**Український музичний фольклор є невичерпним джерелом пізнання історії рідного народу, скарбницею його духовності**

Фольклор - це народна творчість, в якій "художнє відображення дійсності відбувається у словесно-музичних хореографічних формах колективної народної творчості, що виражають світогляд народу і нерозривно пов’язані з його життям та побутом". Виховне, пізнавальне, естетичне значення фольклору величезне, оскільки він збагачує знання дитини про дійсність, впливає на особистість, розвиває вміння тонко відчувати форму та ритм рідної мови. Це необхідна сходинка залучення до багатств національної культури.

Дитячий музичний фольклор – це природній засіб виховання, невід’ємна частина практичної народної педагогіки. Недаремно естетичні смаки, художні здібності дітей здавна формувалися та розвивалися на численних піснях календарних та обрядових свят, ритуалів. Ці пісні надають дітям перші уявлення про навколишній світ, вчать шанувати працю, робити добро, бути милосердними, любити природу, рідну мову та свою країну.

Українській дитячий музичний фольклор - це самобутнє явище національної культури, що допомагає розв’язати багато педагогічних завдань музично-естетичного виховання дітей. Саме тому свята з використанням народного фольклору проводяться в нашому садочку регулярно. До уваги пропоную сценарій «Свято української пісні»

*Зал святково прибраний, створено макет українського села. На передньому плані – українська хата.*

**Ведуча:** Сьогодні ми зібралися на свято. Воно незвичайне, адже ми сьогодні познайомимося з українською піснею і здійснимо незвичайну подорож. Скажіть, діти, як називається країна, в якій ми з вами живемо?

**Діти:** Україна.

**Ведуча:** Правильно. Тож коли ми народилися і живемо в Україні, то ми з вами називаємося українцями. А українці дуже роботящі, працелюбні і дуже люблять співати. Співають, коли їм сумно, тоді звучать сумні пісні. Співають, коли працюють, тоді звучить весела пісня, що звеселяє їхню працю. Пісня супроводжує нас завжди, навіть тоді, коли спати хочеться, тоді мама співає нам колискову. Ця пісня добра, ніжна, лагідна, як матуся. А про все це ви дізнаєтесь, коли здійсните подорож до українського села, де чекають на вас чарівні люди з гарними піснями.

*Звучить фонограма української пісні «Ой не світи, місяченьку»*

**Ведуча:**  Ви чуєте, ось до нас долинає українська народна пісня, яка запрошує нас до подорожі.

*З’являються хлопці і дівчата в українських костюмах із знаряддям праці.*

**Ведуча:** Ось подивіться, хлопці і дівчата з роботи повертаються. Натрудились вони в полі, пшеницю жали.

**Дитина 1:** Ой відчини, хазяїне ворота, бо вже йде з поля робота.

**Дитина 2:** Ой відчини, хазяїне, віконце, несем тобі віночок, як сонце.

**Дитина 3:** Ой відчини, хазяїне, нову браму, несем тобі віночок із лану.

***Пісня «Відчиняй же, господарю»***

**Господар:** Дякую вам за пшеницю, буде з неї гарна паляниця! Видно, що добре ви потрудились.

*Виходить бабуся Ярина.*

**Бабуся Ярина:** А хто ж це тут так гарно співає? Молодці, ви не тільки гарно працюєте, а й гарно співаєте. А чи знаєте ви, звідки пісня взялася в Україні? Ось послухайте, я вам про це розповім.

…Якось Господь Бог вирішив наділити своїх дітей талантами. Французи дістали елегантність і красу, німці – дисципліну і лад, італійці – хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог з престолу і раптом побачив у кутку дівчину. Вона була вбрана у вишивану сорочку, на голові багрянів вінок із червоної калини.

* Хто ти? Чого ти плачеш? – запитав Господь Бог.
* Я – українка. А плачу, бо стогне моя земля від крові і пожеж. Брати мої на чужині горбатіють, а вороги знущаються з сиріт; у своїй хаті немає правди й волі.
* Чому ж ти не підійшла до мене вчасно? Я всі таланти роздав. Як зарадити твоєму лихові?

І Бог вирішив подарувати найдорожче – пісню. Узяла українка дарунок і міцно притиснула його до серця. І понесла пісню в народ.

**Дитина:** Гарна легенда, аж самій співати хочеться. Якої ж заспіваємо?

**Бабуся Ярина:** А давайте заспіваємо «Ой у лузі калина»

***Пісня «Ой у лузі калина»***

*Входить дід Панас.*

**Дід Панас:** Добрий вечір усім! Чую ще здалеку ваші співи, весело тут у вас! А я знаю старовинний танок. Замолоду добре танцював – першим танцюристом був на все село. Правда ж, Ярино?

*Дід Панас пробує затанцювати та не може розігнутися.*

**Бабуся Ярина:** Ох і хвалько ж ти, діду! А ви, діти, вмієте танцювати? Нумо, діти, давайте покажемо дідові, як треба танцювати.

**Дівчинка 1:** Ой пішла б я на музики, коли б мала п’ятака,

 Збила б собі черевики, ударивши гопака.

**Дівчинка 2:** Нащо мені ті музики, в мене є свої язики,

 Заспіваю і поскачу і ніколи я не плачу.

