**Ридомильська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів**

**Почаївської міської ради Тернопільської області**

**Сценарій**

**Андріївських вечорниць**

Підготували учні 9 класу

НВК «Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»

**Класний керівник: Бас Ганна Романівна**

**2017**

**Мета:** формування в учні поваги та пізнавального інтересу до національних звичаїв, традицій українського народу, його культури на національної спадщини; виховання любові до рідної землі, Батьківщини.

**Господиня:** Господи, Господи! Як подумаєш, коли ще ми дівували. Зачуєш де-небудь вечорниці, так аж тини тріщать, а тепер… І Маруся запропастилася. Пішла десь за дівками, та, мабуть, застрягла з парубками. Ось скоро треті півні заспівають, а вечорниці ще й не зачинались. Ні! Що не кажи, а світ перевернувся. Хоч би й парубки… Не те, що колись запорожці!.. Та й я вже, ніде правди діти, не та! (*наспівує*)  
 Як була я молодиця, цілували хлопці в лиця.  
 А тепер я стара баба, не цілують, хоч би й рада…  
О! А ти де взялась?  
**Маруся:** Добрий вечір, тіточко. А чом це ви самі з собою говорите?  
**Господиня:** Ет, люблю побалакати з розумною людиною! А ти вже й підслухала!  
**Маруся:** Та й чим же ці запорожці такі хороші були? Вже доказуйте.( Бере віник, допомагає)  
**Господиня*:*** Чим-чим. Ваших парубків он і досі нема! А ті!.. Як налетять, було, зі своєї Січі, та що твої орли-соколи! Було, як схопить тебе котрий, так і до землі не допустить, так і носить, так і носить… А вже який між ними був один парубок. Згадаю – і досі серце заходиться. Ой-ой-ой, куди все те поділось!...  
 ***Стук у двері. Заходить Микита***  
**Микита:**  Вечір добрий. Дайте нам пиріг довгий. А як скупі на плату, то пустіть хоч у хату.  
**Господиня:** То ти, Микито? Добрий вечір тобі. А чого сам?  
**Микита:** Та хлопці мене вперед послали сказати, що скоро прийдуть, а може й на чужі села підуть! **Господиня:** От-такої! На які ще чужі села? **Микита:**Ну, може в Хотовицю чив Тараж. (Лузає насіння)**Маруся:** А ти, хлопче, не сміти в хаті, а то я тебе цим деркачем по губах!  
**Микита: (**дає лушпиння). На, викинь.  
**Маруся:** Не великий пан, сам викинеш.

***За дверима дівочий сміх, гомін, жарти. Приспівуючи пісню «Сусідка», заходять дівчата , сміються, вітаються. Микита, махнувши рукою, виходить.***   
**Уляна**: Мужичвечір, добрячки! Чи не телячили нашого бачили?  
**Маруся**: Телячили, чом не телячили. Хатувало у нас підночівлею.  
**Одарка:**Смику соломило?!  
**Маруся**: Еге. А я як грудону кидькою!  
**Галина**: А воно як городене дременами!  
**Господиня:**Задерло лози та й побігли в хвіст!(Регіт) Ото вже язикаті! Заходьте, заходьте. Милості просимо. На чім стоїте – сідайте, що принесли – вживайте, нашим гостюванням не гребуйте.  
**Дівчата**: - Та де там гребувати: понаставляли з ласки, що й не поїмо ( *показує на порожній* *стіл) –* Не журись, на поміч Стецькапокличем – знайде, що гризти! - Правда-правда! –Той може!  
**Господиня:** Вам аби зуби продавати. Ви чого сюди прийшли? Ану співать!  
**Дівчата**:( навперебій) - А якої? – Про зозулю, може? – Та ні, про любов! Отакої, тітці – про любов! – Про любов, про любов! Нехай коло нашого своє нагадає!  
 ***Котрась заспівує «Цвіте терен», дівчата притихають Господиня також співає, втираючи очі.*Господиня:**Так воно й мені було, мої квіточки. Любила, любила, а батько узяв тай віддав мене старому-багатому. Йому на піч кашляти, а він – женитися! Два роки дивилась на його лисину, замість ясного місяця, аж поки, слава тобі… ой, прости Господи, царство йому небесне, вмер.

