Сценарій свята

**«Святий та добрий Миколай, до нас у школу завітай!»**

Мета:ознайомити учнів з історією виникнення даного свята; виховувати почуття любові , поваги, турботи, чемності, щирості до інших;бажання зробити когось щасливим та робити добро оточуючим.

**Звучить музика(01)**

Вчитель. Найулюбленіше свято дітей – свято Миколая. Його святкують в Україні 19 грудня. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая , пишуть листи, вивчають вірші, співають пісні. Святий Миколай щороку приходить у кожну хатину і обдаровує кожну дитину. Він любить усіх людей, та найбільш слухняних та чемних дітей.

**Пісня «Завітала зимонька»(02)**

Вірші:

**1.**Що нині за днина,  
Що нині за свято,  
Що сюди зібралось  
Так гостей багато?

2. Знаю, що за днина,  
Знаю, що за свято.  
То прийшли Вкраїні  
І нам честь віддати.  
Всім нам честь віддати,  
Бога привітати,  
Про святого Миколая  
У цей день згадати.

**3.**Жив колись давно на світі  
Десь у Азії юнак,  
Роздавав дарунки дітям  
Той багатий одинак.

4. Бідним дітям у потребі  
Дарувати він любив,  
Аж Господь Вседобрий в небі  
Миколая полюбив

5.Став єпископом всезнаним  
Миколай і чемно жив.  
Особливої пошани  
Він у Бога заслужив.

**6.** Запитав Господь: "Що хочеш  
За свої заслуги ти?"

Хочу, Господи, я хочу   
Раз на рік на Землю йти.

7.Завітати в кожну хату,  
Всіх вітати знов і знов,  
Чемним дітям роздавати  
Подарунки за любов.

8.І отак щоразу, діти,  
Вам щороку Бог дає:  
Миколай мандрує світом –  
Подарунки роздає.

**9.**За вікном сніжок летить,  
Вітром завіває,  
Тож спішіть усі до нас  
На свято Миколая!  
Ну, а хто сюди прийшов,  
Раді вас вітати  
Веселіться і радійте  
На нашому святі.

**Вчитель.** Маємо чого радіти,  
Добре знаєте ви, діти!  
Долетіла до нас вість,  
Що до нас в дорозі гість.  
Хто це? Кожен пам’ятай!  
Це  святий наш Миколай!  
Діточок він всіх згадає,  
Їм дарунки посилає,  
Він вже близько, вже іде,  
Наша пісня хай гуде!

**Пісня « Вже надходить ніч чарівна»(03)**

Вчитель. За традицією святкування діти пишуть листи Миколаю зі своїми проханнями. І ми не забули листи написати та й святого Миколая попрохати.

*(В залі на встановленому місці прикріплена* *поштова скринька. Діти кидають по черзі листи і промовляють.)*

*1.* Мені ляльку!

2. Мені книжку!

*3. А* мені із гуми мишку!

*4.* А мені коня швидкого.

Ще й шабельку до нього!

5. А мені цукерок трішки, Шоколадок і горішків,

Торбу пряників медових, Круглобоких і здорових!

*6. Я* собачки хочу дуже,

А цукерки – це байдуже!

7*.* Чи бува не забагато!

8. *(вражено).* Та ж іде багате свято.

**Звучить повільна музика і виходять учні 5 класу(04)**

**(Розповіді учнів про Святого Миколая)**

**І.** Нічого не бракувало малому Миколі – ні одежі, ні їжі. Та він був сирота, мама вмерла рано, за нею і тато. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю погратися з дітьми. Це були діти небагатих батьків. ІІ. Микола їх жалів, але не знав, як допомогти.

Був у Миколи старий учитель. Одного разу вони читали Святе Письмо: "Коли ти робиш добро, нехай твоя правиця не знає, що робить лівиця…"

- Як це розуміти? – запитав в учителя замислений Микола.

- Коли ти робиш добро іншому, то не треба про це голосно всім розказувати. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками.

