# SCENARIU

**Sărbătoarea “ Ziua Satului” Hramul Satului**

( Cuvintele prezentatorului )

## La umbra codrilor Tigheci

Pe-o vale mare şi frumoasă,

Izvoare curg cu ape reci

Se-aude doina-n orice casă.

Livezi şi vii – pe unde treci,

Străduţe noi cu mulţi săteni:

Trei sate stau aici pe veci-

Tătărăşeni, Pleşeni şi Hănăseni !

Multe sărbători frumoase are poporul meu. Prin ele noi ne afirmăm şi arătăm lumii întregi că suntem, că muncim, învăţăm şi ştim să ne bucurăm de orice reuşită a noastră. Dar este o zi în an numită Ziua Satului, Hramul Satului, care uneşte toate sărbătorile celor 12 luni. În această zi toţi sătenii dau mina unul cu altul, se felicită, se împacă dacă au fost supăraţi şi uită de toate cele neplăcute, îşi fac vizite unul la altul şi işi urează bunăstare şi sănătate. Noi , elevii gimnaziului “ M. Sadoveanu “, în preajma acestei sărbători Vă felicităm cu onestitate şi vă dăruim un buchet de melodii.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Ţărişoara mea, A. Cabac \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ŢĂRIŞOARA MEA ()

**I**

Este o ţară minunată veşnic sub cer senin,

Ţara aceasta e frumoasă şi-n ea sîntem stăpîni.

O ţară unde totul este - cîntec , surîs de flori,

Şi-n ea trăim ca-ntr-o poveste cu fraţi şi cu surori.

Refren

O ţărişoara mea – 2

## Cine să-mi spună , să-mi arate

Unde e, unde-i ea !

# II

Unde e dorul şi izvorul - acolo este ea,

O ţară plină de minuni – copilăria mea.

Tot ce-i frumos în lumea asta în mine va cînta

Numai în suflet şi în gînduri veşnic vei rămînea

# III

Este o ţară minunată întradevarat da,

Şi seara-n vis mi se arată – e ţărişoara mea.

Şi răsăritul şi apusul vine din ţara mea,

Totul e vis şi armonie cînd mă gîndesc la ea.

Cineva odată se întreba : Ce este o comoară ? Mulţi şi mult timp au căutat răspuns la această întrebare şi în sfîrşit au găsit. Comoara este locul de baştină, mama, tata, fraţii, surorile – toţi oamenii din sat.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Satul meu, Bujeniţa Cristina \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Satul meu ( melnica )

# I

### Ce-i comoara ? Ce-i comoara ?

Întrebat-am pe părinţi.

Atunci mama îmi arată,

Pe hartă un punct micuţ.

Refren

Acolo, unde-s ponoarele, unde-s izvoarele,

Unde sănt codrii înalţi.

Unde e satul meu, unde trăiesc şi eu.

Lîngă surori, lîngă fraţi !

## II

Că nici degetul nu-ncape,

Globul este plin de ţări.

Noi aici trăim copile,

Între minunate zări.

## III

Satul meu e ca o casă

O poveste cu trei iezi.

Şi pînica de pe masă,

Un izvor cu ochii verzi.

Frumoşi sînt oamenii satului meu. Cu pîinea albă pe masă, cu pîinea care-i place să stea alături de sare, alături de bunăcuviinţa mesenilor. Minunaţi sunt oamenii satului meu: buni la inimă iar de cineva cade la nevoie toţi sătenii îi sar în ajutor. Faptul că ne-am născut şi trăim aici este o fericire.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Crăiasa nopţii, Lavric Daniela \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Crăiasa nopţii ( luna\_luna )

# I

Ziua trece, seara vine-ncet pe furiş,

Noaptea albastră lin se lasă din ascunziş.

O crăiasă argintie pe cer urca

Stelele albe dau mîna cu ea.

Noaptea plină de mistere s-a luminat,

Totu-n jur e-o feerie de necîntat.