**Господиня:**Ну, все дівчатка, давайте ставити на стіл. Де ж це парубки забарилися? Один Микита припхався. Ото вже нечемний парубійко! Ні старшого не пошанує, ні малого не пожалує, ні з молодим не пожартує. Тільки спідлоба блимає та жде, кому б що погане сказати.

**Маруся**: Кажуть, йому дев’ятої клепки бракувало, то якась добра душа свинячу вставила. (Сміх)   
**Одарка**: І що?  
**Маруся:** Прийшлась в акурат! Через те й такий балакучий.   
**Господиня:** Ой, дівчатоньки! Це ж хтось із вас ще й за нього заміж піде…  
**Одарка:** Ой, справді, дівчата, якби то знати, хто той суджений.   
**Галина :** А завтра ж Андрія. Всі ворожіння починаються з ночі, в яку народився Андрій Первозванний , один з Апостолів Ісуса Христа.  
**Дівчата:** Давайте будемо ворожити, поки немає хлопців.- Давайте!- Давайте!  
1)(*Зерно, колечко*)  
2)  
3)Щоб взнати ім’я судженого, потрібно підійти до першого незнайомого чоловіка і під будь –яким приводом запитати, як його звати. Таке й буде ім’я чоловіка (*дівчатка по черзі сходять у* *зал...)*  
 ***З піснею заходять парубки «Ой гиля, гиля гусоньки на став»***  
**Лаврін:** І чом же не для мене приготовлена?

**Дівчата:**(***співають*).**

**Бо ти не прийшов, як місяць зійшов, як я тебе ждала.**

**Чи коня не мав, чи стежки не знав? Мати не пускала?**

**Парубки:** (***співають).***

**І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала.**

**Найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала.**

**Лаврін**: Добрий вечір вам, тітко! Чи приймете в хату сімсот хлопців-запорожців? (*кладе на* *стіл хлібину*)

**Господиня:** *(вклоняється*) Чесному парубоцтву - моя хата навстіж. А якщо ти, Лавріне, знов за отамана, то за твоїм розумом і моя голова не болітиме.

**Остап:** Ви, здається, й без нас гулять почали.

**Маруся**: Було ще довше збиратись!

**Галина**: Ждали, ждали вас, думали, що й жданики поїли!

**Іван**: (*забігає*) Осьдечки я! Добривечір, чи не так? Пустіть до хати, тітко, і дайте води напитись, бо так їсти хочеться, що й нема де переночувати!

**Господиня:** О, якби Іван на поріг – уже й весело!

**Іван**: Марусю, ти сьогодні якась не така! Наче на цвях кучерів накрутила чи що( *наспівує* ***«Ой, Марусю, чичері…» )***

**Маруся**: Цікаво, що тебе крутило, - мало не в свинячій голос припхався!  
**Іван:** Я, дівчата, до Грицька забігав.  
**Одарка**: То де він?   
**Іван**: А я його бачив? Зайшов у подвір’я - баба Палажка назустріч: «Не піде Грицько на ваші вечорниці . Він ще молодий, а ви хтозна-що там витворяєте. Бо чого це не їсть , не п’є , крізь сон усе якусь Марусю згадує! Причарували сина тими вечорницями».

Кажу її: «Та ні, бабо Палажко! Може він боїться ходити вечорами!»  
**Лаврін і Олексій:**  
 Ішов Гриць з вечорниць темненької ночі:  
 Сидить жаба на болоті, витріщила очі.  
 Він до неї: « Гиля, гиля», а вона й присіла.  
 Якби в нього не палиця –була б його з’їла.  
**Галина**: Та чого б це Гриць ходити боявся? І придумаєте…  
**Господиня:** Ох, і баламути ж ви, хлопці!  
**Одарка:** Та вже краще баламути, а не так як Карпо Кайдашів, а то сяде, набурмоситься й тільки очима водить.

