**АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ**

*Виховний захід*

**Мета**:розширити знання дітей про зимові народні свята; ознайомити учнів із національними традиціями святкування свята Андрія Первозваного в різних регіонах України;познайомити з гарною українською традицією - проводити вечорниці на свято Андрія; підвищити їх пізнавальний і культурний рівень; залучати учнів до активного вивчення культури рідного краю; вміти знаходити інформацію, аналізувати її, оцінювати її; розвивати дикцію та акторські здібності дітей; виховувати інтерес до історичного минулого.

**Обладнання.** Інтерактивна дошка, комп’ютер, інтер’єр сільської хати – на стіні ікона у вишитому рушнику; на столі, застеленому скатертиною, калита на рушнику; стародавній посуд; лави, накриті тканими килимами.

**Дійові особи**: господиня, хлопці, дівчата, писар, ведучі – учні класу.

**Перебіг заходу:**

(Сцену оформлено, як інтер’єр хати. Стіл накрито вишитою скатертиною. На ньому в мисках вареники, узвар,пиріжки. Збоку стоїть піч, біля неї кочерга , рогач).

**Презентація I**

**«Вечорниці – свято Андрія Первозваного»**

**1 –а ведуча** – історик. Історія культури українського народу – це явище глибинне і розмаїте. Воно потребує турботливого ставлення і ретельного вивчення молодою генерацією. Сьогодні ми зібралися, щоб доторкнутися до джерел власної ментальності, скласти уявлення про первинні елементи в народних традиціях та обрядах.

Ми вирішили взяти таку тему нашої класної години: «Історико – культурний контекст народного свята Андрія Первозданого», яка зацікавила б нас – нове покоління. Адже « все вертається на круги свої», і ми всі зараз теж повертаємося обличчям до витоків, традицій нашого народу.

**Екскурс в історію: українські вечорниці свята Андрія Первозваного**

**Частина I**

Україна… країна смутку і краси, радості і печалі, розкішний вінок із рути і барвінку, над яким світять яскраві зорі. Це історія мужнього народу, що віками боровся за волю, за своє щастя, свідками чого є високі могили в степу та прекрасна народна пісня.

Українська пісня хто не був зачарований нею, хто не згадує її як своє чисте, прозоре дитинство, свою ніжну і красиву юність! Який митець не був натхненний її мелодіями! Яка мати не співала цих легких як сон, пісень над колискою своїх дітей!

Українська пісня – бездонна душа українського народу, це його слава. Тому саме з піснею не розлучається наш український народ.

Цікавим було життя в Україні в минулому з його прекрасними звичаями та обрядами, з його співучими дівчатами та парубками, які довгими зимовими вечорами збиралися на вечорниці, посиденьки, толоку.

Українські вечорниці – свято Андрія Первозваного – це молодіжне свято, яке відзначається 13 грудня. Молодіжні зібрання цього дня були наповнені веселощами та розвагами.

До прийняття християнства свято називали Калитою. Дехто вважає, що воно походить від слова «календи». Від 13 грудня до Різдва, періоду повороту сонця на весну, найактивніше вдавалися до заклинань, завбачень майбутньої долі й ритуального «кусаннякалити» - обрядового коржа.

Пізніше первісну назву християнство замінило на ім’я святого апостола Андрія Первозваного, який проповідував Боже вчення в Царгороді. Один із староукраїнських літописів XIIIст. Оповідає, що апостол прийшов до Корсуня, потім спустився до Дніпрового гирла і поплив угору. Вдосвіта його човна начебто прибило до підніжжя гір.

Андрій Первозваний вийшов на берег і мовив до своїх учнів:

-Чи бачите ц і гори? На них засяє ласка Божа, і буде великий город, і Бог збудує багато церков!

Після цього Первозваний вийшов на Київські гори, благословив їх і поставив великий хрест. Таким чином, як розповідає переказ, апостол першим приніс християнську віру в Київ.

Ми вшановуємо апостола Андрія Первозваного не тільки як учня Ісуса Христа, а як людину, що віддала за віру своє життя, як мученика, як апостола і як проповідника християнської віри в наших землях.

Так, на честь Андрія Первозваного з’явилося свято, яке зберегло і первіснуназву – Калита.

