**ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)**

**№1 «ДЗВІНОЧОК» КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

**САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Музична розвага**

**"Посвята в козачата"**

**Підготувала музичний керівник:**

**Пупко Н.А.**

**2018 р.**

**Мета:** Розвивати пізнавальну активність дітей, прагнення якомога глибше пізнавати національне коріння. Залучати дітей до української національної обрядовості, підготовки і проведення народних свят, ігор, використання народної творчості. Закріплювати вміння дітей ритмічно виконувати рухи під музику, узгоджувати їх з динамікою, характером, темпом, своєчасно змінювати рухи під час танців. Удосконалювати навички співу та вміння передавати мелодію пісні. Закріплювати уявлення про дружні стосунки, виховувати взаємоповагу між дітьми. Виховувати любов до рідного краю, свого народу.

*Зала святково прикрашена.*

*Під українську пісню діти заходять до зали та стають півколом*

**Ведуча**.

Добрий день, гостям, малятам,

Починаєм наше свято.

Нині осінь нас чарує,

Неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує

І дивує нас вона.

Виглядає так казково

Восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим

Прикрашає осінь край!

Тож давайте, діти, привітаємо Осінь гарною піснею.

**Пісня «Диво осінь»**

**Ведуча.** Саме восени ми відзначаємо велике церковне свято – свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ще в цей день офіційно в Україні відзначається свято запорозького козацтва. Бо запорозькі козаки особливо шанували Покрову. Богородиця була їхньою заступницею в далеких походах, під її покровом вони не боялися ні розбурханої стихії, ні злих ворожих сил.

Тож сьогодні і у нас у садочку свято – посвята в козачата.

Але ж, яка посвята без справжніх, дорослих козаків, наших батьків. Тож привітаємо їх оплесками.

  А ми продовжуємо свято.

* Діти, а може ви нам про Покрову щось розповісте?

**Діти :**

Світ у сяйві, не впізнати

Саду і городу:

То Покрова - світле свято

Нашого народу!

То Покрова землю вкрила

Щедрими плодами,

Розпростерла ніжні крила

Стала понад нами.

Грає осінь кольорова,

Пахнуть груші,сливи,

Усміхається Покрова

До дітей щасливих.

Встала в небі зоря вечерова

Та й за руки веде зірченят

Будь здорова Козацька Покрово!

Найдавніше з осінніх свят!

Прийшли сюди на свято

Веселі козачата,

Пісню хочуть заспівати,

І настрій вам підняти!

**Пісня «Будемо козаками»**

**Ведуча**: Сьогодні таке велике свято, що й сонце гуляє, все радіє і на небі і на землі. Зібралися тут малеча і поважні люди, бо сьогодні будемо посвячувати дітей в козачата. А хто нам підскаже, як стати справжніми козаками ви самі мені скажете,відгадавши загадку.

З’їла жінка горошину – згодом народила сина.  
Виріс, як з води, хлопчина, захищать пішов родину.  
Бивсь із змієм булавою, врятував братів з сестрою.  
Дам подумати тільки трошки.. . Хлопця звуть /Котогорошко/

**Котигорошко:**

Добрий день, діти , добрий день дорослі, а чого ви тут зібралися, навіщо мене кликали?

**Ведуча:** ми готуємося стати справжніми козаками, а тебе покликали , щоб ти нам допоміг в цій нелегкій справі.

**Котигорошко:**

Щоб козаком стати ,

Потрібно силу мати,

Україну, рідний край ,

щоб обороняти.

І любити батьківщину

всім своїм серденьком,

поважати, захищати

рідних батька й неньку.

**Ведуча:** Котигорошку, у нашій групі підростають дуже гарні , розумні діти , ось послухай що вони тобі розкажуть.

**Дитина**:

Ми – маленькі українці,  
Хлопці та дівчата.  
Не слабкі у нас вже руки  
І душа багата.  
  
 Бо козацького ми роду,   
Славних предків діти.  
У садочку ми вчимося  
Рідний край любити.  
  
Між собою всі ми друзі.  
Ми - одна родина.  
І шануємо, як матір,  
Рідну Україну.

Є святкових днів багато,

Нам усіх і не згадать…

А між ними й наше свято-

Вшанування козачат.

Ми є діти українські,

Хлопці і дівчата –

Рідний край наш – Україна, –

Щедра і багата.

Тож ставайте парами

Будем танцювати.

Рідну нашу Батьківщину

Танцем величати .

**Танок «Одна калина»**

**Ведуча**: Ну, як Котигорошко, готові наші діти бути козаками? Чи ще щось потрібно вміти.

**Котигорошко**:

Бачу , що ви готувалися , та козак повинен:

Бути спритним, дужим, вмілим

До роботи не лінивим,

Слабким всім допомагати,

А ще - гарно танцювати.

Шаблі ви свої візьміть,

Що вмієте – покажіть.

**Ведуча:**

По-під гору доріженька веде,  
Доріжкою козацтво йде.  
Отаманчик попереду –  
Козаченьків за собою веде.

До вашої уваги **Танець з шаблями**

**Ведуча**: залишайся з нами Котигорошко, а ми тобі покажемо все , що вміють робити справжні козаки**.**

Кажуть, що козаки полюбляли подорожувати. Подорожували вони країною, захищали її від ворога. Та частенько бувало, доводилось їм переправлятись через річку. І зараз ми побачимо, як спритно вміють наші козачата переправлятися через річку.