***Танок з віночками***

**Бабуся Ярина:** А ви чуєте, що в сусідській хаті дитина маленька плаче?

**Дитина:** Підем з вами у хатинку, де малесенька дитинка,

 Будем її забавляти, будем пісеньки співати

**Бабуся Ярина:** Але йдемо тихесенько, щоб не тривожити дитину.

 *Заходять до хати, де мати колише дитину.*

**Дитина:** Ох і гарна ж у вас донечка1

**Мати:** Так, гарна, але чомусь плаче. Не знаю, кого покликати, щоб дитину забавив.

**Дитина:** А я знаю, давайте дитині колискової заспіваємо.

***Колискова «Котику сіренькій»***

**Мати:** Дякую вам, діти, що забавили мою дитину.

**Дитина:** Давайте тихесенько вийдемо, щоб дитину не розбудити. *(Виходять)*

*Чується звідкілясь хропіння. То в куточку спить Гриць.*

***Пісня «Грицю, Грицю до роботи»***

**Бабуся Ярина:** Ой і ледачий Гриць! До роботи неохочий!

**Гриць:** Та хіба я ледачий? Он в тій хаті, що за тином, живе ще більше ледащо. Он подивіться, що там в хаті робиться!

***Пісня «Чи я не хазяйка»***

**Ведуча:** Що ж це в тебе, хазяєчко в хаті робиться? По всій хаті пір’я розкидане.

**Хазяйка:** Та воно таке неслухняне це пір’я, зовсім мене не слухається. По всій хаті літає і в руки не дається.

**Ведуча:** Давайте, діти, допоможемо хазяйці в хаті пір’я прибрати.

***Гра «Хто швидше прибере пір’я»***

**Бабуся Ярина:** Весело на вашій вулиці та гарно. А чи чуєте, що хтось ніби плаче? Та ось хто! *(Під вишнею діти знаходять дівчину, яка плаче.)*

***Пісня «Ой під вишнею»***

**Бабуся Ярина:** То відпустиш, діду, дівчину погуляти?

**Дід:** Не пущу!

**Баба Ярина:** Та ти ж старий!

**Дід:** А ось я вам покажу, який я старий! Нумо, пограйте зі мною в гру.

***Гра «Панас»***

**Ведуча:** Ну пусти вже, діду, дівчину до нас та й сам виходь на вулицю, бо не такий вже ти й старий, щоб весь час біля печі сидіти.

**Дід:** Ну добре, Оленко, йди і я з тобою поряд сяду, щоб ніхто тебе не вкрав.

**Ведуча:** Ой що ж то за шум?

**Бабуся Ярина:** Та то наші дівчата так на базарі торгуються.

**Ведуча:** А що ж вони продають?

**Бабуся Ярина:** А то наша Векла повела свого чоловіка на базар продавати. Ось погляньте.

*Заходять до залу дві дівчини, ведуть за собою прив’язаного за мотузку хлопця. Торгуються.*

**Дівчина 1:** Та продай же хоч за два золотих.

**Дівчина 2:** Ні, не продам.

***Пісня « Ой там, на току, на базарі»***

**Бабуся Ярина:** Ох, Векло, і добре, що ти свого чоловіка не продала, бо він тобі по господарству допоможе.

**Дівчина 2:** Та і я собі подумала, що він ще не поганий чоловік. Чи воза відремонтувати, чи города виорати, чи ще що по господарству зробити. Нехай ще поживе зі мною.

**Торгувальниця:** А жаль! Я б такого купила б і грошей не пожаліла б!

*Виходять, Векла обнімає свого чоловіка.*

**Ведуча:** Ой і веселі в нас дівчата! Чого тільки не побачиш на сільській вулиці! Особливо увечері, коли люди закінчили роботу.

**Дівчина:** Он там, на кінці села живе гарна дівчина, звуть її Маруся. А до неї залицяється Петрусь. Ось, погляньте, вони йдуть, як голубки.

***Пісня «Була собі Маруся»***

**Ведуча:** А як гарно грають сільські музики! Їхню гру завжди чути від одного кінця села до іншого.

**Дитина 1:** Гей, музиченьки, заграйте! Серце наше звеселяйте!

**Дитина 2:** Ой заграйте, цимбали, щоб ніжки дріботали!

***Дитячий оркестр «Український танець»***

**Ведуча:** А давайте пожартуємо та жартівливої пісні заспіваємо!

***Пісня «Дівка Явдошка»***

**Дитина 3:** Дуже просять чоботи-чоботята, затанцюйте хлопчики і дівчата!

**Дитина 4:** Тож заграйте весело гопачок, хай танцює, стукає каблучок!

***Танок «Повзунець»***

**Дитина 5:** Ой ви, хлопці та дівчата, не зівайте! Гру веселу затівайте!

***Гра «Тин»***

**Ведуча:** Ось тобі і день закінчується, вже й вечоріє. Місяць сходить на небі, зіроньки сяють…

**Дитина:** Над зеленим гаєм та над тихим бережком

 Місяць виринає золотим ріжком.

 Посріблив отаву, віття лугове, і на той бік ставу човником пливе.

 Ген туман вітрила підійма навстріч. Ой, яка ж ти мила, українська ніч!

**Хлопчик:** Ой зійди, зійди, зіронько вечірняя,

 Ой вийди, вийди, дівчинонька вірная.

 Зіронька вийшла – все поле освітила,

 Дівчинонька вийшла – козака звеселила.

***Пісня « Місяць на небі»***

**Дід Панас:** Ох і гарно ж ви співаєте! Ось і я вам заспіваю! *(Починає співати)*

**Бабуся Ярина:** Щось ти так погано співаєш, діду!

**Дід Панас:** Еге ж! Погано! Зате довго!

**Бабуся Ярина:** Чому ж це я сиджу? Та в мене у печі пироги вже спеклися. За ваші гарні співи хочу вас гарно почастувати. *(Пригощає дітей пирогами)*

**Дитина 1:** Ми гралися, веселилися, а тепер наші розваги скінчилися.

**Дитина 2:** Співали, дівоньки, співали, у решето пісні складали,

 Та й поставили на вербі: де не взялися горобці,

 Звалили решето додолу – час нам, дівоньки, додому.

***Пісня «Скільки б не співали»***