Luna măiastră aruncă mreje peste pămînt,

Ora iubirii soseşte curînd.

# Refren

O , lună ,tu ! Cu ochi frumoşi !

Aş vrea să am în astă lume prieteni credincioşi !

# II

Minunată este viaţa de vom iubi

Omenie , bunătate vom întîlni.

Minunată este viaţa de vom cînta

Luna din farmecul ei ne va da.

Ne mîndrim cu satele noastre. La hramul satului toată lumea, chiar şi cei în vîrstă mai întîi sunt copii, copii ai baştinii strămoşeşti. Dar ce copil nu visează să zboare ca o pasărică deasupra satului, să vadă de sus toate mahalalele cu ulicioarele ce şerpuiesc pe lîngă case, fîntînile cu apă rece şi dulce. Să ciripească un cîntec vesel şi să împrăştie sătenilor roua fericirii.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Păsărica fericirii, Zacon Eleonora \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Păsărica fericirii ( ptica\_chast )

# I

Păsărică, spune unde zbori ?

Te înalţi mai sus, mai sus de nori.

Ia-mă uite-aşa pe aripa ta

Împreun-acolo vom plana.

Cîte stele sunt pe boltă sus

Strălucire oare tu le-ai pus ?

Ia-mă uite-aşa pe aripa ta

Împreun-acolo vom plana.

# Refren

Unde-i atît de frumos !

Răsună un fluier – un cîntec duios !

Poate acum voi vedea

Ce este o lume – fericirea din ea.

# II

Păsărică zbori atît de sus

Şi la oameni multe ai de spus.

Să trăiască toţi, buni ca nişte fraţi

Bucurie mare să vă daţi.

Păsărică, spune unde zbori ?

Te înalţi mai sus, mai sus de nori.

Ia-mă uite-aşa pe aripa ta

Împreun-acolo vom plana.

Sărbătoarea satului meu se petrece toamna tîrziu, atunci cînd roadele sunt puse în hambare, cînd mustul din strugurii chihlimbarii s-a prefăcut într-un vin moldovenesc curat, cînd pămîntul este pregătit să se odihnească pînă-n primăvară. Şi tocmai după aceasta sătenii mei se odihnesc puţin şi petrec o zi în sărbătoare. Bogate şi frumoase sunt nunţile la noi, pline de tradiţii şi obiceiuri, tinerii se căsătoresc şi pun baza unei familii trainice.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Nunta la moldoveni, Coca Iurie \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# NUNTĂ DE BOIERI ( )

I

### Busuioc verde-n ungher

Asta-i nuntă de boieri, măi,

Busuioc de la icoane

Asta-i nuntă de cucoane.

Frumoasă mireasă avem

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

Şi mirele-I tot la fel

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

Numa e-oleacă buzat,

Că prea mult s-a sărutat.

# II

La cite nunţi am îmblat

Pe la toate am cîntat, mai !

Cu nănaşu am jucat

Şi pahare-am închinat, mai, mai !

Eu diseară de cînd cînt

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

Am fîcut o gîlcăn gît

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

Da gîlca me s-ar lecui, mai !

Nănaşu de m-ar cinsti.

# III

Faceţi cărare şi drum

Eu acuma merg la nun , măi,

Eu acuma merg la naş

Să-i cînt şi să-i fac curaj, mai !

Hai faceţi drum şi cărare

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

## Eu mă duc la nunul mare

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

Eu mă duc la nunul mare,

Să-i fac chef cu o cîntare.

IV

### Busuioc verde-n ungher

Asta-i nuntă de boieri, măi,

Busuioc de la icoane

Asta-i nuntă de cucoane.

Dragă mire şi mireasă

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

Vă urez viaţă frumoasă

Ram-ti-ri-di-ri di ri di ra !

Sănătate, mult noroc

Şi la anu un boboc, mai.

