**Сценарій для учнів початкових класів**

**«Осінні українські вечорниці»**

**Мета:** формувати почуття приналежності до української нації, відчуття себе

громадянином України, почуття поваги та гордості до рідного краю,

народу, мови;

виховувати любов до культури свого народу, його традицій, звичаїв та

обрядів.

**(**Діти співають пісню **«ДОБРИЙ ДЕНЬ, МАТУСЮ УКРАЇНО»)**  
  
Добрий день, матусю Україно!  
Сходить сонце радості й добра.  
Україно, я твоя дититна,  
Крапелька великого Дніпра.

Приспів:  
Україно моя, золоті твої поля,  
Небо ніжно-голубе, що під ним усе цвіте.  
Яблуневі сади і смерекові ліси,  
Ніжна пісня солов`я - рідна матінка Земля.

Не дивись, що я така маленька,  
Час мине - я швидко підросту  
І усю любов свого серденька  
Я тобі в дарунок принесу.

Приспів:  
Україно моя, золоті твої поля,  
Небо ніжно-голубе, що під ним усе цвіте.  
Яблуневі сади і смерекові ліси,  
Ніжна пісня солов`я - рідна матінка Земля.  
*Слова і музика: Н. Рубальської.*

**учень:**

Я чую твій голос,

Пшеничний твій колос у душу мені засіває зерно.

Моя Україно, колиско-калина

Пізнати тебе мені щастя дано.

**учень:**

Наша славна Україна,   
Наше щастя і наш рай,   
Чи на світі є країна   
Ще миліша за наш край?

**учень:**

І в щасливі й злі години   
Ми для неї живемо.   
На Вкраїні й для Вкраїни   
Будем жити й помремо.

**учень:**  
Ой ти, ненька-Україна,  
Я тебе кохаю,  
В свiтi кращої країни  
Я не знаю.  
Чорне море, степ широкий,  
Зеленi Карпати,  
I пiд небом синьооким  
Стежина до хати.

**учень:**  
Ой ти, сонечко ласкаве,  
Свiти Українi,  
Бiльше щастя, бiльше слави  
Для дочок i синiв.  
Вони вчора, позавчора  
На Днiпрi i в полi  
Через працю, через горе  
Добувались волi.

**учень:**  
Ой тому сьогоднi треба  
Нам i нашим дiтям  
Пiд блакитним мирним небом  
За неньку радiти.  
Прикрашати, пестувати  
I мiста i села,  
Гарну пiсню заспiвати  
Для друзiв веселих.

**учень:**  
Ой ти, ненька-Україна,  
Я тебе кохаю,  
В свiтi кращої країни  
Не шукаю.  
Чорне море, жовте поле,  
Зеленi Карпати,  
I не зможу я нiколи  
Iншу покохати.

**учень:**

Добрий вечір, дорогі наші друзі!

**учень:**

Добрий вечір, шановні гості!

**учень:**

Нашій славній Україні, її працелюбному народові, споконвічним українським

традиціям, народним пісням і звичаям присвячуються наші українські вечорниці.

**учень:**

Готуючись до свята, ми вивчили багато народних пісень, ігор та розваг, чимало цікавого дізнались про традиції, звичаї, які ще збереглися в пам’яті наших бабусь та дідусів. Те, чого навчилися, що цікавого дізналися ви й побачите на святі.

**учень:**

Хай же сьогоднішній вечір відкриває перед вами юні друзі розум, мудрість, щедрість, гумор нашого талановитого народу.

**учень:**

Одна Батьківщина, і двох не буває,   
Місця, де родилися, завжди святі.   
Хто рідну оселю свою забуває,   
Той долі не знайде в житті.

**учень:**  
У рідному краї і серце співає,   
Лелеки здалека нам весни несуть.   
У рідному краї і небо безкрає,   
Потоки, потоки, мов струни, течуть.

**учень:**  
Тут мамина пісня лунає і нині,   
Її підхопили поля і гаї.   
Її вечорами по всій Україні   
Співають в садах солов'ї.

**учень:**  
І я припадаю до неї устами,   
І серцем вбираю, мов спраглий води.   
Без рідної мови, без пісні,   
Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.

**учень:**

Різні в світі є країни,

Різні трави, різні квіти.

Є з усіх одна країна,

Найрідніша нам усім.

То прекрасна Україна,

Нашого народу дім.

**учень:**

Живи Україно, живи для краси,

Для слави, для честі, для волі.

Шуми Україно, як рідні ліси,

Як вітер у чистому полі.

( Діти співають « **ПІСНЯ ПРО УКРАЇНУ»)**  
Дівчина-калина   
В білому віночку   
Вийшла із хатини,   
Стала на горбочку.

А як заспівала   
Солов'їно-дзвінко —   
В лісі розстеляла   
Килими з барвінку.

Золотила ниву,   
Голубила небо,   
Дітвору щасливу   
Кликала до себе.

Кличе всіх щоднини   
До краси і згоди   
Пісня України,   
Що єдна народи.  
М. Гринчук

**учень:**

Надворі золота осінь. Це прекрасна пора року. І у нас на вечорницях панує чудовий, веселий настрій.

