**Тема.** Коли ми ще дівували…

Л.М. Співак, учитель української мови та літератури Токарівської ЗОШ I-II ст. Дворічанський р-н, Харківська обл.

**Мета.** Відтворити обряд проведення вечорниць і показати його красу; розвивати мовлення, кмітливість, увагу, потяги до вивчення історії свого краю, історії свого родоводу; виховувати бажання відроджувати і оберігати народні звичаї, любов до рідного краю.

**Оформлення**: інтер’єр селянської хати, лави півколом, застелені українськими килимами, на столі скатертина в українському стилі, піч, рогачі, лопата. Стіни прикрашені вишитими рушниками

**Страви**: вареники з капустою, сиром, картоплею

**Хід заходу**

*(Звучить пісня «Добрий вечір». На сцену виходять ведучі.)*

**Ведуча.** Добрий вечір, любі друзі, дорогі гості!

А чому ви всі такі сумні?

Усміхніться всі мені!

Сьогодні у нас вечорниці.

Гостей зібралося багато.

Дякуємо вам, що до нас завітали.

Часу свого не пошкодували.

**Ведучий.** Гадаємо, що в залі зібралися саме ті, що люблять вечорниці.

**Ведуча.** Пора вечорниць – це довгі вечори глибокої осені і зими. Збирались у когось у хаті. Кожен брав із собою роботу.

**Ведучий.** На вечорницях пряли, вишивали, мотали пряжу, чесали вовну, плели кошики, співали, танцювали, розповідали новини, грали в ігри, ворожили, жартували, варили вареники.

**Ведуча.** Ця давня традиція позабута сьогодні. Ми хочемо повернути їй життя.

**Ведучий.** Нехай оживе одна із сторінок молодості наших прабабусь.

**Ведуча.** Хай веселий сміх іскриться!

В серці кожного із вас!

Хай дзвінке, веселе слово

Пружно рветься в небеса.

Наша пісня пречудова.

Хай ніколи не згаса.

*Пісня «Ласкаво просимо»*

**Ведучий.** А напередодні вечорниць між хлопцями і дівчатами були такі розмови:

**1-й хлопець.** – В тебе очі, як чорниці,

Чи прийдеш на вечорниці?

**1-а дівчина.** – Не прийду, бо каже ненька,

Я ще дуже молоденька.

**2-й хлопець.** – В тебе очі, як марічки,

Чи не підем ми до річки?

**2-а дівчина.** Ні, не підем, каже ненька, я ще дуже молоденька.

**3-й хлопець.** – В тебе очі – зорі неба,

Чи прислати сватів до тебе?

**3-а дівчина.** – Я не знаю, мій миленький,

Поспитай моєї неньки.

**1-й хлопець.** Поспитаю, Одарко.

**2-й хлопець.** Хлопці, дайте спокій Одарці, нехай ще трохи підросте, побачите, яка красуня з неї виросте. *(Хлопці і дівчата залишають сцену.)*

*Пісня «Місяць щербатий».*

*(На сцену виходять ведучі.)*

**Ведучий.** Ні, що не кажіть, хоч і нелегким було життя раніше, та жити було цікаво та весело.

**Ведуча.** Давайте завітаємо до однієї з українських хат, де на нас чекає господиня.

*(Ведучі залишають сцену. Звучить легка музика. Виходить господиня, сідає за стіл.)*

**Господиня.** Вже й вечір, а дівчат нема.

*(Починає співати пісню «Цвіте терен».)*

Цвіте терен, цвіте терен,

А цвіт опадає…

Хто з любов’ю не знається,

Той горя не знає…

*(Тяжко зітхає.)*

**Господиня.** Оце втомилася, оббігала весь базар. Все купила, буде чим гостей пригощати. Ось і вечеря готова, а нікого й досі немає.