*Ведуча ділить дітей на дві команди-курені*

**Естафета «Як козаки через річку переправлялися»**

**Ведуча**  : Бачимо, що сміливе і завзяте росте покоління. **.** У довгій подорожі, після дня важкої дороги, козаки відпочивали. Та який може бути відпочинок на пустий шлунок? Козаки були знатні кулінари А чи знаєте ви, яка улюблена страва козаків? (Куліш) Звісно ж ви чули про славнозвісний козацький куліш. А як вони казали про кашу?

**Діти:** «Хліб та каша – то сила наша».

**Ведуча::** Козаки на Січі були самі, і кашу вміли самі варити. А чи хочете ви спробувати козацького кулішу?. Зараз попросимо наших батьків зерна перебрати, а потім з цих зерен наші кухарі й приготують смачний куліш.

**Конкурс** «Забави кашоварів». (батьки)

(Хто швидше розбере на окремі крупи змішані разом горох, квасолю, кукурудзу)

**Ведуча**: а поки батьки зайняті , нам саме час теж покуховарити.

**Естафета «Як козаки борщ варили»**

**Ведуча.** Отак, приготувавши нашвидкоруч свою улюблену страву, козаки згадували тих, кого вони залишили вдома, за ким сумували.

Здається до нас хтось поспішає,

**Виходить Українка.**

**Українка.**

Я з того краю, де ростуть смереки

Я з того краю, де живуть лелеки

Я з того краю, де сопілка грає

Я з того краю, де журби не має

Я з того краю, де росте калина

Рідний мій краю, я твоя Українка.

**Ведуча:**Яка гарна Українка завітала до нас на свято, яке гарне вбрання, а які гарні черевики.

**Українка:** У нас дівчатка гарні та завзяті, вміють гарно танцювати.

**Дівчатка.**

Українка я маленька,

Україна – моя ненька,

В неї щира я дитина,

Добра, люба та єдина.

Українка я маленька,

Українці батько й ненька,

На Вкраїні родилася,

В свою маму удалася.

Вірна дочка я народу,

Бо з козацького я роду,

Щиро я свій рід кохаю,

Роду іншого не знаю.

**Дівчатка виконують пісню «Черевички»**

**Ведуча**: Дуже добре , що ти завітала до нас на свято, залишайся з нами. Як відомо козаки дуже любили влучне слово, дотепні жарти, вигадки та розваги. Ось послухай , які прислів’я про козаків знають наші діти.

Де козак, там і слава

Людям на хвалу – собі на славу.

Послух – силі початок.

Хоч слабкі у нас ще руки, та душа завзята.

Козацькому роду – нема переводу

Степ та воля – козацька доля.

Терпи козаче, отаманом будеш.

Що там холоди, коли козак молодий

**Ведуча:** Ось бачиш, Ураїночко, яка славна зміна підростає у нашому садку., а давай підійдемо до батьків і подивимося чи справилися вони із завданням. Так, гарно справилися ,я й тобі дам завдання занеси зерна до нашої кухні, хай кухарі готують куліш, а ми з батьками покажемо, як справжні козаки вміють розважатися.

Тож запрошую батьків вийти до зали.

**Ведуча:** Найпершим помічником козака у поході був вірний кінь. То був не козак, якщо не вмів їздить верхи. Тому козаків тренували добре триматися на коні. Тому зараз батьки й покажуть нам , як треба триматися у сідлі.

**Естафета «Вершники»**

( стрибки на пілонах з шаблею у руці)

**Ведуча:** Козака то сильні люди, і часто відпочиваючи, займалися силовими вправами. А зараз ми попросимо батьків показати свою силу.

**Хто сильніший**

**Ведуча**: Показали себе козаки людям на хвалу, а собі на славу. Але знову козаченькам мандрівочка пахне.

**Гра «Тягни бука».**

**Ведуча:** У грі ,зазвичай, беруть участь обидва отамани.

Учасники сідають на підлогу або землю. Впираються підошвами один до одного, беруться за міцну палицю і тягнуть її. Кожний намагається відірвати суперника від землі або вирвати палицю з рук суперника.Тягнути палицю починають за сигналом.

**Ведуча:** Молодці наші батьки, показали все своє вміння , а ми будемо намагатися брати з вас приклад, так діти?

**Ведуча.** А ми продовжуємо наше свято. Козаки були ще й завзяті співуни. Співали гарно – заслухатись можна було. Вихваляли себе в піснях, розповідали про походи, подвиги, битви. А ще дуже любили свою рідну землю , тож послухайте як наші діти люблять свою батьківщину.

«Ми є діти українські». Ю. Шкрумеляк.

Ми є діти українські,

Хлопці та дівчата,

Рідний Край наш – Україна,

Красна та багата.

Присягаєм – наш Край Рідний

Над усе любити,

Рідний нарід шанувати

І для цього жити!

Як ріка вгору не піде,

Як сонце не згасне,

Так ми того не забудем,

Що рідне, що власне.

**Пісня «На нашій Україні»**

**Ведуча:** З давніх-давен в Україні після довгої служби ватажок щедро нагороджував козаків за лицарські справи.. Шануйте нашу неньку – Україну, бо ми – українці. Ну, що Котигорошку, наші діти гідні , щоб їх звали козачатами?

**Котигорошко**: - Після довгої служби бачу, що ви гідні бути в козацькій громаді.

**Ведуча**: настав час нагородити наших козачат, а до нагородження запрошуємо………………………………………

**Котигорошко**: А зараз, славне козацтво, заспіваємо козацьку пісню.  
  
**Пісня “Ми козаки”**

**Після пісні заходить Українка з кулішем**

**Ведуча:** ось і поспів наш куліш, запрошую всіх до столу

Аби ходили ви межи стогами,

Як водить місяць межи зорями,

А за цими словами будьте здорові.