**ІІІ.** Стояла глибока осінь. Миколка знав, що багато дітей у їхній околиці живуть бідно, у голоді і холоді. От родина старого Олександра. Мати хвора, в Петруся немає взуття, а мала Софійка вранці збирала на дорозі ломаччя, щоб було чим затопити в печі.

ІV. Увечері Миколка тихо, щоб слуги не бачили, подався до комори. Набрав у торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук, відшукав у своїй скриньці пару нових шкарпеток, нові постолики. Все це склав у велику торбину і сховав під своїм ліжком. Коли в домі  всі поснули, він тихенько вислизнув із ліжка, пробрався до Олександрової хатини, поклав там торбину й чкурнув додому.

**V.**  Вранці старий Олександр не міг натішитися щедрими дарунками. Але хто це міг зробити? Кому подякувати?  З того часу Миколка часто робив такі дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який їм допомагає. Та ніхто не здогадувався, що то був Микола.

VІ. Миколині слуги стали помічати, що зникають харчі, одяг, паливо з комор. Стали пильнувати. Одного разу, коли Миколка тільки-но склав торбинку і вийшов із свого подвір’я,  його наздогнав старий слуга. Думав, що то злодій. Тоді й стало відомо всім, хто піклується про бідних.

**VІІ**. Минули роки. Микола вивчився, став священиком. Усе своє добро роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому силу творити добро ще більше. Коли ж  Микола помер, його причислили до святих. Відтоді всі згадують святого Миколая, свято його відносять до грудня і цього дня роблять одне одному подарунки.

VІІІ. А десь високо в небі тієї ночі чути срібні дзвіночки. То на санчатах їздить Миколай і заглядає в кожне віконце: чи не обминули якої дитини. Переїздить з хмарки на хмарку. Дзвіночки ніжно теленькають. Старий місяць весело усміхається в засніжені вуса. Він знає, що тієї ночі всі мають бути щасливими. І ті, що дарують, і ті, що подарунки роблять. Бо найбільше щастя в житті – робити добро.

**Пісня про добро (5 клас)(05)**

(Звучить музика і з'являються два Ангели. Один несе тоненьку книжечку, другий - товсту)(06)

**Ангел1**: Ох, я втомилася. Ця книжка така товста, що крила опадають.  Доведеться везти вертольотом. А попереду ще багато праці.

**Ангел2**  Так,  деякі  діти  до  останнього  дня  посилали  святому  Миколаєві  листи  і  навіть  телеграми.  Всі  пишуть,  що  чемні,  але  чи  це  справді так? (Звертається до дітей) Ми ходимо поміж вами й перевіряємо,  чи ви справді були чемні. І все записуємо до книжки.

**Ангел 1**  До однієї книжки - чемних, а до другої - непослухів.

**Ангел2**  В  одній  книжці добрі  справи (показує  свою  тоненьку  книжку).

А  в  отій -  гріхи,  грішки  й  усякі  погані діла (показує  на  книжку  Першого Ангела).

**Ангел 1**  То це я гріхи ношу? Недарма ж моя ноша така тяжка, що я  вже  двічі  з  неба  впала.  Але  тут  щось  не  так:  не  може  бути,  щоб  наші  українські  діти  були  такі  нечемні.  Ану,  почитаю. (Читає  напис  на товстій книзі)"РЕЄСТР ДЛЯ ЧЕМНИХ ДІТЕЙ". А покажи твою! (читає) "РЕЄСТР НЕПОСЛУХІВ".

Щось  ти  наплутала!  Дивись,  скільки  в  нас  добрих  дітей -ось  вони

сидять (показує  на  зал),  усміхаються  й  чекають  на  гостину  отця Миколая.  А  нечемних  зовсім  мало,  та  й  тих  ми  ще  перевіримо,  може, й  викреслимо з Поганої книжки.

**Ангел 2**  Як же це я переплутав! Напевно, це вже чортики постаралися.

**Ангел 1**  А за те, що переплутав, мусиш нести оцю товсту книжку!

(Передає свою книжку Другому Ангелові).

**Ангел 2**  Добре вже, добре. Ходімо ж закінчувати свою роботу.

(Вони виходять).