*(В цей час на вулиці зібралися дівчата. Вони у вишитих сорочках, гарних спідницях, на плечах хустки. Дівчата підходять до хати і стукають у двері.)*

**1-а дівчина.** Тітонько, можна до вас на вечорниці?

**Господиня.** Можна, дівчата, заходьте, будь ласка!

**Дівчата.** Добрий вечір, господине!

**Господиня.** І вам добрий вечір. Заходьте, сідайте на нашій лаві.

*(Господиня роздає дівчатам роботу: запрошує місити тісто, кукурудзу лузати, вишивати.)*

**2-а дівчина.** Гей, на наших вечорницях, хто сумний – розвеселиться.

Співи й танці, небилиці –

Гарні будуть вечорниці.

*(Дівчата починають співати пісню «Рушник».)*

**Господиня.** Дивлюсь на вас, дівчата: такі ви всі гарні, і до роботи охочі. І згадую, як розповідали мої бабуся і мама, що коли вони були молодими, також збиралися на вечорниці. Вони вишивали, пряли, співали, ворожили.

Ще звечора, як тільки дівчата сходились ворожити до хати, першим ділом вони несли балабушки, невеличкі круглі тістечка з білого борошна. Воду на ці тістечка дівчата носили лише з криниці. І не відром чи глечиком а у роті. Складність полягала в тому, що вони повинні були принести воду так, щоб цього не помітили хлопці, бо вони починали смішити дівчат і донести воду їм тоді вже було просто неможливо.

Та коли вдавалося, коли тістечка уже спеклися і вистигли, кожна дівчина робила позначку на своєму кольоровою ниткою або папірцем. Потім вони розкладали їх рядочком на долівці – на простеленому рушнику. Коли все було зроблено до хати впускали собаку. Він і вирішував долю. Чию балабушку ковтав першою, та дівчина й заміж вийде. Інколи пес ніс балабушку в темний куток. Вважалося, що так і доля занесе дівчину у чужі далекі краї. Найгірше було, коли пес не з’їсть балабушку, а лише надкусить і покине.

**3-а дівчина.** А ще моя бабуся розповідала про те, що кожна дівчина хоче знати, чи бути їй у парі зі своїм судженим. Тому пізно ввечері, коли стемніє, дівчина набирала в пелену насіння, виходила за хату, сіяла його на снігу і приспівувала:

Насіння сію,

Спідницю волочу,

Заміж вийти хочу.

Потім набирала жменю снігу там, де сіяла насіння, вносила до хати і, коли сніг танув, починала лічити насіння. Якщо кожна зернина мала пару – добре, якщо ні – то поганий знак.

**4-а дівчина.** А як довідатися, якої вдачі буде майбутній чоловік?

**Господиня.** Це дуже просто. Слід ввечері посипати на долівку трохи пшениці, налити в мисочку води і поставити люстерко. Коли все готове, випускайте півня і уважно слідкуйте за ним. Якщо півень нап’ється води, то чоловік полюблятиме горілку, клюне пшениці – буде хорошим господарем, а як гляне в люстерко – ледарем і соньком.

**5-а дівчина.** Дізнатися ім’я чоловіка – то, мабуть, найлегший і найприйнятніший для нашого часу спосіб ворожіння. Ви виходите на вулицю і питаєте у першого чоловіка:

* Дядьку, як вас звати?

Раніше люди тому не дивувалися, бо кожен знав в чому річ. Правда, тепер мало хто пам’ятає такі звичаї. Однак не впадайте у відчай, коли ваше запитання залишиться без відповіді. Питайте доти, доки не доб’єтеся її. Приміром перехожий відповідає: «Михайло». Це означає, що ваш майбутній чоловік теж так буде зватися.

**Господиня.** Отже, дівчата, ви можете скористатися цими порадами під час ворожіння.

**6-а дівчина.** Це все добре. А де ж це наші хлопці? *(Хлопці стукають у двері.)*

**Хлопці.** Пустіть до хати!

**Господиня.** Заходьте, хлопці! *(Хлопці заходять.)*

**1-й хлопець.** Добрий вечір, щебетушечки! Ви вже тут?

**2-й хлопець.** *(придивляється до дівчат.)* А гарні які дівчата, мов писані.

**3-й хлопець.** А ми що гірші? *(сміються.)*

**Господиня.** Проходьте хлопці і сідайте *(Хлопці сідають на лаві.)*

**1-а дівчина.** Хлопці, давайте заспіваємо українську народну пісню «Зеленеє жито, зелене».

**2-а дівчина.** А заграйте – но, музики,

В мене гарні черевики*.*

Починайте скоріш грати,

Бо хочеться танцювати.

