**Сценарій свята «Гарбузові вечорниці»**

**Мета. Ознайомити учнів із корисними властивостями гарбуза для здоров’я людини, його використанням у різних народів, закріпити знання про народні традиції з використанням гарбуза; виховувати повагу до свого народу, його традицій.**

***Зал оздоблений рушниками, малюнками на осінню тематику, посередині стіл із наїдками, лавки.***

**Ведуча 1.**Ласкава осінь вже прийшла,

Дари нам щедрі принесла,

Щоб вся країна, кожна хата

Була щаслива та багата.

**Ведуча 2.**Народне  прислів’я  говорить: „Як  листя  жовтіє, то  поле смутніє”. І  справді, з  приходом осені наші поля стають смутними, їх ніжно вкриває опале листя, готуючи до зимово-го сну. А скільки врожаю є зібраного з наших українських  земель, адже землі наші  є родючі, а люди – працьовиті. Буде з чим зиму зустрічати.

**Ведуча 1.** Тож согодні ми з вами поговоримо про господаря наших городів, який має великий рід і зараз, восени, є невід’ємною частиною столу.

**Ведуча 2.** У казках чарівники плід цієї рослини перетворюють на карету, а в реальному житті її ростять як корисний і дуже цінний овоч. А ось використовують по-різному.

**Ведуча 1.** Одні за прямим призначенням, інші ростять маленького розміру і прикрашають підвіконня, а в західних країнах її використовують під час свята Хеллоуїн.

**Ведуча 2.** Представляємо Вам цікаві факти про гарбуз.

**Ведуча 1.** Родина гарбуза — Мексика. Якщо в будинку є гарбуз, значить, в будинку є повна аптечка. Гарбуз вважається одним з найбагатших овочів за вмістом вітамінів і мікроелементів. М’якоть гарбуза містить в собі буквально всі вітаміни груп А, В, С, D, Т та інші.

**Ведуча 2.** Також гарбуз містить білки, клітковину, магній, залізо, калій і кальцій. Пектини її виводять холестерин з організму. Існує навіть «гарбузова дієта». Малюкам з гарбуза готують дитяче харчування — у вигляді каш, які дуже необхідні зростаючому організму....

**Ведуча 1.** Гарбуз допомагає при лікуванні таких захворювань як туберкульоз, цукровий діабет, при запорах і жовчнокам’яних хворобах.

**Ведуча 2.** Насіння гарбуза також дуже корисне, оскільки містить в собі цинк і велику кількість жирових кислот омега -3 і омега -6. А ці жири в свою чергу володіють протизапальними властивостями. Гарбузове насіння використовують для лікування хвороб печінки і геморою.

**Ведуча 1.** Використовують у вигляді профілактичного засобу від гельмінтів. Їх також рекомендують вживати підліткам, у яких шкіра схильна до вугрової висипки. Не варто забувати, що олія з насіння гарбуза також є ліками.

**Ведуча 2.** Гарбузовий сік вважається відмінним джерелом, що підвищує імунітет. Він вважається відмінним антиоксидантом. Якщо людина щодня натщесерце буде випивати склянку гарбузового соку, то їй мало страшні вірусні і простудні захворювання....

**Ведуча 1.** При створенні косметичних засобів гарбуз використовують в кремах для зволоження. А з соку гарбуза роблять різні очищаючі лосьйони.

**Ведуча 2.** У кулінарії теж не забувають про цей продукт. З гарбуза роблять всілякі смачні страви та соки. Їх використовують як гарнір до м’яса, печуть оладки і виготовляють десерти....

**Ведуча 1.** Перші американські поселенці вирізали верх у гарбуза, виймали з нього насіння, наповнювали серединку молоком, спеціями і медом, а потім запікали в гарячому попелі.

**Ведуча 2.** Китайці вважають гарбуз потужним талісманом, що вбирає в себе всю енергію зла і охороняє людину.

**Ведуча 1.** Індіанці смажили скибочки гарбуза на багатті, а зі смужок в'яленого гарбуза робили килимки. У Латинській Америці з гарбуза робиться майже все - від парканів до посуду.