**Ведучий.** Ангели шукають, чи є діти, які роблять щось хороше. Може, покажемо їм, як гарно наші дітки співати вміють. Хай переконаються, що наші діти ще й талановиті і заслуговують на подарунки.

**Пісня «Святий Миколай»(07)**

(Звучить музика і з'являються два чортики - Круть і Хвиць)(08) .

**Круть**  Йой, як тут холодно! (цокотить зубами). Я заздрю Вовкові, Лисиці й навіть Зайцеві, бо в них такі пухнасті кожухи. А в нас сама шкіра та кості. Я замерз, як чорт.

**Хвиць**Так, у нашій прекрасній батьківщині Пеклі - дуже тепло.

**Круть**  Еге, часом аж гаряче. Я радий іноді вирватися з Пекла й побрикати по світі. (Брикають).

**Хвиць**  Не забувай, що ми  сюди послані у  важливій справі.  Наш генеральний секретар 'Пекельного союзу' дав наказ наловити якнайбільше грішників.

**Круть**  А  як  не  наловимо...  То  пан  Сатана  нас  самих  на  гарячу  сковороду  посадить. Або вижене з роботи й не дасть нам нашої улюбленої їжі - парячої смоли.

**Хвиць**Ой,  не  згадуй!  Тут  ніде  її  нема,  я  вже  зголоднів.  Одягнувся  якось  у школярську уніформу й просив смоли в Івасика, а він сказав, що такого тут ніхто не їсть. Він дав мені шматок гуми, і я нею ледве не вдавився. І як діти таке паскудство їдять? Як воно їм зуби не повириває?

ХВИЦЬ: Тихо, тихо! Ось діти йдуть до школи. Може, серед них є нечемні. На кожного нечемного ми приготуємо різку в подарунок. Ховаються)

*(Звучить музика і до школи йдуть два хлопчики: Івасик і Тарасик)(09).*

ІВАСИК: Тарасику, сьогодні до нас святий Миколай прийде!

ТАРАСИК: Егеж. Він чемним дітям подарунки принесе.

ІВАСИК: А ти був чемний?

ТАРАСИК: Так! А ти? (В цей час із-за завіси підкрадаються Чортики. Один стає за спиною Івася).

ІВАСИК: Так. І буду чемний до самого Різдва, а потім - побачимо. (Чортики підстрибують з радощів).

ТАРАСИК: А я намагаюсь увесь час бути добрим. Мене назвали Тарасом на честь нашого великого поета Тараса Шевченка, й тому я мушу бути завжди чемним.

КРУЦЬ (шепче на вухо Івасика): Скажи йому щось нечемне!

ІВАСИК: Та ні, ти нечемний!

ХВИЦЬ (підкрадається до Тарасика) : Бачиш, який він! Чого ж ти стоїш? Бий його!

ТАРАСИК: О ні, ми з ним друзі, битися не можна, та ще й у такий гарний день. (Оглядається) А це хто? Ти часом не Чортик? Моя бабуся казала, що Чорти бояться хресного знамення. Ось я тебе перехрещу!

ЧОРТИКИ: Ой, не роби цього! Ой - ой - ой!!! (Втікають).

(Звучить музика) (010)

**Вчитель.**

Так стараються чорти,

Щоби людям допекти.

Їхня зброя гостра - гріх,

Але ви не бійтесь їх.

Не грішіть, частіш моліться,

Й підуть чортенята звідси,

Аж за ними закурить,

В очереті затріщить!

(Входить Дмитрик)

**Дмитрик**Я сьогодні був хорошим? Був. Тому собі попрошу у святого Миколая всього-всього і багато-багато.

Що ж я хочу? Я хочу… планшет, новий телефон, новий велосипед, бо мій уже старий…

**Круть**(тихо)

А стару шкарабанку ?

