Галина ДЖЕМУЛА,
поетеса, Київ

[Родина є у кожного](https://www.pedrada.com.ua/article/2200-zahodi-do-svyata-rodini-v-ditsadku)

[Сценарій родинного свята](https://www.pedrada.com.ua/article/2200-zahodi-do-svyata-rodini-v-ditsadku)

ДІЙОВІ ОСОБИ:

Дідусь

Бабуся

Тато

Мама

Син

Донька

Діти

Персонажі сценок —

Мама і сім господинь — Оксана, Юля, Христя, Катря, Настя, Оля, Ліна

Батько й три Сини

Дідусь і Внучка

АТРИБУТИ:

велика картонна рамка для «фотографії» сім’ї;

жартівлива картина сім’ї Омелька (за текстом української народної пісні «А в нашого Омелечка»);

указка;

штучне ластовиння;

іграшковий котик з наліпленим ластовинням;

іграшки для сценки «Сім господинь» — кубики, посуд, ляльки, віник;

іграшкова машинка;

березовий віник;

кружка;

картонні хатки на жердинках з написами відповідно «3», «4», «5» — по дві однакові.

ХІД:

Звучить пісня «Родина», слова Вадима Крищенка, музика Олександра Злотника. У великій картонній рамі діти зображають «фотографію» сім’ї: на стільчиках сидять Бабуся, Дідусь, Тато, Мама, Син, Донька.
У всіх на обличчі прикріплене ластовиння. Біля них лежить іграшковий котик з наліпленим ластовиням.

Син виходить через рамку, бере указку,
стає упівоберта біля «фото».
Усіх, кого називає, показує указкою.

Син:

 Це фотокартка родинна,

 На ній уся наша родина.

Всіх назву, не помилюся,

 Не спиняйте, бо зіб’юся:

 Тато, мама, дід, бабуся.

 (Варвара Гринько)

 А оце чарівне личко —

 То Оксаночка, сестричка.

 Шостим, значить, буду я —

 От і вся моя сім’я!

 Схожі всі в моїй родині —

 Ніс і щоки в ластовинні,

 Та іще — ви подивіться —

 В ластовинні й наша киця!

З «фото» виходить Мама.

Мама:

 Зізнавайтесь, діти, зразу,

 Хто зробив їй цю прикрасу!

З «фото» виходить Донька, бере за руку Сина.

Донька:

 Ми із ним обоє винні.

(прохально до Мами) Хай побуде в ластовинні!

До зали вносять картину сім’ї Омелька
(за текстом української народної пісні
«А в нашого Омелечка»).

Донька:

 В прадіда мого Омелька

 Отака була сімейка:

 Тільки він та вона,

 Та старий, та стара,

 Та два парубки вусаті,

 Та дві дівки косаті,

 Та дві Христі в намисті,

 Та дві ляльки в колисці.

 Упізнати не берусь,

 Та одна із них — дідусь.

 Гарна це була родина:

 І співуча, і гостинна,

 І весела, й працьовита,

 На усе талановита.

 Я це фото збережу,

 Своїм дітям покажу.

Ведуча:

 Тож розказать прийшла тепер година,

 Чим українська славиться родина.

Син:

 Українці віддавна

 На рідню не бідні.

 Сестри й братики, сюди,

 Двою­, троюрідні!

Донька:

 Нам із вами кожну мить

 Весело й цікаво.

 Будем разом говорить

 Про родинні справи.

Звучить весела музика. Дорослі з «фото» сідають
до глядачів. Син та Донька запрошують дітей вийти на сцену та розповісти вірші про свої родини.

Перша дитина:

 У бабусі на селі

 Дивувалися малі:

 Дві руки бабуня має,

 Але сотні справ встигає.

Друга дитина:

 Зранку двір позамітати

 І курчат нагодувати,

 Та підлогу змити в хаті,

 Дати їсти поросяті.

Третя дитина:

 Ще — здоїти нашу Зірку,

 Залатати в кофті дірку,

 На городі все полити,

 В кухні грубу розтопити.

Четвер та дитина:

 Й на домашньому яйці

 Заколочені млинці.

 Тільки­но почався ранок,

 Для онуків є сніданок.

П’ята дитина:

 Прокидайтеся, малята,

 Бо для вас є справ багато:

 Треба бігати, купатись,

 Сил­здоров’я набиратись.

 Влітку добре у селі.

 Насолоджуйтесь, малі!