**Ведуча 2.** В Африці гарбуз використовують як мотоциклетний шолом. З гарбузів великого розміру робляться маски, які покриті дивним орнаментом, барабани і калебаси (посуд з гарбуза).

**Ведуча 1.** А в Україні осінь, сезон весіль, сезон заручин, ну і відповідно, сезон давання відкоша, тобто гарбуза, якщо кавалєр заслужив. Давня українська традиція! Чим красивіша дівчина на селі, тим більше гарбузів доводилося вирощувати її батькам - гарна дівка може й поперебирати залицяльниками і видавати стільки гарбузів на душу чоловічого населення, скільки забажає. Аж поки не знайде того свого, єдиного і неповторного голуба сизокрилого, котрому й хустку вручить, а сватам рушники подасть.

**Ведуча 2.** Це дуже благородний овоч. Тому цей дар зовсім не означав зневагу. Якби хотіли образити, то давали б будяка! А гарбуз, навпаки, був елегантною відмовою, перепрошенням за невиправдані сподівання. Ну не випускати ж гостя з хати ні з чим? Замість нареченої бодай гарбуза дамо!

**Дівчата:** Можна до вас?(хором)

**Жінка:** Доброго вечора, любі гості, прошу заходити до господи!

**Дівчина1:** А як здоров’ячко у вас, тітко Олено?

**Жінка:** Ой, дякую, добре-добре!А де це ви забарилися?

**Дівчина 2:** Та чекали Галю, вона довго косу заплітала.

**Жінка:** Сідайте дівчата в нашій хаті, на наші лави.

**Уляна:** Дівчата, а якісь новини ви у нас на селі чули?

(дівчата розповідають новини)

**Дівчина 1:** А чули, що дядько Гнат у шинку приїжому москалю Єгору лице трохи споганив?

**Дівчата:** Ой, таке..!Оце тобі на!..А за що?

**Дівчата 2:** Бо москаль Єгор сказав, що російські щі смачніші за український борщ!

**Дівчата:** Ну, тоді так йому і треба!

**Дівчина 1:** А ви чули, що Клим вчора до Марії сватів засилав?

**Дівчата:** Ой, та ти що??!!....А Марія що??!!

**Дівчина 2:** А Марія ж кохає Дмитра!....

**Дівчата:**…Так… Не пощастило Климу нашому…Бо кохання - серйозна штука…

Грюкіт в двері

**Стецько:** Тітко-тітко відчиняйте!Бо зара хату рознесу!!!

**Тітка:** Хай тобі грець, Стецьку! Налякав нас!...

**Стецько:** Тю!......А я чую смачненьким пахне біля двору..Та, й, думаю, загляну до вас на вогник та й до Уляни позалицяюся…Та, й, може, сподобаюся їй і вона вийде за мене…(Дівчата хіхікають).

**С т е ц ь к о.** (Смеется громко и, по-дошел к Уляне, вдруг перестает и, долго подумав, говорит). А що в вас варили?

**У л я н а.** (стоя на месте, не обращает на него внимания и печально отвечает). Нiчого!

**С т е ц ь к о.** (долго вспоминая). Ну!.. ну!.. а тепер... що?

**У л я н а.** Що?

**С т е ц ь к о.** Що?

**У л я н а.** Що?

**С т е ц ь к о.** Що?

**У л я н а.** Що? Нiчого.

**С т е ц ь к о.** Брешеш-бо, як нiчого! Батько казав, розпитай її обо всiм. А чорт її зна, об чiм її розпитувати! Я усе позабував.

**У л я н а.** Так пiди до батька та i розпитай, коли позабував єси!

**С т е ц ь к о.** Так вiн-бо добре казав, не iди, каже-говорить, вiд неї, поки обо всiм не домовишся.

**У л я н а.** Нi об чiм нам домовлятися.

**С т е ц ь к о.** Як нi об чiм, коли вже ти за мене iдеш?

**У л я н а.** Нi, голубчику, сього нiколи не буде.

**С т е ц ь к о.** А чом не буде?

**У л я н а.** Тим, що я за тебе не пiду.

**С т е ц ь к о.** А чом не пiдеш?

**У л я н а.** Тим, що не хочу.

**С т е ц ь к о.** Та чому не хочеш?

**У л я н а.** А не хочу — тим, що не хочу.

**С т е ц ь к о.** Ну, тепер твоя правда. А батько казав, що ти пiдеш.

**У л я н а.** Не пiду.

**С т е ц ь к о.** Ну, а батько казав: не потурай їй, поженихайся, та пiсеньки заспiвай, то вона i пiде. От я i заспiваю:

На курочцi пiр'ячко рябоє;

Любимося, серденько, обоє.