**Дмитрик**(прислухається)

Хто гукає? Це ти, бабусю? Ні, то , напевно, почулося. Далі… Хочу тенісні ракетки, машинку на дистанційному управлінні…

**Круть** (тихо) Може, різочок покласти?

(Дмитрик, спантеличений, озирається, але тут заходить його сестра Оленка)

**Оленка .**Дмитрику, мама говорила, що треба іграшки прибрати.

**Дмитрик .**Тато хай поприбирає, а я чекаю Миколая.

**Оленка.** Ну ти і ледачий! А ще хочеш подарунків від Миколая! Хіба різочку отримаєш!

(Оленка йде. З'являється  Круть)

**Дмитрик**Хто ти? Звідки тут узявся?

**Круть**Що, Дмитрику, здивувався? Не знаєш мене? Я служу у Миколая, допомагаю йому подарунки розносити.

**Дмитрик**То ти приніс мені подарунки?

**Круть**Звичайно, я всім таким, як ти, розкладаю мої улюблені подарунки (в сторону) – різочки. Лягай. Дмитрику, швидше спати, щоб швидше подарунки отримав. Іграшки можеш не складати, і уроки дороблювати не потрібно – завтра ж свято! А подарунки я тобі і так покладу! У мене їх багато! (показує різочки)

(Дмитрик  лягає, а Антипко запихає під подушку різки. Потім ховається. Заходить Оленка і будить брата)

**Оленка**Та прокинься вже, Дмитрику!

**Дмитрик**(тре очі, позіхає) Ти чого волаєш зранку?

**Оленка**Та ще вечір, на годинник подивися!

**Дмитрик**О! Мої подарунки! Там, напевно, їх уже багато!

(виймає різки) Різки?!

**Оленка** (задоволена) Це тому, що ти лінивий, неслухняний, вередливий, мамі не допомагаєш і домашні завдання не виконуєш!

**Дмитрик**Та хіба ж я такий поганий?

Вчора я старався бути хорошим…цілих 2 години. Он Михайлик і Галинка  ще лінивіші від мене, а Сашко взагалі контрольну на 1 написав.

**Оленка**А ти не дивися на інших, відповідай за свої вчинки! Раз Миколай поклав тобі різки, значить, він краще знає, на що ти заслуговуєш!

**Дмитрик**А може, все ще можна якось виправити? Я зараз всі уроки зроблю, іграшки поскладаю і навіть посуд помию.

**Оленка**Спробуй. Але ж ти розумієш, що одна хороша справа не виправить цілий рік непослуху, хорошим треба бути кожного дня. Тоді, може, хоч наступного року отримаєш подарунки, а не різку.

**Дмитрик**А що мені для цього потрібно робити?

**Оленка**Виконувати всі свої обов’язки : гарно вчитися у школі, складати свої речі, шанувати старших, не ображати молодших і слабших.

Дмитрик. І ми будемо чекати. А зараз ходімо спати.

(Звучить музика і на сцені з'являються батько, мати,син і донька)(011)

**Батько:**

Холодно надворі. Намело багато снігу. Саме цієї ночі святий Миколай опускається на срібній вервечці з неба на землю. Сивобородий, у довгій золотистій накидці, заходить він до кожної хати і розкладає дітям під подушки свої пречудові гостинці. Правда, неслухняним дітям святий Миколай дає хіба що гарного прутика.

**Маруся:**

Мамо, а в нашій хаті також сьогодні свято буде?

**Мати:**

Накінець-то, діти милі,  
Ви діждались тої хвилі,  
Що з небесного престола  
Зійде пресвятий Микола.  
Темна нічка за шибками,  
Сніг біленький мерехтить,  
Небеса блистять зірками,  
Десь дзвіночок гомонить.  
Миколай вже поспішає,  
А з ним ангели малі,  
В кожну хату він загляне,  
Бо дарунків хочуть всі.

**Тато:**

А щоб від Миколая подарунки отримати, треба гарно вчитися в школі, не лінуватися ніколи, все у хаті допомагати, що лише вам скаже мати.

**Доня:**

А скажи нам, мамо мила,  
Де той пресвятий Микола  
Тих дарунків дістає,  
Що так щиро роздає?

**Мати:**

В небі є така скарбниця,  
Там дарунків – без кінця.  
Святий Микола їх бере  
І на землю всі несе.

