

**Андріївські вечорниці**

**Автор розробки**

**Котляр**

**Світлана Миколаївна,**

учитель української мови

та літератури

вищої кваліфікаційної категорії,

учитель-методист

Маріупольського навчально-виховного

комплексу «Ліцей-школа № 48»

**ПРО МАТЕРІАЛ**

З усіх свят річного календарного циклу день Андрія Первозванного (13 грудня) є одним із найтаємничіших та найцікавіших. З метою ознайомлення учнів з давнім народним звичаєм вечорниць на Андрія та обрядами ворожіння й кусання калити було розроблено сценарій позакласного заходу «Андріївські вечорниці».

Захід спрямований на виховання в учнів поваги та любові до традицій рідного народу, до української народної пісні, інтересу до вивчення минулого нашої країни, прагнення зберегти народні звичаї та обряди.

Сценарій стане в пригоді вчителям-словесникам, керівникам народознавчих гуртків, педагогам-організаторам.

**Мета:** відтворити обряд проведення вечорниць і показати його красу; виховувати бажання відроджувати і оберігати народні звичаї; розвивати усне мовлення, формувати відчуття краси рідної мови; викликати у дітей бажання робити добре і мудре; виховувати почуття любові до рідного краю.

**Оформлення:** святково прибрана зала, інтер’єр селянської хати, лави, застелені українськими  килимами, на столі скатертина в українському стилі, рогачі; стіни прикрашено вишиваними рушниками.

**Обладнання:**  калита, вареники, пиріжки, бублики, кабак, калита, палиця зі стрічкою на кінці для прив’язування калити, на столі горщики та банячки із варениками.

**ПЕРЕБІГ ПОДІЙ**

**Учитель.**

Добрий день, шановні гості! Сьогодні ми зібралися в дружному тісному колі, щоб більше дізнатися про українські народні звичаї та обряди, щоб віддати їм шану.

З давніх-давен славилася Україна таким звичаєм, як осінньо-зимові вечірні [розваг](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8)и, що відбувались у [хаті](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0). Крім того, у ніч на Андрія (13 грудня) дівчата проводили ворожіння, щоб дізнатися про свого судженого. Вечорниці починалися пізньої [осені](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C) і тривали до початку [Великого посту](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%82).

На вечорницях співали, розповідали [небилиці](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0), [танцювали](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C), поєднуючи [дозвілля](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F) з роботою.

Для проведення вечорниць дівчата підшуковували простору хатину. Господиня цього дому – [жінка](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0) ([бабуся](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8F) чи [вдова](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0)) – стежила за дотриманням усіх звичаїв та традицій під час вечорниць.

Вечорниці відвідували молоді люди, які були неодруженими.

Ця давня традиція – прекрасний витвір людської фантазії, призабутий сьогодні. Ми хочемо повернути йому життя. Нехай оживе одне із сторінок молодості наших предків.

Отож, перенесімося з вами в минуле і уявімо українське тихе село. Вечоріє…

**Звучить пісня «Ой у гаю при Дунаю»**

**Господиня:** Уже й вечір, а ні дівчат, ні хлопців немає. От коли ми дівували, зачуєш де-небудь вечорниці, то аж тини тріщать… Зовсім не те, що тепер. От скоро вже треті півні заспівають, а вечорниці ще й не починалися *(чути сміх …Господиня схоплюється. Заходять дівчата)*

**Дівчина 1:** Добрий вечір вашій хаті,

Уклін господині,

Чи веселі вечорниці в нашій Україні.

Добрий вечір, господине, славна молодице.

Чули, що у цій хатині будуть вечорниці.

Добрий вечір, добрий вечір, любі гості! Просимо, просимо.

Сідайте у нашій хаті на нашій лаві.

Поспішайте, дівчатонька,

Все приготувати,

Бо пора вже вечорниці

Всім нам починати.

Зваримо вареників

Біленьких, смачненьких,

Та й запросим до нас в гості,

Хлопчиків гарненьких,

Щоб вони разом із нами

Дружно працювали,

Андріївські вечорниці

Піснею стрічали.

**Дівчина 2**: Тітонько, а чи хорошїї гості у Вас зібралися!

**Господиня:** Гості і справді хороші *(ліплять вареники)*

**Дівчина 3**. Годі-бо, дівчата, почекаймо на хлопців.

**Дівчина 4**. Та ні, самі почнемо вечорниці, нехай їх завидки беруть.

**Господиня:** Вмощуйтесь зручніше. Будьте як вдома.

*(Дівчата**сідають, виймають вишивання)*

**Дівчина** 5

Сядем, сядем, заспіваєм

Аж усе, що тільки знаєм

**Співають пісню «Добрий вечір, дівчино»**

**Господиня:** Дівчата, а чи не час нам поворожити. Ось коли я була молода, то ми на вечорницях, щоб знати, котра з нас швидше заміж вийде, складали чоботи до порога. Чий перший на поріг стане, та і заміж швидше вийде. Ану, дівчата, спробуйте і перевірте. Роззувайтеся!