 (Юлія Турчина)

Ведуча:

 Працьовиті в нас бабусі,

 Працьовиті й діти.

 Цілий день проводять в русі,

 Усе хочуть вміти.

Діти виконують пісню «Хлопчик Помагай»,
слова Платона Воронька, музика Марічки Бурмаки.

Шоста дитина:

 Ось і осені нема.

 Я прокинулась — зима!

 В сад доріжку­білосніжку

 Прокидала я сама.

 А надвечір, як татусь

 Із роботи повернувсь,

 Я із мамою на кухні

 Біля їжі клопочусь.

 Сів мій тато до стола —

 Я вечерю подала.

 Засміявсь татусь до мене:

 — Ач, хазяєчка мала!

 Працьовита в нас сім’я,

 То ж така росту і я.

 Недаремно мама каже:

 — Помічниця ж ти моя!

 (Лідія Компанієць)

Сьома дитина:

 Я гостей приймати вчуся

 Так, як робить це бабуся:

 Запрошу ляльок до хати

 І почну їх частувати.

 На столі усе, що маю:

 І цукерки, й торт до чаю.

 Пригощаю залюбки!

 Усміхаються ляльки.

 Знають: наша вся родина

 І привітна, і гостинна.

 (Галина Джемула)

Восьма дитина:

 Дід, бабуся, мама й тато

 Вміють так пожартувати,

 Що ніхто не ображається,

 Тільки весело всміхається.

 Ображатися не варт:

 Українці люблять жарт!

Діти танцюють жартівливий танок на вибір музичного керівника, сідають на стільчики,
виходять інші діти.

Дев’ята дитина:

 Соловейко біля хати

 Любить навесні співати.

 І уся моя рідня

 Щось наспівує щодня.

 Чи в годину ранню,

 Чи в годину пізню

 Чути у господі

 Українську пісню.

Десята дитина:

 А усі святкові дні —

 Час для зустрічі рідні.

 Отоді вже хата

 На пісні багата!

Діти разом із батьками виконують
українську народну пісню «Ой, роду наш красний».

Одинадцята дитина:

 Я люблю свою хату,

 І подвір’я, й садок,

 Де і сонця багато,

 І в жару холодок.

 Чисто й затишно. Квіти

 Коло хати цвітуть

 І невпинно все літо

 Бджоли в квітах гудуть.

 (Іван Гнатюк)

Ведуча:

 Кожен любить свою хату.

 А тепер пора пограти.

Гра «Усі по хатинках!»

Усі учасники свята виходять на сцену. Шість дітей тримають картонні хатки на жердинках з цифрами «3» (дві шт.), «4» (дві шт.) та «5» (дві шт.).

Усі інші вільно рухаються під музику. На слова ведучого «По хатинках!» діти мають підбігти до «хаток». Цифра на хатинці вказує на кількість дітей, які можуть там поміститися. Хто зайвий— шукає «місце» в іншій хатці. За командою «Усі на вулицю!» діти знов розходяться. Гру повторюють 4­5 разів.

Ведуча:

 А скажіть мені скоріше,

 Хто для вас є найріднішим?

Дванадцята дитина:

 Ще в колисці немовля

 Слово «мама» промовля.

 Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

 Мати, матінка, матуся,

 Мама, мамочка, мамуся!

 (Варвара Гринько)

 Все на світі мама вміє:

 Приголубить і зігріє,

 Дасть пораду, зрозуміє.

 То ж скажіте, любі діти,

 Як її нам не любити?

Тринадцята дитина:

 На коліні добре в тата,

 Мов на конику, скакати,

 Бо на справжньому коні

 Трохи боязно мені.

 (Анатолій Костецький)

Чотирнадцята дитина:

 Дідусь розуму навчає,

 Бабця приголубить.

 Ніхто мене так на світі,

 Як вони, не любить.

 (за Богданом Лепким)

Діти виконують пісню «Музика рідного дому», слова Олександра Вратарьова, музика Олександра Злотника.

Ведуча:

 Слухаємо рідних,

 Їм допомагаєм,

 Та в сім’ї у кожній

 Усього буває.

Сценка «Сім господинь»

На сцені — сім дівчаток різного зросту,
граються кожна чимось своїм. Входить Мама.

Мама:

 Оксано, кімнату підмети!

Оксана:

 Добре!

Мама виходить.

Оксана:

 Юлько, кімнату підмети! Кому я кажу!