***Тримаючи в руках фіртку, заходить Гриць. Всі вечорничники сміються!***

**Дівчина:** Грицю, що то таке? **Гриць:** А .то я Марічку кликав на вечорниці. А батько її не пустили! От я й зробив їм ***збитку***! Будуть мати завтра роботу. Нехай шукають! (Ставить фірточку попід стіну, сідає *біля хлопців,****котрась із дівчат наспівує «Грицю,Грицю до роботи…» )*  Танець Дівчата:** Давайте будемо жартувати! –Ото ж-бо! – Давайте!**Лаврін:** А відгадайте загадку: «Чотири чотирники, п'ятий кавурник несуть кривульницю через тин на вулицю. Як?»  
 *Гомін, пробують відгадати.*   
**Остап:** Я колись знав її…  
**Лаврін:** Колись, колись. За царя Гороха, як людей було троха.  
**Микита:** Заждіть, і я знав!...  
**Лаврін:** А ти – за царя Хмеля, як людей було жменя.  
**Одарка:** Справді, і я…  
**Лаврін:** А ти – за царя Тимка, як була земля тонка. Годі, а другу вгадаєте?  
**Маруся:** Та не спіши поперд батька в пекло! Спершу цю розкажи.  
**Лаврін:** Ти ж така догадлива – і не подужала! Дивись: ось- чотирники (*показує чотири пальці).* Великий палець – кавурник. Кривульниця – ложка, тин – зуби.  
 *Вигуки здивування: «Тю!», «Ти диви!», «І справді!»***Хлопці:  
1)** Скільки кроків горобець зробить за сім років? (*Ніскільки. Горобець стрибає, а не крокує.)***2 )**Чи може іти дощ два дні підряд? (*Ні,бо між ними буде ніч.)***3)** Що можна бачити із заплющеними очима?(*Сон)* **Маруся:**А яку я загадаю!!  
**Хлопці: -**  Ох, ти, моя зозулечко! - Ану-ану, загадуй.  
**Маруся:** Що буде, як козі мине сім год?  
**Хлопці:** Мати привела Каленика, та не скажу, як зовуть. Восьмий піде! Ну, вже й загадку вибрала. А що, братця, Андрій, сім верств, по коліна?  
**Уляна:** І де він, матінко, тих загадок понавишукував?  
**Іван:** Це, бачити, так було: йшли три чоловіки над річкою до Таража (*називають місцева річка й село).* А назустріч їм іде чабан. Вони всі три й спитали заразом. Один пита: « Як ти звешся?» Другий: «Чи далеко до села?» Третій: «Чи глибока річка?» Він усім трьом і відповів заразом: «Андрій. Сім верств. По коліна». Але годі баляси точити. Ге, коли б ви, братці, знали, яке мене лихо спіткало!... Аж до плачу мені доходить!  
**Маруся:** Їй-Богу. Це вже знову щось вигадав!  
**Іван:** Еге, добрі вигадки! Коли б тобі так, як мені зараз, тобі й голову повернуло б назад потилицею.  
**Маруся:** (*регоче)*. А хіба в мене голова потилецею наперед?  
**Іван:** Бач яка, здогадалася. Але справді, панове товариство, не до сміху мені. Оце маю з вами порадитися - хочу восени женитися. Годі вже бурлакувати.( *Здивування, сміх, недовірливі вигуки й жести)*. Та не знаю, яку мені взяти: чи сліпу, чи криву, чи безносу, бо проста за мене не піде.(**До дівчини)** *-*  Гей, ти, чорнява, брови як сметана, сажею підведені, глиною зашпаровані, - чи підеш за мене?**Дівчина:**(*оглядаючи його*) Як за такого хорошуна не піти? Кругом богатир: від халяв до потилиці.  
**Іван:** *(подумавши)* Ні, не буду тебе сватать. Бо коли б ти була трохи нижча, або трохи вища, або тонша, або, може, товща…(оглядає дівчину з ніг до голови)  
**Дівчина:** Нічого собі!  
**Галина:** Я, Іване, піду за тебе.  
**Іван:** Постривай, придивлюся…(*Заглядає у вічі).*ні. ні я на тобі не женюсь.!  
**Галина:** То чому ж бо?  
**Іван:** У тебе ж одне око ліве, а друге праве. Одна губа нижня, а друга верхня…  
**Галина:** Зате в тебе обидві ноги ліві: як танцюєш, усім довкола носки поодтоптуєш.   
**Уляна:** Бери, Іване, мабуть мене.  
**Іван**: Е ні, боюся: Стецько битиме!   
 *За лаштунками чути Стецькову пісньку, з якою він виходить до гурту:*   
 Ішов Стецько льодом,  
 Свинка огородом…  
**Господиня:** Бач, про вовка промовка, а вовк до хати.  
*(Молодь регоче, Уляна засмучена, дівчаа її заспокюють, умовляють)***Олексій:** То це правда, Уляно, що ти йдеш за навіженого, за дурня?  
**Стецько:** Брешеш, брешеш, брешеш! Оце вже, голубчику, брешеш! Тривай лишень: я ще не зовсім дурний, а батько каже, коли ще він не бреше, що в мене не усі дома, так дарма, колись посходяться! А хоч би й дурний, так хіба не можу женитися? Тут не розуму треба, я вже знаю.  
**Олексій:** А ти вмієш робити що-небудь?  
**Стецько:** Робити пожалуй вмію, так таланту щось нема…  
**Олексій:** А чумакувати пробував? Ходив у дорогу?  
**Стецько:** Ходив.  
**Олексій:** А куди?  
**Стецько:** З хурою. До моря. До самого Таража. Батько послав. Щоб я привчався. То як доїхали до Таража, як сіли ми обідати, то я все обідаю та обідаю, про хуру забувся зовсім.  
А вона, брат, як учистила, та й аж у море! А я все обідаю та обідаю. А тоді заліз у сіно та як дав хропака! Ну, а батько надбіг провідати хури та й питається, де Стецько. А Стецька нема! Хропе в соломі. Аж гульк – батько в солому, як потягне мене рубанцем! Аж я спросоння, як злякаюсь! Та як побіжу! Та через городи! А батько як гукне: «Хлопці, сюди!» Тут, брат, наче хорти до дерті, вискочили хлопці, та давай мене ловити! Та зв'язали, та й привели…  
**Микита:** Стецьку, а чом тебе у солдати не взяли?  
**Стецько:** Та так, біда сталася: не зумів пальців перелічити. *(перебирає пальці)* Та й добіса ж їх на руках! Станеш лічити, так один одного й попереджа. Ого бач! (*ворушить пальцями,* *задумується*) Ну, на якого біса їх так багато?.. *(просяявши)* Еге! А я знаю! Диви, Уляно, от як би ти одним пальцем та скрутила б собі дулю? Еге! Не можна-бо! Хоч як, а не можна! А коли багато!.. *(складає дулю, показує Уляні, Олексій хапає його за руку, парубки зі сміхом стримують Олексія)* - Улясю, то вийдеш за мене заміж? Бо батько казали , що вийдеш! **Уляна**: За тебе, заміж ? Та ні за які гроші! **Стецько:** Брешеш, Уляно, брешеш ! А батько казали, що може за якісь там гроші і не вийдеш, а за великі – вийдеш! **Уляна:** Та ну тебе! Ну, що мені з тобою робити? **Стецько:** А твоя мати казала, щоб ти мені рушники давала! **Уляна:** Тобі рушники? Ага! Ну, добре, Стецьку, будуть тобі зараз рушники! **Стецько:** О-о-о! От так би і одразу! Іди ж неси! Ну, а поки ти принесеш , я сяду і перепочину. **Господиня:** Годі вже вам! Співайте краще! Про пироги із сиром заведіть, а тоді й до столу вечеряти  
**Стецько:** Вечеряти? Я б день і ніч вечеряв! Я страх, як люблю по-поїсти. І сидів би – їв би, і ходив би – їв би, і спав би – їв би! *(пробує сунутись за* стіл)  
**Іван:** О ні, вперед зароби! Співай за нами!