**1 учениця**.

 Упродовж чималого часу учні нашої групи вивчали етнографічні як

писемні, так і усні джерела. Дівчата і хлопці ретельно готували теоретичну і практичну частини нашого заходу. Багато хто продемонстрував відповідальне ставлення до навчання. Учні, родини яких мешкають у селі, розпитали у стареньких бабусь і дідусів, як вони святкували вечорниці на Андрія Первозваного. Багато цікавого ми дізналися з цих розповідей.

**2-а учениця**. У різних місцевостях Калиту відзначали по-різному: в одних це робили напередодні, тобто на Парамона (12 грудня), в інших – наступного дня. До цього обряду ретельно готувалися як хлопці, так і дівчата.

**Презентація проекту**

**Учнівське дослідження**

**3-а учениця.** Ми провели дослідження серед учнів, щоб дізнатися про рівень їхньої поінформованості щодо народних свят, щоб визначити, які народні свята є найбільш шанованими.

Було опитано

**Опитувальник. «Які народні свята ви святкуєте в родині?»**

1. Чи святкуєте ви в родині народні свята?

а) Великдень;

б) Різдво;

в) Трійця;

г) не святкуємо ніяких;

д) святкуємо всі перелічені.

2. Чи знаєте ви про свято Андрія Первозваного?

а) Чув про свято Андрія;

 б) чув про це свято від старшого покоління;

в) знаю про це свято під назвою Калита;

г) взагалі не чув.

3. Чи відомі вам особливості святкування цього свята?

а) Ні, невідомі;

б) так, відомі;

**3-а учениця**. Отже, в цілому учні досить обізнані щодо родинного святкування народних свят.

Свято Андрія Первозваного є теж досить відомим, але більшість учнів не чули про це свято взагалі.

А щодо особливостей святкування цього свята, то можна відмітити, що більшості опитуваних вони невідомі. Тому ми вирішили присвятити сьогоднішній захід популяризації народного свята Андрія Первозваного, познайомити вас із народними звичаями та обрядами.

**4-а учениця**. Проаналізувавши волинський варіант святкування дня Святого Андрія, наш колектив певним чином підвищив свій культурний рівень.

Зараз нашим гостям ми пропонуємо долучитися до світу наших історико-культурних та етнографічних здобутків.

**Частина 2**

Уявіть собі подорож. Задля цього ми перевтілимось в наших прабабусь та прадідусів і подивимося, як саме їм вдавалося без телевізорів, дискотек, музичних центрів та комп’ютерів цікаво та весело проводити дозвілля?

**1-ведучий**

Закінчилась у полі вся робота.

Земля вже чекає весняної пори.

А в хлопців та дівчат своя турбота,

Бо потяглися довгії зимові вечори.

**2-ведучий**

Загомоніли всюди і дорослі,й діти,

Діди старі, жінки,чоловіки і молодиці

Про співи, жарти,танці і розваги

Та про чарівні зимові вечорниці.

**3-ведучий**

І заспівали десь в селі дівчата

Про той ставочок, що в нім

Хлюпочуться качата.

**1-ведучий**

Про матір ту, що сина

З війська виглядала,

І про Марусеньку,

Що Гриця покохала.

**2-ведучий**

І заспівало, загуло,

В селі,неначе вулики гудуть.

Ударили музики десь троїсті,

Та хлопці вже на вечорниці йдуть.

**3-ведучий**

Ой завирувало, загуло,

Аж луна кругом іде!

То весела Калита

До нас в гості йде.

**Усі діти**

Ласкаво просимо вас, хлопці і дівчата,

Вас, чоловіки і молодиці,

І вас, шановні гості,

На наші на веселі вечорниці.

**Учитель**

13 грудня одне з великих та улюблених свят – день святого Андрія Первозванного або, як у народі кажуть, свято Калити. У цей вечір дівчата показують всі свої здібності. Але не кожен може потрапити на ці вечорниці. Якщо не вмієш танцювати, співати, не розповіси щось дотепне – засміють і виженуть. Також обов’язково пекли калиту – цю найвеличнішу ознаку свята. Старші дівчата в цей вечір ворожили на заміжжя: чи скоро їх віддадуть та яким буде майбутній чоловік. Примічали і якою буде погода. Сьогодні ми з вами повернемося трохи в минуле, щоб відчути красу та поезію давніх обрядів.