**учень:**

Але які ж це вечорниці, коли на них не порядкує господиня?!

**учень:**

А ось і вона!

**учень:**

Дозвольте вас усіх познайомити з нашою господинею

**Господиня:**

Добрий вечір, дорогі друзі! Добрий вечір! Правда чудова ця фраза? Вона зближує з вами відразу.

Після дня трудового цілком до речі,

Щоб був у нас дійсно чудовий вечір.

Упоравшись з ділом, хіба не варто

Зустрітися з піснею, дотепом, жартом?

Уже й вечір, а ні дівчат, а ні хлопців немає. Що то молодість, цілу ніч прогуляли б, тільки музики та пісні. І то ж споконвіку так ведеться…

От скоро треті півні заспівають, а вечорниці ще й не зачиналися. Ні, що й не кажи, а світ перемінився.

(Стук у двері. Співаючи пісню «Зацвіла в долині» входять дівчата)

**дівчина:**

Добрий вечір вашій хаті!

Уклін господині!

Чи веселі вечорниці у нас, на Україні?

**дівчина:**

Чули-чули,що в цій хаті будуть вечорниці!

**Господиня:**

Добрий вечір! Добрий вечір любі гості!

Просимо! Заходьте!

Ви заходьте в нашу хату, -

Превелику, пребагату.

Від зірниці й до зірниці

Хай лунають вечорниці!

Проходьте, будь ласка! Сідайте, у нашій хаті на нашій лаві!

**дівчина:**

Сядемо, сядемо, й заспіваємо

Аж усе, що тільки знаємо,

До того, як підемо спати,

Щоб раненько вставати.

( Дівчата співають пісню «Вишиванка»)

**дівчина:**

Але де ж наші хлопці?

(Співаючи пісню «Галя по садочку ходила» хлопці підходять до дверей та стукають)

**хлопець:**

Пустіть до хати!

**дівчина:**

Гарненько попросить.

(Хлопці знов стукають)

**дівчина:**

Агов, хто такий?

**хлопець:**

Пес рябий,

Баран крутолобий,

Ведмідь клишоногий.

Пустіть до хати!

**дівчина:**

Не пустимо в хату!

Дуже вас багато!

**хлопець:**

Пустіть ліпше, бо буде гірше.

**дівчина:**

Ми як візьмемо рогатини,

То поламаємо ваші спини.

**хлопець:**

Дівчаточка, голуб’яточка,

Та ми ж прийшли не битися,

Та ми ж прийшли миритися,

І гостинці принесли, і музики привели.

**дівчина:**

Ну тоді заходьте!

**Господиня:**

Хоч не знаємо звідки ви, чи з полудня, чи з півдня в нашу хату зайшли, то просимо всіх … Заходьте!

(Музики грають)

**хлопець:**

Я дитина українська,  
Вкраїнського роду,  
Українці – то є назва  
Славного роду.

**хлопець:**  
Україна – то край славний,  
Аж по Чорне Море,  
Україна – то лан пишний  
І степи і гори.

**хлопець:**  
І як мені України  
Щиро не кохати?  
Мене ненька по-вкраїнські  
Вчила розмовляти.

**хлопець:**  
І як мені України  
Щиро не любити?  
Мене вчили по - вкраїнські  
Господа молити.

**хлопець:**  
За свій рідний край і нарід  
Я Господа молю:  
Зішли, Боже, Україні  
І щастя і долю!

**Господиня:**

Які ви молодці! Тепер можна і вечорниці починати. А які ж то вечорниці без щирого українського гумору, забавлянок, прислів’їв, загадок, промовок.

А ну, відгадайте – ка, мою загадку.

На ріднім полі шепчуть колоски,  
Я рад би знати тихі їх думки.  
Я слухав, чув, як кожна колосина  
Шептала тихо слово:   **(Україна)**

А які загадки ви ще знаєте?

**Дівчина:**

Ми родились у долині,  
У білесенькій хатині,  
Коло вишень і калини.  
За хатиною садок  
І зелений моріжок,  
Там багато є квіток.  
Під горбом ставочок сяє,  
Різна рибонька гуляє,  
Качка з дітьми пропливає.  
Як же зветься гарний край,  
Де за ставом степ і гай  
Пишно квітнуть, наче рай?  (**Україна)**

**Господиня:**

А які символи України ви знаєте?

**дівчина:**

У вінку зеленолистім,  
У червоному намисті,  
Видивляється у воду  
На свою хорошу вроду.  **(Калина)**

**дівчина:**

Проливала дрібні сльози молода дівиця.

Полоскала довгі коси у чистій водиці.

Стоїть над водою з розплетеною косою

У ній сережки там і тут, А гілки до свята несуть. (Верба)

**дівчина:**

Сплелися у коло  
Усі квіточки з поля.  
Барвисті, душисті,  
В стрічках шовковистих.  
І кличе в танок  
Український… **(Вінок)**

**дівчина:**

Говорить доріжка —  
Два вишитих кінця:  
«Умий своє личко,  
Щоб грязюка зійшла,  
Щоб мене не забруднити,  
Треба вчасно лице мити».  **(Рушник)**

**Господиня:**

Так, це головні символи України.