***Співають «Із сиром пироги».*** *Стецько все ж поривається за стіл . Виходить із гарбузом Уляна і дає його Стецькові. Всі вечеряють .Стецько кладе гарбуз під лаву і сідає до столу. Наперед виходять двоє парубків, один тримає миску, з якої обоє беруть вареники. Всі дослухаються до їхньої мови.*

**Лаврін:** Карпе, а кого ти будеш сватать? Адже оце перед Семеном батько тебе, мабуть, оженить.  
**Карпо:** Посватаю, кого трапиться.  
**Лаврін:** Сватай, Карпе, Палажку. Кращої од Палажки нема на весь Ридомиль.  
**Карпо:** То сватай, як тобі треба.  
**Лаврін:** Я б посватав. У неї брови на шнурочку; моргне - ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, другій брові ціни нема.  
**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. Говорить тонісінько, мов сопілка грає, а тиха , як ягниця.  
**Карпо:** Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива і мала серце з перцем.  
**Лаврін:** То сватай Химку. Ця як брикне, то й перекинешся.  
**Карпо:** Коли в Химки такі очі, як у сови, а своєю кирпою вона чує, як у небі млинці печуть. А коли ходить, то наче решетом горох точить, такі викрутаси виробляє.(*Показує ті викрутаси. Всі регочуть)***Хазяйка**: (*осудливо)* Усіх дівчат перебираєте.