*(Хлопці і дівчата танцюють польку. Далі* *з’являється Стецько.)*

**Господиня.** Стецю, а тебе хто сюди запросив? Що ти тут робиш?

**Стецько.** Сказали, що тут їсти давати будуть. От я і тутечки.

**1-а дівчина.** Ось тобі й маєш. Тобі тільки поїсти. Поглянь, яка краса *навкруги (Входить Уляна. Стецько перший її побачив.)*

**Стецько.** Уляно, я женитися прийшов. Батько сказав: «Досить, бовдуре, на моїй шиї висіти – одружуйся та чіпляйся на жінчину».

**Уляна.** Ти що, Стецько, з глузду з’їхав? Що ти таке говориш? Та я краще олії з мухами нап’юся, ніж заміж за тебе піду!

**Стецько.** Не підеш, значить?

**Уляна.** Не піду!

**Стецько.** Чи ти дурна, чи з воза впала? У мене ж і воли, і свині, і корови. Та й сам я хлопець, хоч куди козак – глянь, яке пузо, а шляпа яка…

**Уляна.** Ну, що мені твої воли та корови... Я тебе не люблю і не піду за тебе.

**Стецько.** Не треба мені твого хотіння, підеш і без нього…

**Уляна.** Що мені з дурнем робити? Зараз я принесу те, що тобі положено. *(Повертається до Стецька.)* Ти тільки очі закрий.

**Стецько.**  А що буде, їсти даси?

**Уляна.** *(Виносить йому гарбуза, накритого рушником).* Відкрий очі – побачиш.

**Стецько.** Ой, який чудовий! Скільки каші можна зварити! *(Йде.)*

**Уляна.**  Який же він дурний, як земля таких носить?

*Пісня «По дорозі жук, жук».*

*(Інсценізація уривка. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». Карпо і Лаврін говорить про дівчат.)*

**Лаврін.** Карпе! А кого ти будеш оце сватать? Адже ж оце перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить.

**Карпо.** Посватаю, кого трапиться.

**Лаврін.**  Сватай, Карпе, Палажку. Кращої од Палажки нема на всі Семигори.

**Карпо.**  То сватай, як тобі треба.

**Лаврін.**  Якби на мене, то я б сватав Палажку. В Палажки брови, як шнурочки; моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, другій брові й ціни нема. А що вже гарна! Як намальована!

**Карпо.** Коли в Палажки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби.

**Лаврін.** То сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка.

**Карпо.** І вже доладна! Ходить так легенько, наче в ступі горох товче, а як говорить, то носом свистить.

**Лаврін.** То сватай Вівдю. Чим же Вівдя негарна? Говорить тонісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця.

**Карпо.** Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем.

**Лаврін.** То бери Химку. Ця як брикне, то й перекинешся.

**Карпо.** Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі млинці печуть. А як ходить, то неначе решетом горох точить, такі викрутаси виробляє...

**Лаврін.** Карпе! Скажи-бо, кого ти будеш сватать?

**Карпо.** Ат! Одчепись од мене.

**Лаврін.** Сватай Олену Головківну. Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць; в неї щоки, мов яблука, зуби, як біла ріпа, коса, як праник, сама дівка здорова, як тур: як іде, то під нею аж земля стугонить.

**Карпо.** Гарна... мордою хоч пацюки бий; сама товста, як бодня, а шия, хоч обіддя гни.

**Лаврін.** Ну, то сватай Одарку Ходаківну: ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя; личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка; губи маленькі, як рутяний лист. З маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду вишня, а тиха, неначе вода в криниці.