Диб, диб на село,

Кив, морг на нього.

Я не дiвка його.

Не пiду я за нього.

А що? чи хороша моя пiсня?

**У л я н а.** Така точнiсiнько, як ти, що нiчого i не второпаєш. Ось слухай, яку я тобi заспiваю. (Поет).

В мене думка не така,

Щоб пiшла я за Стецька.

Стецько стидкий!

Стецько бридкий!

Цур тобi, не в'яжися!

Пек тобi, вiдчепися!

Божевiльний!

А що, Стецю, чи хороша моя пiсенька?

**С т е ц ь к о.** (долго смотрит на нее молча, потом вдруг вскрикивает). Погана! Який тебе нечистий такої навчив? Як я її розслухав, так вона дуже погана! Зачим ти її спiваєш? Га?

**У л я н а.** Та я тобi i спiваю i кажу, що не люблю тебе i не пiду за тебе.

**С т е ц ь к о.** Так себто батько збрехав? Ну, ну! Ось тiльки скажи йому, що вiн бреше, то так по пицi ляпанця i дасть. (Вздохнув). Я вже пробував.

**У л я н а.** Так що ж? То батько твiй, а то я тобi кажу, що не хочу.

**С т е ц ь к о.** Не треба менi твого хотiння, пiдеш i без нього. Батько ще казав, щоб ти не дрочилась.

**У л я н а.** А чого менi дрочитись? Я не скотина, нехай бог милує! А щоб я пiшла за тебе, то навряд. Я ж кажу, що наше сватання ще вилами писане.

**С т е ц ь к о.** Ей!.. чи Прiсько, чи Домахо, чи як тебе. Послухай, та iди. Ось коли б ти вже була моя жiнка, та сказала б, що не хочеш за мене, так я б тобi пику побив, як менi батько часом б'є; а то ще тепер не можна. Батько казав, пiсля весiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а тепер, не можна. Дарма! я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене!

**У л я н а.** (в сторону). Що менi з дурнем товковати? Покинула б його, так мати лаятиме. Зостанусь та буду його пiддурювати.

**С т е ц ь к о.** Оце ж увечерi і старостiв пришлемо. Чи присилать?

**У л я н а.** А як же? присилай, присилай. (В сторону). Побачиш, якого облизня пiньмають.

**С т е ц ь к о.** А пiч колупатимеш?

**У л я н а.** Як-то вже не колупатиму? Оттак усю поковиряю. (Дерет его по лицу пальцами).

**С т е ц ь к о.** (Оправляясь, хохочет). Бач, яка жартовлива! Але трохи баньок не виколупала. Зачим так робити?

**У л я н а.** Затим, що я тебе шаную (тихо), — як ту собаку рудую!

**С т е ц ь к о.** Ну! Кажи ж ти менi: як ми оженимось, то що будемо робити? Га? кажи, кажи.

**У л я н а.** Ти знаєш, а я не знаю.

**С т е ц ь к о.** Пожалуй, я знаю, а ти чи знаєш?

**У л я н а.** Та не знаю. Ну тебе зовсiм.

**С т е ц ь к о** (смеясь). Еге! так я тобi усе розкажу: нiгде правди дiти. Мене батько навчив. Чи сказати? (Более смеется). Напечемо коржiв, зомнемо маку, та намiшаємо з медом, та й посiдаємо, та й їстимемо. I не мудро, скажеш? (Увидя у нее шелковый платок). А що то в тебе? Хустка? Чи не менi то?