*(Карпо повертається і хоче іти до столу,але Лаврін його назад витягує і продовжує балачку)*  
**Лаврін:** Карпе, ну, скажи-бо, кого ти будеш сватать?  
**Карпо:** *(хоче вернутися до столу)* Ат! Отчепись од мене!  
**Лаврін:** Сватай Олену Головкіну. Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць; у неї щоки мов яблука, зуби – як біла ріпа, коса – як праник, сама дівка здорова, як тур: іде – аж земля під нею стугонить.  
**Карпо:** Гарна… Мордою хоч пацюки бий, сама товста, як бдня, а шия хоч обіддя гни.  
**Лаврін:** То сватай Одарку Ходаківну:ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя… З маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду вишня, а тиха, наче вода в криниці.  
**Карпо:** А лице як тріска, стан наче копистка, руки як кочерги, а як іде, то й кістки торохтять.  
**Лаврін:** То бери Хотину Корчаківну. *(сміється сам, за ним інші)***Карпо:** Чи ти здурів? Хотина як вигляне у вікно, то на вікто три дні собаки брешуть!  
**Лаврін:** То бери Ганну.  
**Карпо:** То й нащо мені той кадівб, що бублика з'їси поки кругом обійдеш?  
**Лаврін:** То якої ж ти хочеш?  
**Карпо:** Мені аби робоча, та проворна, та трохи куслива, як муха в Спасівку.  
 *Карпо вертається до столу, за ним Лаврін.* *Наперед по черзі виходять пари, якірозказують народні жарти*

**1)** – Я шукатиму собі жінки, щоб була багата, гарна і дурна.  
 - А то чому ж такої?  
 - Бо як не буде багаа й гарна, то я її не схочу, а якщо небуде дурна, то вона мене не схоче.

**2)** - Михайле, це правда, що ти сватаєш Килину, бо в неї багато грошей?  
 - Ото вже вибрешуть люди! Я сватаю Килину тому, що в мене грошей нема!  
 - То ти женися заради грошей чи по любові.  
 - Килину я беру – заради грошей, а гроші – по любові

.**3) –** Одарко, я завтра присилаю старостів.  
 - Слава тобі, Господи! Батько вже другий тиждень щодня чисту сорочку вбирає!

**4)** – Марусю, ти вийшла б заміж за багатого дурня? Заради грошей?  
 - Гм.. Не знаю навіть… І скільки ж у тебе грошей, Микито.