**Карпо.** Але ж ти й вередливий! То сватай Хотину Корчаківку.

**Лаврін.** Чи ти здурів? Хотина як вигляне в вікно, то на вікно три дні собаки брешуть, а на виду в неї неначе чорт сім кіп гороху змолотив.

**Карпо.**  Ну, то бери Ганну.

**Лаврін.** Коли я буду вибирать собі дівчину, то візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо.

**Карпо.** Мені аби була робоча та проворна, та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку.

**Лаврін.** То бери Мотрю, Довбишеву старшу дочку. Мотря й гарна, й трохи бриклива, і в неї й серце з перцем.

**Дівчата.** Та годі вам, хлопці, дівчат обмовляти. Краще давайте будемо співати.

*Пісня «Чом ти не прийшов».*

**1-й хлопець.** А я хочу розповісти вам таку історію:

Це було позаторік

Та на нашім ринку –

Хотів купити чоловік

Кабанця чи свинку.

Нелегке це діло –

Нешкодливе щоб було,

І щоб добре їло,

І нарешті підібрав:

О! Які хороші!

Гаманця мерщій дістав,

Став платити гроші.

– А з якого ви села? –

Спитав молодиці.

Та йому відповіла:

– Я з села Мельниці.

– Забирайте їх назад! –

Буркнув незабаром

Тітка ближче підійшла:

– То ж назвіть мені причину!

– А я з вашого села

Маю вже дружину.

**Господиня.** Дівчата і хлопці, а зараз ми побачимо, яка з дівчат найкраща господиня. Ось перед вами все для того, щоб ліпити вареники. Хто найшвидше і найякісніше наліпить вареників – той і переміг. *(Визначаємо переможців.)*

*Гумореска П. Глазового «Як вареники варили кум і я».*

*Пісня «А мій милий вареників хоче».*

**Хлопці.** Дівчата, а чи готові ваші вареники? Почастуйте нас!

**Господиня.** А давайте, дівчата, пригостимо наших хлопців варениками.

*(Дівчата пригощають хлопців варениками)*.

**Господиня.** А зараз, хлопці, проведемо з вами невеличкі змагання.

Завдання 1. В кого сильніша долоня, тобто хто візьме в жменю більше горіхів.

Завдання 2. На тарілках насіння кукурудзи, пшениці, рису. За дві хвилини посортувати насіння.

*(Оцінюємо змагання).*

**Господиня.** А зараз буде конкурс «Народні свята».

Завдання. На картках написані назви українських свят. Потрібно розташувати їх у хронологічній послідовності. Перемагає той, хто зробить це швидше і правильніше (Великдень, Покрова, Зелені свята, Івана Купала, Водохреща, Різдво).

*Правильний варіант: Різдво, Водохреща, Великдень, Зелені свята, Івана Купала, Покрова.*

**Господиня.** А зараз ми, дівчата і хлопці, перевіримо вашу кмітливість.

1. У сім'ї 6 братів, у кожного по сестрі. Скільки дітей у сім'ї? *(7)*

2. Одне яйце варять 4 хв.. Скільки часу треба варити 6 яєць? *(4 хв.)*

3. Півень, стоячи на одній нозі, важить 5 кг. Скільки він буде важити, якщо стане на дві ноги? *(5 кг.)*

**Господиня.** Хлопці і дівчата, посидьте та відпочиньте трохи. Давайте подивимось інсценізацію народної драми «Явтух».

**Дівчина.** «Да куди їдеш, Явтуше,

Да куди їдеш, мій друже?»

**Явтух.** «Не скажу?»

**Дівчина.** «Да коли ж твоя добрая ласка,

То й скажеш!»

**Явтух.**  «На базар!»

**Дівчина.** «Підвези ж мене, Явтуше,

Підвези мене, мій друже!»

**Явтух.**  «Не хочу!»

**Дівчина.** «Да коли ж твоя добрая ласка,   
То й схочеш!»

**Явтух.** «Сідай, та скраєчку!»

**Дівчина.** «Ой що везеш, Явтуше,

Ой що везеш, мій друже?»