**Господиня**

Добрий вечір, любі гості,

Просимо до світлиці,

Будемо розпочинати

наші вечорниці.

**Звучить пісня «Ой, є в лісі калина»**

Ой, є в лісі калина,ой, є в лісі калина,

Калина, калина,

Комарики-дзюбрики, калина.

Там стояла дівчина, там стояла дівчина,

Дівчина, дівчина,

Комарики-дзюбрики, дівчина.

Цвіт калини ламала, цвіт калини ламала,

Ламала, ламала,

Комарики-дзюбрики, ламала.

Та в пучечки в’язала,, та в пучечки в’язала,

В’язала, в’язала,

Комарики-дзюбрики, в’язала.

Та й на хлопців моргала, та й на хлопців моргала,

Моргала, моргала,

Комарики-дзюбрики, моргала.

(Стукіт у двері , з’являються дівчата.)

**Дівчата**

А чи можна до вас, господарі, на свято?

**Господиня**

Поспішайте, дівчатонька,

Все приготувати,

Бо вже пора вечорниці

Всім розпочинати.

Ось наліпимо пиріжечків,

Біленьких, пухкеньких,

Та й запросимо до нас в гості

Хлопчиків гарненьких.

Щоб вони разом із нами

Гарно святкували.

Андріївські вечорниці

Піснею стрічали.

(Дівчата роздягаються, виставляючи на стіл хто що приніс.)

**1-ша дівчина.**

Ой, там щось грюкнуло.

**Господиня.**

Та це вам почулося, дівчатка.

Почувши грюкіт, дівчата йдуть за двері й звідти приводять, тримаючи під руки, хлопця.

**2-га дівчина.**

Ви бачите, хотів нам двері зав’язати,щоб ми вийти не змогли.

**3-тя дівчина.**

А, то це ти хотів нам шкоди наробити?

(Хоче вхопити хлопця за вухо.)

**4-та дівчина.**

Покараймо його!

**5-та дівчина.**

А як, як? Що ж йому придумати?

**6-та дівчина.**

Вкиньмо його у воду!

**Хлопець.**

Дівчатонька, змилуйтеся! Я ж тільки хотів пожартувати. Та я ж десятому закажу, тільки відпустіть!

**1-ша дівчина.**

От як відгадаєш наші загадки – відпустимо, а як ні…

Разом (щільно обступають). Вкинемо у воду! Так і знай!

**Хлопець.**

Здаюся, загадуйте.

**2-га дівчина**

Поле не міряне ,вівці не лічені, пастух рогатий. Що це?

**Хлопець.**

 Небо, зорі, та місяць!

**3-тя дівчина.**

А ну ж бо таку: скорчиться в кішку – розтягнеться в доріжку. Цю точно не відгадаєш.

**Хлопець.**

Як би не так. Це ж мотузка.

**4–та дівчина.**

А спробуй мою відгадати: складеш клин, розкладеш – гриб. Ну відгадуй, відгадуй!

**Хлопець**(падає на коліна). Здаюся! Дівчатонька, голубоньки, відпустіть. А я вам ще й хлопців приведу!

**5-та дівчина.**

А правда приведеш?

**Хлопець.**

Чесне слово, приведу! А хоч забожусь. Тільки відпустіть!

**6-та дівчина.**

Дивись. Не підводь.

(Хлопець виходить. Господиня закінчила виробляти калиту і виходить наперед)

**Господиня.**

Дівчатка, підійдіть до мене, я розкажу вам, як випікали калиту - цю найвеличнішу ознаку нашого свята. Кожна повинна узяти участь у готуванні калити, скільки б багато вас тут не було. Печеться калита із солодкого, з медом прісного тіста, у вигляді тонкого коржа. "Рік стоншав", - кажуть люди. Місити тісто треба по черзі. Починаючи від найстаршої дівки і кінчаючи малою дівчинкою.

(Дівчата місять тісто разом з господинею)

Додайте до борошна яєць, маку, меду, аби наша калита була смачна.