**Тато:**

Та не лише святий Микола  
Сходить з небесного престола,  
З ним і ангели бувають,  
Що святому помагають.  
А іще таке буває,  
Що услід за Миколаєм  
З пекла антипко втече,  
Всім неробам, пустунам,  
Злодіям і брехунам  
Він вилами погрожує  
Та ще й пеклом лякає.

**Петрик:**

А скажи, матусю люба,  
Він страшний дуже?

**Мати:**

А ви не бійтеся, він до нас не завітає, бо ви діточки чемні, слухняні, допомагаєте своїй мамі (гладить по голові)

**Тато:**

Тихо, діточки мої, щось там чути у дворі.  
Мати (визирає у вікно):  
Хтось там дзвонить і тупоче,  
Мабуть, до хати зайти хоче.  
Підемо подивимось.(бере теплу хустку і виходять).

**Петрик:**

Цікаво, а що мені Миколай принесе?

**Маруся (хапається за голову)**

Ой, у нас ще не прибрано в хаті! Як же  ми Миколая будемо стрічати?

(Порається в хаті й поправляє ряднину, бере віник і підмітає).

А ти, Петрику, принеси образ святого Миколая.

**Петрик**

Ну, це вже не моя робота, мені пора вже спати, щоб скоріше завтра встати.

**Маруся**

А дарунків хочеш ти?  
Від Антипка різки жди!

(Петрик приносить образ святого Миколая і вони вдвох чіпляють його на стіні).

**Маруся**

Як би я хотіла дістати від святого Миколая червоні чобітки, теплі рукавички.

**Петрик**

А я – гарну іграшку, солодощів багато.

**Маруся (бере Петрика за руку)**

Петрику, щоби вислухав нас святий Миколай, то і сьогодні треба щиро помолитися (вклякають перед образом, моляться).

Святий отче Миколаю,  
Щиро ми тебе благаєм,  
Сповни нині наші просьби,  
Що на думці ми їх маєм.  
Звели дітям дарунки подати.  
В надії будем Тебе чекати.

**Маруся**

А тепер пора спати. На добраніч.

**Петрик**

Цілу ніч буду чекати…

*(Діти прилягають на стіл, немовби сплять, а ведучий під музику починає читати слова)(012)*

**Ведучий**

Нічка тиха, таємнича,  
Повна дива і чудес.  
До дітвори прийде в гості  
Довгожданий гість з небес.  
Буде радість, буде втіха,  
Бо ж усякий пам’ятай:  
За дітей цієї ночі  
Не забуде Миколай!

У ніч грудневу місяць світить,  
Чарівні мрії, сни.  
Тихо всюди, сплять всі діти.  
Вже заснули всі.  
Біля ліжка ангел Божий,  
Хоронитель ангел жде.  
Він тихенько вчинить двері  
І дарунки покладе.

Але, що це?

(Звучить музика. Хтось тупотить, поспішає. На сцену, перед завісою, вибігає чорт)(013)

**Чорт**

Привіт, дзень добрий, гутен таг! (Кланяється).  
Вітаю вас на різний смак.  
Мене звуть антипком,  
До вас примчав я аж із пекла,  
У вас – зима, в нас – хата тепла,  
У вас – мороз за хвіст щипа (показує хвоста),  
І снігу в очі насипа,  
Не дивіться, що я тут гість,  
Морозить, студить, як на злість.

(Звучить музика дзвонів)(014)

О, це вже ангели сходять з неба,  
Десь би тут сховатись треба.

(Шукає, де б  сховатись, ховається за завісою. По залу йдуть дівчата-ангели)

**1-й ангел**

Де з молока тече дорога,  
Де безліч зір, де царство Бога,  
Я звідти йду і вість веселу  
Несу у вашу я оселю.

**2-й ангел**

Ще хвилька, діти, і між вами  
Тут стане Миколай святий.  
Він з щирим серцем і дарами  
Опиниться у залі цій.  
(Чортик чхає за завісою).

**1-й ангел**

Тихо, діти! Хтось тут є. треба подивитись.

(Ангел шукає когось на  сцені, знайшовши, тягне за хвоста чортика на сцену).

