки кобзи запорожці любили потанцювати. Весь день буде музика грати, весь день і танцюватимуть.

 **Козак 1:** Своє неперевершене бойове мистецтво, уміння перемагати ворога голими руками вони закодували у стрімкому, запальному танці – гопак.

**Хлопець:** Гоп-гоп, гопачок,

Затанцює козачок!

Танець хвацький,

Дуже вправний

І веселий, і забавний,

На дозвіллі і в поході

Козаку стає в пригоді.

**Хлопець:** Та не тільки це танок,

А й військовий це урок.

Це мистецтво звуть отак:

Славний бойовий гопак!

**Кошовий:** Ну ж бо, виведіть у коло
Козаченьків молодих,
Нехай орлята ваші
Перед нами пляшуть!

 **Танець гопак**

 **Конкурс «Вікторина» (з залом)**

1. Як називається зачіска козака? **(оселедець)**

2. Як називалось місце, де жили козаки? **(курінь)**

3. Яка їжа була в козаків найулюбленішою**? (каша)**

4. Як називався козацький ватажок? **(отаман, кошовий)**

5. Назвіть найвідомішого гетьмана України**. (Богдан Хмельницький)**

6. Як називався козацький човен? **(чайка)**

1. Що означає слово козак? **(Вільна людина)**

 **Кошовий**: Ось тобі і козаки! Цікаво, а що потрібно, щоб стати такими?

 **Хлопець:**  Потрібно мати велику силу, а щоб її мати, треба багато їсти.

 **Кошовий**: А яка головна козацька страва? (*до залу*) Правильно, куліш.

Отож, ми зараз побачимо, чи полюбляють ваші козаки цю страву.

  **Гра з залом «З’їж куліш»**

**Козак:**  Поки готувався обід, козаки згадували тих, кого вони залишили вдома, за ким сумували. Коли вони уходили на війну, справжніми берегинями України залишались жінки і дівчата.

 **Ведуча**: Скільки пісень склали козаки! Скільки годин вони вистояли під вікнами у своїх коханих, висвистуючи, мов соловейко! Скільки гарбузів вони отримали! І все це заради жінок!

**Дівчинка 1:** Ой, вдягнуся у неділю

У вишивану сорочку,

У червону спідничку

І в корали на шнурочку.

**Дівчинка 2:** Заплету я свої коси

І візьму віночок з рути,

Ще васильком заквітчуся,

Чи від мене кращій бути?

 **Танець дівчат**

 **(під пісню «Квітка-душа»)**

**Кошовий**. Ваші предки були дуже витривалими. Що ж допомагало їм не зламатися, не зненавидіти увесь світ? Звичайно, гумор. У найскрутніші моменти козак не впадав у відчай, а мав силу сміятися. Усміхніться і ви!

  **ГУМОРЕСКИ**

* Нам живеться краще всіх, це тому, що з нами сміх!
1. Із гостей хлопчики вертались. Ну, а я їх запитала: «Як погостювалось?»
* Та нічого, все як слід. Тільки бачиш, друже, в тому домі хазяї некультурні дуже!
* Як некультурні?
* Некультурні хазяї!(разом)
* Просто нехороші. У прихожій не зняли з нас вони колоші.
* Навіть з наших кожушин снігу не струсили.
* То ми так як увійшли і до столу й сіли! (разом)
* Некультурні хазяї! (разом)
1. Баба сердиться на внука.
* Да ти оглашене! Харя, чуєш повернися! Харя йди до мене!

 Біля баби зупинився молодий мужчина.

* Що за слово? Що за «харя»? Це ж мала дитина!

 Баба з місця підхопилась.

* Причепився даром! Я ж не вина, що дитину назвали, тьфуууу, ЕРХАРОМ!
1. Пришла в гості до невістки сердита свекруха. Сидить, бурчить, набридає, як осіння муха.
* Ах, невдале, невісточко, у тебе дитятко! Якесь воно вовкувате, неме як телятко. Вже ж йому десятий місяць, а ще ж не балака. Даю йому копієчку, воно каже: «Кака!»

А невістка відказує.

* Чого ж дивуватися? Хто ж, вам, за копієчку, скаже, що ви цяця!
* Ах, так!
1. Сварить батько хлопчика малого. Той поплакав, переплакав та й питає в ньго.
* А тебе, татко, бив твій татко?
* Бив, та й ще немало.
* Ну, а татка твого били?
* Те ж перепадало!

І сказало хлопченятко, заломивши руки.

* Тепер ясно!
* Що ясно?
* Тепер ясно звідки в тебе…
* Що в мене?
* Тепер ясно звідки в тебе хуліганські штучки!
* Щоооо?
* Нам живеться краще всіх, це тому, що з нами сміх!

**Кошовий:** Бачимо, козацькому роду нема переводу. Ви сильні, спритні, здорові, розумні, гідні своїх пращурів.

**Козак 2:** Розпускайте крила, сміливо злітайте

 Шлях до волі і єднання у серцях плекайте.

 Щоб у всіх кінцях і всюди, у кожній родині

 Жила слава козацькая, цвіла Україна.

**Козак3**: Всі візьмемося за руки, як одна родина.

 Хай лунає понад степом, лісом і над гаєм

 В Краматорську козацька зміна підростає.

 **Пісня «Ми козаки»**

**Кошовий:** А нам пора. Дмитро, давай свій прилад. Повернути треба нас в Січ Запорозьку.

 **(Козаки натискають кнопку. Звучить марш. Козаки виходять з зали)**

**Ведуча:** Згода хай буде у вашій родині

 Живіть мирно в домі, школі, Україні

 Про минуле славне своє пам»ятайте

 У добрі і праці сміло виростайте.

 До побачення! До нових зустрічей!