**хлопець:**

І ми теж знаємо багато загадок. Дівчата, спробуйте відгадати.

З давніх давен захисник Батьківщини,

Лицар славетний з степів України.

Хто він такий? Усі звуть його як?

Вольності син, запорізький … (козак)

**хлопець:**

Як називаєть військове і господарське об’єднання козаків? (Січ)

**хлопець:**

На якому острові була збудована Запорозька Січ? (Хортиця)

**хлопець:**

Як називалось місце, де жили козаки? (Курінь)

**хлопець:**

Символ влади гетьмана? (Булава)

**хлопець:**

Що одягали козаки замість штанів? ( Шаровари)

**хлопець:**

Яка чайка не літає? (козацький човен)

**дівчина:**

А скажіть, хлопці, які козацькі страви вам відомі?

**дівчина:**

Яка їжа була в козаків найулюбленішою? (Каша)

**дівчина:**

А яка головна козацька страва? (Куліш, мамалига).

**хлопець:**

Дівчата, а скажіть, який оселедець не можна їсти? (козацький чуб)

**Господиня:**

Бачу, загадки ви добре вмієте відгадувати. А чи знаєте ви прислів’я?

**Всі:**

Знаємо!

**Господиня:**

А ну, які?

**хлопець:**

Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти.

**дівчина:**

Де рідний край, там і під ялиною рай.

**хлопець:**

Нема на світі другої України, немає другого Дніпра.

**Господиня:**

Молодці. А скоромовки хто вміє швидко промовляти?

**Всі:**

Вміємо.

**хлопець:**

Перепілка – гарна птиця,  
Та хлоп’ят вона боїться,  
Бо хлоп’ята беруть гілку  
І лякають перепілку.  
Не потрібно так лякать,  
В неї п’ять перепелят.

Прилетіли горобці –  
Говорили про крупці;  
Не про крупці,  
Не про крупицю,  
А про крупячко.

**дівчина:**

Для синків-молодців  
Мати напекла млинців.  
І хвалили молодці  
Ті млинці на молоці.

**Господиня:**

Які ви молодці!

А співати, ви, любите?

**Всі:**

Так! Любимо!

**Господиня:**

Так які ж вечорниці без пісень? Давайте також разом і заспіваємо

(Діти співають «Ой є в лісі калина»)

**хлопець:**

Ой, як гарно ви дівчата співаєте! Оце б слухав та слухав! А то як почнете плітки розводити, що й слухати не хочеться.

**дівчина:**

А ти й не слухай. А починай танцювати.

**Господиня:**

І то правда. Що за вечір без танців?! То ж попрошу сміливіших всіх в танок пуститись враз.

(Діти виконують танок)

**Господиня:**

Ой і вечір у нас гарний! Наспівались, натанцювались, аж їсти захотілось!

А ви дорогі гості чи не хочете трохи посмакувати?

**Всі:**

Хочемо!

**Господиня:**

Вони такі смачненькі, маленькі і великі, з сиром, картоплею, грибами. Що це? (Вареники)

Милі гості, просимо сісти,

Вареники будемо їсти.

Вареники не погані,

Вареники у сметані.

Вареники варять нині

В кожній хаті на Вкраїні.

Ці вареники знамені

Як їх родичі – пельмені.

Вас чекають у макітрі

Вареники дуже ситні –

Білолиці, круглолиці

Із добірної пшениці.

Їжте, їжте, просимо щиро

Вареники наші з сиром.

Вареники непогані,

Вареники у сметані.

Їжте на здоров’я!

**хлопець:**

Ой, і наїлися ми. Дякуємо хазяйці.

**дівчина:**

Пора й додому. Дякуємо господині.

**Господиня:**

Спасибі й вам.

Будьте здорові йдучи.

(Гості уходять співаючи)

**учень:**

Дорогі наші друзі. От і закінчується наші вечорниці.

Дозвольте подякувати всім, хто прийшов до нас на веселе і радісне свято та прийняв в ньому активну участь.

**учень:**

Хай біда і горе обходить ваш дім.

Доброго здоров’я зичим усім!

**учень:**

І у нас, і у вас, хай буде гаразд!

Щоб ви і ми щасливі були!

(Діти йдуть додому)

**дівчина:**

Я згорну в пучечок любе й миле серцю  
Золоте колосся і ромашок цвіт,  
І червоні маки, й волошки-озерця,  
Від вогню сховаю, від війни, від бід.

**хлопець:**  
Пригорну з любов'ю, мов малу дитину,  
В синьо-жовті барви ніжно загорну.  
Милу і квітучу неньку-Україну збережу.

**дівчина:**  
Вийду в чисте поле, де щебечуть пташки.  
Посію насіння-хай родить рілля.  
Хай квітнуть волошки, маки і ромашки,  
Цвіте й багатіє вкраїнська земля!