**5) –** Більше я з Грицьком не гулятиму.  
 **-** Чому?!  
 - Примусила його пообіцяти, що не буде мене цілувати, і він, дурний, дотримується обіцянки!  
 *До хати заходить баба Палажка, тримаючись за щоку.***Палажка**: Добривечір, кумо. Ой, вибачайте, відки знала, що у вас вечорниці?!Двері не защібнуті.   
**Маруся:** Бачте, які ми чемні, бабо, так гуляємо, що ви з сіней геть і не почули. **Господиня:** Тихо, тихо, діти. Хіба ми щось погане робимо, щоб ховатись? Видко, якась нужда пригнала бабу серед ночі.   
**Палажка:** Нужда, кумо, таки нужда. Сита позичте. Узавтра на хліб розчинятиму, а моє та клята Параска ще влітку в бур'яни закинула. *(уважно розглядається по молодих)*  
**Іван:** То це ви, бабо, досі з несіяного пекли?   
**Палажка:** Та мусіла  
**Господиня:** А чом це ви, Палазю, за щоку держитись? Зуби заболіли чи що?  
**Палажка:** Які там зуби! Ішла по вулиці, а якась роззява дишлом у рот заїхала. Гриця мого нема серед вас?  
**Микита:** Та він же, бабо, оно у вас під спідницею схований. Забули?  
**Іван:** Я ж сьогодні у вас був, самі його до нас не пустили!  
**Палажка:** Не пустила! То він утік. А куди? Всяке до голови чіпляється.*( Нишпорить очима по хаті)***Іван:** А можна, ми вам замість нього Стецька віддамо?  
**Палажка:** Навіщо він мені? Я чужого не хочу. Я за ситом прийшла.  
 *У дверях уже стоїть Параска.***Параска:** Вперше чую, щоб за ситом на вечорниці ходили!  
**Палажка:** ( *до Параски)*Та куди мені вже до вечорниць. На мені ось все темненьке, як і годиться старій людині. Це ви наче на весілля вибринделись. О! Геть і каралі вчепили. Може, хто з парубків злакомиться й посватає чи що.  
**Параска:** То я побачила, що ви сюди побігли, тай услід. Мо, думаю, хто Палажку заміж ухопить, то щоб за старшу дружку попасти.  
**Палажка:** І, Господи! Та доїсть же до живих печінок! Якби я під землею лежала, вона мене б й там знайшла! А я ж собі на лихо вдалася добра…  
**Параска:** Янголиця! Ану, обернись, обернись! Авжеж! У тебе з – за спини крильця ріжуься!  
**Палажка:** Бо янголиця! Я без молитви і кроку не ступлю! Як виходжу з хати, починаю ще на сінешньому порозі: «Нья-ца-й сина», ідучи стежкою, перемолюсь «Отче наш» та «Ізбави нас от лукавого сьвятого». А прийду до криниці, то якраз домолюся до «Прийдімо поклонімося», та стану навколішки коло криниці, тай кладу поклони на чотири боки.   
**Параска:** Еге ж, буцає лобом у лопухи.   
**Палажка:** Я до Бога…  
**Параска:** І не боїться лоба подерти!*(Палажка хоче перебити, їй не вдається).*А як у церкві, то перед себе хусточку стеле і туди лобом гуцає. *(Палажка знов поривається щось сказати)* А виходить, то згорне ту хусточку й поклони з собою забирає.  
**Палажка:**Господи милосердний! І чого вона хоче від мене?! Кому я що заподіяла?! Та я ж дитини малої не покривдила! За всіх молюся Богу, ще й Параску, стару паскуду, поминаю в молитвах.  
**Параска:** Мене?! В молитвах?! Поминаєш?! Та ти тільки водиш носом, чи де якимось обідом на селі не пахне! Чи родини, чи хрестини, чи поминки – вона вже й там, хоч і не прохана! Сядь на покуті, наче вона головна в селі, та й: « Трапезу-у-уйте, люди добрі, трапезу-у-уйте. Бо це трапеза не людська, а Божа: що наварили, треба дочиста виїсти». А я сиджу, як дурна, і за нею… не можу й словом прохопитися!  
**Палажка:** А що ти розумне сажеш? Ти в Києві не була, сьватих пасок не ї ла, святих мощів не бачила.   
**Параска:** О! Чуйте, люди, і бачте, як відьма про святі мощі розказує! Ба, ти не відьма! Ти-сотона! Приходжу якось додому, а мій підсвинок висить на тину, прив'язаний за задні ноги, то ракотицями об хворост дереться…  
**Палажка:** Бо дай ти не діждала, сяка-така! Бодай твоє порося вовки з'їли, як воно поїло мою цибулю!  
**Параска:** Бий тебе сила Божа! Люди, чи ви чули, щоб свині цибулю їли?! То кинулась я до своєї цибулі – нема! Палажка всеньку вирвала й попродала! Я до неї , а вона сичить на порозі, як гадюка. Що, не так було, не так?! Признавайся!  
**Палажка:** (*уже вхопивши коло печі кочергу).* Ой, люта ж я, люта!!! Не підступай, бо зараз тобі цею кочергою амінь зроблю!  
**Параска:** Цур тобі пек! Осика на твою голову, й на твого батька, й на твою матір, і на весь твій дурноверхий рід! Подавись ти тою цибулею! Та й тими пасками, що ти в Києві їла! (*Розвертається й рушаєдо виходу, лаючись на ходу)* Ти ще погуляй,погуляй з молодими. Мо, котрий парубок додому проведе. Навпомацки не розбере та ще й поцілує, як той дурний чернець у Лаврі. Ха-ха-ха-ха! *(Виходить)***Палажка:** Ой-ой-о-о-ой! То не Параска, то смерть моя за мною ходить. (Теж рушає до виходу) .**Господиня:**  Ходіть здорові, кумо. *(Хоче нагадати їй про сито, яке лежить напохваті, але передумує)*  
**Лаврін:** Веселі баби. От би цих бабів – та до війська! З найменшими втратами війну виграли б!  
**Галина:** Бо й правда! Куди вам, чоловікам! Вас тут геть у базарний день по сім штук на гривню.  
 ***Танець «Ой там на точку на базарі».*Маруся:** А про запорожців, тіточко, так і не розказали.  
**Іван:** Я вам про запоржців розкажу. Про їхні прізвища. Роблять у віську перекличку: Непийпиво! – Є! Неплюйнасіння! – Є! Нетудихата! – Є! Неїжмак! –Є! Нетакрозбігся! – Є! Нічого собі прізвище! – Є! **Олексій:** А колись буде: Неїжснікерс! –Є! Непийбітнер! –Є! Невірдепутату! –Є! Неплатизарплата! –Є! Обрадихата! –Є!  
**Іван:** *(здивовано)* Що це ти придумав?