Юля:

І не подумаю. Хіба нема меншої за мене? Он Христя. Чуєш, Христе? Кімнату підмети, мама сказала!

Христя:

А чого це мені підмітати? Я місяць тому підмітала, і минулого року раз… Я не хочу! Он Катря без діла сидить. Чуєш, Катре, кімнату підмети!

Катря:

Еге, яка! А ось і не підмету. Чуєш, Насте, берися за віника.

Настя:

То тобі Христя сказала, щоб підмела. Та й Олька у нас є. Чого це Ольці така полегкість, що вона ніколи за віник не візьметься? А їй уже п’ять років. Чуєш, Олько, кидай свої ляльки, віника бери!

Оля (хлипає):

Оце мені лихо! Все Олько та Олько! Не хочу я підмітати! Он Лінка нічого не робить. Кажуть, маленька. А яка вона маленька, коли їй уже чотири роки?

Хай привчається, а то виросте за нашими спинами і не знатиме, як мамі допомагати. Чуєш, Лінко, віник бери!

Ліна бере віник і щосили мете.
Входить Мама.

Мама:

Оце так стовб пилу! Недарма кажуть: «Де сім господинь, там хата не метена!».

Ведуча:

 Що ж, досить прибиратися.

 Прийшла пора погратися!

Гра «Дядько є?»

Грають 10 дітей. Один з них — ведучий, інші — члени родини: дідусь, бабуся, мати, батько, син, дочка, дядько, тітка, племінник. Ведучий запитує, наприклад: «Дядько є?». «Дядько» має сказати: «Дядько­то є, але сина нема». «Син» має відповісти так само: «Син то є, але … немає».

Слід бути уважним! Якщо гравець пропускає свої слова, то має вибути з гри. За цим стежить ведучий.

Ведуча:

 Зростаєм працьовитими,

 Хоробрими і дужими,

 По­справжньому уважними,

 До рідних небайдужими.

 Секрети викажем свої,

 Як нас виховують в сім’ї.

Сценка «Дві дитини»

Перша дитина:

У мене такий тато цікавий! Ми з братами, бува, не миримося, сваримося чи штовхаємося, а він заходить в хату, почув — і давай голосно співати:

 Де згода в сімействі, де мир і тишина,

 Щасливі там люди, блаженна сторона!

 (Григорій Сковорода)

І ми зразу ж заспокоюємось, у нас мир і тишина. А він наче й не чув, що ми до того робили.

Друга дитина:

А у мене мама така мудра. Коли треба, щоб я сходив у магазин, і вона знає, що я не дуже цього хочу, каже так: «Збігай, дякую тобі, синочку, по хліб!».

 Ну як тут не послухати?!

Сценка «Батько і три сини»

Три сини шарпають іграшкову машинку, не можуть поділитися. Хтось один зненацька падає на підлогу, хникає. Заходить Батько.

Батько:

Що тут знову сталося? І чого ви ніяк не помиритесь? Скільки можна вам про це казати?!

Сини (показуючи одне на одного):

 Та це не я, це він, це він…

Батько бере березовий віник, подає Синам.

Батько:

 Ану спробуйте зламати!

Сини по черзі беруть віник, пробують його переламати.

Син:

 Ні, не можемо, не виходить…

Батько розв’язує віник, подає кожному Сину
частину прутиків.

Батько:

 А спробуйте тепер зламати!

Сини ламають свої прутики.

Батько:

Отак і ви — якщо будете дружніми, ніхто вас не здолає, а як не будете миритися, то кожен вас переможе!

Сини (разом):

 Дякуємо, тату, за науку!

Сценка «Дідусь і Внучка»
(за Василем Сухомлинським)

Дідусь та Внучка йдуть по сцені.
Внучка вередує.

Внучка:

 Я вже стомилася йти, я пити хочу!

Дідусь:

Зараз нап’єшся, от і криничка якраз. Діставай свою кружечку.

«П’ють» із кринички.

Дідусь:

 Дякую тобі, криничко!

Внучка:

Нащо ти, Дідусю, дякуєш криничці? Вона ж не почує твоїх слів.

Дідусь:

Це так. Якби напився вовк, то він би не подякував. А ми ж не вовки, а люди. Люди повинні всьому дякувати.

Внучка:

Я зрозуміла, Дідусю. Дякую тобі, кри­ничко!

Звучить весела музика. Учасники сценок кланяються глядачам, сідають на стільці.