**Господиня:**

Дівчатка, як підете до дому і дійдете до перехрестя двох доріг, то запитуйте у зустрічних чоловіків їхні імена. За повір'ям, ім'я першого зустрічного буде ім'ям судженого.

А ще дівчина знімала свій чобіт та кидала його від себе із заплющеними очима. Кидаючи, не мала права зрушити з місця, бо не збудеться. В який бік чобіт носком упаде, звідти наречений шукатиме.

*(Дівчата, сміючись, міряють чоботи підлогу, потім кидають чобіт.*

*Один чобіт з порога хлопці крадуть)*

**Дівчина 5:** О! Доворожилася! Боса додому піду. Хто забрав чобіт? *(Виглядає за двері, там хлопці, заходять у хату).*

**Дівчина 5:** Відразу наречений об'явився. Прошу віддати, а то в ноги зимно.

**Хлопець 1:** Може, ще й взути?

**Дівчина 5:** Це я вже сама вмію. Бач, заміж першою збираюсь!

**Хлопець 2:** А чого ж то нас ніхто не кличе?

**Співають пісню «Ой на горі стоїть хата»**

**Хлопець 3:**  Добрий вечір, добрим людям!

**Господиня:** А я вже думала, що вечорниці без парубків будуть.

**Хлопець 4:**

Добрий вечір вам, дівчата, та вам, молодиці,

Чули ми, що в цій хатині будуть вечорниці.

**Господиня:** Хлопцям і дівчатам, і гостям у нашій хаті добрий вечір, щедрий вечір! (запрошує хлопців) Хоч не знаємо – звідки ви, чи з полудня, чи з півночі – в нашу хату зайшли, просимо, просимо всіх сідати та з дівчатами пісню заспівати.

**Співають пісню «Ой там на горі»**

**Господиня:** Дівчата, голубоньки, серце не крайте, веселої співайте.

**Співають пісню «Ти ж мене підманула»**

**Господиня:** Бач, які бистрі. Гаразд! То, може, і я помолодію біля вас.

А хто з вас смішне нам щось розкаже?

**Дівчина:** (підходить до одного з хлопців)

Ішов Гриць з вечорниць вночі слободою,

Сидить сова на воротях, крутить головою.

Він, сердяга, як побачив,  та через городи,

Заплутався в бур’яні та й наробив шкоди.

**Хлопець:**

Стоять в селі  густо хати,

Вітер не провіє,

Сама мати ложки миє,

Бо дочка не вміє.

**Дівчина:** Ішов Гриць з вечорниць темненької ночі,

Сидить гуска над водою, вирячила очі,

Він до неї: гиля, гиля – вона й полетіла,

Коли б не втік осокою, була б Гриця з’їла..

**Хлопець:**

Галя, Галя чорнобрива, чого в тебе брови криво,

На козака задивилась, та й брівоньки іскривились...

**Дівчина:**

Полюбила коваля, така доля моя,

Я ж думала – кучерявий, а в нього чуба нема...

**Хлопець:**

А Степан козу веде,

Коза його не іде,

Він її уздою –

Вона його гузою.

Він її віжками –

Вона його ріжками.

**Дівчина:**

А до мене Яків приходив,

Мисочку раків приносив.

А я тії раки забрала,

А Якова з хати прогнала!

**Дівчина:** Грицю, а ти чого влігся? А веселитися?

**Гриць:** Не хочу веселитися, краще полежу. *(Лягає)*

**Співають пісню «Грицю, Грицю, до роботи»**

**Хлопець:**Дівчата, щось нам їсти захотілось!

**Хлопець:**Ми вже так зголодніли!

**Господиня:** Дівчата, почастуйте хлопців.

**Дівчата:**Так ми зараз вас вареничками нагодуємо.

**Господиня:** Милі гості, просим сісти,

**дівчина:** Вареники будем їсти.

**дівчина:** Вареники непогані,

**дівчина:** Вареники у сметані.

**дівчина:** Вас чекають у макітрі вареники дуже ситні.

**дівчина:** Білобокі, круглолиці, з української пшениці.

**дівчина:** Їжте, їжте, просим щиро вареники наші з сиром

**дівчина:** Вареники непогані, вареники у сметані.

**Співають пісню «А мій милий вареничків хоче»**

**Дівчина:** *(Бере пиріг і підходить до хлопця)*

З’їж, Андрійку, пиріжок,

Він дуже смачненький,

А у нього всередині

Сирочок дрібненький.