Ви, дівчатка, розкачуйте тісто, а ви - ліпіть узори: колоски, промінчики, зубчики.

По особливому складають і дрова у печі: навхрест. Сьогодні треба, щоб ломачка на ломаці лежала тільки так - це символ сонця і вогню. Розпалювання дров - то важлива ритуальна дія, адже вогонь випікає калиту.

Тому розводячи його приказуйте:

*"Гори, вогонь, ясно,*

*Спечи нам Калиту красну,*

*Щоб ми її кусали*

*І горя не знали!"*

**Господиня.**

О, піч вже надихалася і напалилася, пора й калиту саджати. Насте, ану окропи дорогу калиті та прикажи, як треба.

**1-ша дівчина**

Вода-студениця,

Окропи Калиті дорогу!

Від печі до стелі –

Щоб ми всі були веселі!

(Господиня «саджає в піч» калиту.)

**Господиня.**

А тепер цією свяченою водичкою я вас трохи вмию, щоб були такі гарні, як калита!

**(Чути народну пісню «Ой на горі два дубки» ,а потім стукіт у двері.)**

**1 –ий хлопець.**

Дівчата ,а чи можна до вас?

**Дівчина.**

Добрий вечір, козаченьки, де ж це забарились ви?

Чи на іншій на вулиці Калиту справляли ви?

**Хлопець.**

Не справляли, не справляли, але забарилися,

Бо дівчата по дорозі кращі вас зустрілися.

Жартували довго - довго, дуже швидко линув час,

І ми навіть призабули, що вже час іти до вас.

**Дівчина.**

Ну то ідіть до тих кращих дівчат, а ми й без вас обійдемося.

**Всі.**

Обійдемося, обійдемося.

**Хлопчики** (по черзі дражняться)

Тринди-ринди, з маком борщ!

Наговорили: на осиці кислиці,

А на вербі груші.

**Дівчина**

Хлопці! Нащо вам музики,

Коли у вас і так довгі язики?

**Хлопчики** (по черзі)

Їм кажеш – ячмінь,

А вони тобі – гречка!

**Дівчина**

Нехай буде гречка, аби не суперечка!

**Хлопчики**

Гайда, хлопці, будемо співати,

Нашого Андрія дружно величати!

**Пісня «З’їж, Андрійку, пиріжок» муз. Інни Котовської**

1.З’їж, Андрійку, пиріжок –

 Дуже він смачненький.

Усередині у нього

 Є мачок дрібненький. 2р.

 2. Чи ти, дівча, зроду-віку

Пирогів не їла,

Що ти свої пиріжки

Клоччям начинила? 2р.

**Господиня.**

Та годі вже вам сваритися. Давайте запросимо і хлопців до світлиці.

Добрий вечір ,любі хлопці,

Просимо до світлиці!

Будемо розпочинати

Наші вечорниці!

**2-ий хлопець.**

Добрий вечір вам, з Калитою будьте здорові!

**3-ій хлопець.**

З Калитою золотою, з пресвітлим празником.

**2–га дівчина.**

Спасибі, будьте й ви здорові!

**Господиня.**

Проходьте, сідайте!

**4-ий хлопець.**

Ага, ага. Будьте здорові, як наші корови!

**3–тя дівчина.**

Що, що? Здрастуйте й ви, коли кращі не прийшли.

**4-ий хлопець.**

Ой ти ж, чорнобрива, як кропива.

**Хлопець.**

Здорова була, красунечко, а як тебе звуть?

**Дівчина.**

Як крупи деруть!

**Хлопець.**

Чи можна біля тебе постояти?

**Дівчина.**

Про мене, стій хоч до ранку!

**Хлопець.**

То може поговорити з тобою вийде?

**Дівчина.**

Про мене… Говорила покійниця до самої смерті, та все хто знає що!

**Хлопець.**

Та й зубата ж ти. А чого ти на мене сердишся?

**Дівчина.**

Та чого мені на тебе сердитися?

**Хлопець.**

Хочеш, я тобі щось таке розкажу, таке… Тут такого ніхто зроду не чув.

**Дівчина.**

Ой-ой-ой! Ніхто таки зроду… А ти звідки знаєш?

**Хлопець.**

Сорока на хвості принесла. Ось послухай!