П’ятнадцята дитина:

 Я навчаюся у тата

 Молоток в руках тримати,

 Плоскогубці, дриль, зубило,

 Пилку, викрутку і шило.

 І всього, чого не вмію,

 Я навчитися зумію!

Шістнадцята дитина:

 Начистила картопельки, сама накришила,

І цибульку, й морквиночку в окріп опустила.

Кипи, супе, вибулькочуй, густий та пахучий!

А бабуся поглядає та онуку учить:

Отак, рибко, отак, яско, треба все уміти:

І читати, і писати, і страву варити.

 (Дмитро Куровський)

Сімнадцята дитина:

 Раз мені казала мати:

 Можеш знати мов багато,

 Та одну із мов усіх

 Щоб у серці ти зберіг!

 В серці ніжну й заповітну

 Збережу я мову рідну!

 (Марія Хоросницька)

Ведуча:

 Свят у нашім краї

 Різних є багато.

 Поведем розмову

 Про сімейне свято.

На сцену виходять усі діти.

Перша дитина:

Найперше сімейне свято, звичайно, зветься «День народження сім’ї» — це день, коли батьки одружилися. У нас тоді дуже весело. Ми готуємо батькам вітальну листівку чи гарну поробку.

Друга дитина:

У нас святковим ще є день, коли в родині сталося щось гарне. Наприклад, коли я навчилася читати.

Діти (по черзі):

 Коли сестричка навчилася ходити.

 Коли у батьків є якийсь успіх на роботі.

Коли брат вивчив алфавіт. Не міг, не міг, і, нарешті, вивчив.

 Або коли бабуся чи дідусь приїжджають.

Або коли медаль за спортивні успіхи отримуєш…

Третя дитина:

А у нас вдома відбуваються Домашні олімпійські ігри. Ми тоді випускаємо газету «Наші олімпійці». Наприклад, сестричка саме навчилася повзати і проповзла 3 м за 1 хв. Бабуся зв’язала 20 см шарфика за
20 хв. Мама вийшла по сходах на 9 поверх за 10 хв, бо ліфт не працював. А ми з татом брали участь у змаганнях з бігу. Тато посів перше місце, а я — друге.

Ведуча:

 А скільки ж вас змагалося?

Третя дитина:

 Двоє — я і тато…

Четверта дитина:

А ми влаштовуємо змагання, як у «Пекельній кухні»: хто приготує найсмачніший салат чи суп. Зазвичай чомусь перемагаю я.

П’ята дитина:

А ми змагалися, хто більше рибки піймає. Виграв кіт, бо він витяг з відерця всю рибу, поки ми обідали.

Шоста дитина:

 В дитсадок прямую я.

 Там ми теж — одна сім’я.

Сьома дитина:

 Хороші друзі в мене є,

 Усі ми — як сім’я.

 Усі ми мрієм про одне —

 І він, і ти, і я:

 Нам любі сонце, тихий гай,

 Долини і поля.

 Ми дуже любим рідний край —

 І ти, і він, і я!

 (Гурген Борян)

Ведуча:

 Наша найбільша родина

 Носить ім’я Батьківщина.

 Будем розумні зростати,

 Будем її прославляти.

 Просимо доброї долі,

 Просимо миру у Бога,

 Щоби прослалась щаслива

 Нам у майбутнє дорога!

Після останнього вірша діти виконують пісню на мелодію Руслана Квінти «Одна калина»,
слова Галини Джемули.

Про Вкраїну заспівай,

Нашу Батьківщину, наш чудовий край.

Силу нам вона дає,

Все, щоб гарно жити,

На Вкраїні є.

Приспів:

 Цвіте калина за вікном,

 Співа родина за столом,

І щира пісня нас хвилює і єдна.

І мови рідної слова

Нехай ніхто не забува,

Бо Україна в нас, як матінка, одна.

Якщо сумно на душі,

Заспівати рідну пісню поспіши.

А підеш в далекий край —

Мову материнську завжди пам’ятай.

Приспів:

І цвіт калини за вікном,

І спів родини за столом,

І щиру пісню, що хвилює і єдна,

І мови рідної слова

Нехай ніхто не забува,

Бо Україна в нас, як матінка, одна.

Діти запрошують батьків розглянути родинні плакати, якими прикрашена зала. Звучить весела музика. Усі стають у велике коло, тримаючись за руки, танцюють. Свято завершується.