**У л я н а.** Кому ж, як не тобi, мiй вороне чорнесенький! (Тихо). Твоїй пицi вона i пристала.

**С т е ц ь к о.** А ке сюди, я примiряю.

**У л я н а.** Та нехай же увечерi, сама тобi почеплю (тихо), що i у дверi не потовпишся.

**С т е ц ь к о.** Що то, мабуть, гарно з хусткою? Чи знаєш що? Я ще зроду не женився. То-то, десь, гарно жонатому; що усi ж то, усi, куди оком закинеш, усi женються. Будеш же менi головоньку мити i голубити?

**У л я н а.** Змию, змию (тихо), що тебе i чорт не пiзна. Цур вже йому! прожену його вiдсiля та й втечу додому. (Ему). А приголублю ось так: ось ходи сюди. (Протягивает к нему руки, а он, разнежась и охорашиваясь, хочет подойти к ней).

**С т е ц ь к о**. І твоя мати казали, щоб ти мені рушники давала!

**У л я н а.** Тобі рушники? Ага! Ну, добре, Стецьку, будуть тобі зараз рушники!

**С т е ц ь к о.** О-о-о. Отак би і одразу. Іди ж, неси! Ну, а поки ти принесеш, я сяду і перепочину. І смачненько поїм. Я страх, як люблю по-поїсти. І сидів би - і'в би, і ходив би - ї'в би, і спав би - їв би! А батько каже: «Ну і, сину, у тебе й че­рево, більше ніж у нашої корови!» Та я його не слухаю.

**У л я н а**. Прошу, Стецьку, тримай!

**С т е ц ь к о.** А що це таке?

**У л я н а.** Гарбуз!

**С т е ц ь к о.** І кому?

**У л я н а.** Тобі!

**С т е ц ь к о.** А навіщо?

**У л я н а**. Кашу собі звариш!

**С т е ц ь к о.** Яку?

**У л я н а**. Яку, яку - гарбузову! Знаєш, яка каша з гарбуза смачна! І на базар іти не треба.

**С т е ц ь к о.** Правду кажеш! І грошей не треба тратить. Давай, заберу. Дякую! Кажеш, каша смачна. Покуштуємо! Ну, то я пішов дівчата бувайте!Так таки так.

**Дівчата:** Іди, Стицю, іди!

**Уляна:** Х-у-х!Нарешті здихались його!!

**Дівчата:** Уляно, а може б ти і справді з ним пішла б?...Батько ж у нього багатий….Все Стецькові залишить. Будеш господинею

**Уляна:** Та, ну вас!Він же пришелепкуватий та не сповна розуму!..А Хіба ви б хотіли собі такого чоловіка?...

**Дівчата:** А де ж наші хлопці забарилися, щось без них сумно вже стало.

(чути пісню «Ой на горі женці жнуть»)

**Хлопці:** Пустіть до хати!

**Дівчата:** Гарненько попросіть.

 (Хлопці стукають).

**Дівчата:**  Хто такий?

**Хлопець 1:** Пес рябий!! Баран круторогий! Ведмідь клишоногий пустіть до хати!

**Дівчата:**  Не пустимо до хати – дуже вас багато!

**Хлопці:**  Дівчатонька!!Ми прийшли не битися!!Ми прийшли миритися!!!І гостинців принесли, і музики привели!!!

(Починають грати, видзенькують у бубонці, заходять до хати! Стоять на порозі, ніби сердяться.., Дівчата починають їх зачіпати)…

**Дівчина 1:** Полюбила коваля – така моя доля!!Я думала кучерявий – а в нього чуба немає...

**Хлопець 1:** (відповідає) Галю-Галю, чорнобрива, чого в тебе брови криво?

**Дівчина 3.** На козака задивилась та і брівоньки скривились!

**Дівчина 2:** А до мене Яків приходив – коробочок раків приносив!А я тії раки забрала, а Якова з хати прогнала!

**Хлопець 2:** У Верхівцеве густо хати – вітер не провіє! Сама мати ложки миє, бо дочка не вміє.

**Жінка:**  (Запрошує хлопців). Та досить уже сперечатися!!Просимо всіх сідати - нашу пісню заспівати, або танок станцювати!