Йшов Панас, впав у квас,

Перекинув діжку, виломив ніжку.

Узяв підводу, пішов по воду.

Рубав обухом, врубав води краху.

Повіз продавати, та не винесе з хати.

Прийшла Палажка, наварила бражки.

Старий кінь напився та й омолодився,

Пішов запрягати, Панаса поганяти.

Панасвпрягся у віз та й побіг униз.

На горі спіткнувся, на дуб навернувся.

Ой, так чи не так, чи то шпак, чи то грак.

**Дівчина.**

Ото нагородив! Якась нісенітниця!

**Хлопець.**

Ти дивись, вгадала. Так і є – нісенітниця.

**Дівчина.**

Та краще заспіваймо!

**Співають пісню «Черевички»**

Я дівчина невеличка,

Та у праці вміла.

Взула зранку черевички

Лаковані, білі.

Приспів:

Ой, грайте, музики,

Дударі завзяті! (двічі)

Золотими каблучками

Будем вибивати.

Чи за вмілі мої руки,

Чи за гарну вроду

Парубки всії округи

Не дають проходу. Двічі.

Приспів.

Гарбузами відбивалась,

Добре всіх провчила,

Лиш останньому призналась, (Двічі)

Серденько вручила.

Приспів.

**Господиня.**

А чи знаєте ви, що в цей день дівчата ворожили, щоб дізнатись ім’я майбутнього чоловіка?

**Хлопець.**

Поворожіть, поворожіть. От дивлюся я на вас і думаю: всі дівчата такі гарні, але чого ж ви всі такі вреднющі?

**Дівчата (разом).**

Що? Що?

**1–ша дівчина.**

Ото завів. А скільки приказок, прислів’їв придумав народ про красу дівочу, вроду, гарну вдачу. Дівчата, анумо пригадаємо!

**2–га дівчина.**

Гарна дівчина, хоч з лиця води напийся!

**3–тя дівчина.**

Гарна дівчина, як у лузі калина!

**4–та дівчина.**

Чорнобрива, білолиця, любо, мило подивитися.

**Хлопець.**

Ох уже і хвастухи. А що ви на таке скажете. Ох і гарна господиня, три городи – одна диня!

**5–та дівчина.**

А хай тобі грець!

**Пісня «Ой, кувала зозуленька» муз. Інни Котовської**

**Хлопчики**

Ой, кувала зозуленька,

Та й сіла на дуба.

Були б ви, дівчатка, гарні,

Як мали б всі зуби!

**Дівчатка**

Ой, кувала зозуленька

В селі Вороняки.

Є міцні в нас білі зуби,

А у вас ніякі.

**Хлопчики**

Ой, кувала зозуленька

З високого дуба,

А Марійка задивилась

На Івана чуба.

**Дівчатка**

Ой, кувала зозуленька

Під всіма дубами,

Бо за нас ви, гарні хлопці,

Буцались лобами!

**Хлопчики**

Ми, хлопчики, гонорові,

Вміємо співати!

**Дівчатка**

Але все ж ми веселіші –

Вмієм танцювати

**Господиня.**

Дівчата та хлопці, не сваріться та помиріться. А давайте будемо ворожити. Я буду говорити, а ви повторюйте:

*Андрію, Андрію( 2 р.)*

*На тебе маємо надію,*

*Долю хочемо знати,*

*Просимо допомагати.*

*У цей вечірній час,*

*У цю годину –*

*Та обдаруй кожну дівчину.*

6-дівчина

А мені бабуся казали, що колись ворожили на речах. Дівчина, якій ворожили, виходила за двері. Тоді дівчата брали тарілки і ставили під них речі: хустку, склянку, перли, нитки, вінок. Котра витягувала хустку – буде щаслива, коли склянку – чоловік буде п’яницею, коли перли – суджений буде добрий, нитки – чоловік буде зверхній, а вінок – швидко вийде заміж.

**(Проводимо ворожіння)**

**5-хлопець**

Дівчата, а чи готові ваші вареники? Пригощайте вже!

**6-дівчина.**

Який прудкий! Ми ще сьогодні в головну гру не грали.

**5-хлопець**

То давайте тоді калиту!