**Олексій:** Це моя баба казала, в якійсь старій книжці вичитала.  
**Маруся:** Іване, та годі вже! Тіточко, розказуйте ! **Маруся:** Хіба ви хочете слухати?  
**Дівчата:** *(навпередій)*. Звичайно, хочемо! – Розказуйте! – Такого ж, як од вас, ні від кого не почуєш!  
**Господиня:** Що правда, то правда. Бо я те ще од свого прадіда знаю.  
 *Всі умощцються зручніше. Стецька, що простягнувся й давно спить, посувають, він щось мимрить, але не прокидається.***Господиня:** Характерники вони були, от що.  
**Уляна:** Це як?  
**Господиня:** Уміли і сон на людей насилати…  
**Іван:** Ондечки на Стецька…  
**Маруся:** І туману, як треба, могли напустити. І в ріки переливатися. І крізь твердь проходити.  
**Микита:** Це наче Данилові анциболоти чи що?  
**Господиня:** Смійся, смійся, а вони знаючий народ були. На своїй землі ніхто їх не міг узяти!  
**Олексій:** *(сміється)* Та вони, як у чужі краї вирушають, своєї землі під устілки накладуть і в шапки понабирають. Хто чоботи згубив, тому й смерть, у кого шапка злетіла, тому й голову зітнуть.  
**Уляна:** А я собі думала, чого люди, на чужину їдучи, жменю землі з собою брали.  
**Господиня:**А брали. Рідна земля і в жмені мила. Рідна земля і силу дає, і від хвороб рятує.Запорожці землею рани засипали.   
**Іван:** І помагало?  
**Господиня:** Помагало, бо українці за неї на смерть стояли. Ото як землю кривдити стали, вона свою силу втратила. Тепер і людей таких сильних нема, бо земля недужа їх породити. Але люди в нас гарні, роботящі, співучі, добрі! **Лаврін:** Що-що! Дівчата в нас гарні, он що! **Господиня:** Ну, а дівчата - само собою!***(Маруся заспівує «Ішов козак потайком»*** *Усі підхоплюють перший куплет, потім зразу* *останній)* **Одарка:** Та доки ж співати!? Люди ніч розберуть і нам нічого не залишиться…  
**Уляна:** І наїлись, і напилися, й наспівалися, і насміялися! А Калити іще не смакували!  **Маруся:** Ой, справді ж! **Господиня:** За Андріївською традицією першими смакують Калиту парубки! Отож-бо ! Покажіть які ви проворні…(*Калита на краю стола і кожен по черзі підходить і старається вкусити)****Емоції, сміх, галас****…***Дівчата: (Параска, Палажка)** - Ой, скоро світатиме! - Справді світатиме! – Наспівались, насміялись, час і додому.- І місяць заходить. – Один зайде, то другий зійде… **Дівчата: (Одарка, Галина)** – Спасибі вам, тіточко! Ви нас і напоїли, і нагодували, і насмішили, і настрашили. – А гостям же нашим (показує в зал) як то кажуть, кишки марша грають. І їх почастуймо, хай знають,що на вечорницях були. **Господиня:** Спасибі вам, дівчата й парубки, що розважили мене стару Спасибі й вам, любі гості( *вклоняється залові),* що не погребували нашими вечорницями.   
**Олексій: ( Стецько)**  Приходьте до нас ще коли або ніколи. **Маруся:** І вам спасибі, тіточко, що приймаєте нас, молодих,у своїй хаті. Нехай ваша хата буде багатою на здоров,я, радість і хороших гостей!!!

Звучить пісня «Зеленеє жито, зелене» Частують гостей…