**Дівчина1:** Хлопці зайшли!! Як весело стало! Давайте, тепер, пограємо!!!

(Хто знає вірші, загадки, скоромовки, легенди та прислів’я про гарбуз)

**Скоромовка**

На город заліз гарбуз, у землі засів, загруз.

Налетіла враз гроза й намочила гарбуза.

Зморщив лоба той гарбуз:

«Ох, забув узять картуз...»

Прислів'я про гарбуз

Молодий та зелений, як гарбуз у спасівку.

Гарбузом ситий не будеш.

Починалося сватання, коли посли від молодого (старости, свати, сватачі, посланці) йшли до батьків обранки укладати попередню угоду про шлюб. Свататися було прийнято у вільний від польових робіт час (на М'ясниці та від Паски до Трійці). Зі старостами до дівчини йшов парубок, на Поділлі — ходили і його батьки. Дівчина пов’язувала сватів рушниками, а обранця, на знак згоди – хусткою.

Однак, бували і випадки, коли дівчина не давала згоди на одруження. На знак відмови вона повертала старостам принесений ними хліб або ж підносила молодому гарбуза чи макогона. Тоді про хлопця казали, що він ухопив гарбуза або облизав макогін. Щоб уникнути сорому, часом посилали "розвідника", котрий мав довідатися про наміри дівчини та її батьків, або йшли свататися пізно ввечері, аби люди не бачили. Якщо ж «наречений» дуже допік, то могли і макогона до коня прив’язати, щоб усі люди бачили.

Так гарбуз став і легкою лайкою — «гарбуз твоїй матері», «гарбуз батькові твоєму печений!», «гарбуз мамі, а татові диня!»); тому народ застерігає: «Глядіть, щоб вам гарбуза не піднесли!», «Коли б вам гарбуз не покотився!» або й бажають: «Бодай вам гарбуз стелився!»

**Гарбуз**

Якось  сонячної  днини

повз  густі  кущі  малини

котився  по  полю

пузатий  гарбуз.

Та  враз  кашлянув

і  бідака...  загруз!

«Хто любить гарбуз, гарбуз,

А я люблю дині,

А хто любить госпо¬даря,

А я господиню»;

«Ходить гарбуз по городу,

Питається свого роду:

— Ой чи живі, чи здорові

Всі родичі гарбузові?».

Щороку напередодні Геловіна у Сполучених Штатах купують мільйони гарбузів. На них вирізують візерунками, а всередину ставлять свічки. Так звані “гарбузи-ліхтарики” мають відлякувати злих духів, що виходять з-під землі в ніч з 31-го жовтня на 1-ше листопада. Традиція “гарбузів-ліхтариків” надійшла до Сполучених Штатів з Ірландії. Згідно зі старою ірландською легендою Джек-Скупердяй запросив чорта на пляшку. Аби не платити, він вмовив чорта обернутися на срібну монету. Джек-Скупердяй цією монеткою розплачуватися не став, а поклав її собі в кишеню поруч із срібним хрестиком. Хрест не давав чорту звільнитися. Аби вибратися з кишені Джека, чорт пообіцяв, що після того, як той помре, він не забере його душу до пекла.

До раю Джек також не потрапив. Ось так він і досі ходить по землі з ліхтариком. Ірландці спочатку вирізали ліхтарики Джека з картоплі або ріпи. А коли їхні нащадки іммігрували на захід, то вони відкрили для себе фрукт набагато зручніший для різьби – гарбуз. Щороку напередодні Геловіна по всій Америці фермери демонструють свої досягнення – гігантські гарбузи. Переможець цього року – монстр з Орегону – важить майже 700 кілограмів.

Змагання з різьби на гарбузах відбуваються мало не у кожному місті. 40% американців зізналися, що хоча б раз у житті вирізали на гарбузі. А в штаті Флорида мистецтво різьби по гарбузу підняли на новий рівень. Точніше спустили. Тут відбулося змагання з різьби на гарбузах під водою.

**Жінка:** Ой, які молодці. За те, що ви так багато знаєте запрошуємо всіх пригоститися нашими гарбузовими делікатесами.