**Чортик** (плаче) Ой-ой-ой! Болить.

**Ангел**

Ось цей боягуз. Бачите як сховався!

**Чортик**

І зовсім я не боягуз!  
До цих нечемних дітей  
Я із самого пекла примчався.  
Прутики вербові я приніс. (Показує в’язку).  
І кожен з прутиків придається  
Отим лінивим, що не вчаться!

(Бігає по сцені, розмахує в’язкою прутиків).

**2-й ангел (підходить до нього)**

Геть, Антипко, то дарма,  
Лінюхів у нас нема.  
Правда, діти, що нема?

**Діти**

Нема!

**Чортик**

Хай ці прутики придбає,  
Хто батькам не помагає.

**1-й ангел**

Геть, Антипко, то дарма –  
Неслухняних в нас нема.  
Правда, діти, що нема?

**Діти**

Нема!

**Ангел і діти**

Геть, Антипко!

(Проганяють, він втікає).

**2-й ангел**. А тепер, діти, заспівайте пісню про Миколая, він почує її та швидше прийде до вас.

***Пісня «Нічка – чарівничка»(015)***

**Ангели**

Сніг, сніжок, посипай,  
Йди до нас Миколай!

***(Звучить музика і під неї виходить Святий Миколай)(016)***

**Миколай**

Доброго дня, любі діти, шановна громадо! Я прийшов до вас із далеких небесних просторів і приніс вам благословення від Бога.  
Нині свято в вашім домі  
І я вас вітаю,  
Гараздів, здоров’я і доброї долі  
Щиро вам бажаю.  
Колись в цій школі я вже був,  
Дарунки дітям роздавав,  
До праці всіх вас закликав,  
Наказував вам чесно жити,  
Від зла тікати, а добро творити.  
Сьогодні я приніс вам солодкі й смачні подарунки й усіх ними наділю: і чемних, і, навіть, не зовсім чемних, бо ви всі мені любі й милі.

(Знову вибігає чорт на сцену, в руках – книга "Гріхи").

Кому дарунків?  
Забіякам цим і пустунам?  
Боягузам, лінюхам?(сміється)  
Антипкам краще знати,  
Кому дарунки роздавати.  
Миколаю, зупинися,  
Подарунки заховай,  
Тут зібрались діти грішні (показує книгу)  
Ти нічого їм не дай!  
О! Гріхів у них багато!

(Одягає окуляри, сідає на краю сцени, відкриває книгу "Гріхи" і читає).

Ось вчора Гриць тихцем у друга кинув камінцем.  
Іванко бігав над потоком і Ганнусі підбив око.  
А малий Андрій до кави своїй мамі всипав солі.  
Павло часто не ходив до школи.  
А Оксанка – що й казати, не хотіла іти спати!  
Нагрішили, нагрішили, ти дарунків їм не дай!  
Дай мені, а я швиденько донесу їх у свій край!

**2-й ангел**

Ах ти, чого вдерся в нашу хату?  
Бачиш, тут святий Миколай,  
Ану швидко звідси втікай!

**Чортик**

Ні, я вам не помішаю,  
Я ще щось сказати маю…

**1-й ангел**

Досить, досить! Щось ти  
Крутиш, баламутищ.  
Не дійдеш ти так до цілі.  
Всі крутійства ті – намарне,  
Бо всі діти наші – гарні.  
Згинь, нечиста сило!  
Не ходи по цьому світу,  
Зла ніде не сій!!!  
Геть звідси! (Виганяє чорта)

**Миколай**

Я дарунки оті просто так не даю.  
За всі гарні справи я торбину свою  
Розв’яжу для дітей, що достойні наград,  
Котрі мають повагу і  до буднів, і свят.  
Котрі бога шанують в юнім серці завжди,  
Він спасе від невдач, відверне від біди.  
Ану, дітки, тут при мамі скажіть,  
А чи були ви слухняні? (ТАК)  
А в школі добре вчилися?

Ці дарунки, діти, роздадуть ангели господні,  
А ви нам вірші розкажіть та й заспівайте сьогодні.