Harnici sunt oamenii satului meu. De departe se văd viile gospodăriei “ Glia” bine îngrijite , iar livezile de prune , caise şi mere te îmbată cu mireasma lor cind treci pe lîngă ele. Vara pe lanurile pline de holde aurii, combinele ca nişte vapoare plutesc adunînd grîul. Iar nouă nu ne rămîne decăt să ne bucurăm de aceste lucruri şi să fim adînc recunoscători oamenilor , care ţin mult la acest pămînt şi au grijă de el.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Pămîntul meu, Cosma Paulina \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Pămîntul meu ( Zemlea ne spit )

# I

Se spune că sîntem de-un neam,

Pămîntul e mai scump ce-l am.

Aici prietenii mei sînt,

Aici e doina ce o cînt.

Aici e mama mea si-a ta

Cu vorbe dulci ne mîngîia.

Şi pîine e mai bun-aici,

Sîntem cuminţi şi mai voinici.

# Refren

Pămîntul meu – e casa mea,

O mamă avem – a mea şi a ta.

Oameni să ştiţi, unde ve-ţi fi,

Iubiţi-vă cît veţi trăi.

##### II

Aici şi soarele-I frumos

Şi cerul e mai luminos.

Iar şcoala vieţii o găsesc

Cînd ochii tatălui zîmbesc.

Voi şti că sîntem de-un neam,

Pămîntul e mai scump ce-l am.

Aici prietenii mei sînt,

Aici e doina ce o cînt.

A creşte pîine înseamnă a ţine mult la pămînt, fiindcă fără el n-ai s-o creşti, înseamnă a păstra pămîntul, al ajuta să-şi adune puterile .A creşte pîine – înseamnă a te creşte pe tine. Oamenii satului mei : fie agricultor ori şef de brigadă sau preşedinte a gospodăriei – ştiu bine ce înseamnă a creşte pîine, pentru aceasta îi preţuim şi le prezentăm toată onoarea noastră.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Cum e satul meu, Miron Ana \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# CUM E SATUL MEU ( Ksiusha )

# I

Îmi văd satul azi în sărbătoare

Pe o vale sub codrii înalţi.

Nu ştiu dacă mai este sub soare

Unde oamenii sînt nişte fraţi.

# Refren

Cine ? Cine ? Cine ? Ştie cel mai bine ?

Cum e satul meu. Este ca o floare

Ca o sărbătoare Şi îl am la inimă mereu – 2 ori

##### II

Am un sat frumos ca în poveşti

Am o casă şi nucul rotat.

Gînduri multe, vise-npărăteşti

Pe o viaţă de el m-au legat.

( Satul meu mi-I tare drag

Că e mare şi bogat.

Are oameni mulţi, frumoşi,

Harnici şi mărinimoşi ! )

Îmi iubesc mult satul natal . Aceasta o spune orişicine dintre noi , fiindcă aici am văzut lumina zilei, aici am ştrengărit cu prietenii. Iar cine pleacă din sat numaidecît revine şi cu nostalgie dar cu bucurie constată că multe se schimbă , dar prietenii adevăraţi din copilărie rămîn aşa cum au fost, prieteni fericiţi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Prieteni fericiţi, Lavric Anastasia \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# PRIETENI FERICIŢI ( my zhelaem sciastia )

**I**

Lumea este plină de nevoi,

Nouri negri se abat greoi.

Iară noi sîntem aici,

Să contaţi amici.

Mîna să ne-o dăm prietenos,

Şi un zîmbet bun e de folos.

Umăr lîngă umăr fiţi,

Tari şi neclintiţi.

## Refren

### Fericire Vă dorim!

Cer senin şi pace visăm.

Prieteni ,Vă iubim,

Cu credinţă mîna dăm.

# II

În ceas greu să fie mai uşor,

La prieteni apelaţi cu dor.

Bani nu – ţi trebuie nimic

Şi nu stai necăjit.