**Явтух.**  «Не скажу!»

**Дівчина.** «Да коли ж твоя добрая ласка,   
То й скажеш!»

**Явтух.**  «Груші!»

**Дівчина.** «Ой дай мені, Явтуше,   
Ой дай мені, мій друже!»

**Явтух.**  «Не дам!»

**Дівчина.** «Да коли ж твоя добрая ласка,   
То й даси!»

**Явтух.**  «Візьми, та одненьку!»

**Дівчина.** «Обніму ж тебе, Явтуше,

Обніму ж тебе, мій друже!»

**Явтух.**  «Не хочу!»

**Дівчина.** «Да коли ж твоя добрая ласка,

То й схочеш!»

**Явтух.** «Обніми, та не задуши!»

**Дівчина.** «Поцілую ж тебе, Явтуше,

Поцілую ж тебе, мій друже!»

**Явтух.**  «Не хочу!»

**Дівчина.** «Да коли ж твоя та добрая ласка,

То й схочеш!»

**Явтух.**  «Поцілуй, та не вкуси!»

**Господиня.** Дівчата та хлопці, я вам загадаю загадки. Побачимо, хто швидше відгадає: хлопці чи дівчата.

**1-а загадка.** Ця рослина відома всім. Вона широко використовується у приготуванні їжі. Найбільш корисна в сирому вигляді. Речовина, що є у ній вбиває шкідливих мікробів при грипі, ангіні, та й взагалі немає жодної хвороби, при якій вона не приносила б користь. Цікаво, що працівники теплиць, які вирощують її, не хворіють грипом. Що це за рослина? *(Цибуля)*

**2-а загадка.** Це овочева рослина, яку садять на городах. Вживають у їжу як приправу. Називають «королем» у профілактичній медицині. При епідемії грипу рекомендується щодня нюхати та з’їдати невеличкий кусочок. Можна пронизати крізь нього нитку і прив’язати на шию, щоб нюхати протягом дня. Що це таке? *(Часник)*

**Господиня.** Пограємо в гру, в яку колись грали хлопці на вечорницях.

*Гра «Нічки». Зав’язують одному очі, а всі ховаються. Той хто із зав’язаними очима, ловить.*

**Хлопці і дівчата (разом):**

– Погуляли, повеселилися вдосталь. Час додому!

– Дякуємо вам, господине, за гостинність.

**Господиня.** Дякую вам, дівчата і хлопці, що завітали на вечорниці. Ідіть здорові! Хай вам щастить!

*Пісня «І в вас, і в нас хай буде гаразд».*

*(Виходять ведучі).*

**Ведуча.** Сьогодні показали ми,

Як жили наші прабабусі.

**Ведучий.** Питай, цікався, пізнавай

Яким же був колись твій край!

**Ведуча.** Бо хоче рідна Україна,

Аби росла достойна зміна.

**Ведучий.** Сьогоднішнє свято ще раз нам показало, що народні обряди та звичаї житимуть, поки ми будемо вивчати їх.

**Література**

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. – Х.: Фоліо, 2005 – 508 с.
2. Відлуння лісу / Упорядник І.О. Голубенко. – К.: Інститут громадського суспільства, 2000. – 197 с.
3. Григоренко С.Г. Ерудит-шоу // Позакласний час. – 2015. – №10. – с.22-23
4. Квітка-Основ’яненко. Сватання на Гончарівці. – К.: «Відкрита книга», 2011. – с. 99
5. Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сім'я. Повість. – К.: Дніпро, 1980-237с.
6. Пісенний вінок: Українські народні пісні / Упорядник Андрій Михалко. – К.: Криниця, 2007. – 400 с.
7. Пісні маминого серця / Упорядник Р.П. Радишевський. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2006. – 351 с.
8. Чередниченко Д.С. Щедринець. – К.: Веселка, 1968. – 28 с.
9. <http://gumoreska.in.ua/glazovij/70-vareniki-kymu.html>
10. <http://www.ukrlib.com.ua/narod/printout.php?bookid=7&id=9>
11. <http://www.pisni.org.ua/songs/2218495.html>