Миколай: А чи знаєте ви віршики?   
  
(1 та 2 клас віршики)  
1-й учень: Іде Святий Миколай.   
В небі метушня і рух,   
Янголята працю мають   
І несуть йому кожух.   
  
2-й учень: Інші лагодять санки,   
Навантажують дарунки.   
Світять край шляху зірки,   
Шлють на землю поцілунки.   
  
3-й учень: Пара коників летить,   
Креше іскри підківками.   
Сяє сріблом, мерехтить   
Шлях засіяний зірками.   
  
4-й учень: Дітвора ж гуде, як рій,   
Жде на гостя нетерпляче:   
Хто був чемний - той радій,   
Хто ж нечемний був - хай плаче.   
  
5-й учень. Миколай святий у шапці і у теплім кожушку,   
Принесе усім гостинці у чарівному мішку.   
  
6-й учень. В небесах, де зорі ясні,   
Там, де місяць ходить красний,   
Сонце так яскраво сяє, Миколай там поживає.   
  
7-й учень. Святий та добрий Миколай,   
До нас у школу завітай,   
На нас маленьких подивися   
І подарунків всім нам дай.   
  
8-й учень Святий отче Миколаю!   
Мою хату не минай,   
Подаруй мені потіху   
І торбину повну сміху,   
І здоров'я для родини,   
Красну долю для Вкраїни!   
  
9-й учень. Там дітвора чекає   
На срібних янголят,   
Що із доріг безкраїх   
На землю загостять.   
  
10-й учень. А на санках - дарунки!   
Ах, як багато їх!   
Для Сашка і для Даринки,   
Для всіх, для всіх, для всіх!   
  
11. Тут цукерки, шоколадки,   
І тістечка, і помадки,   
Для дівчаток лялечки,   
А для хлопців шабельки   
  
12-й учень. А тим, що пустували,   
То чортик в темний кут   
На пам'ятку поставить   
Гнучкий з лозини прут.

***(Пісня «Іде Святий Миколай»)(017)***

**С в я т и й М и к о л а й:**   
Друзі, я дуже радий, що зустрівся з таким чудовими, розумними, добрими дітьми. Он скільки віршів ви знаєте! Молодці! Непомітно промайнув час, і вже пора прощатись. Піду до тих дітей, хто нині тяжко хворий і не зміг прийти на наше свято. Понесу і їм подарунки. Прошу ангелів моїх роздати дітям подарунки!

*(Ангели роздають подарунки, а чорт нишком – різки)(018)*

*(На сцену виходять учні)*

**Разом :** Отче Миколаю!   
1- не пусти на діток злої ти пригоди,   
2- дай рости на користь рідному народу,   
3- дай рости на щастя України - мами,   
**Разом: Будь завжди із нами!**   
4- Щоб ми були багаті розумом добрим,   
5- зростом годним, віночком ясним,   
6- легінцем красним.   
7- за Іванка й Діму,   
8- за Христинку, Олю,

9-за Юрка й Сергійка,

10-і Олега, Інну,

11-Віку і Володю,

12-Андрійка , Улянку,

13- Таню і Діанку,

14-ще Сашка й Крістіну,

15-Роксолану,

16-Назарка,

16-Владика й Марусю   
17- за діток хороших   
**Разом**. За усіх молися!   
**Святий Миколай.**

Швидко мчиться часу лік,  
Знов прийду я через рік  
На велике, світле свято.  
З Миколаєм вас, малята!

***Вчитель (під музику(01) )***

Шановні батьки і вчителі, дорогі діти! Настав час і нам прощатися. Вам я хочу побажати любові й ласки один до одного. Для маленьких стає чарівною казкою, коли Миколай невидимо з’являється вночі і кладе під подушку такі бажані гостинці. Виростають діти -  і добра казка зникає, а Миколай залишається.

Наслідуймо добро і вчинки Миколая! Нехай це свято стане для нас святом Милосердя, святом Доброти, Прощення, Любові до ближніх.

Життя Святого Миколая дає нам важливий урок – бути щирими, лагідним, працьовитими і милосердними.