Inima de îţi vei dărui,

La necaz şi bine de vei fi

Un amic adevărat

Tu ai cîştigat.

Cînd vii dinspre Iargara ori Cantemir de departe se văd sclipind crucile aurii ale bisericii din satul nostru. Ele parcă veghează liniştea şi pacea din inimile consătenilor mei , ele parcă păzesc de rele pe aceşti oameni , care cot la cot trăiesc , muncesc şi se veselesc.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Mă bucur, Cosma Paulina \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# MĂ BUCUR ( buchet )

**I**

Mă bucur de acest pământ frumos,

Care-i al meu dar şi al tuturor.

Că am izvor, că sînt şi de folos,

Că am un nuc în poartă ca un dor.

# II

Mă bucur că am doine şi păduri,

Că am un grai dulce, nemuritor.

Şi nu mai e în lume ca să ştii,

Aşa un plai iubit, încântător.

# III

Mă bucur că am locul meu aici,

La geam aud cântând privighetori.

Salcîmi şi tei veghează-acum pe veci,

Iar albinuţele muncesc din zori.

# IV

Mă bucur că am rîuri şi cîmpii,

Cu oameni harnici, suflet ţărănesc.

Cu codrii mari şi ape limpezii,

Aici e colţ de rai moldovenesc.

Ştim că timpurile de acum ne poartă şi ne vor purta şi pe alte meleaguri străine , dar dorul de baştină e prezent cu noi mai ales că acolo , acasă, este cea mai dragă fiinţă din lume – mama . Nu ştiu cum să răsplătim toate aşteptările ei, toată dragostea şi răbdarea ei. Vă iubim nespus de mult, scumpe mame !

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Iartă-mă, Costache Nichita \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Satul mei este un vis al copilăriei noastre. Din an în an el îmi este mai aproape, mai plin de taine. Dacă-s plecat din sat, parcă ceva mă atrage înapoi : să fie oare copilăria ce mi-am petrecut-o aici. Cred că da, căci ea este cea mai interesantă şi fermecată.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Dacă, Lavric Daniela \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# DACĂ ( moreacica)

Dacă înfloreşte cîmpul şi se-ascunde în culori,

Unde se aude versul, printre muguri , printre flori.

Dacă-i caldă zi de vară, dacă vin încet şi ploi,

Cea mai bună poezie e la mare-aici cu noi.

E cu noi poate la munţi, dacă-ncolo merge-merge

De pe crestele de brazi seara blîndă s-o culeg.

Dacă frunza cade toamna şi-i dă vîntul oboseală,

Poezia se arată-n cartea noastră de la şcoală.

# Refren

## Hai copii de vîrsta mea, şi mai mici mai mari aşa

Să compunem dulce versuri cu cuvîntul simplu da ..

Dacă ninge zile-n şir şi iarna e prea jeroasă ,

Unde stăm cu poezia, la fereastră-n a mea casă.

Dacă iarba-n şes e deasă, aşa verde şi frumoasă,

Voi să ştiţi copii cuminţi, în Moldova că trăiţi.

# Refren

Dacă-ntrebi, dacă răspunzi, precum e la fel poetul,

Lumea mare o auzi, şi-i compui întreg caetul.

Acum pot afirma cu îndrăzneală că sub influienţa oamenilor din satul meu, noi,cei mai tineri, devenim şi nişte visători adevăraţi. Dorim ca visele noastre frumoase să se împlinească: dorim ca sătenii noştri să fie sănătoşi, bogaţi, prietenoşi, săritori la nevoie . Sperăm şi credem că aşa va fi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Visătorul, Costache Nichita \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Visătorul ( soldati )

# I

Bună ziua , cer curat - am să-ţi spun ce am visat,

Ca să-mi pierd tristeţea mea - pe unde mă voi afla.

Aceste timpuri noi - nu-mi dau scaune moi,

Dar mă fac să ştiu că mîine - mă vor întreba pe mine

Ce-am făcut în viaţa asta - pentru mine , pentru ei,

Pentru tine , pentru noi.