**Хлопець**: *(кусає пиріг і кривиться)*

Чи ти, дівча, з роду-віку

Пирогів не їла,

Що ти свої пироги

Клоччям начинила?

Нехай тебе лихий знає

З цими пирогами,

Ти би краще розкидала їх помежи псами.

**Хлопці:** Дівчата, давайте замість суперечок разом пісню заспіваймо.

**Співають пісню «Коломийки»**

**Хлопець:** Та нехай же ваше буде зверху!

 *(Голос з коридору «Хлопці, допоможіть мені!» Відчиняються двері і на порозі стоїть з великим гарбузом в руках Роман. В’язанка бубликів у нього на шиї )*

**Хлопець (Роман):** От і клята та дівка Уляна, я ж до неї і так, і сяк, і бубликом хотів пригостити, а вона все брикається та глузує. Я думав, що вже домовився з нею про весільну сукню, а вона мені – гарбуз. Та нічого, мабуть, багато насіння з нього буде, та й кашу гарбузову я полюбляю.

**7 дівчина:** Не сумуй, Ромцю!

**8 хлопець (Роман):** Я й не сумую, та батько буде бити! До кого ж тепер поведуть мене свататись. Я вже чисто замучився.

Чи я, тату, не доріс,

Чи я, тату, переріс,

Чи не така хата,

Чом не люблять дівчата?

**8 дівчина:** Ой, Ромцю, то тобі така біда, бо любиш ти більше гарбузову кашу, а не Уляну.

**хлопець (Роман):** Може, так, а може, й ні, бо люблю я більше із сиром пироги!

**Співають пісню «Із сиром пироги»**

**Господиня.**

Ну й розвеселили ви мене!

Дівчата! Ми ж про калиту забули.

(*Виносить калиту)*

Рум’яна та ясна,

На весь світ прекрасна!

 *(Промовляє до гостей у залі)*

Добрий вечір! З калитою

Будьте здорові!

З калитою золотою,

З пресвітлим святом Андрія!

**Хлопець.**

І нарешті, калита,

Наче сонце, золота.

Хто вкусить калити хоч раз,

Той буде першим серед нас.

Нумо хлопці і дівчата,

Хто з нас буде починати?

**Хлопець.**

Ой громадо, чесні люди,

Я найпершим хочу бути.

*(Сідає на рогача)*

Їду. Їду я до річки,

Ой дайте вкусити калити хоч трішки.

*(Спроба невдала. Чухає потилицю.)*

**Хлопець.**

Калито, смачна, рум’яна.

Подивлюсь, аж голос в’яне.

Скажи. Як тебе дістати?

Як таємницю розгадати?

*(Підстрибує. Кусає, Всі регочуть)*

 - смачна калита, вкусив. Аж душа засіяла!!!

**Дівчина.**

Ще ні разу не стрибала,

Калити не куштувала. *(Підстрибує. Але не вдало)*

**Господиня.**

Годі, годі вже!

Ой, дітоньки, мої любенькі,

Скоро, скоро день біленький.

Вас давно батьки чекають.

Спокійного сну не мають.

**Хлопець.** Дякуємо господині за теплую  хату, молодим нашим дівчатам за цей стіл багатий. Нехай на свята у вашій хаті буде гостей багато.

**Господиня.**

Нехай гостей на всі свята.

І в вашому домі так буде багато.

**Хлопець:** Було гарно у вас повеселитися. Та вже час прощатися.

**Дівчина:** Щиро дякуємо за хліб, за сіль, за теплу ласку. За це Вам бубликів в’язка.

**Господиня:**Шановні гості!

Все, що в серці мали

Вам подарували

Світлу мрію й казку

Нашу пісню й ласку

Щебет солов’їний

неньки України!

 *Молитва*

Господи Боже,

вислухай мольби мої

і від усякого зла заховай мене.

Молимось щиро за маму, за тата,

За діда, бабусю, сестричку і брата.

За всіх, кого любим,

За всіх, хто нас любить,

Що нам помагають і ніжно голублять.

Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,

Набратися сили, здоровими стати.

**Учитель:** Ось і ожили перед нами ігри і забави нашого народу. Тепер головне, щоб вони і надалі не пішли у забуття. Міцний наш рід, жива у ньому пам'ять про минуле. Тож бережіть цю прекрасну, невичерпну скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор, надія і світло завтрашнього дня. Хай у вас завжди живим вогником світяться обереги пам'яті!