**Господиня.**

Поки дівчата принесуть та підвісять калиту, я вам правила гри нагадаю. Хто вкусить і не засміється – тому минеться. А хто буде реготати – того наш писар буде сажею писати. До того ж кусати, руками не чіпати. Усі зрозуміли?

**Господиня** (вносить калиту). Ось який гарненький корж. А пахне як! Так і хочеться вкусити! А писар вже готовий?

А тепер, дівчатка, скажемо про калиту.

**Разом.** Ой калита, калита,

Із чого ж ти вилита?

Ой я з жита оповита,

Ой я сонцем налита,

Для красного цвіту,

По білому світу!

(Калиту стрічкою підвішують до стелі)

**Хлопець.** Нехай спочатку дівчата до сонця – калити поїдять. А тоді вже ми.

**Дівчина.**Я першою до сонця – калити поїм.

**Дівчина**. Яку пісню мені заспіваєте? Ось хоча б « Варенички».

(Усі учасники виконують пісню, а дівчина в цей час скаче.)

**Пісня «Варенички муз. Інни Котовської**

1. Час, дівчатка, поспішати

Варенички готувати.

 Варенички непогані,

Варенички у сметані. 2р.

2. Тісто ми вже замісили,

 Вже варенички зліпили –

Білобокі, круглолиці,

З української пшениці. 2р.

3. Щоб усіх вас пригостити,

Треба їх іще зварити –

Варенички непогані,

Варенички у сметані. 2р.

4.Любі гості, просим сісти!

Варенички будем їсти.

Варенички непогані,

Варенички у сметані. 2р.

5. Вас чекають у макітрі

Варенички дуже ситні,

Білобокі, круглолиці,

Зукраїнської пшениці. 2р.

6. Їжте, їжте, просим щиро

Варенички наші з сиром.

Варенички непогані,

Варенички у сметані. 2р.

**1–й хлопець.**

Молодець, а тепер сідлай коня.

**Дівчина.**

Їду, їду калиту кусати.

**Писар.**

А я буду писати!

**Дівчина.**

А я вкушу!

**Писар.**

А я впишу!

**3-й хлопець.**

Ти дивись, замок на губи повісила та ще й киває головою. Як ведмідь у Спасівку.

**4–й хлопець.**

Покосом, покосом, та в помийницю носом!

( Дівчина засміялася , і писар обмазує її сажею.)

**Дівчина.**

Вам смішки, а самі спробуйте.

**Хлопець.**

А тепер я поїду калиту кусати!

**Писар.**

Ти хто?

**Хлопець.**

Я – Коцюбенко.

**Писар.**

Що хочеш від нас?

**Хлопець.**

Калиту кусати!

Діду, діду я на коцюбі їду!

**Писар.**

А що везеш?

**Хлопець.**

Міх.

**Писар.**

А що в міху?

**Хлопець.**

Сміх.

**Дівчина.**

То засмійся.

**Хлопець.**

Нема чого реготати, коли хочеш калиту кусати.

**Разом.** Раз, два, три.

(Хлопець підстрибує і кусає калиту.)

**Писар (знімає калиту і віддає дівчатам)**

Калинники - житники, славно дбайте,

сонце красне - калиту прославляйте!

**Дівчина.**

Калита, калита, солоденька була.

Як ми її з’їли – до сонечка полетіли!

**Хлопець.**

Сьогодні хотіли ми вам розказати

Про те,чого навчили нас батько і мати.

Все те, що бабуся й дідусь розказали -

Про все розповіли, усе показали.

**Дівчина**

Ми гуляли, веселились,

Усім весело було,

Вечорниці завершились,

І здається, все пройшло.

**Дівчина**

Ні,так просто не проходить,-

В серці струночка бринить.

Про Андрія вечір-спогад

В нашім серці буде жить.

**Виконується пісня «Многая літа»**

Многая літа, літа, многая літа,

Многая літа,літа, многая літа,

Воздравіє, воспасеніє,

Многая літа

**Господиня.**

Зі святом, вас, Андрії, Андріївни та Андрійовичі! Нехай ніколи не гасне вогонь ваших сердець на добро та радість людям! А тепер, шановні гості, запрошуємо скуштувати вареників, каші, узвару, пирогів.