# Refren

Şi trebuie să ştiu – eu însu-mi ca să fiu.

Numai inima se zbate şi se bucură de toate,

Pentru cele reuşite - pentru mine , pentru ei,

Pentru tine , pentru noi.

Viaţă, de ce mă faci - să-i încerc pe prietenii dragi ?

Eu sînt convins acum - voi avea buni tovarăşi de drum!

##### II

Cu problemele de azi – mă clarific, camarazi,

Am s-arunc ruşinea mea – pe unde mă voi afla.

Cu greul voi lupta – şi pace nu-i voi da,

Am să aflu ce-i iubirea - ce-i tandreţea, fericirea,

Cît de dulce-i libertatea - ce-i trădarea şi onoarea,

Ce-i fricosul, minciunosul - ce-i duşmanul şi amicul,

Să le-arăt că trece timpul - să spăl răul dacă-l au,

Şi speranţă să le dau!

Satule, sătucule !

Ce mai faci drăguţule ?

Aripi de-aşi avea

Îndată aşi zbura

La tine-mi este inima.

Vom purta în suflet mereu dragostea de satul natal. Oamenii de aici trăiesc într-o familie mare, fiecare e diferit în felul său, dar toţi seamănă între ei – sînt nişte flori – ce încîntă ochiul cu frumuseţe, modestie ţi farmec ispititor.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Satule, sătucule, Zacon Eleonora \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Satule-sătucule ( Hutoreanca )

# I

Ce simţeşte sufletu meu , Auzind melodia de-apoi.

Şi în vise de noapte apare mereu

Cîsuţa din sat de la noi

Cîntu-acesta nu-l pot uita - Mi-aminteţte de satul natal.

De fetiţa cu gîţe ce la poartă sta Într-o rochie de bal.

# Refren

Satule-sătucule !

Tu ce mai faci, drăguţule ?

Aripi de-aşi avea Îndată a-şi zbura

La tine-mi este inima.

##### II

Ce frumos e seara în sat Luminiţe străbat prin perdea.

Ce mireasmă de tei s-a împrăţtiat

Doresc să mă scald în ea.

Ce simţeşte sufletu meu Auzind melodia de-apoi.

Şi în vise de noapte apare mereu

Cîsuţa din sat de la noi

Vă felicităm încă o dată cu sărbătoarea frumoasă “ Hramul Satului “, iar cîntecele care au răsunat astăzi să vă uşureze puţin povara vieţii pe care o duceţi. Noi, cei de la studioul “ Voci cristaline”, vă aducem o ultimă surpriză, care sperăm să fie pe placul tuturor. Dan Bălan din O-Zone a dedicat această melodie unei fiinţe foarte dragi, dar noi o dedicăm d-ră.

## La mulţi ani !

Să ne trăiţi !

## Să fiţi sănătoşi

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Dragoste din tei, Zacon E., Lavric D. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Dragoste din tei ( O Zone )

# I

Alo, salut, sunt eu, un haiduc,

Şi te rog, iubirea mea, primeşte fericirea,

Alo, a alo, sunt eu Picasso, ţi-am dat beep,

Şi sunt voinic

Dar să ştii nu-ţi cer nimic.

# Refren

Vrei sî pleci dar nu mă, nu mă ei,

Nu mă , nu mă ei, nu mă, nu mă, nu mă ei.

Chipul tău şi dragostea din tei

Mi-amintesc de ochii tăi.

##### II

Te sun , să-ţi spun, ce simt acum,

Alo, iubirea mea, sunt eu – fericirea.

Alo, a alo, sunt iarăşi eu – Picasso, ţi-am dat beep,

Şi sunt voinic

Dar să ştii nu-ţi cer nimic.

# Refren

Ma ia hii, Ma ia huu !

Ma ia hoo, Ma ia ha a !